**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:** 501-899

**Глава 0499 Это было бы здорово.**

Нин Тао остановился перед лысым парнем и положил горячее дуло пистолета на голову лысого парня, сразу зеленый дым, смешанный с запахом жареного мяса, поднялся с головы лысого парня.

"А..." лысый мужчина воскликнул от боли.

Холодная улыбка появилась из угла рта Нин Тао: "Я думал, что ты крепкий человек из стали, но оказалось, что ты тоже иногда боишься боли". Ты говоришь, что я не смею тебя убивать, но в моих глазах ты уже не отличаешься от мертвеца".

Лысый парень скрипел зубами и сказал: "Ты сумасшедший... ты знаешь, кто я такой? Я офицер европейской разведки из ЦРУ. Если ты убьешь меня, то объявишь войну Америке! Вы пострадали от таких последствий?"

Нин Тао сказал: "Китай - это не та страна, с которой вы, Соединенные Штаты, можете бороться и наказывать, когда захотите". Мы на тысячи лет опережаем мир на Востоке, а вы всего на несколько лет опережаете мир, и вы милитаристы, и вы боретесь с тем и с тем, и вы санкционируете то и с тем, и я говорю вам, что в этом мире нет постоянной империи, и то, что вы делаете сейчас, вы будете платить в будущем".

"Вы единственные, кто достоин? Такой возможности никогда не будет!" Лысый парень гневно рычал на Нинг Тао, но послесвечение из угла глаза переместилось на заднюю дверь кареты.

Любопытная улыбка всплыла в уголке рта Нинг Тао: "Знаешь, почему я держал тебя до сих пор, говорил тебе столько глупостей и не убивал тебя до сих пор?".

Лысый парень замер на мгновение.

Нин Тао сказал: "Я знаю, что ты тянешь время и создаешь возможности для своих людей, чтобы спасти тебя. Я также готов сотрудничать, потому что не могу оставить живую душу. Что касается тех международных споров, о которых вы говорите, их не существует".

Бряк!

Дверь в багажник автомобиля внезапно была взорвана, и как раз в тот момент, когда дверь была взорвана, в дверь была брошена шоковая бомба. В мгновение ока яркий свет проникал в глаза, и приливная волна вибрирующих звуков стучала в уши людей.

Однако, ничто из этого не было половиной битвы за Нинг Тао.

Как раз в тот момент, когда ударный взрыв взорвался, он схватил скинхеда с закрытыми глазами за воротник и бросил его к двери автомобиля волной руки. Оба агента в защитных масках просто прыгнули в машину, когда их выбили из машины и упали на землю от скинхедов, летавших к машине.

Нин Тао поднял капюшон, схватил маленький сундук с лекарствами, помещенный под стул, и улетел в вертикальном прыжке.

Снаружи машины два из восьми агентов ЦРУ были прижаты к земле лысым парнем, в то время как другие два, три слева и три справа, собирались броситься в машину, чтобы спасти людей, но кто бы мог подумать, что люди внутри были невосприимчивы к шоковым бомбам! Без второго взгляда Нинг Тао уже вылетел из кареты над головой.

Под его ногами были лестницы, пустота сдвинулась в сторону, и пистолет в руке Нинг Тао ударил в быстрой последовательности.

Бах, бах, бах!

Три пули застряли в головах трех агентов ЦРУ слева, все с верхней части головы, один выстрел до смерти!

Давным-давно, меткость Нин Тао была отстойной, но после изучения "Сотни шагов через иглу Ян" и усердной практики, его прицел и чувство стрельбы уже не были сравнимы с прицелом и чувством стрельбы обычных стрелков. Даже те лучшие снайперы, которые играли со своим оружием перед ним, должны были встать на колени!

Один поворот часов и осталось только пять из восьми агентов ЦРУ. Три агента, стоявшие справа от двери машины, в панике разбежались, и, сделав это, подметали оружие на Нинг Тао, который все еще контролировал ситуацию. Два агента ЦРУ, которые были прижаты к земле лысым парнем, также столкнули лысого парня с дороги, один перевернулся и заполз вверх, на колени, чтобы стрелять, и один просто упал на землю и выстрелил в Нинг Тао.

Бах, бах, бах...............................

Выстрелы были густыми, и одна пуля выстрелила в Нинг Тао в целом.

Те фильмы, в которых увернуться от пуль - ложь, и никто не может идти быстрее пули, даже практикующие врачи. Если только ноги культиватора случайно не наступили на летающий меч.

Нин Тао негде было одалживать свои силы в воздухе, под ногами не было летающего меча, но на нем было Небесное Сокровищное облачение.

Пфф................................

За короткий промежуток времени в две-три секунды Нин Тао получил сотни пуль в спину, задние ноги и затылок.

Эти ребята - элитные агенты ЦРУ, и они ни за что не смогут стрелять правильно.

Нин Тао приземлился на землю, не упал на землю, правая рука откинулась назад, лицо еще не повернулось, но пистолет в руке произвел несколько выстрелов.

Головы трех агентов ЦРУ справа мгновенно открылись и упали на землю.

Тебя могут убить, не глядя на тебя.

До того, как тела трех агентов ЦРУ упали на землю, тело Нинг Тао уже обернулось, и четвертая пуля вылетела из дула пистолета в тот самый момент.

Бах!

У агента ЦРУ, который встал на колени, чтобы выстрелить, также было лишнее кровоточащее пулевое отверстие в голове, и он упал глухим ударом на землю.

Агент ЦРУ на земле нажал на курок, но из дула пистолета не вышло ни одной пули. Он также быстро отреагировал, бросив дутое штурмовое ружье, опустил ноги на землю и поднял руки над головой.

Это общепринятая во всем мире поза капитуляции.

Бах!

Выстрел прозвучал.

Пуля вылетела из пистолета в руке Нинг Тао и бросилась головой в голову агента ЦРУ, который только что поднял руку, чтобы сдаться, кровь и мозги вырвались из вскрытого черепа, как красно-белый цветок.

Является ли стрельба по людям и сдача, когда пули сделаны, приоритетом США?

Нинг Тао снова нажал на курок лысого парня, но в его пистолете больше не было пуль. Он случайно уронил пистолет на землю и подошел к лысому человеку.

Перед ним была американская военная база, но, несмотря на то, что она находилась в десяти километрах от него, он должен был перелезть через нее.

Это человеческий инстинкт и сила выживания.

К сожалению, позади него было присутствие, которое он не мог понять.

Нин Тао поднял ногу и поставил ногу на левую лысую лысую.

Лысый парень не мог больше ползать, он повернулся назад и посмотрел на Нинг Тао испуганными глазами, его голос дрожал, когда он говорил: "Не... не убивай меня........"

Нин Тао открыл маленький ящик с лекарствами, вытащил бамбуковый набросок из бухгалтерской книги, затем положил его на голову лысого парня и сказал: "Не двигайся, если он упадет и упадет на землю, твоя голова упадет вместе с ним на землю".

Лысый человек мгновенно сковал шею, даже не осмеливаясь пошевелиться. Раньше, еще будучи в карете, что бы Нин Тао ни говорил, что не поверит, он даже на мгновение подумал, что Нин Тао - самонадеянный и невежественный дурак. Но теперь Нин Тао поверил всему, что говорил, и у него не было ни малейшего сомнения в том, что то, что было положено ему на голову, упадет на землю, если это произойдет. Даже если бы Нинг Тао сказал, что эта земля квадратная, он бы все равно привязался к ней.

Через несколько секунд Нин Тао снял с головы лысого парня бамбуковый набросок бухгалтерской книги и открыл его для просмотра.

Содержание выходит из бамбукового наброска учетной книги: Поле, родился 17 августа 1975 года, злой человек.

Нинг Тао не мог не посмеяться, как раз сейчас он думал, что если у этого лысого парня Фелда не будет злых мыслей и грехов в теле, он просто убьет его. Но я не ожидал, что на этом поле будет 1997 очков злых мыслей и грехов на его теле, и неудивительно, что с добавлением черного полковника Альфреда, который уже заключен в пещеру, у него будет более чем достаточно злых мыслей и грехов, чтобы заработать в этом месяце. Маленький злой помысел греха, почти маленькие злые короли, было бы жаль просто убить его.

Нин Тао положил бамбуковый набросок бухгалтерской книги обратно в маленькую коробку с лекарствами и сказал: "Тебе повезло, я не хочу тебя убивать".

Фелдер долго вздохнул с облегчением: "Ты... ты принял мудрое решение... и даже избежал войны..."

Бум, бум, бум..................

С пронзительным ревом мотора в темно-синем ночном небе появился вооруженный вертолет, который стремительно летал в этом направлении.

Это был вертолет Black Hawk, а на боковой стенке кабины был установлен тяжелый пулемет, и пулеметчик, стоявший за тяжелым пулеметом, был виден издалека.

Вертолёт "Блэкхок" сюда даже не прилетел, пока под брюхо уже не свисали несколько веревок.

Холодная улыбка всплыла в уголке рта Филдера, только что он говорил в жалком тоне, но на этот раз все изменилось: "Вы не можете убежать, сдаться, это спецназ "Дельта" приближается, сдача - самый мудрый выбор".

"А спецназ "Дельта" хорош?" Нинг Тао спрашивал.

Фелдер холодно сказал: "Это самое мощное подразделение спецназа в мире, каждый солдат спецназа "Дельта" - один из тысячи и имеет опыт участия в сотнях сражений!"

"Это было бы здорово". Нин Тао сказал, протягивая руку помощи и забирая изысканное баржевое ружье из маленького сундучка с лекарствами, который не был закрыт.

Снежный столб света сиял на теле Нинга Тао, а поле под его ногами также было окутано снежным светом прожектора.

Фелдер увидел баржу в руке Нинг Тао с ошеломительным выражением: "Ты... действительно хочешь использовать этот сломанный антиквариат для борьбы с Чёрным Ястребом?"

"Да". Нинг Тао сказал, поднимая руку.

Фелдер чихнул: "Сумасшедший! Ты..."

Нюхать!

Внезапно раздался звук спичечного выстрела, и из дула вылетела изысканная пуля.

Бряк!

В небе был огромный огненный шар.

Слова Фелдера не закончились, но из его широко открытого рта не доносилось ни звука.

Нин Тао спрятал усовершенствованное баржевое ружьё и сказал вслух: "Оно действительно мощное".

Фелдер закрыл рот и крепко проглотил: "Какого чёрта ты..."

Нин Тао пнул Филда по голове, а тот потерял сознание еще до того, как успел ворчать.

Нинг Тао притащил Филда к тюремной машине.

Через несколько минут пролетели еще несколько боевых вертолетов, и по земле пролетела длинная очередь военных машин и бронемашин "Хамви".....

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 0500: Скрытый и нераскрытый**

0500 Глава Глубоко скрытая Большая группа вооруженных до зубов американских солдат бросилась к тюремной машине, Нин Тао уже был в небесной клинике, и он тащил и привозил обратно Фан Хуайлу, Шенге, Ли Ванлей и Филд.

Дым поднимается в дым Трипода Добра и Зла, и человек на нем улыбается.

Нин Тао замер на месте, пораженный в своем сердце: "Полевое тело имеет злые мысли и грехи 1997 пунктов, это почти маленький злой лидер, так много злых мыслей и грехов входит в Небесную внешнюю клинику, как может лицо людей на штативе все еще улыбается, это..................".

Его глаза сместились к двум раненым, которых он положил на землю, Шенге и Ли Ванлей.

Проблема определенно в этих двоих, и это не может быть Фан Ва-Фуанг.

Fan Wah Lum - профессиональный бюрократ, который целыми днями тусуется с богачами, звездами и сановниками, и даже если он делает для себя какие-то добрые дела, это вряд ли будет много. Значит, это могли быть только Шенге и Ли Ванлей, особенно Ли Ванлей.

Нин Тао однажды вылечил человека наивысшей доброты, который тоже был ученым. Его исследования и изобретения принесли пользу широкой публике, и даже небольшое количество добра и заслуг одного человека может прибавить к значительной сумме.

Нин Тао влил немного особой духовной энергии в Шенге и Ли Ванлей, а также запихнул в их рот прекрасный первичный рецепт Дана, чтобы помочь им стабилизировать сердечную чакру, прежде чем взять флуоресценцию Фан Хуа в библиотеку свитка сутры и положить его вниз.

После этого Нинг Тао снова затащил Филда в библиотеку свитков искривления, но не дал ему никакого лечения. К тому времени, как он вернулся в вестибюль клиники, Шенге рано проснулся.

Шенге был моложе Ли Ванлей, с немного большим сопротивлением, и он был ранен в живот, с более легкой раной. Ли Ванлей был ранен в спину, и шальная пуля попала ему в легкие, ранив его настолько сильно, что он еще не пришел в сознание.

Нин Тао сказал: "Господин Шень, это моя клиника, вы ранены, я приведу вас на лечение".

"Я... как мы выбрались?" Шенге, наконец, вспомнил, что случилось до комы, и, когда он говорил, пытался подняться с земли, но одним движением была рана в животе, которая была настолько сильной, что он последовал за ней и снова легла.

Нин Тао взял набросок бамбуковой книги из маленькой коробки с лекарствами и положил его в руку Шенге, в ожидании диагноза, он сказал: "Я сказал, что вытащу тебя, я сделаю то, что я говорю, а что касается процесса, который ты не спрашиваешь". Поверь мне, ты не захочешь знать".

Шенге больше не спрашивал, он наклонил голову, чтобы наблюдать за Небесной внешней клиникой, он видел Добрый и Злой Трипод, и улыбающееся человеческое лицо. В этот момент он, казалось, что-то понял, но ощущение было слишком расплывчатым, чтобы сказать.

Нин Тао взял бамбуковый эскиз бухгалтерской книги и открыл его для просмотра.

Появилось содержание Бамбуковой книги счетов: "Шенге, третий рожденный в начале июня 1985 года, верный, сыновний и добрый человек. Первое доброе сыновье благочестие и уважение к родителям насчитывает 10 баллов доброй памяти, второе доброе верноподданство и праведность стране, независимо от личных прибылей и убытков, научные исследования для страны для народа, 13 кумулятивных проектов, подготовка научно-исследовательских талантов десятков людей, потеря более миллиарда долларов, насчитывает 100 баллов доброй памяти заслуги. Три благотворительные организации пожертвовали сотни миллионов пожертвований, построили десять начальных школ "Надежда", оказали помощь 5 326 бедным детям и насчитали 2663 балла за заслуги... Имея 2789 баллов за заслуги, можно заключить договор об отмене заслуг за исцеление и увеличить продолжительность жизни на 30 лет, а также прожить жизнь без болезней, с большим количеством детей и благословений".

Этот взгляд ошеломил Нинга Тао, он не ожидал, что Шенге будет таким большим благодетелем. Минуту назад он думал, что Великий Добрый Человек был Ли Ванлей, но он не ожидал, что он был тот, кто посмотрел в сторону, патриотический предприниматель Шенге был Великий Добрый Человек.

На самом деле, пробуждение телескопического состояния глаза могло быть известно заранее, только оно игнорировалось им на протяжении всего пути. Когда Шенге и Ли Ванлей постучали в дверь, когда они встретились в отеле "St. Regis" в Берлине, он разведал свою технику ароматизации и опустил бдительность, убедившись, что у другой стороны нет оружия. Опять же, так как это был друг Фан Ва Лума, ему не нужно было ничего разведывать, а так как другая сторона была здорова, а не его пациентка, необходимость в телескопическом диагнозе была еще меньше.

Позже в бою, он был в разгаре стрельбы, он никогда не думал, чтобы дать Шенге и Ли Ванлей диагноз, выявление добра и зла. До сих пор он не пробудил глаза, чтобы диагностировать и различать добро от зла, потому что он всегда должен был следить за механизмом исцеления клиники, и неважно, поставил ли он диагноз или нет, потому что независимо от того, как он поставил диагноз, он должен был следовать диагнозу Бамбуковая книга счетов.

Именно по этим причинам Шенге преподнес ему большой сюрприз.

Его целью на этот месяц было заработать, по крайней мере, пять тысяч добрых идейных заслуг, прежде чем он смог заработать грехи злой идеи, и он уже контролировал Альфреда и Филда, которые несли в своих руках большое количество грехов злой идеи, что означало, что до тех пор, пока он лечил Шенге и Ли Вандера, он мог собрать грехи злой идеи на двух злых людях и собрать достаточно арендной платы за этот месяц!

"Доктор Нинг, на что вы смотрите?" Голос Шенге, с намеком на любопытство.

"Посмотри на свой диагноз". Нин Тао просто передал глазам Шенге бамбуковый набросок бухгалтерской книги и позволил ему прочитать его содержимое самому.

Когда Шенге увидел содержимое, которое всплыло на бамбуковом эскизе бухгалтерской книги, он широко открыл рот: "Это.... это правда?"

Нинг Тао сказал: "Ты верный, сыновний и хороший человек, я не хочу тебе врать". Когда я исцелю тебя, добрые мысли и заслуги в тебе исчезнут. Это принесет тебе удачу в следующей жизни. Вы можете выбрать свои благословения в этой жизни или благословения в следующей. Если вы выберете благословение в этой жизни, я напишу вам рецепт, который вам нужно будет подписать, и тогда все, что вы увидите на бамбуковом скетче, будет исполнено".

"Правда ли, что... увеличивая продолжительность жизни на тридцать лет, будучи без болезней на всю жизнь, имея много детей и благословений?" Шенге посмотрел на Нинг Тао странным взглядом.

Нинг Тао кивнул: "Конечно, это правда".

Шенге смеялся: "Я не знаю, во что ты играешь, и я не верю ни в какие благословения загробной жизни, в эти благословения жизни, но я верю в тебя". Ты ведешь, я подписываю."

В конце концов, он был всего лишь молодым человеком в тридцать лет, и он не верил в призраков и богов, и это было нормально для добра и зла, чтобы расплатиться или что-то вроде того. Сколько молодых людей сегодня, сколько из них верят в эти вещи? Но он верил, что Нин Тао может исцелить его, потому что Нин Тао может исцелить даже Мэн Бо, который был парализован в постели, а огнестрельное ранение на его теле было еще менее тревожным.

Нин Тао вытащил рецептурный знак и начал писать договор о заслугах во имя добра и зла, и на полпути к нему сказал: "Господин Шень, хотя Небеса дадут вам благословение в этой жизни, но я заслужил так много заслуг для вас, я чувствую, что воспользовался вами, могу ли я что-нибудь сделать для вас? Если есть что-то, что ты хочешь и не можешь выполнить, ты скажешь мне, и я помогу тебе выполнить это".

Шенге сказал: "Доктор Нинг, если вы так говорите, вы просто больше не считаете меня другом, моя жизнь спасена вами, как вы могли воспользоваться мной? Я разозлюсь, если ты больше ничего такого не скажешь".

Нин Тао сказал: "Вот в чем дело, ты так рисковал, что приехал в Германию, чтобы поговорить о сотрудничестве, ты скажешь мне, какую технологию ты хочешь, и я достану ее для тебя".

Шенге застыл врасплох.

После того, как Нин Тао закончил выписывать рецепты по контракту Good Nirvana Merit, он поставил ручку на маленькую коробку с лекарствами, но не побудил Шенге подписать его, а сказал: "Я могу вытащить тебя, и я могу помочь тебе получить технологию, которую ты хочешь". Если ты мне поверишь, скажи мне, и я позабочусь об этом за тебя".

Шенге сдерживал боль, сдерживая при этом смех: "Доктор Нин, вы врач, не вмешивайтесь в этот беспорядок, как вы можете видеть, мы только связались с компанией Бохонг на некоторое время, прежде чем мы даже связались с их техниками, ЦРУ из Соединенных Штатов пришли, чтобы арестовать нас, западный мир подавления нас достигло извращенного состояния ума, как вы, врач, бороться с ними?".

Нинг Тао сказал: "Я серьезно".

Наша страна может производить только 28-нм чипов на данный момент, и посторонние говорят, что мы можем производить 14-нм чипов, но я знаю, что это блеф, мы еще не смогли захватить 14-нм технологии. Но знаете что, западный мир уже может производить 7-нм чипы, и даже если мы поедем наверстать упущенное, потребуется как минимум десятилетие, чтобы добраться до того места, где они сейчас находятся...".

"Продолжай". Нин Тао этого не понимал, но внимательно слушал.

Я вообще не ожидал получить их основную технологию, я просто хотел помочь нам улучшить стабильность и точность наших машин для сухой литографии с помощью технологии тестирования Bohong, но даже они не дали нам технологию, которую они исключили".

"Скажи мне, какую технологию ты хочешь." Нинг Тао сказал.

Шенге, однако, горько улыбнулся: "Доктор Нинг, вы не понимаете, литография - это чрезвычайно сложная и всеобъемлющая технология, которая охватывает многие области, и мы отстаем в этих областях". Я хотел все, от технологии испытаний Бо Хона до модулей стабилизации, от технологии иммерсионной литографии Astor... и я даже хотел современный аппарат для иммерсионной литографии от Astor... но сколько бы мы ни давали денег, они не продавали его. Но это не так уж и много, знаете ли, не так давно компания в нашей стране была санкционирована США, и люди просто не продают вам чипсы, и эта компания ничем не отличается от выхода из бизнеса. Западный мир использует свои технологии как оружие, и люди хотят не только денег, но и гегемонии".

Нин Тао на мгновение замолчал, прежде чем сказал: "Я понимаю, как только ты это скажешь, я позабочусь о тех вещах, которые ты сказал для тебя".

"Ха......." Шенге покачал головой и горько засмеялся, он явно не верил, что Нинг Тао все еще может сказать это в этот раз.

Нин Тао помог Шенге: "Господин Шен, подпишите это".

Шенге взял ручку и подписал свое имя.

Зеленый дым из Трипода Добра и Зла пронесся сквозь него и в мгновение ока поглотил Шенге.

Самое странное, Нин Тао изначально держал Шенге, чтобы подписать на небольшой коробке с лекарствами, но после того, как дым проглотил Шенге, он вдруг не нашел никого вокруг него.

Клиника Sky - самая загадочная и сложная вещь в мире, не так ли, по сравнению с какой-нибудь иммерсивной литографией?

Независимо от того, насколько сложен и совершенен литографический аппарат, он создан человеком, но клиника все равно не создана человеком.

Кто или какое существо на самом деле создало эту клинику за пределами этого мира?

Нет способа узнать этот ответ.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 0501 Древний замок**

Глава 0501 Древний форт Слабый человек не имел чувства времени, Fan Hua Ying медленно открыл глаза, он увидел темно-синее ночное небо, бесчисленное количество звезд, сияющих в небе. Также на небе висел изогнутый полумесяц, проливающий прохладный лунный свет.

Луна в зарубежных странах не более круглая, чем луна в Китае.

Когда сознание вернулось, страх и беспокойство мгновенно бродили по каждому нерву, Fan Wah заползли и оглянулись вокруг. Здесь нет ни хорошо вооруженных американских солдат, ни страшных агентов ЦРУ, и это не тюрьма, а склон холма. С холма он посмотрел на большое кладбище и величественный памятник, déjà vu знакомый, который он быстро определил как памятник еврейскому кладбищу.

"Не волнуйся, ты в очень безопасном месте". Голос пришел сзади.

Фан Хуа флуоресцентно последовал за ним и повернулся, в его поле зрения Нинг Тао только что износил ряд деревьев и шел к нему, его губы шевелились: "Старый брат Нинг, мы......................".

Нинг Тао сказал: "Не волнуйся, мы уже сбежали".

Фан Хуа Лум вдруг вспомнил что-то, а также внезапно напрягся: "Где Шенге и Ли Гун, где они?".

Нин Тао сказал: "Они тоже в безопасности, и я попросил своего друга отвезти их обратно в страну".

На самом деле, Шенге и Ли Ванлей уже находятся в Киото, Китай. Он заработал 3133 очка добродушных заслуг от Шенге и Ли Ванлей, что было равносильно удару в джекпот для него. Это на самом деле добро имеет хорошие награды, он спас Шенге и Ли Ванлей, он также получил хорошие награды, его хорошей наградой являются хорошие мысли заслуги в Шенге и Ли Ванлей.

Итак, когда ты встречаешь кого-то нуждающегося, протягиваешь руку, ты делаешь доброе дело, и твоя удача говорит о том, что это не обязательно произойдет сразу после того, как ты повернешься.

После исцеления Шенге и Ли Ванлей, Нин Тао отправил этих двоих из клиники и поместил их в переулок. Затем он привез Альфреда и Филда обратно в лобби клиники, чтобы выписать рецепт злого ума, собирая четыре тысячи грехов злого ума от обоих людей. Арендная плата за этот месяц более чем адекватна, а главное, добро и зло наконец-то сбалансированы.

Но он не мог сказать Фан Ва флуоресцентно.

"Тогда я чувствую облегчение, старый брат Нинг, ты действительно человек с большими средствами." Фан Хуа флуоресцентно вздохнул, немного пожалел: "Я не лгу тебе, я думал, что на этот раз я закончил, это было ЦРУ, они забрали меня, я никогда в жизни не выйду наружу".

Нин Тао переключил глаза на небо, и яркий свет стремительно летал в эту сторону, сопровождаемый ревом двигателя.

Это был вертолет.

Фан Ва взволнован: "Это... самолет, который искал нас?"

Нин Тао сказал: "Они искали день и ночь, не волнуйся, никто не сможет тебе навредить, если ты останешься со мной". Поехали, я только что видел, за этим лесом есть дорога, там мой электромобиль, отвези меня к тем покупателям, и я отвезу тебя обратно в Китай, когда сделка будет заключена".

"Я... потерял сознание на день и ночь?" Фан Хуа флуоресцентно следил за Нин Тао с удивленным выражением лица.

Нин Тао просто кивнул головой, и он не мог сказать Фан Хуа флуоресценции, что он продлил свою кому.

Эти двое мужчин только что вошли в лес, когда над ним пролетел вертолетный артиллерийский корабль "Блэк Хоук".

Фан Хуа флуоресцентно посмотрел вверх, чтобы увидеть вооружённый вертолёт "Блэк Хоук", летящий над головой, хотя Нинг Тао был рядом с ним, он всё равно выглядел нервным: "Брат Нинг, мы... мы теперь разыскиваем преступников, верно?"

"Разыскиваемый мужчина?" Нин Тао засмеялся: "Нет такого понятия, как освещение в средствах массовой информации того, что произошло прошлой ночью, теперь у нас нет проблем даже с тем, чтобы спросить полицию о направлениях на улицах Берлина". Но с американской стороны трудно сказать, что в Берлине сейчас работает много агентов ЦРУ, и если мы столкнемся с ними, то попадем в неприятности".

"Так много людей умерло прошлой ночью, и они в порядке?" Фан Вах флуоресцентно выглядел немного неверующим.

Нин Тао сказал: "У них нет причин арестовывать Шенге и Ли Ванлей, их действия - это просто невидимые действия, как их можно разоблачить? Кроме того, то, что случилось прошлой ночью, было позором для них, и кто сам взорвет что-то незаконное и позорное?".

Фан Хуа флуоресцентно расслабился: "Я боялся, что у тебя будут большие неприятности, я чувствую облегчение, когда ты так говоришь. Я сейчас же позвоню и сообщу этим покупателям, что они готовы торговать".

За этими лесами действительно есть горная дорога, уединенная и пустынная. Автомобиль с аккумуляторной батареей был припаркован прямо у дороги, с полиэтиленовым плетеным мешком на педали.

Увидев автомобиль-аккумулятор Нин Тао и пластиковый тканый мешок с четырьмя кусками фарфора Yue Kiln, сердце флуоресценции Fan Hua было смущено, но в конце концов он ничего не спросил. Что это за сомнение по сравнению с тем, как Нинг Тао спас человека без сознания от группы волчьих агентов ЦРУ?

Часом позже электромобиль Тендо прибыл в отдаленный город, расположенный почти в семидесяти-восемьдесят километрах на восточной стороне Берлина. Нинг Тао тоже не остановился и проехал через город на электромобиле "Небесный Дао", проехав еще около трех-пяти километров вперёд, прежде чем наконец-то войти в долину и увидеть древний замок.

Эта древняя крепость немного похожа на базилику Богоматери Сотни Цветов во Флоренции, но меньше. Скалистая внешняя стена кишела мхом и лазающими по ней тиграми, а под каменной стеной был ров шириной несколько метров, всего лишь кусок, который кончался водой. Он не величественный, но довольно старый, предположительно, был резиденцией какого-то благородного лорда в средние века.

На расстоянии был освещен вход в древнюю крепость, а под светом находились люди. С одной стороны ворот была стреловидная башня, а на стреловидной башне стоял также человек, который с помощью прожектора освещал единственный вход в замок и прилегающую к нему территорию.

И те, кто стоял у ворот, и те, кто стоял на стреловидной башне, носили с собой оружие, и это были мощные штурмовые винтовки с огневой мощью.

После одного взгляда Нинг Тао замедлил скорость аккумуляторной машины Небесного Дао и случайно спросил: "Брат Вах Флуоресцентный, кто такой Томас?".

Он европейский бизнесмен, и информация, которую я могу получить, показывает, что он занимается большим бизнесом, импортом и экспортом, нефтяными фьючерсами и бриллиантами, и он очень интересуется антиквариатом, и он участвовал в паре небесных аукционов в Европе", - сказал Ван Вахлунг (Van Wahlung). Опять же, он не собирает их всех, некоторые из них перейдут из рук в руки и снова продадут".

"Весь этот бизнес, о котором вы говорите, законный бизнес, но вы видели этих людей?" Нинг Тао сказал.

Фан Ва посмотрел вверх и сказал: "Я вижу это, но не вижу ясно".

Нинг Тао сказал: "У них у всех есть оружие".

"А?" Фан Хуа Лум был ошеломлен и внезапно напрягся: "Как они могли носить оружие? Я получил неточную информацию?"

Многие люди сейчас - это личность на поверхности и личность за кулисами", - сказал Нинг Тао. Томас, о котором вы говорите, я думаю, тоже не очень-то легальный бизнесмен. Но ты не должен нервничать, эти парни с пушками далеко не так хороши, как агенты ЦРУ".

Углы рта флуоресценции Fan Hua также выдавливали намек на улыбку, но выглядели довольно жесткими. Он, наверное, никогда в жизни не забудет эту поездку в Германию.

Когда автомобиль с аккумуляторной батареей Tien Dao вошел в зону действия прожектора, мужчины на башне со стрелками заблокировали луч прожектора на Нин Тао, который ехал на велосипеде, и флуоресцентный флуоресцентный флуоресцентный флуоресцентный флуоресцентный флуоресцент Fan Hua, который ехал на велосипеде. У этого человека было выражение удивления на лице, бизнес на миллиард долларов, ездить на автомобиле с аккумуляторными батареями, чтобы торговать?

Нин Тао ехал на электромобиле Tien Dao, приехал прямо к воротам замка, прежде чем машина остановилась, ворота стояли четыре белых стрелка, один из белых молодых людей с штурмовой винтовкой G36 подошел, намордник вниз, и не указал на Нин Тао и флуоресцентный Fan Hua.

Глаза Нинга Тао упали на шею белой юности, и он увидел татуировку со свастикой, которая была символом свастики. Со слабым движением в голове он мрачно сказал: "Нацистские маркеры, тогда Томас не может быть современным нацистом, не так ли?".

Фан Вах флуоресцентно вышел из заднего сиденья автомобиля с аккумуляторными батареями Tien Dao и сказал по-немецки: "У нас назначена встреча с господином Томасом, пожалуйста, сделайте объявление, у нас с собой что-то есть".

Как раз в этот момент в своей речи Нин Тао заметил, что почти у каждого стрелка была татуировка свастики на теле, в основном на шее и только одна на маленькой руке. Открытие заставило его подозревать все больше и больше, что старая крепость теперь логово современных нацистов.

Белая молодежь сказала слово, но, к сожалению, Нинг Тао не понимал немецкого языка.

Услышав это, Фан Хуа флуоресцентно сказал Нин Тао: "Он сказал, что хочет обыскать его тело, так пусть обыщет его"?

Нин Тао взглянул на нескольких белоглазых тигровых стрелков и кивнул головой.

Белый стрелок подал знак, и к нему подошел с сканером, чтобы просканировать Нинг Тао. Затем попросил Нинг Тао открыть маленький сундук с лекарствами, который Нинг Тао открыл. Он увидел большую кучу грязных вещей, помещенных в маленький сундук с лекарствами, в том числе изысканное баржевое ружье. Он взглянул на Нинг Тао с инопланетным взглядом, затем поднял усовершенствованное баржевое ружье и попытался выстрелить в кусок открытого грунта. Однако, он нажал на курок и пуля не вышла.

Нинг Тао сказал по-английски: "Это просто игрушка".

Стрелок со стрижкой Мо Сидзянь положил изысканный пистолет-баржу обратно в маленький сундук с лекарствами, затем отсканировал Фан Хуайлу и пластиковый тканый мешок, помещенный на педаль электромобиля Tian Dao вместе, и, наконец, сделал нормальный жест белому стрелку.

"Пойдем со мной". Белый стрелок сказал.

"Иди с ним", - сказал Фан Вах.

Нин Тао отправился толкать электромобиль Tien Dao, но белый стрелок покачал головой, и он поднял пластиковый тканый пакет, помещенный на подножку, и направился к воротам.

Ход Нин Тао снова привлек странный взгляд, антиквариат на миллиард долларов, только что привезли?

После того, как белые молодые люди привели Нин Тао и Фан Хуайлу в замок, несколько вооруженных людей также отступили, и ворота закрылись. Тендо-автомобиль с аккумуляторными батареями был просто брошен туда, и никто не принял бы сердцем самый крутой и дорогой автомобиль с аккумуляторными батареями в мире.

Вскоре после закрытия ворот на перекрестке появился локомотив, который медленно остановился. В машине сидели две женщины, которые смотрели на старый замок.

"Сестра, вы сказали, что в этом древнем замке тоже нет гоблинов?" Женщина в белом костюме сказала.

"Ты гоблин". Женщина в голубом чонгсаме сказала, уставившись 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/

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

**0502 щелчок по главам!**

0502 щелчок по главам! За воротами замка расположен относительно широкий двор, вымощенный квадратной каменной плиткой, фонтан и несколько статуй римских воинов, которым, по крайней мере, несколько сотен лет.

Во дворе были десятки вооруженных людей, стоявших в разных углах, на разных позициях, и все они были вооружены четкой немецкой техникой, очень хорошо сделанной.

Белая молодость вела Нинг Тао через внутренний двор, в чрезвычайно плавно протоптанный каменный коридор и, наконец, в залы замка.

Вестибюль был просторным, с дюжиной или около того огромных каменных колонн, поддерживающих овальный купол. На передней стене висел флаг, который был вышит мотивом геральдического щита, с синими и белыми зубцами, перемежающимися с полотняным повсюду.

Нинг Тао взглянул на знамя, но не знал, что оно символизирует.

Фойе было пустым, и никто не ждал.

"Одну минуту, пожалуйста." Белая молодёжь, которая вела по дороге, направилась к входу на лестницу.

Фан Хуа флуоресцентно подошел к уху Нин Тао и прошептал: "Странно, как можно повесить такой флаг?".

Нинг Тао спросила: "Что это значит?"

Ван Вал сказал: "Это был герб семьи Виттельсбахов баварской эпохи, которая была сильной семьсот лет и правила Германией, Венгрией, Данией, Грецией и Норвегией, и, возможно, больше, очень великой, и это все, что я знаю".

"Это было бы здорово". Нин Тао был тронут этим, семья могла процветать в течение семисот лет и править столькими странами и регионами, что это было беспрецедентно в истории Китая.

"Тем не менее, семья Виттельсбахов прекратила свое существование более ста лет назад, со смертью принцессы Сисси, но потомки этой семьи в настоящее время также живут сытно, знаменитый Лебединый замок является частной собственностью их семьи, их семья также владеет многими антикварными артефактами из Священного римского периода, невидимая империя не преувеличение, чтобы описать эту семью... Однако, как Томас может быть связан с семьей Виттельсбахов? Может быть, эта непритязательная древняя крепость является собственностью семьи Виттельсбахов?" Фан Хуа флуоресцентно бормотал себе, лицо смущенное.

Нин Тао поднял голову, так же как и он, белый мужчина около пятидесяти лет появился на перилах круглого коридора второго этажа, бокал красного вина в руке, глядя вниз на него и флуоресценцию Fan Hua, стоящую в зале.

Фан Хуа также флуоресцентно видел белого человека, который сказал Нингу Тао: "Он Томас".

Нин Тао слабо кивнул, спокойно пробудив глаза и нос до состояния глядя и чувствуя запах. Вчера он посмотрел в сторону и почти пропустил Шенге, большой хороший человек, он не хотел повторять ту же ошибку. Помимо выявления добра и зла, у него также была цель, и это было для того, чтобы удостовериться, что у Томы нет другой личности, такой как культиватор, например, демон.

Предыдущее погодное поле Томаса было нормальным, но оно также было порочным и очевидным.

Нинг Тао посмотрел на Томаса, который также посмотрел на Нинг Тао острым взглядом.

Через несколько секунд Томас покинул перила и вышел на лестницу. Минутой позже он вышел со входа в лестницу, за ним последовали еще несколько человек, которые вошли в зал, двое белых мужчин в белых костюмах и высокие и внушительные фигуры, которые, хотя и не держали в руках оружие, но пахли исходившими от них пистолетами. Двое других - китайцы, оба немного старше, один в возрасте пятидесяти лет, а другой - сорока. Они были хорошо одеты, с дорогими наручными часами, ухоженными, светлокожими и розовыми.

Эти два китайца, похоже, были "домашними" покупателями, о которых говорил Фан Вах.

Томас пришел перед Нин Тао и Фан Хуаджу, и два телохранителя немного отступили назад, перекрещивая руки между ног. Двое китайцев уставились на пыльный пластиковый тканый мешок в руке Нин Тао со странным выражением лица.

"Мистер Ван, почему вы опоздали?" Первые слова, которые произнес Томас, на самом деле были довольно стандартными китайскими. Послесвечение из угла его глаз также было на пластиковом тканом мешке в руке Нинг Тао, но на его лице не было выражено никакого выражения.

Позвольте представить вам, это Нинг...."

Не дожидаясь, пока он закончит свое предложение, Томас прервал: "Я знаю, кто он, и я знаю, что с тобой случилось". Я думал, что ты уедешь из Германии сразу после твоего побега, но я не ожидал, что ты приедешь сюда. Ты не боишься, что ЦРУ придет сюда одним моим звонком? Насколько я знаю, ЦРУ имеет внутреннее вознаграждение в пять миллионов долларов за поиск информации о вас двоих, и все, что мне нужно, это телефонный звонок, чтобы заработать пять миллионов долларов, и то, что вы принесете".

Фан Хуа Лам замер на мгновение, он не ожидал, что линия открытия Томаса будет такой.

Послесвечение из угла глаз Томаса смотрело на лицо Нинг Тао.

Нинг Тао в тусклом состоянии сказал: "Мистер Томас, вы действительно хорошо информированы, раз уж вы знаете, кто я и что происходит, как вы думаете, ваши люди более могущественны, чем агенты ЦРУ?"

Лоб Томаса слегка нахмурился, но потом улыбнулся: "Мистер Нинг, я восхищаюсь вашей смелостью и мужеством, хорошо, давайте начнем, дайте мне сначала посмотреть ваш товар".

Нин Тао открыл пластиковый тканый мешок и вытащил один за другим четыре фарфоровых изделия Yue Kiln, которые были помещены внутрь с пенопластовыми коробками, и уложил их на пол. Последняя ваза, которую он взял прямо из пенопласта, была передана Томасу.

Томас тщательно держал вазу для опознания, и два китайца также подошли к Томасу, чтобы посмотреть на вазу.

Сторона Нинг Тао просто вытащила другую вазу и две тарелки и положила их на пенопластовую коробку.

"Пара бутылок, пара тарелок, это чудо, что это такая дорогая часть королевской семьи династии Тан, так хорошо сохранившаяся." У китайца глаза были головокружительными с похвалой.

Фань Хуа бегло сказал: "Нет ничего плохого в том, что вещи, четыре куска фарфора, один миллиард китайских юаней, после передачи эти четыре куска фарфора будут принадлежать вам".

Томас, однако, не сказал ни слова, когда передал вазу китайскому покупателю, а затем присел на корточки перед тремя другими фарфоровыми изделиями, глядя на них один за другим. Хотя он отчаянно пытался контролировать свои эмоции, его глаза все равно предали его, с божественным светом волнения и жадности в его глазах.

Как этот европейский антиквариат может сравниться с драгоценным фарфором времен Великой династии Тан? Эти четыре фарфоровых изделия из печи Yue Kiln, вероятно, не сопоставимы со всей Европой.

"Мистер Фэн, миллиард - это слишком дорого, верно?" Китайский покупатель открыл рот, наблюдая за реакцией Нин Тао и Фан Хуайлу с послесвечением угла глаза.

Фан Хуа флуоресцентно сказал: "Некоторое время назад, расписанные ведро Чэнхуа чашки для курицы чашу продали за более чем двести миллионов, эти четыре куска фарфоровой печи, чем чашки для курицы чашу более дорогие, эта цена уже очень справедливая". Если ты не хочешь, мы возьмем его, и я снова найду покупателя, и миллиард долларов определенно будет разорван".

Томас закончил оценку трех других фарфоровых изделий, и он встал, открыв рот и сказав: "Миллион, я возьму то, что у тебя есть".

Фан Вах воскликнул: "Миллион? Томас, ты шутишь?"

Томас сказал: "Миллион, это лучшее, что я могу предложить тебе, останься с фарфором, возьми миллион и уходи".

С лестничной площадки вышел и белый юноша, который ранее вел этот путь, неся в руках коробку с шифром, в которой, похоже, хранились деньги.

Коробка с шифром, по-видимому, вмещает не более миллиарда, а миллиона едва хватает.

Фан Вах волновался, он потянулся за вазой в руках китайского покупателя, но китайский покупатель сделал шаг назад. Телохранитель проследил и перекрыл путь Фан Ва Лум.

Фан Ва гневно сказал: "Чего ты хочешь? Хочешь ограбить!"

Томас чихнул: "ЦРУ полно вас, ребята, я только что ясно дал понять, что если я сделаю один телефонный звонок, то легко смогу заработать пять миллионов долларов и большую услугу от ЦРУ". Я не думал лишить вас жизни и вернуть миллион, будьте довольны тем, что вы человек, не будьте слишком жадными, будьте осторожны, если вы слишком жадны, вложите в это свою жизнь".

Фан Хуару все еще хотел что-то сказать, но Нин Тао оттянул его назад: "Брат Хуару, не надо больше говорить, просто оставь это мне".

Вентилятор Хуа флуоресцентно чувствовал себя злым и невольным, но все равно кивал головой. Эта ситуация оставила его без света на лице и позора для Нинг Тао. Он создал так много бюро, но эта афера - первая афера такого рода в истории, и именно его обманули.

Нинг Тао посмотрел на Томаса и в тусклом состоянии сказал: "Господин Томас, вы уверены, что хотите купить мои четыре фарфоровых изделия за миллион?"

Томас улыбнулся, его глаза замерзли: "Я дам тебе последний шанс взять миллион и убраться отсюда, или ты останешься здесь навсегда".

На углу рта Нин Тао появился намек на улыбку: "Первоначально я хотел продать только миллиард, забрать деньги и уйти, но ты все так усложнил, что заставил меня почувствовать себя обманутым, а потом угрожал мне". Больше всего в этом человеке я ненавижу, когда мне лгут и угрожают, я дам вам шанс и сейчас, скажем, цена одного миллиарда останется прежней, но вы должны заплатить мне двести миллионов за душевный ущерб".

"Ха-ха-ха!" Китайский покупатель громко посмеялся: "Ты действительно считаешь себя героем-одиночкой? Ты знаешь, что это за место?"

Нинг Тао сказал слабо: "Меня опять запугали, добавьте еще 100 миллионов".

Китайский покупатель с вазой хладнокровно засмеялся: "Ребята, вы с ума сошли от денег?"

Нинг Тао сказал: "Отругай меня и добавь еще 100 миллионов".

Китайскому покупателю с вазой было что сказать, и Томас посмотрел на него, и он закрыл за ним рот. В ответ на это два китайских покупателя были вовсе не покупателями из Китая, а скорее людьми Томаса.

Томас холодно сказал: "Боже, я дал тебе шанс, но ты его не оценил. В этой стране никто не может пойти против моей воли, ты действительно хочешь умереть?"

Улыбка на углу рта Нинг Тао, однако, была еще более очевидной: "Добавьте еще сто миллионов".

Цена одного миллиарда была добавлена им таким образом, что в мгновение ока она превратилась в полтора миллиарда.

Сто миллионов за предложение, что, боюсь, самый дорогой штраф в мире.

Томас улыбнулся, медленно поднял руку и хлопнул в ладоши.

Папа!

Это кодовое слово для практического использования.

Проходя мимо, Нин Тао видит десятки вооруженных мужчин и женщин, которые также чрезвычайно хорошо экипированы и могут быть описаны как пруд дракона и тигровое логово.

Однако Томас выбил код, и ни один вооруженный человек не ворвался к двери.

Томас слегка нахмурился и снова хлопнул.

Папа!

На этот раз он постучал чуть больше и громче.

Но...

Дверной проем все еще был пуст, не говоря уже о хорошо вооруженных приспешниках, и даже не появилась собака.

Что здесь происходит?

Томас замер.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 0503 Что это за лепрекон?**

Глава 0503 Что это за лепрекон? В углу рта Нинг Тао появилась странная улыбка: "Мистер Томас, вы кому-то звоните?"

Это знание и издевательство.

Томасу, однако, не хватило смелости с этим считаться, и он сказал по-немецки: "Вы двое идите и посмотрите".

Два телохранителя быстро подошли к двери, пистолеты затянулись между прогулками, а затем осторожно выбрались за дверь.

Однако два телохранителя только что вышли, когда за дверью появились два скучных погремушки, и тогда больше не было движения.

Томас закричал по-немецки: "Что послало что?"

Никто на него не ответил.

Фан Хуа Лум также был ошеломлен, глядя на Нинг Тао со странным взглядом. Он не был уверен в том, что происходит снаружи, но он мог догадаться, что снаружи был кто-то из Нинг Тао, но Нинг Тао не сказал ему заранее.

Белый юноша, несущий коробку с кодами, вдруг отпустил коробку с кодами, которую он нес в правой руке, схватив висящую на груди штурмовую винтовку G36.

Его движения были очень быстрыми и точными, и еще до того, как коробка с шифром упала на землю, штурмовая винтовка G36 в его руке уже была поднята, а в следующую секунду он должен был запереть Нинг Тао (Ning Tao).

Ух ты!

Не дожидаясь, пока белая юность заблокирует дуло пистолета на Нин Тао, в дверной проем внезапно пролетел вентилятор, щелкнул и прорезал правую ладонь, не только отрезав половину ладони, даже штурмовая винтовка G36 была отрезана!

"А..." белый юноша кричал, держа в ужасе запястье, чтобы кровь не стекала к его сломанной ладони. Тем не менее, это не очень помогло, алая кровь все еще лилась из его сломанной ладони, и мраморная плитка на полу мгновенно окрасилась в красный цвет.

Ху-ху..............................

Вентилятор нес ветер, бумеранжируя, как правило, вокруг верхней части головы Томаса, а затем снова вылетел за дверь.

Томас проглотил полный рот плевок, его лоб покрыт холодным потом. Двое китайцев, которые выдавали себя за китайских покупателей, также были ошарашены и не осмеливались двигаться, опасаясь, что вентилятор улетит обратно и отрежет часть их тела.

В зале замка царила мертвая тишина, только звук тикания, капающей крови, идущей из-под сломанной ладони белой молодости.

Только тогда Нинг Тао открыл рот и сказал: "Шестнадцать миллионов, бей деньги".

Только тогда Томас огрызнулся, и дрожащим голосом сказал: "Нет, разве это не полтора миллиарда"?

Нин Тао сказал: "Твои люди только что пытались меня пристрелить, добавь 100 миллионов, и я буду добавлять 100 миллионов каждую минуту, которая пройдет, если ты больше не будешь стрелять".

Внутренние чувства Томаса уже нельзя описать словами, проклиная слово и добавляя 100 миллионов, поднимая пистолет и добавляя 100 миллионов, а теперь даже задерживаясь на минуту, добавляешь 100 миллионов к деньгам.

Нин Тао поднял руку, чтобы посмотреть на шепот, его часы не показывают время, но он сказал: "Теперь начните время".

Папа!

С третьего этажа круглого коридора доносились хрустящие аплодисменты, а у перил, возвышающихся над людьми в залах замка, появлялся красивый блондинчик.

Как только появился этот блондин, Томас неожиданно склонил голову, почтительно повинуясь, как миньон, даже не отважившись посмотреть на блондина.

Нин Тао наклонил голову и посмотрел на него, спокойно пробуждая глаза и нос к их смотрящим и пахнущим состояниям. Этим взглядом он был ошеломлен своим сердцем. Предшествующее поле погоды на теле этой молодёжи было серо-черным, смутно слегка кровавым, и имело присутствие демонического ци, которое также было очень мощным.

Что это за лепрекон?

Демоны Нин Тао видели, будь то естественные демоны, как Бай Цзин и Цин Чжуй, или новые демоны, как Инь Мо Лань и Цзян Хао, погодное поле на самом деле ничем не отличается от нормальных людей, все они красочные, просто с более зеленой и туманной демонской аурой. Однако, несмотря на то, что перед этим блондинистым юношей была демоническая аура демона, погодное поле было серым и черным, чего он никогда раньше не видел.

Четыре глаза блондинки сверкнули удивленным божественным светом в их глазах. После одного взгляда он отступил, а потом из коридора на третьем этаже прозвучал голос: "Мистер Нинг, шестнадцать миллионов, отдайте номер счета Томасу, и я ударю вас деньгами".

Только тогда Нин Тао отозвал свой взгляд и передал Томасу записку с написанным на ней номером счета, который он уже давно подготовил.

Держа ноту в руках ни на секунду, Томас не осмелился задерживаться, повернулся и побежал по лестнице, быстро и яростно стуча по его стопам.

"Все вы, отойдите." Голос молодой блондинки.

Двое китайцев выдавали себя за китайских покупателей, а белый юноша с отрубленной ладонью, который также поднял сломанную ладонь, и полуотрубленным пистолетом отступил.

Фан Хуа флуоресцентно подошел к уху Нин Тао, нервно: "Брат Нин, почему ты не сказал мне, что ты также привёл помощников ах, где они?"

Нин Тао сказал: "Они прямо снаружи, они опасны, я не хочу, чтобы вы их трогали, они следуют за ними - это всего лишь альтернативный вариант, я не хотел, чтобы они бастовали, но, как вы видите, эти ребята даже не подумали давать деньги, поэтому они ударили".

"Там десятки стрелков, ни звука... все эти стрелки мертвы?" Голос Фан Ва был немного трясущимся.

Нинг Тао сказал: "Может быть, они очень опасны, я вас не познакомлю".

Фан Ва качает головой, как погремушка: "Нет, нет, нет".

Как раз тогда на телефон Нин Тао пришло смс-сообщение, и он посмотрел на него, и 1,6 миллиарда средств уже поступило.

Звук шагов исходил с лестничной площадки, очень медленно, но звук шагов был слышен менее чем за дюжину секунд, тонкая и пропорциональная фигура вышла из входа в лестницу. Именно эта блондинка с ее длинными золотыми волосами, парой голубых глаз, похожих на драгоценные камни, и пятью изысканными чертами, не позволяла выделить ни одного недостатка. Если бы он носил женскую одежду, то подавляющее большинство женщин были бы очень красивы. Если бы он носил мужскую одежду, то, наверное, был бы самым красивым мужчиной в мире.

Однако он не носил ни женской, ни мужской одежды, и носил шикарную ночную рубашку с открытым вырезом, обнажающим белоснежную, бесконечно нежную кожу. Именно этот ошейник и представленные под ним черты напоминают о его половой принадлежности.

Блондинистый юноша держал в руке поднос с тремя бокалами вина, и перед тем, как он подошел, сквозь него пронесся богатый аромат вина.

Вино - хорошее вино, а не ядовитое.

Нин Тао уже осуждали за нос, но его взгляд не мог не переместиться к ногам блондинки.

У белокурого юноши была пара больших длинных ног, телята под халатом были белые и хорошо пропорциональные, он носил на ногах пару прозрачных тапочек, каждый палец на ногах был кристально чистым, и каждый ногтей покрывался красным лаком для ногтей, отражая все больше и больше деликатности пальцев на ногах. Если бы это была женская нога, интересно, сколько мужчин это очаровало бы. Но это мужская нога, что заставляет ее чувствовать себя странно.

Блондинка остановилась перед Нин Тао и Фан Хуайлу, сначала вручив Нин Тао бокал вина, затем еще один бокал вина Фан Хуайлу, и, наконец, он сам оказался с бокалом, и на углах его рта тогда появилась красивая улыбка: "Позвольте мне сначала представиться, меня зовут Чарльз, я хозяин этого замка, Томас - мой стюард, и я прошу прощения за его поведение". Мистер Нинг, за успех нашего первого сотрудничества".

Чарльз поднял бокал вина в руке.

Нин Тао не может думать ни о чем другом, потому что даже если Томас был проинструктирован Чарльзом, чтобы очернить и съесть его Yue Kiln фарфора, но люди уже заплатили за ошибку, и цена не дешевая, целых 600 миллионов. Теперь, когда люди выносили свое заветное вино как минимум сто лет, чтобы признать свои ошибки, было бы несколько неуместно, если бы он отказался снова.

Оттенок смеха также появился на углу рта Нин Тао, когда он поднял свой бокал для вина и щелкнул им с Чарльзом, а затем снова с Fan Huailu.

Трое сделали глоток своего вина.

Чарльз сказал: "Мистер Фэн, пожалуйста, отдохните здесь, я бы хотел отвезти мистера Нинга в мой кабинет, чтобы поговорить о чем-нибудь".

Не зная, как ответить, Фан Хуа флуоресцентно посмотрел на Нинг Тао.

Нин Тао сказал: "Брат Хуа Флуу, подожди меня здесь минутку, я пойду и вернусь, не волнуйся, ты в безопасности".

Только тогда Фан Хуа флуоресцентно кивнул.

Чарльз положил бокал для вина и поднос на стол, затем поднял с пола два кусочка фарфора Yue Kiln и снова сказал Нин Тао: "Господин Нин, не могли бы вы взять два других кусочка для меня".

"Без проблем". Нинг Тао подхватил двух других и последовал за Чарльзом к лестнице.

Фан Хуа флуоресцентно смотрел, как Нин Тао последовали за Чарльзом спину и исчез на лестничной клетке, он колебался на мгновение, а затем подошел к двери. Он стоял в дверном проеме и смотрел в сторону, замер на мгновение, а во дворе, где он однажды шел, лежал стрелок, разбросанный по всему двору. Крови, однако, не было, и, похоже, она была выбита.

"Столько людей было вырублено, может быть..." шлёпнул Фан Ва Лум, "У него есть частная армия?"

Никто не сказал ему ответ, и он не мог его видеть, чуть выше его головы, в самой высокой точке этого замка стояли две женщины.

Эти две женщины - обе женщины Нин Тао, одна - Цин Чжуй, а другая - Бай Цзин.

В прошлый день Нин Тао на самом деле долго думал об этом, прежде чем решил забрать Фана Хуалу обратно в Германию, чтобы продолжить торговлю. Также из-за полной нулевой боевой мощи Фан Ва Йинга и неизвестной личности ЦРУ и покупателя он отправился в Гунде, чтобы поговорить с Бай Цзином и Цинь Чжуем, чтобы они могли приехать в Германию вместе.

Проекту "Добрый самаритянин" нужны деньги, так же как и развитию благотворительной компании "Шэньчжоу", поэтому он забрал Фан Хуалу обратно в Германию, чтобы торговать, зная, что это опасно.

"Пуф!" Цинь Чжоу открыла рот и выплюнула кусочек сахара, на мгновение засомневаясь: "Сестра, как я чувствую себя кислой, я беременна?".

Белый Цзин смотрел на Цин: "Пожалуйста, ты ешь сахар из боярышника, он должен быть кислым". Как это может быть так просто, когда ты только забеременела?"

"Это сахар боярышника? Упс, не узнал... сколько времени займет тогда забеременеть?"

"Откуда мне знать, как можно круглее".

"Имеет смысл........."

Нинг Тао здесь не было, и если бы он услышал этот разговор между сестрами за куском конфеты из боярышника, его талия бы определенно сильно болела.

Поднявшись на третий этаж, Нинг Тао увидел Томаса, который стоял у дверей комнаты и издалека кланялся в приветствии.

А еще он настоящая экономка.

Чарльз привел Нинг Тао в кабинет, а Томас закрыл 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 0504 Орден Кровавых Демонов**

Глава 0504 Орден Кровавого Демона Это было древнее исследование с несколькими деревянными полками с толстыми книгами, эти книги также выглядели древними. Рядом с окном от пола до потолка стоял стол из красного дерева с открытой книгой, в них застряли чернильные бутылки и перья, а также огненная краска и прочее. Рядом со столом, между окном и стеной, лежал набор пластинчатых доспехов, не пропущенных из шлемов для боевых сапог, и двуручное великое слово, держащееся в серебряной перчатке, которое все еще выглядело острым.

Такое исследование дало Нин Тао ощущение путешествия в средневековье.

Чарльз положил две вазы на стол, а Нинг Тао разместил две тарелки на столе. Когда он поставил свою тарелку, он специально посмотрел на древние книги, раскинутые на столе. На самом деле это была не книга, а блокнот с какими-то странными узорами, нарисованными на нем, и текстом. К сожалению, письмо было странным, в отличие от немецкого, и он вообще не мог его прочитать, и не знал, из какой страны оно пришло.

Чарльз посмотрел на Нинг Тао и, похоже, не обратил внимания на то, что Нинг Тао заглядывал в записки, которые он положил на стол.

Нинг Тао нарушил тишину в кабинете: "Мистер Чарльз, о чем вы хотите со мной поговорить?"

На самом деле он хотел знать, что за демон Чарльз, но такие вещи он, очевидно, не будет спрашивать, он может получить ответы только путем наблюдения и контакта.

Чарльз подошел к вазе Yue Kiln и протянул руку, чтобы коснуться гладкой стенки вазы, его голос был мягким и добрым: "Господин Нин, эти четыре фарфоровых изделия были найдены с моря, так?"

"Откуда ты знаешь?"

Чарльз сказал: "Эти четыре куска фарфора пахнут морем, и это глубокое море, не так ли?"

Нин Тао сказал: "Это правда, что эти четыре куска фарфора были выловлены из глубокого моря мной, но какое отношение это имеет к тебе, почему ты спрашиваешь об этом?"

"Могу я осмелиться спросить, мистер Нинг, как глубоко вы можете погрузиться на дно?" Чарльз уставился прямо на Нинг Тао, его голубые глаза наполнились божественным светом предвкушения.

"Почему ты спрашиваешь об этом?" Нин Тао повторил слова.

"Мистер Нинг, не поймите меня неправильно, я не хочу причинить вам вреда, пожалуйста, скажите мне, как глубоко вы можете погрузиться в море"? Чарльз также повторил свой вопрос.

Нин Тао слабо сказал: "Я не пробовал этого, но думаю, что пока это океан на Земле, как бы глубоко ни был океан, я должен уметь нырять".

Чарльстон взвинтил: "Это здорово!"

Нин Тао сказал: "Ты еще не сказал мне, почему ты спрашиваешь об этом?"

Вместо того, чтобы ответить на вопрос Нин Тао, Чарльз протянул руку помощи и перевернул записки на своем столе на страницу перед ним.

Размещенные на столе заметки были, по крайней мере, размером с газету, а страница, к которой повернулся Карл, была первой страницей всей тетради, на которой была нарисована морская карта. На рисунке изображены морские острова, с континентами, в огромных пропорциях. Он обвел вокруг себя круг со своим пером на морском участке, но Нинг Тао не мог видеть, что это именно тот морской участок, и не мог видеть место в современном мире, где эти острова соответствуют материковой части острова Хе Ен. Однако, он уже догадался, что задумал Чарльз.

"Хочешь, чтобы я спустился к морю и нырнул на дно этого места?" Нин Тао сказал, когда он протянул руку помощи и указал на отмеченное место на карте.

Чарльз кивнул: "Я хотел бы попросить мистера Нинга вмешаться и найти для меня обломки отсюда и поднять одну из вещей внутри".

Нинг Тао предварительно сказал: "Где это место и что ты хочешь, чтобы я нашел?".

Прежде чем это произойдет, мы должны прийти к письменному соглашению", - сказал Чарльз. Ты соглашаешься найти вещь для меня и подписать соглашение, и я скажу тебе".

Нинг Тао улыбнулась: "Тогда скажи мне, что ты можешь мне дать?"

Чарльз сказал: "Ты делаешь свое предложение, и я обещаю тебе, что оно не будет потеряно".

Нин Тао, однако, покачал головой: "У меня мало интереса к деньгам".

"Тебя не интересуют деньги, так почему ты рискуешь своей жизнью, чтобы иметь дело со мной?" После паузы Чарльз последовал за ним и снова сказал: "Скажи мне, что еще ты хочешь, кроме денег?"

Нин Тао сказал: "Новейшая испытательная технология Бо Хона, модули стабилизации и текущий процесс производства Astor для иммерсионной литографии и сопутствующих технологий".

Чарльстон замер на месте и посмотрел на Нинг Тао странным взглядом.

Нин Тао спросил риторически: "Разве я не достаточно ясно выразился?"

Только тогда Чарльз открыл рот и сказал: "Мистер Нинг, я точно знаю, что вы за человек и зачем вам эти штуки?"

Если бы я не спас их вовремя, они бы никогда не выбрались, - сказал Нин Тао. - Мой друг приехал в Бохонг, чтобы поговорить о сотрудничестве, но Бохонг продался ЦРУ. Меня это бесит, так что то, что они видят как драгоценное, я собираюсь забрать у них, и это урок, предупреждение, что-то вроде того".

Чарльз покачал головой: "Так не пойдет, это должна быть простая сделка, я не хочу вмешиваться в политику, я ненавижу политику, а ты не хочешь заключать такую простую сделку".

Нинг Тао повернулся и подошел к двери.

"Подожди!" Чарльз позвонил.

Намек на улыбку появился из угла рта Нинг Тао, когда он повернулся, чтобы посмотреть на Чарльза: "Передумал?"

Чарльз сказал: "Я могу дать вам новейшую технологию тестирования и модули стабилизации от Rainbow, но я не могу дать вам технологию иммерсионной литографии, о которой вы говорите, не то, чтобы я не хотел помогать, но я не могу этого сделать. Компания Astor находится в Нидерландах, это не немецкая компания, и нужные вам технологии могут быть только в Нидерландах".

Нинг Тао минуту молчал, прежде чем сказал: "Ладно, договорились".

Чарльз сказал: "Тогда давай заключим сделку".

Нин Тао сказал: "Не нужно подписывать никакого соглашения, я оставлю вам номер телефона, после того, как вы получите то, что я хочу, позвоните мне, и мы снова встретимся". Я спускаюсь к морю, чтобы ты нашел то, чего хочешь ты, и ты даешь мне то, чего хочу я".

"Договорились". Чарльз сказал.

Нин Тао открыл маленький сундук с лекарствами, оторвал обычную палку с нарисованным на ней кровавым замком, написал на спине номер своего мобильного телефона и вручил его Чарльзу: "Найдешь то, что мне нужно, и отвезешь лодку туда, где мне нужно нырнуть, вытащишь эту записку, и я появлюсь перед тобой".

"Хорошо". Чарльз убрал родовую надпись на рецепте.

Нин Тао также не спрашивал, что за обломки он ищет, что за обломки он ищет, обернулся и подошел к двери, открыл ее прямо и вышел.

Томас, который стоял в дверном проеме, почтительно поклонился Нин Тао.

Нинг Тао просто слегка кивнул головой, затем выбрал через коридор и вошел на лестничную клетку. Спустившись вниз, он позвал стоявшего в холле Фан Вах Лума, который ждал его, и эти двое прошли через двор и вышли из замка.

Электромобиль Tian Dao все еще был припаркован у ворот, и Нинг Тао забрался в него: "Брат Хуа флуоресцентный, садись".

Фан Хуа флуоресцентно полз по направлению к машине, глядя, он хотел увидеть помощника Нин Тао, но не увидел ни одной фигуры. Но как раз в тот момент, когда он забирался на электромобиль Tien Dao, его шея, казалось, была укушена каким-то жуком, и в тот момент он потерял сознание и в мгновение ока упал на спину Нин Тао.

Женщина вышла из темного угла и подошла к Нин Тао, это был Джин Бай.

Нинг Тао сказал: "Не повредил ему, не так ли?"

Уайт сказал: "Не волнуйся, я просто притупил его нервы и проснусь через несколько часов".

К тому времени, как она заговорила, Цинь Чжоу уже подтолкнул локомотив, спрятанный в высохшем рву.

Этот локомотив был локомотивом Инь Мо Лана.

Цин гнался за огнем, и Бай Цзин забрался на локомотив.

Нин Тао держал Fan Hualu в одной руке и скрутил электрическую дверь в другой, а аккумуляторный автомобиль Tien Dao побежал со скоростью в сто ярдов к горной дороге. Цинь Чжоу ехал на локомотиве Инь Мо Ланя, за ним следовал Бай Цзин, и два вагона исчезли в ночи.

Перед окном от пола до потолка на третьем этаже Чарльз стоял тихо и смотрел, как две машины уезжают, его рот бормотал сам себе, но никто не слышал его голоса. И даже если его услышать, никто не сможет его понять, потому что это язык, которого не существует.....

Десять минут спустя Фанат лежал на кровати в отеле в Киото. Он не видел его, темная, как чернила дыра внезапно появилась, и Нин Тао, который положил его на кровать, повернул глаза и исчез с этой дырой. Он также не будет знать, что когда проснется, он станет миллиардером, потому что у него на счету лишние 160 миллионов долларов.

Нинг Тао сказал дать ему десять процентов комиссии, и это не будет ни пенни меньше.

В то же время, в комнате во дворе, Бай Цзин сняла обувь и забралась на кровать. Цинь Чжуй сидел на краю кровати, глядя влево и вправо с немного встревоженным выражением лица между бровями.

Эта комната была комнатой Нинг Тао.

"Не смотри, он говорит, что не обязательно не вернется". Ты мне не нравишься, я только долгое время был в разлуке, и меня тошнит от акации.

Цинь Чжуй уставился на Цзин Цзина: "Ты заполз в постель, как ты смеешь смеяться надо мной? Тебе не стыдно, мне стыдно за тебя."

"Потом ты вернешься в свою комнату, а я подожду его здесь." Уайт сказал.

Цинь Чжуй слегка плюнул: "Почему ты хочешь, чтобы я вернулся, твоя очередь возвращаться".

"Тогда вместе?"

"Вместе - это вместе!" В углу рта Цинь Чжуя появился намек на дразнящий смех: "Я просто восхищаюсь твоим бесстыдным взглядом".

"Ты не хочешь стыдиться." Белая ссора, а потом добавил: "Ты еще более бесстыжий, чем я".

В комнате внезапно появилась пламенная дыра, и через две секунды из нее вышел Нин Тао.

Цин Чейз последовал за ним и встал, чтобы поприветствовать его: "Брат Нин, разве ты не говорил, что вернёшься сразу после этого, почему ты так долго уезжал?"

"Я провел некоторое время в клинике и нарисовал диаграмму, вы, ребята, тоже посмотрите на нее." Нинг Тао положил на кровать обычную наклейку с рецептом, которая была нарисована на той же морской карте, которую он видел в кабинете Чарльза. Он запомнил это по памяти, но запомнил только одно из слов, написанных на нем, слова, написанные в кружке в положении, обозначенном кругом.

И Цин Чжуй, и Цзин Бай пришли посмотреть на график, который нарисовал Нин Тао.

Нинг Тао указал на текст в кружке и сказал: "Вы узнаете этот текст?".

Бай Цзин и Цинь Чжуй качали головой почти одновременно, а Бай Цзин сказал: "Муж, что ты имеешь в виду под этим рисунком?".

Нин Тао рассказал, о чем они с Чарльзом говорили в кабинете, а затем добавил: "Я обещал ему, что как только он даст мне то, что я хочу, я спущусь в море и найду для него затонувшее судно. Но я всегда находил, что Чарльз немного странный, кстати, вы бы видели его, что он за демон?"

"Кровавый демон", - сказал Уайт.

"Кровавый демон?" Нин Тао вдруг вспомнил об изображении, которое часто появлялось на экране.

Вампиры.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**0505 Глава 0505 Поколение гордости сгибается.**

0505 ГЛАВА 1: Поколение небесной гордости изгибается В восточном мире есть всевозможные истории о призраках, а 15-й день 7-го месяца по лунному календарю также является традиционным праздником призраков, который также является Средним Новым Годом. Легенда гласит, что в этот день Аид откроет врата ада и позволит духам ада, которые подвергались пыткам в течение года, прийти на землю, чтобы насладиться трапезой из крови. Западный мир имеет свою долю историй о призраках, а вампиры - одни из самых известных.

Вампиры на серебряном экране все красивы и безупречны, питаются человеческой кровью, а те, кто был засосан вампирами, ассимилируются. Вампиры боятся солнца, а когда солнце попадает на их кожу, оно курит и гниет. Но как в этом мире может быть такая вещь, как вампир, когда актер играет роль в фильме?

"Это......." сказала Нинг Тао осторожно, когда смотрела в глаза Бай Цзину: "Сестра Бай, кровный демон, о котором вы говорите, не вампир"?

Губы Цзин Цзин немного изогнулись: "Как ее зовут? Я теперь не твоя невестка, я твоя жена, просто зови меня Цзин или Цзин."

Нин Тао немного неразговорчив, Сяо Бай уверен, что он не может назвать это, это нормально называть это Цзин.

Белые продолжили: "В этом мире нет вампиров, демон крови - это демон крови, разновидность демона". Однако в любой легендарной истории всегда есть ссылка на вещи. Вампиры в фильме являются прототипом Кровавого Демона, который действительно питается кровью, но это не тот случай, когда люди, которые были сосаны Кровавым Демоном, будут ассимилированы в Кровавого Демона. Демон Крови - это тип Нового Демона, и чтобы стать Демоном Крови, нужно сначала выполнить одно условие".

Любопытно в глубине души, Нин Тао задался вопросом: "Каковы условия?".

"Сын брата и сестры". Уайт сказал.

Странное чувство внезапно возникло в сердце Нин Тао, и его разум не мог не вызвать в воображении красивое и безупречное лицо Чарльза. Как такой красивый мужчина может родиться от близкого родственника или что-то в этом роде?

Второе условие заключается в том, что труп не будет гнить в течение ста лет, а третье условие - это жертва крови. Второе условие не требует от меня объяснений, и я думаю, ты можешь его понять, так что я просто поговорю о третьем условии. Третье условие имеет решающее значение для рождения кровавого демона, и особенно кровавого. Кровавая жертва - это жертва живых, в которой вскрывается шея живых, кровь сливается в гроб до тех пор, пока тело, которое хранилось сто лет, не будет погружено под воду, а затем душа пробуждается через особый ритуал. Те, кто могут проснуться - кровные демоны, те, кто не могут проснуться - трупы".

"Так вот, неудивительно, что я смотрел на него первым, его первое поле погоды темно-серый, а не красочный, как у нормальных людей." Нинг Тао сказал, на одно замешательство меньше.

"Итак, Кровавый Демон на самом деле тоже Трупный Демон". В западном мире они одеваются как пять-шесть человек, но в наших глазах они просто ходячий труп, а не на сцене. Они тоже не осмелились прийти на нашу сторону, пришли, и мы минуту за минутой говорили им, что делать". Уайт сказал.

"Кровавые демоны боятся солнца?" Нинг Тао снова спросил.

Белый Цзин улыбнулся и сказал: "Я же говорил: демоны крови - не вампиры, вампиров не существует, они не боятся солнца, я встретил демона крови сто лет назад, когда ездил в Европу в командировку, на улицах Парижа, солнце в тот день было очень сильным, она тоже ходила по солнцу".

Глаза Нинга Тао снова упали на карту, которую он нарисовал, кровавый демон - вот что он понял, но Чарльз хочет поймать что-нибудь из моря, но это дело все еще преследует его, не могу угадать ответ.

"Точно, муж". Надо напомнить, что кровные демоны, как правило, являются членами европейской королевской семьи и аристократии, и их семейные ценности очень сильны. Европа разграбила мир за последние несколько сотен лет, они накопили астрономическое количество богатства, и значительная часть этого богатства была передана современным корпорациям".

Нинг Тао был перемещен: "Какие там предприятия?"

Бай Цзин покачала головой: "Не знаю, меня это не волнует, я просто слышал, как Бай Шенг говорил об этом раньше. Он интересовался культурой "Кровавых демонов" и имел связи с некоторыми "Кровавыми демонами" на Западе. Тогда ему удалось прокатиться с Николасом Конти, и я полагаю, что там также дёргали за ниточки Кровавые Демоны".

Очевидно, что Нин Тао находится в глубоком размышлении. Хотя Цзин и не говорил, что эти компании связаны со столицей Кровавого Демона, но Кровавые Демоны были почти всеми дворянами и королевскими особами в древней Европе.

Через мгновение в его голове появились многие крупные компании: "Фруктовая компания", "Микрофильм", "Локмартин", "Лексин", "Клубер".....

В конце концов, он также необъяснимо подумал о ком-то, кто до сих пор не показывал своего лица, и это была Голова Зарубежной Секты Танг Тяньфэн. Он сказал, что был изгнан из клана Тан и отправился за границу, чтобы развивать свою собственную секту. Но в это время Тан Цзисянь был необычайно активен в Китае, исследуя цивилизацию Инь Юэ, и пытаясь получить облачную руду от Мэн Бо..........

Я не знаю, почему, Нин Тао было очень странное чувство в его сердце, как будто он прикоснулся к нити, нить, которая соединила все вещи, которые он пережил, и люди, которых он встретил. Но ощущение было настолько расплывчатым, что он не мог сказать.

Цинь Чжоу протянул руку помощи и убрал табличку с рецептом, которую Нин Тао положил на простыню: "Вы, ребята, замолчите, уже поздно, пойдёмте спать".

Мысли Нинг Тао внезапно отступили.

При свете, А Чжоу в голубом и Цзин в белом будут красивы, как цветок, ее кожа красива, как нефрит, о чем он думает? Вся доброта свадебной ночи вернулась вместе с неописуемым зудом.

Белый Цзин внезапно протянул руку и вытащил его.

Цинь Чжоу затушил свет.............

Чирип...............

Из окна доносился хрустящий звук пения птиц, и Нин Тао открыл глаза. Солнце ярко светило за окном, а сорока стояла на ветке прямо за окном с ворчанием. Сорока рассказала о радости, но его сердце было наполнено печалью. Пробуждение сознания было болезненность в талии и мягкость в ногах, чувство, которое не может быть описано словами.

Он полностью просветлен, прощая ему сотню рафинированной стали, но две сестры имеют средства затмения костей, сотню рафинированной стали также можно сделать в кончик пальца мягкой. Это вторая ночь свадьбы. Как он может это выдержать?

"Кажется, что Мастер Дхармы Пустота Макото не обманывает меня, рано или поздно я буду выдолблена, если это продолжится". Горькая улыбка появилась из угла рта Нинг Тао.

Цин, который был у него на руках, гнался за ним и роптал: "Где Чунь Шенг Дан?".

Нинг Тао: ".........."

Дверь открылась, и Бай Цзин вошел с миской яиц пюре: "Муж, ты ешь миску яиц пюре, чтобы компенсировать это".

Нин Тао плакал, смеялся и пожимал плечами.

Бай Цзин протянул руку помощи и отшлёпал самую мясистую часть тела Цинь Чжуя: "Вставай, ленивая девчонка, солнце светит тебе на задницу".

Цин погнался за ним, перевернулся и продолжил спать.

Только тогда Нин Тао имел руку, чтобы нести чашу, но когда он увидел несколько черных ягод годжи внутри чаши, весь его человек был не в порядке, и было даже грустное чувство в его сердце. Думаешь, он великий человек своего поколения, но сейчас он находится в ситуации, когда ему приходится съедать почку демона?

Нинг Тао ест яйца пюре, а Бай Цзин бьет ноги Нинг Тао. У нее нежная и добродетельная сторона.

Нин Тао сказал во время еды: "Цзин, эта миска плохих яиц Ляо хороша, я дам тебе один миллиард за нее, я пойду в банк, чтобы перевести деньги после того, как съем яйца".

Бай Цзин ущипнул Нин Тао: "За кого ты меня принимаешь?"

Нинг Тао смотрел на нее.

Белый Цзин вдруг понял и хихикал: "Тогда я возьму твои яичные деньги".

Шэньчжоу Благотворительность не может иметь половину денежной связи с Нин Тао, даже если это, чтобы дать Бай деньги для развития своей компании, это может быть сделано только таким образом. Это было так же, как если бы он потратил пять миллионов на маниоку на цементной дороге в Гунде, существовали законы Небесной Иностранной Клиники, но в ее законах не было сказано, что Нинг Тао не может потратить пять миллионов на маниоку, чтобы поесть, и один миллиард на миску с яйцами пюре.

В старые времена король Чжоу смеялся над игрой в "Маяк огня" для Бо Даджи, но теперь есть Нин Тао миллиарды, чтобы купить яйца, что не так уж и плохо.

После того, как Нин Тао съел миллиард яиц пюре и устал от них вместе почти час или около того, он смог выйти на улицу.

Нинг Тао пристегнул себя к солнечному свету, когда он пролился на его голову.

Дверь комнаты через дорогу открылась, и Фан Мин и Хуан Сяопэн вышли из двери, увидев, как Нин Тао натирает талию в переулке, и с беспокойством сказали: "Доктор Нин, вы повредили талию?".

Нин Тао поспешно опустил руку и слегка смущенно сказал: "Ничего страшного, просто матрас слишком мягкий и немного сонный". Он сменил тему: "Мистер Фанг, это забирает ребенка в школу?".

Фан Мин сказал: "Да, кстати, Кики уже вернулась?"

Нинг Тао сказал: "Еще нет".

Фанг Мин нахмурилась: "Почему ты ещё не вернулась, она срывает слишком много домашнего задания, надо торопиться, поторопиться и вернуть ребёнка в школу".

"Хорошо, я позвоню позже". Нин Тао справилась с предложением, что Фокс Сяо Цзи теперь такая большая, что даже если бы она вернулась, то точно не пошла бы в школу.

"Тогда пошли, Сяопенг прощается с дядей Нином." Фан Мин сказал.

Хуан Сяопэн сказал четким голосом: "Прощай, дядя Нин".

Нинг Тао улыбнулся и сказал: "Хороший мальчик, учись усердно".

Фан Мин утащил Хуана Сяопэна.

Нин Тао посмотрел на спину Фан Мина и Хуан Сяопэна, и улыбка на углу его рта исчезла. Он бы не забыл о странной встрече у нее дома в тот день.

Бай Цзин вышел, толкая электрическую тележку, а также посмотрел на спины Фан Миня и Хуан Сяопэна, но просто посмотрел: "Муж, мы все готовы".

Цинь Чжуй также вышел из двери с сумкой на спине и плавно запер дверь.

Нин Тао забрался в электрический автомобиль Tien Dao и взял Цин Чжуй и Бай Цзин в банк, чтобы разобраться с деньгами. У Чарльза есть возможность перевести ему 1,6 миллиарда, но у него нет возможности перевести миллиард из своего мобильного банка в Бай Цзин, и он должен пойти в банк, чтобы сделать это.

С этими деньгами он не попадет в денежную категорию благотворительности Шэньчжоу. Со способностями Бая, она также может сделать из этого большое дело. Пока благотворительная организация Шэньчжоу находится на правильном пути, а программа "Добрые люди" развивается упорядоченно, давление на фонд клиники "Добро и зло" будет снижено. Только тогда он сможет освободить руки и ноги, чтобы достичь своей следующей цели - Дан Фанг на шестом фрагменте черепа в руках Николаса Конти.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**0506 Глава 0506 Понижение младенца**

Глава 0506 Сошествие духовного младенца Небесная клиника еще не достигла даты сбора арендной платы, но уже есть десятки тысяч фондов добрых и злых консультаций, хранящихся в Триподе добра и зла, и еще реже можно найти баланс между добром и злом. После получения финансирования госпожа Бай и Цин занимались бизнесом Благотворительной компании Шэньчжоу, подбирая персонал и находя главного героя проекта "Хорошие люди", в то время как госпожа Нин Тао отправилась на выездное мероприятие, чтобы попрактиковаться.

Это закрытие длилось полмесяца.

В клинике за пределами неба было тихо, добрый ци в штативе добра и зла qi свернулся, Нин Тао скрестил ноги и сел рядом со штативом добра и зла, чтобы запустить Технику Духовной Культивирования Ледяного Огня. Левая сторона его тела горела горячей, а правая - холодной, половина страдала от огня, а половина - от льда.

Двойное небо льда и огня было профессиональным термином, и Нинг Тао был в самом профессиональном состоянии на данный момент. В таком подношении, почти каждую секунду, он проходит кальцинацию и закалку; его кости, его нервы, его органы, его воля становится чище и сильнее в этом кальцинации и закалке.

Больше всего изменилась его духовная сила.

После долгого отступления в пятнадцать дней его духовная сила вышла на новый уровень, а несбалансированные эффекты, которые ранее были вызваны поглощением большого количества порочного Ци, были полностью исправлены, становясь чище и сильнее. С каждой практикой его духовная сила на самом деле претерпевала утончение льда и огня, представляя более темные и глубокие части зла и более чистые и добрые части. Эта Духовная очистительная техника Льда и Огня изначально была попыткой культивировать духовную силу, и её влияние на духовную силу, конечно же, было ещё более сильным.

После каждой духовной практики Нинг Дао входил во внутренний мир и практиковал реальную и фальшивую борьбу и рафинирование духовных кулаков.

На этот раз Нинг Тао снова пришла во внутренний мир.

После балансирования добра и зла трещины вокруг дворца Грязевых пилюль исчезли. Дворец грязевых пилюль имел очень очевидные изменения в расширении, в то время как внутренний дан, казалось, удалил примеси и стал таким же чистым, но объем не уменьшился, все же размер баскетбола, наполовину черный и наполовину белый.

В течение этого полугода Нин Тао приезжал сюда, чтобы потреблять свою духовную энергию после того, как она была им потреблена. Когда вы почти закончили потреблять, когда вы устали и "голодны", вы выходите снова, чтобы практиковать свою духовную энергию, а затем, когда вы "полны", вы возвращаетесь, чтобы потреблять.

Нин Тао сделал длинный прыжок и использовал свое тело как столб, погрузившись головой во внутренний дан.

Бряк!

Внутренний дан вибрировал, и на ядре дан появилась трещина.

Чем больше возрастала его духовная сила, тем больше трещин он выбивал, но каждый раз он был настолько близко, что не мог выбить внутренний дан и выпустить Юаньбэй. И каждый раз, когда он выходил, чтобы идти, его внутренний дан медленно исправляет трещины, которые он нокаутировал снова.

Теперь, глядя сквозь эти трещины на младенца Юаня в Дэн Коре, он уже выглядел как младенец. Лицо, хоть и расплывчатое, но руки и ноги были пухлыми.

"Ты вышел, что веселого в том, чтобы спать там?" Нинг Тао сказал.

От Гэндзи не было никакой реакции.

Сердце Нинга Тао было в депрессии, за эти полмесяца он уже сталкивался с такой ситуацией, не зная, сколько раз.

Нин Тао отступил, снова используя свое тело как столб, один выстрел в отверстие и головой вдавленный в ядро танца. В ядре Дэна больше трещин, но они просто не сломаются.

Нин Тао снова отступил, аккумулируя свою духовную энергию и духовный замысел, готовясь к краху в третий раз.

Это просто вопрос времени.

До этого отключения он мог ударить только дважды, прежде чем был выброшен. После полмесяца кропотливой практики он смог трижды разбиться. Но это был его третий раз, и после каждого третьего удара его выбрасывали. И к тому времени, как он пришел в следующий раз, трещины во внутреннем ядре Дэна были почти отремонтированы.

Это был, несомненно, плохой цикл для него, снова и снова, всегда неразрывно.

"Еще одна шишка и я должен выйти, еще одна войти и трещина почти отремонтирована, какой смысл мне это делать? Есть ли что-то, что я делаю не так, или есть что-то, чего я не делаю, какой-то ключевой шаг, которого не хватает?" На этот раз Нин Тао не сразу пошел, чтобы попасть в ядро Дана, размышляя, накапливая свою духовную энергию и духовный замысел.

В мире тела не было часов, но в сознании Нинг Тао был тикающий звук бегущей секундной стрелки.

Я не знаю, сколько времени прошло..........

Внезапно в сознании Нин Тао вспыхнул духовный свет, и появилось ощущение, что он пробивается сквозь туман, чтобы увидеть солнечный свет, и он с восторгом сказал в своем сердце: "Как я забыл об этом? Твоя Сутра - это моя Сутра, которая производит Священное Писание в соответствии с моей собственной ситуацией. Разве не четвёртый стих моей сутры, в котором говорится, что первенец пришёл в мир?"

Четвёртый стих Твоей Сутры: Духовный Младенец, нисходящий в мир, призрак или бессмертный?

После того, как этот четвертый стих появился на шкуре древнего зверя, Нин Тао прочитал его только один раз, и тогда дворец с грязевыми пилюлями вздрогнул, внутренний дан чуть не лопнул, и он плюнул кровью и упал на землю. С тех пор он не осмелился снова прочитать четвертый стих сутры и не делает этого до сих пор.

Теперь кажется, что этот отрывок не является отрывком из Писания, который скандирован снаружи, а скандирован в этом внутреннем мире!

Нин Тао сделал глубокий вдох и скандировал вслух: "Является ли ребенок-дух, спускающийся в мир призраком или бессмертным?".

Как только этот отрывок из Священного Писания был экспортирован, звук Великого Пути в мире внутри тела упал и земля содрогнулась. Первоначально спокойная грязь дворца грязи Мару рушилась, и казалось, что в этой грязи спрятан настоящий дракон, который был раздражен Священным Писанием. Над дворцом "Грязевые пилюли" яростно вибрировал и внутренний дан размером с баскетбольный мяч, и в мгновение ока появлялись трещины!

Правда.

Сейчас же!

Нин Тао взял прыжок и использовал свое тело, как столб, и с аурой не возвращается, он зарылся в треснувший внутренний дан, ударив по нему сильно на вершине ядра дан.

Бряк!

Первоначальное ядро дана, которое было изрезано трещинами, разбилось, и весь внутренний дан также рухнул в тот момент, когда ядро дана разбилось, превратившись в кусок мусора и упав в дворец грязевых пилюль, где грязь вспыхнула.

В тот самый момент в глаза Нинг Тао засиял золотой свет, и в этом золотом свете смутно было видно маленькое дитя с лицом, руками и правой ногой.

Лицо ребенка было настолько ясным, что Нинг Тао был ошеломлен. Он посмотрел на фотографии, сделанные в его часы, и подтвердил, что они точно такие же, какими он был в детстве.

Несмотря на то, что это был всего лишь маленький ребенок, он уже раскрыл в своих бровях ауру и стиль бессмертного.

Ребенок - призрак или фея?

В сочетании с божественной бессмертной формой собственного духовного младенца, Нинг Тао вдруг понял смысл четвертого предложения Твоей Сутры. В этот период он поглотил большое количество порочного Ци, а внутренний дан черного ухудшился очень сильно. Тогда твоя Сутра дает четвертый стих, исходя из его положения, и к тому времени уже намекала ему на то, что если чернота продолжится, то его духовный младенец в будущем будет не бессмертным, а призраком.

Призраки, также могут быть поняты как демоны.

К счастью, в то время он перестал практиковать духовную энергию, предпочитая застаиваться в собственном культивировании, а не практиковать с большим количеством зла qi, и предпочитая не зарабатывать плату за медицинские услуги и не собирать урожай со злых помыслов и грехов злых. Теперь кажется, что он поступил правильно и получил награду - у него родился дух ребенка, фея, а не призрак.

Речь идет не только о принятии решения, но и о природе и о воле. Люди в этом мире жадные, люди, которые зарабатывают миллион, всегда хотят заработать десять миллионов, а люди, которые зарабатывают десять миллионов, придумывают, как заработать миллиард. Люди, которые находятся у власти, которые хотят быть мэрами городов и мэрами, которые хотят быть мэрами, будут становиться все более и более властными голодными. Этот процесс также является процессом распада человека, и многие люди, в своем желании заработать больше денег и получить больше власти, часто будут делать все, что угодно, даже если это больно.

Набираться сил тоже есть правда, но Нин Тао способен самоанализировать себя на неправильном пути, сопротивляясь искушению стать сильнее, предпочитая практику stop俢, а не зарабатывать на жизнь врачами. Сколько людей в этом мире могут быть похожими на него?

Золотой свет потускнел и окончательно исчез. Этот ребенок-дух также спустился из пустоты и стоял напротив Нинг Тао.

Это призрак или фея? Этот бессмертный, безусловно, не является бессмертным в истинном смысле этого слова; бессмертный здесь олицетворяет правильность и послушание Божественному Пути.

Нин Тао посмотрел на своего младенца-духа и сдержал волнение в сердце, когда говорил: "Чувак, почему ты такой маленький?".

"Чувак, почему ты такой маленький?" Линь Инь также открыл свой рот и сказал то же самое, с точно такой же скоростью и тоном голоса.

Нинг Тао на мгновение замер и снова заговорил: "Это ты говоришь, или я говорю?".

Младенец духом открыл рот и сказал: "Это ты говоришь, или я говорю?"

Опять же, тот же самый тон, скорость голоса.

На самом деле ответ был уже вполне очевиден, и именно Нинг Тао сам говорил. Духовный Младенец, это еще одна форма его мета-бога, или понимается как душа, которая, по сути, также является первой частью самого себя.

Разобравшись с этим, Нинг Тао медленно успокоился.

Бряк!

Черно-белое духовное пламя было выпущено изнутри тела Нинг Тао.

Почти в то же самое время из тела пламени духа было выпущено то же пламя духа.

Нин Тао натянул ноги и бросился в сторону Линг Яна, два его кулака вылетели и безжалостно ворвались в крошечное тело Линг Яна. С его двумя кулаками, один пылающий, другой замерзший с твердым льдом, лед и огонь сосуществовали.

Линь Инь сделал тот же самый ход, его два кулака выбились, один кулак загорелся пламенем, а другой замерз на фоне прочного льда, льда и огня, которые сосуществуют.

Это была третья форма Истинного Ложного Огня Взаимной Боевой Ледяной Огонь, очищающий Духовный Кулак, Ледяной Огонь Двойного Неба.

Позиция Нинга Тао была противоположна позиции Духовного Младенца, его правый кулак соответствовал левому кулаку Духовного Младенца, левый кулак соответствовал правому кулаку Духовного Младенца, лед и огонь были противопоставлены друг другу, и огонь и лед были противопоставлены друг другу, это было рафинирование Ледяного и Огненного Неба!

Бряк!

Тело Нин Тао было вырвано, и ему было больно, но крошечные кулачки Лин Ин обладали той же силой, что и он. Как бы сильно он ни ударил Младенца Духа, Младенец Духа ударил его так сильно, как только мог. Одним словом, этот Истинный и Ложный Метод Взаимного Боя Искусственный Духовный Кулак на самом деле позволял ему избивать себя.

Лин Йин и Нин Тао одновременно упали на землю и в следующую секунду снова подпрыгнули, каждый из них ударялся ногой по телу другого.

Грохот -

Нинг Тао снова вылетел задом наперёд, кровь идет из его рта и носа.

Тем не менее, в следующую секунду он снова бросился.............

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 0507: Дух Демона**

0507 Глава 0507 Демон Ци Диффузин Также не зная земли несколько раз пинали друг друга, Нин Тао был выгнан из мира тела ударом. Но, не дожидаясь, пока он откроет глаза, изо рта вылилось полно крови.

В то время как чужие Лед и Огонь были удовольствием, его Лед и Огонь были пыткой. В конце упражнения an俢 каждая кость в его теле болела, как будто ее ударили молотком. Даже его органы, его мышцы, его кожа была похожа на раскаленный молот, замороженный молоток стучал дюймом за дюймом, и в этот момент он чувствовал, как будто он развалится на части в любой момент.

Нинг Тао сделал несколько вдохов и вытащил свой мобильник.

Телефон долгое время не работает от батареи, но экран работает как зеркало.

Нин Тао поднял телефон на высоту, параллельную его лицу, вручил его глазам и замер на первый взгляд.

"Когда он посмотрел в зеркало, из угла его рта вытекло немного крови, как будто его только что избила группа людей, настолько жалких, насколько это было возможно.

Но в уголке рта Нин Тао, но появился намек на улыбку, железо не рафинирует сталь, люди не испытывают неудач и шлифовки, как добиться успеха? Несмотря на то, что он был избит, нос у него был в синяках, а тело испытывало боль, сам он хорошо знал, что в его организме произошли изменения.

Он практиковал случайный мимо, и Небесные облачения сокровища, чтобы защитить тело, мир, может ли он так сильно бить в дополнение к своим собственным кто еще? Тем не менее, его случайное культивирование истинного кунг-фу должно быть побеждено все больше и больше, тем более беспощадным будет тем сильнее. Как он боролся друг с другом с младенцем духа во внутреннем мире, он на самом деле очищал свой дух младенца во внутреннем мире, а также очищал его тело души, это избиение, которое достигло глубоко в тело и душу, каждый удар, каждый удар был посеять и пожинать для него!

Сеять и пожинать.

Урожай, свиноматка.

Это прогрессивный импульс!

В течение короткого времени Нинг Тао сможет войти в четвертую форму Истинной Ложной Духовной Алхимии, которая была свободой входа и выхода.

Внутри и снаружи не то, что он входит и выходит из мира внутри себя, но то, что его духовный младенец выходит из своего внутреннего мира и в реальный мир, внутри и снаружи!

Другим культиваторам и демонам пришлось отправиться в царство вне тела, чтобы выбраться из него, но он никогда не шел по необычному пути. Четвёртая форма Истинного и Ложного Метода Взаимного Боя, Очищающего Духовный Кулак, практиковалась в его Духовном Младенческом Исходе!

"Что может сделать мой духовный ребенок, если он выходит из своего тела?" Нинг Тао вытер кровь из угла рта и не мог не задуматься над этим вопросом в своем сердце.

Нин Тао убрал свой телефон, его глаза приземлились на маленький сундук с лекарствами, который был помещен рядом с ним. Он боролся и полз вверх, сдерживая боль, и пришел в сторону маленького сундучка медицины, открыл маленький сундучок медицины, взял свиток кожи зверя и распространил его.

Кожа зверя - Сутра Твоя, но на ней только четыре стиха, и новых стихов не появилось.

Сердце Нин Тао было озадачено: "Раньше каждый раз, когда я читал предложение, появлялся новый отрывок из Писания, но на этот раз я вроде как читал четвертое предложение в прошлом, так почему же не появляется новый отрывок из Писания".

После долгого ожидания пятый куплет твоей сутры так и не появился.

Нин Тао двинулся в своем сердце и скандировал вслух: "Является ли ребенок-дух, спускающийся в мир призраком или бессмертным?".

Священные Писания перекликались в безмолвном пространстве клиники, но кроме огромного голоса Небесного Дао, на Твоей Сутре до сих пор не было пятого отрывка из Писания.

Нин Тао вдруг понял что-то и тайно сказал в своем сердце: "Верно, Духовный Младенец пришел в мир, если это стандарт, то я достиг только половины его сейчас". Возможно, я буду предлагать свою практику до тех пор, пока я не буду свободен войти и уйти, и Духовный Младенец не сможет выйти, тогда в этом Писании появится новый отрывок из Писания".

Нинг Тао убрал свою Сутру, затем открыл дверь и покинул клинику.

Ночь упала, и лунный свет был ясен, как ночной ветерок. Переулок перед клиникой тихий, фонари вдалеке яркие и тусклые, немного плохой контакт, но никто не починил его. Вдали от переулка, высокое здание управляется под темно-синим куполом, мигающие неоновые огни намекают на то, что это материалистичный, быстро развивающийся супергород.

Чем больше переплетаются желания, тем больше человеческий глаз не может увидеть истину. Ежедневная тяжелая работа и усердная погоня - это не более чем мимолетное облако и ложная иллюзия. Почему люди живут, и как они должны жить? Но именно на этот простой вопрос мир не знает ответа. Все думают по-разному и все заканчивают одинаково.

Нинг Тао улыбнулся, он был единственным, кто мог видеть правду. Но именно от этого смеха пострадали углы его рта. Он потер углы рта и спустился по лестнице к арендованному четырёхугольнику.

В течение пятнадцати дней он был в клинике каждый день, и он был голоден. Кроме того, Яньер недавно женат и внезапно расстался на пятнадцать дней, как он может не думать о Цин Чоу и Цзин Цзин Бае в своем сердце?

Думая о Цин Чжуе и Цзин Бае, я не знаю, почему у него опять болит талия............

Мяу!

Звук мурлыкания кошки внезапно раздался с крыши с одной стороны комнаты.

Нин Тао сдвинул глаза, чтобы посмотреть на него, это был оранжевый кот, очень толстый, и смотрел на него парой зеленых спектральных глаз, угол его рта не мог не иметь холодной улыбки, которую было нелегко обнаружить: "Это действительно трудно для тебя, даже сейчас ты все еще шпионишь за мной, я боюсь, что ты приезжал каждый день в течение этого полугода, не так ли?"

Оранжевый кот уставился прямо на Нинг Тао, а кровавый угол его носа и опухший рот, казалось, удивили его настолько, что Нинг Тао заметил его, и он не ушел.

Нин Тао тоже не особо на это смотрел, и, взглянув на него, отодвинул свой взгляд и похоронил голову при ходьбе.

Оранжевый кот смотрел, как Нинг Тао выходит из переулка, поворачивается и убегает, и исчезает в ночи.

Нин Тао подумал во время прогулки: "Я не вижу полей погоды Spirit Cat Immortal и Celestial Immortal Wu Yue, я не могу отличить добро от зла, но то, как они поступают, было бы странно, если бы у них не было злого темперамента". Дух Кошки Бессмертной наблюдал за мной все это время, что именно он и У Юэ пьют?"

Неосознанно, он приехал в арендованный четырёхугольник, и Нин Тао не придумал имени, он толкнул дверь и вошел.

Двор был тихим, так как Инь Мо Лан, Небесный Пес Снарлинга и Лиса Сяо Цзи там не было. В комнатах Цин Чжуй и Бай Цзина не было включено освещение, и они не знали, заснули ли они или не вернулись домой и остались в офисе.

Однако, как Нин Тао вошел во внутренний дворик, так и свет в комнате Цин Чжуй и Бай Цзин освещались в одно и то же время. К тому времени, как он вышел через патио и вышел в коридор, двери в комнаты Бай Цзина и Цинь Чжуя были открыты, и люди выходили из своих комнат.

У Цинь Чжоу была выдающаяся осанка в голубой ночной рубашке, как будто она была обезвоженным голубым лотосом.

В своей белой ночной рубашке Белый Цзин как богатый пион в полном расцвете сил.

У двух сестер разные личности, и у каждой из них своя красота.

Бай Цзин и Цинь Чжуй шли в направлении Нин Тао почти одновременно.

Реакция Цинь Чжоу была еще сильнее, и ее нежное тело разожгло зеленое и таинственное пламя дракона, и пара кошек превратилась в когти дракона, с зелеными чешуйками и запястьями, и три острых когти слева и справа, мерцающих холодной маркизой. Я убью его!"

Нинг Тао горько засмеялся: "Ребята, вы можете не реагировать так сильно? Человек, который так меня избил, стоит перед тобой, сам твой муж".

"А?" Цин Чжуй и Цзин Бай замерли при виде.

Насколько сильно человек должен ненавидеть себя за то, что так себя избивает?

Нин Тао пожал плечами: "Это отступление, я уже сломал Внутренний Дан и начал культивировать Истинный Ложный Метод Взаимного Боя, Утончняющий Духовный Кулак". Эта техника кулака - усовершенствование духа младенца, вот почему я так себя избиваю".

"Ты..." ясно сказал Нин Тао, но перевод Бай Цзина все еще был таким большим: "Муж, так ты уже в королевстве первенцев?"

Нинг Тао кивнул.

Белая Цзин внезапно открыла руки, чтобы держать Нин Тао на руках, и сказала: "Значит, теперь ты должна помочь мне сделать демонские кости, да?

Зуд новобрачной Яньэр вдруг соблазнил, и Нин Тао протягивает руку, чтобы обнять ее, протягивая руку, чтобы прикоснуться к ее демонской кости.

Тело девушки стало мягким, как будто она потеряла кости, а голос ее был мягким: "Муж, давай вернемся в комнату, ты хорошо проведешь время, диагностируя, что делать с этой демонской костью".

Нин Тао спешит отпустить Бай Цзина: "Я не ел риса уже пятнадцать дней, умираю с голоду, принеси мне что-нибудь поесть".

Цинь Чжуй последовал: "Я схожу за ним, сестра, ты помоги".

Бай Цзин и Цин погнались за ними на кухню, чтобы приготовить еду, и Нин Тао, наконец, освободился, поэтому он вернулся в свою комнату, чтобы зарядить свой мобильный телефон и активировать его.

Вскоре после этого в комнату вернулись Цинь Чжоу и Бай Цзин с тарелкой жареного мяса в руке Цинь Чжоу и миской супа с рисом в руке Бай Цзина.

"Жаркое из пламени дракона".

"Змеиный суп с маринованным рисом".

Похоже, что сестры договорились, а также сообщили о посуде.

Бай Цзин выплюнул длинный язык, свернул несколько рисовых зерен, помахал ими несколько раз, затем положил их обратно, прежде чем, наконец, сказать: "Каждое рисовое зерно - это мой язык, который пробуждает активность зерен, а затем увлажняет их слюной, чтобы сделать эту чашу из змеиной ложки, пропитанной рисом".

Нинг Тао: ".........."

Нинг Тао открыл свой рот.............

Рис из змеиного супа, который Цзин приготовил языком, он не может его съесть?

Если только старые добрые времена не хотят пройти.

Вниманию сестер, Нин Тао съел жареное мясо дракона Цинь Чжоу, а также змеиный суп и рис Бай Цзин. Но чем больше он ел, тем голоднее он становился, тем больше он пил и тем тридцатилетним он становился.

Белый Цзин задувает лампу..............

Колокольчики джингл, колокольчики джингл...............

Нин Тао протянул руку помощи и схватил все еще заряженный мобильный телефон, который был помещен на прикроватный столик, посмотрев на него, он догадался в своем сознании, кто это был, поцарапал кнопку ответа, а затем вручил телефон себе в ухо.

"Это я, Нинг Тао, мистер Чарльз, вы получили то, что я просил?" Нинг Тао открыл дверь на горную дорогу.

"У меня есть то, что ты ищешь, я на Хоккайдо, Япония, и я готовлюсь к выходу в море". Как и обещал, я буду ждать тебя в пункте назначения, но ты успеешь вовремя? Я не хочу ждать тебя посреди океана". Голос Чарльза.

"Мистер Нинг, что с вами?"

"Ничего... ну, все, просто позвони мне, когда доберешься туда." Нинг Тао повесил трубку.

Во тьме были демоны, и демоническая аура наполняла воздух.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**0508 Глава 0508 Тайзенское пророчество**

0508 Глава 0508 Тай Истинное Пророчество Дверь удобства открылась, и Нинг Тао вышел из черной пещеры. В его видении было черное море, но ни капли не брызнуло на его тело.

Папа!

Из тактического фонарика выстрелил снежный луч света, и несколько рыб в панике убежали. Моховая деревянная кровать, пропитанная морской водой, закладывает белый, сырой скелет.

Это был скелет Ян Юхуана.

Это место - то самое большое затонувшее судно "Танг".

"Сэнпай Тайжен, простите, что снова вас беспокою." Нин Тао слабо поклонился скелету Ян Юхуань.

Покойные велики и заслуживают почестей.

Нин Тао открыл небольшую коробку с лекарствами, вытащил небольшой фарфоровый флакон, содержащий четвертое издание Предков Поиск Дэн, налил, что Предков Поиск Дэн в руке, а затем передал его ноздрями для глубокого нюхания.

Бряк!

Сцена перед его глазами искажена, глаза Нин Тао снова появился в этом образе, шторм, волны, торговый корабль тонет на ветру и волнах.

В одном из домиков женщина в роскошном дворцовом платье опускается на колени на полу домика, заставляет, ладони вместе, что-то молятся.

Как и в прошлый раз, Нинг Тао не могла слышать свой голос, сцена была неподвижной.

Взгляд Нин Тао снова переместился на стол рядом с Yang Yuhuan, на котором была помещена морская карта звериной кожи, область, обведенная песком вермильона. Его глаза смотрели прямо на карту, но на ум пришла другая карта, которую он видел.

Это была диаграмма, которую он видел в середине исследования Чарльза.

В его сознании две диаграммы бесшумно накладывались друг на друга.

На этот раз перекрытие вызвало волну шока в его сердце!

Две картинки абсолютно одинаковые, даже там, где круги выходят наружу!

Снежинки шептателя вспыхнули, и в голове Нинг Тао прозвучал голос из прошлого: "Боги заставили замолчать Небесную Пешку Дао, пагода была построена во времени........."

Что это?

Священное Писание или?

Нинг Тао внезапно взволновался и продолжил слушать звуки этого прошедшего времени. Он был уверен, что это был голос Ян Юхуань, не уверен, когда она скандировала. Это все равно, что смотреть пиратский фильм, в котором картинка и звуковые дорожки так сильно отличаются друг от друга, что впечатления от просмотра крайне скудные.

Однако, как раз в это время, картина помахала и Yang Yuhuan который стоял на коленях на полу исчез.

На ее месте была женщина в красном.

Шепчущие снежинки роились.

Эта ситуация была такой же, как и при последней встрече, сразу после того, как женщина в красном появилась и произнесла слова, которые были всего лишь двумя словами, картина прошлого времени помахала несколько раз, а затем исчезла полностью.

Всё было по-прежнему.

Нинг Тао сделал срочную регулировку и снова вступил в аллергическую реакцию Предка Ищущего Дэна. Однако, это время, даже с помощью перлы духа собирая, он не увидел затонувший корабль снова, намного меньше Yang Yuhuan. Все, что он мог видеть, это море, и большую рыбу, которую он никогда не видел раньше, и ничего больше.

После того, как закончилась вторая аллергическая реакция на эликсир, Нин Тао не осмелился снова ввести аллергическую реакцию на эликсир, и он положил четвертое издание "Поиск предков" Дана обратно в маленький фарфоровый флакон, а затем положил и маленький фарфоровый флакон обратно.

Нин Тао посмотрел на скелет Яна Юхуана и пробормотал себе: "Боги заставили замолчать пешку Небесного Дао, и пагода теперь построена... Это не похоже на Священное Писание или стихотворение... Это имеет пророческий аромат... Боги заставили замолчать пешку Небесного Дао... Разве эта фраза не говорит о том, что боги погибли и исчезли, а Небесного Дао больше не существует? Первую половину этого предложения легко понять, пагода Чжэньчжэнь говорит о пагоде Чжэньчжэнь, но что такое дерево?".

Идея Байду, но на дне моря нет сигнала, от этой идеи надо отказаться.

Нин Тао сделал ещё один поклон скелету Ян Юхуаня: "Покойся с миром, старейшина Тайчжэнь, ты не нашёл пагоду Чжэнь Ши, думаю, найду, когда найду пагоду Чжэнь Ши, возьму её с собой и вернусь, чтобы поклониться старейшине".

На этот раз его целью было еще раз взглянуть на карту прошлых времен, и идея приехать посмотреть на нее пришла ему в голову вчера вечером, когда Чарльз позвонил, чтобы сказать, что он на Хоккайдо, Япония, так как это место находится недалеко от острова Японии, и есть большая вероятность того, что стандартное место над картой Чарльза находится по соседству! Итак, он хотел прийти и рискнуть, еще раз взглянуть на этот график прошлого времени и пространства, и сравнить два графика.

Как оказалось, две диаграммы были в точности одинаковыми, а Чарльз искал именно городскую башню времени!

Зачем Чарльзу нужна городская башня времени?

Не было возможности узнать, но Нинг Тао верил, что ответ будет раскрыт в ближайшее время.

После церемонии Нинг Тао повернулся и покинул затонувшее судно.

Вода над его головой и перед ним отступила, хотя он был на глубине тысячи метров, не было никакой разницы между ним и ровной землей. С облачениями Небесных Сокровищ, огнем и водой, прорезающими его, море было для него гладким, как земля.

Только сейчас, единственное, что он еще не пытался сделать, это быть активным в огненном море, и думать об этом не составило труда.

Менее чем за десять минут Нинг Тао подошел к подножию морской горы. Пещера, в которой находилась Рюзука, была темнокожей, а окружающие воды были мертвы, ни одной рыбы. Он ударил фонариком "Утонченная тактика" и пошел в пещеру.

Было представлено обширное пространство внутренних районов, а лучи снежных тактических ручных фонарей смогли осветить лишь малую часть пространства благодаря эффекту моря. Нинг Тао остановился во главе Скелета Истинного Дракона с Утонченным Тактическим Лампочкой, затем выполнил три повиновения.

Поклонившись истинному скелету дракона, Нинг Тао обвел вокруг себя истинный скелет дракона и в конце концов даже прыгнул вверх по спине истинного скелета дракона, кость за костью, чтобы посмотреть.

Открыть удобную дверь на дно моря на этот раз и посмотреть на эту диаграмму из прошлого времени было лишь одной из его целей. У него две цели, вторая цель связана с Бай Цзин.

Она родилась с некротической костью, и он мог бы сделать ее из сломанной горшки, если бы взял кость, но ее кость была очень здоровой, и если бы он взял ее и сломал, она могла бы даже распасться.

Прошлой ночью, когда Бай Цзин позировал ему для осмотра демонских костей, он вдруг придумал идею - на дне Южно-Китайского моря есть гробница дракона, а в гробнице дракона есть настоящие драконьи кости, так почему бы не взять настоящие драконьи кости и не отшлифовать их красивым кастрюлей с ладаном вместо сломанной кастрюли?

Просто позвольте скелету Бай Цзин уточнить свойства драконьих костей, даже с небольшим дыханием дракона, она может превратиться в дракона после следующего отступления!

Нинг Тао сделал паузу над рогом дракона в свете снежного рафинирующего тактического фонаря.

Рог напоминал рог оленя с трещиной в верхней части правого рога и маленьким кусочком рога, к которому прикреплен лишь малый кусочек рога. Маленький кусочек драконьего рога был кристально чистым и полным ауры, и хотя я не знал, как долго он был похоронен здесь, он как будто был жив.

"Старший Предк, моя жена, Бай Цзин, - дух змеи, она жаждет превратиться в дракона... Мне нужно взять маленький кусочек драконьей кости, чтобы она вошла в кость демона... Не вините меня, я сделал это, чтобы продвинуть ваш клан драконов...", - сказал Нин Тао, открывая маленький ящик с лекарствами и вытаскивая Лезвие Затмения.

Небольшой фрагмент киля и рожок были лишь слегка связаны, но Нинг Тао разрезал очень сильно. Почти сантиметр, он резал понемногу, жестко в течение как минимум десяти минут.

Эта драконья кость даже труднее, чем летающий меч Зетиана Бессмертного!

Хорошо, что его наконец-то отрезали, Нинг Тао положил киль размером с большой палец в маленькую коробку с лекарствами.

Чант-

Мрачный звук внезапно пришел из глубины тьмы, и под звуковыми волнами морская вода ударила по Нин Тао из глубины тьмы. Это быстрее, чем струя воды под высоким давлением. быстрее, чем пистолет-брызговик!

Однако морская вода рассеивалась влево и вправо перед телом Нинг Тао и автоматически избегала его. Но даже если он был невредим, он все равно был напуган, эта морская вода явно не была темным подводным течением, его инстинкт состоял в том, что что-то намеренно сделало это!

Море столкновения застыло, и то, что только что произошло, было похоже на иллюзию.

Нинг Тао использовал фонарь "Утонченная тактика", чтобы светить в этом направлении, но кроме морской воды, там были камни и темнота, больше ничего не было.

Нинг Тао повернулся.

Ничего себе!

Большая морская вода и горные волны общего воздействия, такая морская вода, не говоря уже о человеке, даже тысячетонный корабль должны быть опрокинуты.

Но морская вода автоматически увернулась за спиной Нинг Тао, а морская - над его головой, летучим образом ударяя по нему с верхней части головы, а также по левой и правой стороне тела.

Нин Тао ожесточенно повернулся, пристально посмотрел в ту сторону, и дрожащим голосом сказал: "Кто... кто там?".

Никто не ответил.

Как только за ними внезапно появилось синее сияние.

Нинг Тао снова повернулся и был ошарашен на первый взгляд.

Что-то светило глубоким синим цветом в только что отрезанном роге дракона, и казалось, будто солнце светит в голубой воде без примесей.

Нинг Тао последовала его примеру и протянула руку, чтобы выпороть ему руку. К сожалению, разрыв был настолько мал, что его пальцы не могли до него дотянуться. Но как только он собирался вытащить лезвие Затмения и вытащить штуку, штука взлетела сама по себе.

Это был кристалл глубокого синего цвета, ни один из драгоценных камней, которые он никогда не видел, ни янтарь, ни кристалл, который невозможно описать словами. Похоже, что она прочная в любой момент, но при ближайшем рассмотрении она как бы собирает энергию.

У драконов есть духи, и духи мертвых не погибают.

Как один из четырех легендарных божественных зверей, святой покровитель Востока, родоначальник нации Huaxia, истинный дракон могущественен, вызывая ветер и дождь, было записано много мифов и историй.

Нин Тао не знал, что синий кристалл размером с шапочку для ногтей перед ним - это дух дракона, и когда он его увидел, то не мог не почувствовать желания встать на колени и поклониться. Но он, наконец, уступил, протянул руку и схватил синий кристалл.

Бо!

Мягким звуком синие кристаллы лопаются, превращаясь в точки синего света, и светлячки, как светлячки, улетают в сторону Нинг Тао. Он схватил немного синего света, но когда он протянул руку, его ладонь была пуста, и в ней ничего не было. Свет, который падал на него, не вызывал у него ни дискомфорта, ни странных ощущений, он даже не чувствовал их.

Голубые пятна света исчезли, и ничего не осталось.

Нинг Тао стоял один на киле в оцепенении.

Если бы не мечта Цзина о драконировании, он бы не пришел к Гробнице Дракона, чтобы оскорбить останки настоящего дракона. Он обещал Ян Шэн, но только один раз, и в этот раз он также сдержал свое обещание, взяв только Истинную Слюну Дракона? На этот раз он пришел за Белым Цзином, у него не было слишком много угрызений совести, только намек на беспокойство в его сердце. Но если ему пришлось выбирать между ее мечтой и оскорблением останков истинного дракона, он решил помочь ей осуществить ее мечту.

Он и Белый Цзин типичны для тех, у кого раньше не было любви между мужчиной и женщиной, но они влюбились с течением времени, и поскольку Белый Цзин стал его женщиной, он обязан сделать ее счастливой, а ее самое большое счастье - это змеиный дракон.

Однако, он не ожидал, что это случится.

То, что только что произошло, вышло за рамки его понимания и бросило на него тень.

Он не мог не думать о предзнаменовании............

Хорошо это или плохо?

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 0509: Тайна Кровавого Демона...**

Глава 0509 Тайны Кровавого Демона Динь Линь, Динь Линь...........

Вскоре после наступления ночи зазвонил телефон Нинг Тао с входящим звонком. Все еще этот номер, это Чарльз звонил.

"Мистер Чарльз, вы уже добрались до места назначения?" Положив клавишу ответа, Нин Тао открыл дверь на горную дорогу.

Голос Чарльза звучал из телефона: "Мистер Нинг, я приехал, когда вы сможете приехать".

Нин Тао сказал: "Положите лист бумаги, который я дал вам в комнате, где никого нет, убедитесь, что никто не присутствует в этой комнате, включая вас, так что я могу гарантировать успех моего заклинания кастинг, в противном случае я не могу помочь вам".

"Хорошо..." прозвучал звук шагов из телефона, звук открытой двери, и, наконец, голос Чарльза снова: "Я поместил записку, которую вы мне дали, в середину пустой комнаты, я закрыл дверь в комнату, я лично охраняю дверь для вас, вы можете произнести заклинание".

"Увидимся позже". Нин Тао повесил трубку, а затем посмотрел на пять рыбных демонов, стоящих перед ним, Софт Тянь Инь, Ян Шэн, Ван Лао Бу, Мань Цзю Ли и Чжан Цянь Цзе.

Пять рыбных демонов также смотрели на Нинг Тао.

Нинг Тао сказал пяти рыбным демонам: "Вы, ребята, идите со мной, но не двигайтесь, я не сказал "двигайтесь", так что вы, ребята, не двигайтесь".

Пять рыбных демонов кивали в унисон.

Нин Тао добавил: "Тянь Инь, когда ты позже доберешься до середины комнаты, ты выкуришь немного дыма, чтобы заставить другую сторону подумать, что мы это делаем".

"Хмм." Мягкий Небесный Голос откликнулся с небольшим волнением.

После объяснения, Нин Тао открыл дверь удобства на пляже, а затем вошел с пятью рыбами демонов.

Цин Чжуй и Бай Цзин сильнее, но две сестры выполняют план для хорошего человека. У клиники есть шанс собрать арендную плату в ближайшее время в этом месяце, а на следующий месяц арендная плата составляет 16 000 долларов за хорошую или плохую клинику, поэтому важно подготовиться заранее. Для Нин Тао деньги на медицину - большое дело, поэтому он не привел Цин Чжуй и Бай Цзин, он пришел в деревню демонов, чтобы взять пять рыбок демонов.

Море - это земля рыбных демонов, и хотя эти пять рыбных демонов не подходят для Цин Чжуй и Бай Цзин на суше, у них есть свои особенности в море.

Несколько секунд спустя, дверь удобства открылась, и Нинг Тао вывел пятерых рыбных демонов на улицу.

Это просторная кабина, с кроватью и диваном, а декор - изысканный. Окна были плотно закрыты, и через них можно было видеть море ночью, волны журчали, отражая лунный свет и звезды, и вид был прекрасен.

Нинг Тао подошел к окну и оглянулся через окно, это была роскошная яхта.

Не дожидаясь, когда Нин Тао поприветствует его, точно так же, как он наблюдал за внешней средой через окно, Мягкий Небесный Голос выпустил туман воды, белый туман воды подскочил к двери, и в мгновение ока комната стала сырой, создавая впечатление, что только что прошел дождь.

Нинг Тао вышел из окна, подошел к двери и открыл комнату.

В коридоре за дверью стояли Карл, его домработница Томас, несколько вооруженных до зубов белых мужчин, и белая женщина со светлыми волосами, похожая на Барби, ее кожа с халцедоновым белым цветом, который придал ей кристально чистую красоту.

Однако Нин Тао знал, кто она такая, и в его глазах белое женское погодное поле было также серо-черного цвета с зеленой и туманной демонической аурой. Было очевидно, что эта белая женщина, как и Чарльз, была кровавым демоном.

Мужчины, казалось, только что вели переговоры о чем-то в середине этой комнаты, и тогда Чарльз сделал этот звонок, и Нин Тао сказал ему положить записку в комнате, где никого не было, и он вышел с мужчинами.

Водяной туман выплеснулся из дверного проема, и Чарльз и другие подсознательно ушли с дороги, и как раз в это время Нин Тао вышел с пятью рыбными демонами на буксире. Когда Чарльз узнал, что Нин Тао тоже привез кого-то с собой, в его глазах вдруг вспыхнула тревога: "Мистер Нин, кто они?".

Нинг Тао спросил риторически: "Они все мои люди, какие-то проблемы?"

Лицо Чарльза стало несколько неприятным, он не ожидал, что Нинг Тао привезет с собой столько людей. Однако, очевидно, что на его стороне было больше людей, поэтому Нин Тао спросил его риторически, как это, и наоборот, он не был достаточно хорош, чтобы ответить.

Ян Шенг яростно сказал: "Мой господин спросил вас, есть ли у вас вопросы, почему вы ничего не сказали?"

Чарльз сказал: "Нет проблем, конечно, мистер Нинг, пожалуйста, представьте своего друга".

Нин Тао сказал: "Все они рыбаки из рыбацкой деревни, это Ян Шенг. Это Чжан Цяньцзюцзы, это Ван Старая Восьмерка, это Мандзури, а это Мягкий Небесный Инь, я привез их сюда, чтобы они помогли мне в моей охоте за сокровищами под водой".

Чарльз немного расслабился, на углах его рта появился намек на улыбку: "Так что, мистер Нинг, не могли бы вы взять с собой вашего друга".

Нинг Тао сказал: "Мистер Чарльз, вы, кажется, забыли представить юную леди, не так ли?"

С взглядом, который только что пришел в голову, Чарльз улыбнулся и сказал: "Она моя сестра, Зобела".

Нин Тао протянул руку Зуо Белле: "Мисс Зуо Белла, приятно познакомиться".

Зуо Бэйра на мгновение пожал руку Нин Тао, очаровательная улыбка в углу его рта: "Господин Нин, я услышал вашу историю и с нетерпением ждал встречи с вами, мой брат не привёл меня сюда, мне потребовалось много усилий, чтобы убедить его. Мои подарки окупились, а ты меня не подвел, я давно не видел такого человека, как ты".

Нин Тао просто вежливо улыбнулся, он просто хотел вкратце понять личность Зуо Беллы и не имел никакой другой цели. Первым условием для рождения кровного демона было то, что это был сын брата и сестры, а эта Зобела была сестрой Карла, и, скорее всего, женой Карла, отношения, которые заставляли его чувствовать себя неловко, даже думая об этом.

Чарльз привел Нинг Тао и пять рыбных демонов на носовую палубу корабля.

Это действительно роскошная яхта, которая может вместить десятки людей для вечеринок и развлечений. По пути Нин Тао увидел несколько членов экипажа с азиатскими лицами и поклонился при виде людей.

В Азии так вежливы только японцы.

На носовой палубе Чарльз сказал: "Это яхта, которую я зафрахтовал в Японии, но экипаж - это все мои люди, так что, пожалуйста, будьте уверены, что у мистера Нинга нет никаких проблем с этой яхтой и людьми на ней".

Нин Тао посмотрел вдаль, и в его видении было бесконечное море, даже морской остров в поле зрения, он случайно спросил: "Господин Чарльз, что это за место?".

Чарльз сказал: "Иводзима находится на полпути между Иводзимой и Рюкю, но не в японских водах, которые принадлежат к открытым морям".

Подошла Зуо Бейра, ее голос был четким: "Господин Нин не из тех, кто боится попасть в неприятности, не создаете ли вы слишком много неприятностей в Германии"?

Нинг Тао засмеялся: "Я просто узнаю окружающую среду, давайте, какую страну вы, ребята, хотите, чтобы я нашел этот затонувший корабль с моря, какой период этого затонувшего корабля, и что вы ищете".

Чарльз и Зобела посмотрели друг на друга.

Томас и несколько белых вооруженных людей отступили, также привезли с собой двух японских членов экипажа, которые работали на палубе. Всего за дюжину секунд или около того, на палубе яхты остались только Ning Tao и пять рыбных демонов, а также два брата и сестры Charles и Zuo Bella.

Чарльз поднял ящик с шифром, который был установлен на палубе, поместил его на платформу перед кокпитом и открыл.

Шифр содержал большой ноутбук и жесткий диск.

Чарльз вытащил большой блокнот и закрыл коробку с шифром, затем поместил его на коробку и перевернул на страницу.

На этой странице была нарисована коробка, которая выглядела причудливо, с узорами и надписью на коробке.

Нинг Тао прошел мимо глаз и был ошеломлен.

Узор, нарисованный на этой коробке, был печатью, и эти слова были рунами. Эти руны были совершенно незнакомы ему, так как они были рунами людей Инь Юэ.

Зуо Бейра продолжала смотреть на Нин Тао, ее глаза были острыми, как будто она собиралась проткнуть сердце Нин Тао.

Хотя сердце Нин Тао было в состоянии шока, он не пошевелил голосом, как он сказал: "Что это за сундук с сокровищами, это тот, который вы хотите, чтобы я нашел?".

Чарльз кивнул: "Да, так и есть, тебе просто нужно поднять этот вопрос до меня. Тогда я дам тебе то, что ты хочешь".

"Это жесткий диск?" Нинг Тао спрашивал.

"Да, это жесткий диск". Чарльз сказал: "Новейшая тестовая технология и технология стабилизационного модуля от Бо Хонга упакованы в этот жесткий диск, вы принесете мне чехол, я отдам вам жесткий диск, и мы пойдем своими путями".

Нинг Тао слегка нахмурился: "Откуда мне знать, что у тебя на жестком диске?"

Чарльз сказал: "Будьте уверены, я клянусь вам именем моих предков, что то, что на жестком диске, это то, чего вы хотите".

Мандзули спросил: "Откуда нам знать, какая у вас там технология, что если это японский А.В."?

Чарльстон на мгновение нахмурился, но все же сумел сдержать гнев в своем сердце: "Как насчет этого, мистер Нинг, вы принесете дело сюда, чтобы получить доступ к жесткому диску для осмотра товара".

Манзули хотел еще кое-что сказать, но Нин Тао остановил его и сказал: "Хорошо, прежде чем я спущусь в море со своими людьми, я хочу узнать больше об этом затонувшем судне". У меня три вопроса, первый, вы уверены, что затонувшее судно в этом море? Второй вопрос, какая эпоха и какая страна была затонувшим кораблём? Третий вопрос, что было в этой коробке?"

Чарльз и Зобела снова посмотрели друг на друга.

"Я буду говорить". Зопела сказал: "Первый вопрос, мы уверены, что затонувшее судно находится в этом море, это то, что наша семья искала с Наполеоновских времен, туда и обратно на протяжении более двухсот лет". Вторая проблема, это... наша семейная лодка, которая пропала почти шестьсот лет назад. Третий вопрос, грудь, в которой хранятся наши святые мощи, не значит для тебя ничего наполовину меньше, чем для нас. Так что все, что тебе нужно сделать, это принести эту коробку к нам."

Это явно неправда.

Как раз из рун и печатей людей Луны Инь только на этой груди, Нин Тао мог быть уверен, что это не был затонувший корабль Клана Крови, и он не верил, какие святые мощи Клана Крови содержались внутри этой груди. Карта Yang Yuhuan также указывала на это место, и что Yang Yuhuan искал было башней Zhen Shi. С этой точки зрения, братья и сестры демонов крови лгали ему.

Однако реакция Нинга Тао была диаметрально противоположной его психической активности, когда он улыбнулся и сказал: "У меня больше нет вопросов, я спущусь к морю, вы, ребята, ждите моих хороших новостей".

Сказав это, он тоже не делал никаких приготовлений и прыгнул в море одним прыжком.

Пять рыбных демонов также погрузились головой в морскую воду и в мгновение ока исчезли в волнах.

Чарльз и Зобела посмотрели друг на друга, две симпатичные улыбнулись одинаково, а затем обнялись.....

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 0510 Бездна моря**

Глава 0510 Глубокий конец моря Как только вы входите в море, морская вода автоматически отступает, Нинг Тао не нужно делать никаких дайвинговых действий на всех будет как камень, брошенный с крыши здания так быстро, как падение. Не так быстро, конечно, и море под ногами отступало немного. Если бы прыжок в море был таким же, как прыжок из самолета, то, вероятно, ему понадобилось бы около дюжины секунд, чтобы упасть на дно океана и испариться на блинчик.

Пять рыбных демонов погнались за Нин Тао вниз, и Нин Тао также видел их демоническое состояние.

Демоническая форма Ян Шэна - наполовину человек, наполовину рыба, с ногами, которые превращаются в акулий хвост и спинной акулий плавник. Также произошла смена лица, появились жабры, и рот превратился в кровавый таз.

Демоническая форма Чжана Цяньцзюй была несколько преувеличена: шесть дополнительных рук и одна пара ног превратились в щупальца осьминога. Кроме этой особенности, его внешний вид существенно не изменился.

Демоническая форма Мандзури была несколько похожа на форму Яна Шенга, наполовину человека, наполовину рыбы, но его рыбий хвост был хвостом угря, длиннее и имел голубую полоску молнии.

Демоническое состояние Ван Лао Ба было другим, у него не было рыбьих хвостов, его тело почти взорвалось одним, большой кусок на спине не был похож на черепаший панцирь, а был похож на рогатый слой защитной пластины, его конечности были толстыми до ужаса, зеленая мышца давала людям страшное ощущение силы. С таким демоническим состоянием, вместо того, чтобы быть черепахой, он был берсерковым рок-гигантом.

Самым особенным был Мягкий Небесный Голос, демоническая форма девушки из клана Бенг практически не изменилась, только на ее спине была лишняя пара розовых раковин моллюсков, форма которых была прохладной, как крылья ангела, только без перьев. Вместо того, чтобы превращаться в нечто причудливое, она была еще красивее, когда вошла в демоническое состояние.

Нин Тао было любопытно, была ли ее раковина мягкой или твердой, но он тонул быстрее всех пяти рыбных демонов и не мог остановиться, не говоря уже о том, чтобы потрогать ее раковину, чтобы определить, была ли она мягкой или твердой.

Раковина находилась на расстоянии не менее пяти-шести километров, но море все еще было черным и дно не было видно.

Нинг Тао был поражен: "Когда я изучал географию, в книгах говорилось, что самый глубокий впадина в мире - это Марианская впадина, глубина которой более 11 000 метров, но эта впадина находится к западу от Гуама, который находится между Иводзимой и Рюкю, как может быть такое глубокое море"?

Продолжая тонуть, пять демонов были растянуты еще дальше друг от друга. В конце концов, пять рыб демонов ныряли, и он погружался прямо в воду, ни одна рыба не могла быть быстрее него.

В одном повороте остались еще три-четыре километра глубины, и на рифе наконец-то засиял рафинирующий тактический фонарь в руке Нин Тао. Но когда он спустился, то вскоре обнаружил, что это был не какой-то риф, а вершина горы. Не зная, насколько высока гора, луч тактического фонаря просто не мог светить вниз.

Нин Тао сделал несколько шагов в пустоту, переместился на расстояние и приземлился на самую высокую скалу на вершине горы. Он оглянулся вокруг с фонариком "Утонченная тактика" и увидел какую-то странную рыбу и медузу, уклонившуюся от света. Он снова переместил луч тактического фонарика в направлении подножия горы, к сожалению, луч тактического фонарика мог светить только вниз по склону, который простирался вниз, а не к подножию горы.

На склоне холма мягко качались водоросли, и зрелище было похоже на щупальца доисторического бегемота.

Прошло еще несколько минут, прежде чем пять рыб демонов нырнули на вершину холма, где находился Нинг Тао, и пять рыб демонов выглядели не очень хорошо, а погружение было не таким гладким и естественным, как раньше. Несмотря на то, что это были рыбьи демоны, давление, под которым они находились на такой глубине, также было довольно страшным. И на таких глубинах люди не могут делать это с подводными аппаратами.

Китайский подводный аппарат "Цзяолун" однажды установил рекорд по погружению людей на глубину более 7000 метров. Рекорд по количеству беспилотных подводных аппаратов был установлен Японией, а это значит, что в 1997 году японский беспилотный аппарат "Йокосу" опустился на расстояние почти 11 000 метров. На этой глубине почти 90 миллионов, это, безусловно, запретная зона для человека, и человек не может выжить на такой глубине, даже с подводным аппаратом. По крайней мере, не с современными технологиями.

Итак, можно представить, насколько сильным должно быть это давление, даже для рыбьего демона, с девяносто одним миллионом метров морской воды, прижимающейся к его телу!

"Ребята, вы в порядке?" Нин Тао с беспокойством сказал, что он не чувствовал ни капли давления, потому что облачения Небесных Сокровищ обладали волшебной силой воды, которая была отрезана, и морская вода вообще не могла коснуться его тела, поэтому никакого давления не было бы.

"Это так тяжело..." сказал Чжан Цяньцзюцзы, "Милорд, где именно этот затонувший корабль?"

Манзули взглянул на почерневшие подводные скалы с горьким выражением: "Милорд, вы же не спуститесь туда снова, не так ли?".

Ван Лао Бу сказал: "Я думаю, что это, должно быть, те двое братьев и сестер, которые лежат, где здесь есть затонувший корабль? Почему бы нам просто не вернуться на тот корабль, не вытащить их и не ограбить этот диск".

Хотя Мягкая Тингин ничего не говорила, Нинг Тао могла сказать, что она тоже много сдерживалась.

Янг Шенг была немного лучше, просто слегка нахмурилась. Это было причиной того, что он носил эти трусики Tianbao на своем теле, не было морской воды перед талией и за задницей, что было равносильно снятию давления, которое морская вода оказывала на его кишки.

Нинг Тао на мгновение подумал и сказал: "Почему бы вам, ребята, сначала не подняться и не подождать меня, а я спущусь и сам посмотрю".

Мягкий Небесный Голос собрал ее мужество и сказал: "Милорд, я хочу сопровождать тебя, куда бы ты ни пошла".

Нин Тао сказал: "Я не хочу идти к этому морю, почему море такое глубокое, эта гора может быть траншеей, и там может быть несколько тысяч метров, ты уже такой твердый, ты ничего не можешь сделать после спуска". Ты пойдешь под эту яхту и присмотришь за Чарльзом и Зобелой, и если что-нибудь случится, я вернусь или узнаю заранее".

Ян Шэн сказал: "Но, милорд, вы не можете парить в своих одеждах Тянь Бао, как вы можете подняться?"

Нин Тао открыл маленький ящик с лекарствами и вытащил испорченный щипковый талисман, который был приготовлен давным-давно, и передал его Мягкому Тянь Иню: "На этой талисманной бумаге есть кровавый замок, который я на нем нарисовал, ты берешь его и держишь рядом с собой, когда я вернусь".

Мягкая Тингин взяла талисман Нин Тао и все еще, казалось, хотела пойти за ним, но, посмотрев вниз на темную пропасть под ногами, засомневалась или сдалась, она сказала: "Хорошо, тогда мы пойдем туда и будем ждать вас, милорд, будьте осторожны, есть опасность открыть дверь и уйти как можно скорее".

Нин Тао улыбнулся и протянул руку, чтобы коснуться мягкой оболочки моллюска Тянь Инь. Ее моллюски не были твердыми, мягкими и гладкими, с водянистыми складками, которые как будто касались какого-то силиконового продукта. Она очень мягка ко всему, даже к моллюскам.

Щеки мягкой Тингин слегка покраснели, как она любопытно сказала: "Милорд, вы.........".

Нин Тао убрал руку и с улыбкой сказал: "Я просто хотел узнать, мягкие у тебя ракушки моллюсков или твердые, теперь я знаю".

Мягкая Жевачка сжимала кулаки, как будто ее недооценили, борясь за свое дыхание: "Милорд, прикоснитесь еще раз!".

Нин Тао протянул руку и прикоснулся к нему снова, но на этот раз это был не силиконовый моллюск, а "сплав моллюска", который очень твердый. С этой текстурой, по оценкам, нет никаких проблем с пуленепробиваемостью.

Ван Лао Бяо сказал: "Милорд, не стоит недооценивать сестру Тянь Инь, когда мы в прошлом сражались с другими рыбными демонами, мы позволяли ей мчаться вперед, как щит, и ее моллюски были неуязвимы, и пули не могли проникнуть в нее, и обычные заклинания не могли навредить ей". Если потом будет перестрелка, встань позади нее и будь прав".

Мягкий Небесный Голос смотрел на Ван Лао Бу.

Нинг Тао сказал: "Вы, ребята, идите наверх и подождите меня, я тоже должен спуститься".

Пять рыбных демонов поднялись, в то время как Нинг Тао спустился со склона.

Луч Утонченного Тактического Фонарика заглянул вниз, на склоне холма странно и скалисто, танцуют водоросли. Иногда можно увидеть пару глубоководных рыб, обычно бледных и бесцветных, с жутковатыми лицами.

Так же, еще на расстоянии почти пять, шесть, семь метров вниз, прежде чем луч изысканного тактического фонаря светил на дно морской горы. Весь этот путь вниз, Нинг Тао только обнаружил, что это на самом деле бездна моря, есть вершины с левой и с правой стороны, горная вершина, которая тянется вниз с обеих сторон, и вы не можете увидеть конец с первого взгляда.

Глубина этой пропасти намного превысила глубину Марианской впадины, хотя и не была измерена, но Нинг Тао оценил ее глубину как минимум в 15 000 метров. Боюсь, что именно поэтому Чарльз попросил его спасти затонувшее судно, в противном случае, с помощью финансовых и материальных ресурсов европейской семьи Кровавых Демонов, какую затонувшее судно невозможно спасти?

На дне пропасти не было видно ни рыбы, ни даже водорослей, а вид был полон голых камней и мелких клочков грязи, разбросанных по земле. Ил тоже не был нормальным, это был весь кроваво-красный ил. Казалось, что здесь только что были убиты десятки тысяч жизней, и кровь окрасила землю в красный цвет.

Нинг Тао немного продвинулся вперед и не нашел ни одного затонувшего корабля. Он сделал паузу, открыл маленький ящик с лекарствами, вытащил из ящика с лекарствами чернильный камень "Ищущая Землю" и ввел тридцать миллилитров чернил.

Поскольку башня Чжэньчжэнь - это то, что нужно искать, то духовная энергия должна быть очень мощной. Пока не было земли духа в окрестности, тогда чернильный камень, ищущий землю, указал бы в направлении пагоды Zhen Shi.

Вскоре чернила в земле искали чернильный камень, и все пульсации взлетели к шкале.

"Будем надеяться, что это обломки, а не земля духов." Нин Тао пробормотал про себя, затем он держал в руках чернильный камень, идущий вперёд.

Пропасть простиралась вперед, большие горы по обе стороны моря не видели вершины, а голые скалы под ногами были кроваво-красными песками.

Не было никакого смысла в том, что эта неизведанная траншея сделала этот мир глубоким окопом, и Нинг Тао был первым человеком, который пробрался сюда.

Идя вперёд почти на два километра, чернила в поисках почвенного чернильного камня внезапно вибрировали, а шкала, указывающая направление, также менялась, не вперёд, не вниз, а вверх. Пульсации чернил при поиске камня чернил в почве накапливаются слой за слоем, образуя небольшой столбик в камне чернил, такая ситуация возникает до сих пор впервые.

Нинг Тао последовал за ним и поднял голову, светя над головой пучком Утончённого Тактического Лучного Светильника..........

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 0511: Странный и жуткий**

ГЛАВА 0511 Странная непоследовательность Окончание пучка Утонченного Тактического Лампочного Фонаря представляло собой разбитый обрыв, часть которого простиралась наружу, и ничего не было видно выше. Нинг Тао смотрел внимательно, скала была на высоте около ста метров над землей, и пульсации чернил в землеискательном чернильном камне указывали на сам обрыв.

Нинг Тао пролил чернила, убрал с земли охотничий чернильный камень и взобрался на скалу руками и ногами. Ему потребовалось всего несколько минут, чтобы подняться над разбитой скалой, и когда он засиял своим тактическим фонариком вперед, обломки кораблекрушения попали в его поле зрения только тогда без предупреждения.

Затонувший корабль разбился на несколько частей, а самый большой и современный корабль в древности все еще принадлежал династии Мин, а корабль с сокровищами во время спуска Чжэн Хэ на Запад был в несколько раз больше, чем корабль во время открытия Колумбом Америки. Однако обломки деревянного каркаса были настолько гнилыми, что невозможно было сказать, был ли это западный корабль или древний китайский корабль.

Нин Тао сражался со своим тактическим фонариком и подошел к обломкам корабля, он не стал снова вынимать поиски Ту Янь, а сразу же пробудил глаза на состояние телекинеза. Кроме того, всего через несколько секунд после этого в его зрение вошла зеленая и туманная аура.

На самом деле, не было большой разницы между аурой на теле культиватора, аурой на теле демона, и аурой на вершине легального оружия, потому что все они были основаны на ауре неба и земли. Если бы существовала разница, то зеленый цвет ауры на теле культиватора был бы светлее и тоньше, в то время как зеленый цвет ауры на теле демона был бы толще, в то время как зеленый цвет ауры на законном оружии был бы самым толстым, потому что независимо от того, что законное оружие было, много духовных материалов будет использоваться, а затем уточняется через сложный процесс, во время которого культиватор или демон будет потреблять много духовной энергии, так что зеленый цвет ауры на законном оружии также было бы наиболее очевидным.

Поэтому, имея опыт работы в этой области, Нин Тао мог с первого взгляда сказать, что то, что было спрятано в обломках участка корабля, было волшебным оружием, а не глубоководным рыбьим демоном, и еще менее вероятно, что там скрывался культиватор.

Нин Тао ускорил темп и подошел к той части обломков корпуса, ослепив луч своего тактического фонаря, находящегося в его корпусе. В его взгляд входили мохнатые и обстрелянные трупы, корабельная доска и балка, гниющая деревянная мебель, такая как коробки, столы и прочее. Зеленая и туманная аура исходила из кучи дерева, и чем ближе вы к ней подбирались, тем сильнее становилось ощущение ауры.

Внезапно луч тактического фонаря поймал зеленую и белую трупную кость, которая висела на сломанном луче корабля, зеленым был мох, а белым - кость, его одежда давно ушла. Судя по размеру скелета, он был очень высоким перед ним, по крайней мере, более двух метров высоты, что было бы почти невозможно для древнего азиата.

"Неужели это действительно может быть предок Чарльза? "Подожди..." Вид Нинг Тао внезапно приземлился на лоб скелета и больше не мог двигаться.

У скелета на лбу была черная отметина, и именно эта отметина дала Нин Тао немного странное ощущение. С движением в голове он сделал вертикальный прыжок и настроился на сломанный луч корабля.

Но, не дожидаясь, пока Нин Тао дотянется до скелета, луч вдруг щелкнул и щелкнул. И он, и скелет упали, врезавшись в кучу гниющих досок.

Никакой пыли не подметало, и спина Нинг Тао раздавила все доски, только для того, чтобы быть жестоко сбитой чем-нибудь. Мохнатый скелет врезался в тело Нинг Тао из-за его легкого веса, ребер, шипов, костей ног, костей рук и всего того, что не падало во все стороны, и этот скелет скатился в сторону.

Но Нинг Тао не потрудился поднять череп, он разобрал гнилой деревянный шлак, раздавленный спиной и задницей, и обнажил коробку.

Коробка имеет четыре квадрата, один метр высоты и один метр ширины, причудливую форму и выглядит очень грандиозно.

По рисункам Карла, в коробке на поверхности верхней крышки были только печати и руны, но Нинг Тао видел, что на всех четырех сторонах коробки были печати и руны, и хотя он не видел нижней части коробки, он ожидал, что там были также печати и руны.

Сундук также был сделан из дерева, но, несмотря на то, что корабль разлагался, на него не влияла ни морская вода, ни давление в малейшей степени, а поверхность оставалась чистой и гладкой, только цвет выглядел старым.

Нин Тао внимательно посмотрел на руны на крышке коробки, он изучал их долгое время, но не узнал ни одной из рун на верхней части коробки, печать выглядела как "X" узор, состоящая из кругов спиралей, каждая из которых имела маленькую руну в центре. Но даже с концепцией "запечатывания", именно тогда Нинг Тао увидел это на рисунке и подумал, что это немного похоже на придворную печать. Даже в этой концепции он не мог быть уверен, не говоря уже о расшифровке.

Сердце Ning Tao темно сказало: "Эти руны очевидно руны людей Yin Yue, тогда они также связаны с людьми Yin Yue. Если этот сундук - это сундук Инь Юя, то есть большая вероятность, что этот корабль тоже корабль Инь Юя, но........"

Люди Yin Yue были уничтожены во время периода Воюющих Государств, это было то, что древние книги записали, и археологи в археологической группе, которая вошла в Божественную Полку Дракона в поисках людей Yin Yue в то время сказали то же самое.

"Может быть, Чарльз обманул меня насчет возраста этого кораблекрушения, которое гораздо древнее, чем пятьсот лет, как он говорит? В основном, да, это было бы нормально для него, если бы он мог претендовать на затонувшее судно как на собственность своей семьи и лгать мне о времени". Нин Тао продолжил анализ: "Если этот корабль относится к периоду Враждующих Государств, или к кораблю людей Инь Юэ до этого, может ли быть так, что им пришлось отгрузить этот ящик из-за какой-то катастрофы, которая случилась с ними и закончилась тем, что они погибли здесь"?

Анализируя здесь, Нинг Тао вдруг вспомнил что-то и перевернулся, чтобы забрать череп.

Череп ничем не отличается от человеческого, только дополнительной черной отметиной в виде полумесяца на лбу.

Нин Тао собрал свой нос перед черными отметинами, пробудив состояние носа. В этот момент в его ноздри врывались различные запахи затонувшего судна, запах черепа, различные приливы и отливы моря, а знакомый ему запах - запах облачной руды!

Сердце Нин Тао внезапно наполнилось волнением: "Это действительно люди Инь Юэ! Это скелет человека с Луны Инь!"

В руинах города Инь Юэ Нин Тао даже не видел ни одного скелета Человека Инь Юэ, но с помощью аллергической реакции на препарат Дэна, он запечатлел картину прошлого времени и пространства города Инь Юэ. На снимке, который он запечатлел, люди Инь Юэ были высокими, и у мужчин и у женщин на лбу была отметина в форме полумесяца, нарисованная минеральным порошком из облачной руды. Порошок из облачной руды не исчезает, наносится на одно и то же место надолго, проникает в кожу и в конце концов адсорбирует на кости. Раньше он об этом не задумывался, а теперь на него вдруг заревело, что объясняет, почему он не мог захватить мозговые волны, когда прикладывал их к лбу, а Лунный Инь мог, именно Лунный Инь сделал облачную руду частью их!

Сдерживая волнение в сердце, Нин Тао положил череп на землю и повернулся обратно к коробке, не дождавшись, чтобы протянуть руку помощи и открыть крышку.

На корпусе нет замка, и выглядит так, как будто крышку можно поднять с небольшим усилием.

Это восьмая городская башня времени в списке легендарных порочных заклинаний в этой груди?

Ответ, казалось бы, был раскрыт в следующую секунду, возможно, раскрывая тайну исчезновения людей с Луны Инь.

Тем не менее, это была эта "одна секунда", которая заблокировала Нин Тао, его рука просто коснулась крышки коробки, и когда сила была поднята вверх, странное поле энергии внезапно активируется и освобождается из коробки, и Нин Тао был пойман врасплох, и весь человек вылетел, как пушечное ядро.

Обломки затонувшего судна были еще хуже, и как только ударила энергетическая ударная волна, и без того разлагающееся дерево мгновенно разбилось на куски и устремилось вдаль вместе с морем.

На платформе этого разбитого обрыва был затонувший корабль, который за секунды до этого едва ли выглядел как корабль, но теперь он пуст, осталась только жуткая коробка.

Тело Нинг Тао вылетело прямо из разбитой скалы, а затем врезалось в бездну моря.

Ого!

Веревка проткнула море и погрузилась головой в скалы.

Это веревка для сбора таблеток.

Нин Тао схватился за веревку, собирающую лекарства, и вернулся на разбитый обрыв, все еще сжимая череп в руке, точно такой же, как у Инь Юэ Человека.

Нин Тао вернулся в деревянный ящик, но на этот раз он не осмелился протянуть руку помощи, чтобы снова открыть ящик. Энергетическое воздействие только что, если бы не тот факт, что он был обучен быть случайным, и облачения Небесных Сокровищ, чтобы защитить свое тело, я боюсь, что его пять органов и шесть внутренних органов были бы разбиты на куски!

В ретроспективе, оглядываясь на картину, интуиция, что рисунок был печатью, была правильной, это действительно была печать.

"Эта Шесть Путей Реинкарнации, занимающая седьмое место, не настолько сильна, эта восьмое место Башня Души Чжэнь настолько сильна?

Через несколько минут...

Нин Тао открыл маленький сундук с лекарствами, вытащил маленькую фарфоровую бутылочку, содержащую четвертое издание "Поиск предков Дана", откупорил бутылочку и вылил "Поиск предков Дана" внутрь, и его нос снова вошёл в технику нюхания в тот момент.

Бряк!

Сцена перед его глазами искажена, и в его видении была большая гора пламени и дыма. Море мчалось над головой, казалось, что оно переполняет извергающийся вулкан.

Это была картина статического прошлого, по-видимому, доисторических движений коры, которые произошли, и вулкан, который он видел, был теперь великой горой Гаити.

"Может быть, из-за той одной энергетической ударной волны, которая разрушила энергетическую структуру здесь, я не вижу картины прошлого пространства-времени, связанной с этим затонувшим кораблем?" Нинг Тао сказал мрачно в сердце.

Внезапно! Первоначально неподвижная картина сдвинулась с места, и огромная волна высотой в тысячи метров была подавлена с неба, и Нинг Тао подсознательно поднял руку, чтобы защитить свою голову. Но даже при тренировках и защите облачений Небесных Сокровищ, перед лицом тысячеметровых гигантских волн для подавления волн, эта разрушительная сила все равно заставляла его глубоко ощущать малость человечества.

А как же культиваторы, они были просто вредителями перед силой этого неба и земли!

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 0512 Башня городского времени**

Глава 0512 Башня Zhen Zhen Гигантская волна высотой в тысячу метров была окончательно подавлена и была неотразима, и Нин Дао был мгновенно поглощен, но его тело ничего не почувствовало.

Это иллюзия и не существует.

Но несмотря на это, Нин Тао все равно вспыхнул в холодном поту, вспоминая тысячеметровые волны, сердцебиение оставалось прежним.

Все успокоилось.

"Что, черт возьми, здесь происходит?" Разум Нин Тао продолжал думать об этом, не зная, что у него до сих пор в руках был Дэн "Поиск предков", и его нос все еще находился в состоянии обонятельного искусства.

Прежде чем он смог разобраться в этом, пространство перед ним снова искажено через дюжину секунд, и пейзаж изменился, черные камни и жуткие коробки исчезли, заменены кораблем, плывущим посреди шторма.

Это не фотография.

Это кинофильм!

Ветер бушевал, огромные волны нагромоздились, посреди волн, тряслись деревянные лодки. Паруса на корме уже давно спустились, а люди на борту сжимали палки и сжимали тросы - одно лицо, полное ужаса. На каждом их лбу была черная метка в форме полумесяца, и эта метка указывала на их принадлежность к народу Инь Юэ из Шэньнунцзя на материковой части Китая.

Нин Тао стоял на этой палубе, дуя ветер и проливая дождь, но будь то сильный ветер, или холодные капли дождя, или морская вода, которая ударила по борту корабля и плеснула на него, он ничего не почувствовал.

В прошлом он видел картину прошлого пространства-времени, когда у него была аллергическая реакция на препарат Ancestor Dan, и эта картина осталась неизменной. Но теперь все было полностью перевернуто вверх дном, и он почувствовал, что он лжец, что то, что он видел об этом море, этом корабле, и о людях на этом корабле, было реальным.

Это жуткое и необъяснимое чувство, потому что даже во сне все мы чувствуем себя настоящими, а во сне - фальшивыми. Никто никогда не чувствовал, что мы сами фальшивы и не существуем, что мечты реальны и существуют по-настоящему.

Нин Тао не осмеливался двигаться, стоя на палубе и позволяя ветру и дождю бить его. Он смотрел на все, что мог видеть, наблюдать и искать, но чего он наблюдал и искал, он не знал.

Как раз в это время из середины салона вышел Инь Юэнь, он был высоким, как минимум два метра ростом. Он выглядит сильным, с преувеличенными группами мышц на теле, не выходя из пропорций.

Мужчина-мужчина инь-мужчина выполз из кабины, размахивая руками и лая на инь-мужчин, которые держали мачту и тянули за кабель.

Нинг Тао хотел понять то, что он говорил, но не мог этого понять. Язык Лунного человека Инь был не похож ни на один другой человеческий язык в этом мире, он звучал как FM-радио с намеком на белый шум.

С таким языком, Инь Юэ - инопланетяне?

Такая мысль пузырилась в голове Нин Тао, и как раз в это время шепот над левым запястьем внезапно лопнул в снежинку.

"Возьми себя в руки! Мы точно вернемся домой!"

Этот голос был низким и хриплым, с сильным чувством превратностей, но ключом было то, что он мог понять его. Это было похоже на рычание собачьих гавров, и он мог понять, о чем он говорил.

Самым доминирующим материалом для неудачников была облачная руда, и каждый инь-мужчина здесь имел на лбу отпечаток, полученный из облачного порошка руды. Излишне говорить, что именно поэтому он мог понимать язык инь-юэ.

Высокий Человек Инь Юэ посмотрел на небо с грустным выражением лица: "Предки наверху, пожалуйста, укрывайтесь.........................".

Прежде чем он смог закончить свое предложение, огромная волна высотой в сотни метров внезапно вырвала со стороны корабля и прихлопнула к кораблю с великолепной силой. Афтерглоу из угла глаз Нинг Тао заглянул в эту огромную волну, как будто в ней было что-то спрятано, очень длинное, очень большое, очень страшное.

Он чувствовал, что это был настоящий дракон, но он не видел ни головы дракона, ни рога, который представлял настоящего дракона. Но он не ждал, пока он увидит ясно, что огромная вещь будет нести огромные волны бить сильно на и без того трясущийся деревянный корабль, грохот, деревянный корабль через два, морская вода в каюту, быстро погружается в море.

Тенистый Лунный Человек, который смотрел на небо и рычал: "Боги мертвы! Пешка небесная! Ах-"

Боги мертвы.

Эти слова очень похожи на поэтические и пророческие слова, которые сказал Yang Yuhuan!

Боги заставили замолчать пешки небесные, а под башней города растут деревья!

Сердце Нин Тао чувствовал себя так, как будто он прикоснулся к чему-то снова, но, не дожидаясь, пока он подумает об этом внимательно, огромная волна ударила по нему. Подсознательно, он протянул руку помощи и обнял близлежащую мачту, но это был его ход, который сделал шторм исчезает, волны исчезают, и деревянный корабль исчезает. Его зрение вернулось в норму, и перед ним была плоская, сломанная платформа скалы, с только "X" печатью на груди.

Всё было неподвижно, и здесь была тишина.

"Я........." Нинг Тао открыл рот и пузырился таким словом, и оно исчезло, он даже не знал, что хочет сказать, кроме шока или потрясения в сердце.

Всего через несколько минут после ноги Нин Тао вернулся к своим чувствам, его глаза снова приземлились на коробку.

За несколько минут тупоумия только что он не выяснил, направлялся ли корабль куда-то с материка Китая или откуда-то на материк, и не знал, откуда это дело, но одно он выяснил четко, и это была башня Чжэньчжэнь.

Башня Чжэнь Ши была в этом сундуке, и печать была не на его мане, а на людях, которые хотели ее забрать. Пломба "Х" на груди может быть интерпретирована как замок, к которому на груди добавлено шесть замков.

Причина, по которой Нинг Тао был так уверен в себе, была в том, что он только что пережил. Если бы печать на этом сундуке была запечатана маной башни Чжэньчжэнь, то для него было бы невозможно увидеть динамичную картину прошлого. Еще более невозможно было запечатлеть голос синкопированного Инь Юэ, который также был переведен шепотом.

Городская башня, время в городе, время в городе, это не в процессе в определенный момент времени, это как какой-то маленький фильм, где непристойный человек берет дешевый реквизит и исправляет цель в окружающей среде и делает все, что он хочет. Время в городе, время в городе, которое прошло, заставь его перестроиться, заставь его появиться снова!

"Если я хочу захватить Дух Древнего Дана, мне понадобится помощь Башни Чжэнь Чжэнь, никто больше не сможет открыть этот сундук, я смогу." Нин Тао уже имел идею в его голове, как он носил веревку для сбора лекарств к коробке. Ходьба к коробке, он осторожно поместил конец веревки для сбора лекарств на коробке.

Грудь с печатью "Х" не реагировала.

Раньше, когда он сошел с балки корабля и упал на ящик, его спина и ягодицы прижались к гниющей плите, фактически прижавшись и к ящику, печать ящика в то время не активировалась. Это также дает намек на то, что печать не активируется до тех пор, пока вы не прикоснетесь к ней рукой.

Веревка для сбора веревок - это явно не руки.

Нин Тао любил лекарства, собирая веревку, и поднял ее, ударив по живому рукаву, чтобы поднять коробку. Затем он вытащил из маленького сундучка с лекарствами обычную палочку с нарисованным на ней кровавым замком и открыл дверь удобства на месте.

Темная, как чернила, дыра появилась в глубоком море на глубине около 10 000 километров, Нин Тао взял череп Инь Юэ Человека, втащил коробку и ступил в дыру.

Две секунды назад Нинг Тао все еще находился на дне глубокого моря, а две секунды спустя он уже находился в центре Небесной внешней клиники.

В Трипод добра и зла, добра и зла qi закрутились, балансируя добро и зло. С закрытыми глазами лицо Дин Шанга не открылось из-за того, какое важное юридическое сокровище Нин Тао привез обратно.

Нинг Тао посмотрел на Трипод Добра и Зла и сказал: ''Эй! Я сейчас вскрою этот сундук, и если печать активирована, ты ее подавишь, так?"

Не было никакой реакции с человеческого лица на горшке.

Нин Тао покачал головой с горькой улыбкой, когда положил череп на полку, а затем снова снял веревку для сбора таблеток с коробки. В конце концов, он снова открыл маленький сундук с лекарствами и вытащил неправильно написанную версию очарования ничьей.

Ошибочная версия выщипанного амулета была той, о которой он думал, открывая грудь, но в конце концов это была просто идея, и он не знал, сработает ли она, поэтому он вернул грудь обратно в Небесную внешнюю клинику. Как только печать была активирована, Небесная внешняя клиника подавила ее и с таким же успехом могла помочь ему вскрыть грудную клетку.

Нин Тао аккуратно наклеил метод на крышку коробки, влил духовную энергию, чтобы активировать его, и яростно схватил выщипывающий талисман и потянул его вверх.

Гах...............................

Крышка открыта.

Всё так просто.

Нинг Тао был ошарашен, коробка уже была вскрыта, но на самом деле он не мог поверить, что коробка с шестью печатями только что была вскрыта. Есть ли замок или печать, которую нельзя открыть из-за неправильно написанной версии руны?

Через несколько секунд Нин Тао отступил, его глаза приземлились на внутреннюю часть коробки, и только тогда его глаза не могли повернуться.

Внутри коробки находится небольшая башня, башня имеет девять этажей, фут на высоту, все это "золотой" зигзаг, не золотой не дерево, не рок, все это голубой, не светится, выглядит довольно грубо, дает людям интуитивное впечатление, как в живописном магазине внутри продажи некачественных пластиковых сувениров.

Это все, легендарная городская башня времени?

Нин Тао почувствовал, что если он выбросит его на улицу, я боюсь, что только люди, которые подбирают пластиковые бутылки, будут в этом заинтересованы, а люди, которые не подбирают бутылки, не будут в этом заинтересованы наполовину.

Кроме городской башни времени, в ящике есть несколько кусков облачной руды, даже самый маленький кусочек больше того, что он получил из руин города Инь Юэ.

Наконец, глаза Нин Тао приземлились на предмет, помещенный в угол ящика, который выглядел как "ву", или династийная доска, которую древние министры держали в руках, когда приходили ко двору. В древние времена министры писали то, что собирались сказать, на ватте, что эквивалентно существованию тетради. Она также служит для прикрытия лица при разговоре с Императором в знак уважения к нему.

Объект в коробке выглядел примерно так же, как и лицевая панель, но он не был сделан из дерева, нефрита, слоновой кости или чего-то подобного; он был темно-синего цвета, с серебристым блеском в темно-синем, некоторые из которых были усеяны звездами, некоторые из которых были в глыбах, двигаясь мягко. То, что он представляет собой, похоже на звездное ночное небо, где звезды усеяны звездами, а облака и реки текут нежно.

Если в этом сундуке и есть что-то, что больше похожее на сокровище, так это оно.

"Учимся позже". Нинг Тао вытащил все и прикрыл коробку.

Вырванная руна, которая открыла коробку, размазалась о землю, руны на ней размыты............

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 0513: Сделка на коробке.**

Глава 0513 О сделке с ложами Море под ночным небом казалось спокойным, отражающим темно-синее звездное небо, лунный свет холодный, как дым. Кто бы мог подумать, что в какой-то момент в прошлом в этом живописном месте поднялась стометровая приливная волна?

Перестает ли прошлое существовать во времени и пространстве?

Тик-так, это была секунда, эта секунда прошла, как будто песчинка упала в прошлое время и пространство. В эту секунду все на небе и на земле, включая нас самих, существовало, но исчезли ли они?

Бесконечное воображение.

Черная как чернила дыра открылась в морской воде, и через две секунды Нинг Тао вышел через эту дыру. В руке он тянул за веревку для сбора лекарств, а на другом конце веревки у него была коробка над головой.

Выйдя за дверь удобства, Нинг Тао начал тонуть, и быстро.

Мягкая, бескостная рука внезапно протянулась и схватила Нинг Тао за руку.

Рука была рукой Чжана Цяньцзюй, а его рука была еще мягче, чем у Мягкого Небесного Голоса, потому что его рука была щупальцем осьминога и вообще не имела костей. И только его щупальца могли протянуться так долго, что рука схватила Нинг Тао.

"Милорд, я держу тебя!" Чжан Цяньцзюй был так взволнован, что у него изо рта пузырились, а то, как он смотрел на Нин Тао, было похоже на два горящих пламени в ночном небе.

Этот взволнованный голос, этот необъяснимый взгляд в его глазах, Нинг Тао необъяснимым образом вспыхнул с беспорядком чувств.

Что касается его воли, то он надеялся, что Мягкий Небесный Голос схватит его, и что объятия будут в порядке, и именно поэтому он передал бумагу из рун, нарисованных кровавыми замками, Мягкому Небесному Голосу на дне глубокого моря. Но всегда есть старый всегда хочет, чтобы подчиненные женщины наливали себе чашку воды, а потом случайно пролили воду на штаны, подчиненный мужского пола уже давно заварил перед ними чай, а еще сказал, что хозяин пьет чай, пьет сестра ах?

Ян Шэн, Маньчжоу Ли, Ван Лао Бу и Мягкий Тянь Инь округлили, посмотрев на Нин Тао, а также на ящик, который тянул Нин Тао.

Нинг Тао кивнул: "Это та коробка".

Янг Шенг внезапно протянула руку, чтобы схватить коробку.

Нинг Тао поспешил сказать: "Не трогай его!"

Ян Шенг убрал руку и в недоумении сказал: "Милорд, вы действительно собираетесь отдать этот сундук с сокровищами этим двум людям?".

Маньчжоу Ли сказал: "Милорд, этот сундук с сокровищами выглядит необыкновенно, его не рентабельно обменять на какую-либо технологию".

Нин Тао сказал: "На этой груди есть печать, прикосновение к груди рукой активирует печать, последствия будут тяжелыми, и вы даже можете быть шокированы до смерти".

"А?" Янг Шенг была ошеломлена.

Нин Тао продолжил: "Но вы не должны чувствовать душевную боль, это не рентабельно или что-то в этом роде, коробка, которую я уже привез обратно в клинику, чтобы открыть, и вещи внутри тоже были убраны". Не похоже, что они хотят коробку, не похоже, что они хотят то, что внутри".

Манзури сразу засмеялся: "Хаха, мой господин прав, что Чарльз ясно дал понять, что он хочет только дело, а не содержание дела, мой господин дал им пустой кейс, без проблем".

Нинг Тао добавил: "Это не пустая коробка, я положил в нее несколько камней".

Манзури: "........."

Мягкий Небесный Голос сказал: "Что Чарльз и сестра его лгали нам от начала, не говоря нам, что было внутри груди, не говоря нам, что была печать на этой груди, если бы не Сам Господь, если бы это были мы, боюсь, что они были бы потрясены до смерти печатью на этой груди, их сердца черные, они это заслужили!".

То, что Чарльз и Цзо Белла обманывали, было также личностью затонувшего корабля, который никогда не был кораблем клана Кровавых Демонов, а кораблем людей, живущих на Луне Инь. Однако все это не имело никакого значения, и теперь содержимое дела было спрятано в Небесной клинике.

Нинг Тао сказал: "Давай поднимемся, закончим сделку и вернемся в рыбацкую деревню".

На море яхта освещена.

С бокалом алого-красного вина в руке Карл смотрел на набухшее море, ожидание в глазах, вместе с нервозностью и беспокойством.

"Брат, с Нин Тао все в порядке?" Зобела также подошла к борту корабля с бокалом красного вина в руках и встала рядом с Карлом, глядя на то же самое море.

Чарльз задержался на несколько секунд, прежде чем сказать: "Я не вижу его насквозь, я совсем не чувствую, насколько сильна в нем энергия, и все же он очень силен". Увидев четыре кусочка фарфора Yue Kiln из китайской династии Тан, которые он привез, я догадался, что он, вероятно, единственный, кто может поднять этот кейс".

Зобела сказал: "Что ему делать, если он получит коробку и внезапно отступит и отдаст ее нам?".

Чарльз холодно хрюкнул: "Лучше бы он этого не делал, потому что этот сундук он не может открыть, и пока этот сундук выходит из моря, он наш, и у нас будет сотня способов вернуть его обратно". Если бы он сделал из нас врага, то, по их словам, это был бы богомол!"

Зобела внезапно подняла руку и указала на море: "Они вернулись"!

Ничего себе!

Несколько голов вздрогнули от падающего моря, и только потом из воды вылетела веревка и обернулась вокруг перил корабля.

Нинг Тао схватился за веревку и сделал длинный прыжок, и весь человек оторвался от морской воды и приземлился на палубу яхты. Со своей стороны, пять рыбных демонов плавали от задних педалей яхты, готовых подняться на борт оттуда.

На носовой палубе яхты Чарльз и Зобела нетерпеливо подошли, и Чарльз с тревогой сказал: "Мистер Нинг, вы нашли затонувшее судно? Где коробка?"

Нинг Тао просто посмотрел на него, захотел замолчать.

Лицо Чарльза резко изменилось, "Нет"?

Нин Тао до сих пор ничего не сказал, он схватился за лекарственную веревку, обернутую вокруг перил, и поднял ее вверх, а из моря вышел ящик.

Чарльз и Зобела оба подошли к перилам корабля, чтобы посмотреть, выражения брата и сестры безошибочно, уставившись на коробку, как глаза Фродо на Кольцо, взволнованные и жадные.

Нин Тао медленно поднял грудь из морской воды и поместил ее на палубу носовой части корабля, затем осторожно отцепил живую оболочку лекарства, собирая веревку, и, собирая веревку, сказал: "Сундук, который я выловил, где то, что я хочу".

Только тогда Чарльз убрал свой взгляд из коробки, и Чарльз посмеялся: "Мистер Нин, вы помогли мне исполнить умирающее желание, которое мои предки никогда не выполняли, поэтому я оставлю слова благодарности, вы выполнили свое обещание, и, конечно, я выполню свое".

Зобела хлопала в ладоши.

Томас подошел с коробкой с шифром, открыл ее и передал жесткий диск в коробке Нин Тао.

Нинг Тао тоже хлопал в ладоши.

Манзули, только что попавший на борт, быстро подошел, промок.

Нин Тао передал жесткий диск компании Manzuri: "Проверьте содержимое".

Мандзури взял жесткий диск, но пожал плечами, смущенное выражение лица: "Милорд, у меня... нет моего ноутбука".

Нинг Тао сказал: "Мистер Чарльз, у вас есть ноутбук на этом корабле, одолжите его."

Чарльз сказал: "Конечно, нет проблем, Томас, принеси джентльмену компьютер".

"Да". Томас ответил с уважением и отступил.

Как раз в это время, когда Нин Тао разговаривал с Чарльзом и Мандзури, Зуо Белла, казалось, завершила опознание дела, и она перестала ходить по нему и кивнула на Чарльза.

В уголке рта Чарльза появилась незаметная улыбка, которая, казалось, отбросила последний намек на сомнение в его сознании.

"Мистер Нинг, вы трогали эту коробку?" Зуо Белла посмотрела на Нинг Тао и сказала это.

Нинг Тао в тусклом состоянии сказал: "Прикоснулся, чуть не умер под водой".

Зобела надел удивленный взгляд: "На самом деле есть такая штука?"

Нинг Тао сказал: "Если ты мне не веришь, можешь попробовать сам".

Зобела сказал: "Как я мог не поверить в это? Мистер Нинг, я рад, что вы напомнили мне, спасибо".

Нинг Тао улыбнулась: "Не за что."

В этот момент Томас принес ноутбук, а Манзури подключил кабель для передачи данных с жесткого диска к компьютеру и заглянул внутрь.

Нин Тао подошел и посмотрел, как оперируют Манзури. Мягкий Небесный Голос сказал, что Манзули учился технике взлома, в которую он на самом деле не очень-то верил в своем сердце. Как мог электрик рыбацкой деревни, у которого раньше даже не было денег на покупку учебных материалов, стать хакером?

Тем не менее, Нинг Тао был ошеломлен, когда посмотрел на него. Десять пальцев Маньчжоу Ли проливались на клавиатуру, как капли дождя, так быстро, что пальцы вообще невозможно было разглядеть, только остатки движения пальцев!

Нин Тао вдруг понял, что он электрический угорь, несущий сложную биологическую схему и обладающий небесными особыми способностями в этой области. Некоторые сложные техники взлома, программы и тому подобное, человеку требуется много времени, чтобы научиться овладеть ими, но, возможно, ему просто придется использовать свою биоэлектрическую энергию, чтобы пройти через все это.

Менее чем через минуту десять пальцев Мандзури внезапно остановились, а затем он сказал Нин Тао: "Милорд, технология внутри жесткого диска мне незнакома, и я ее не изучал, но я проверил некоторые алгоритмы, и они все верны, содержимое внутри этого жесткого диска реально".

Нинг Тао кивнул: "Хорошо, убери жесткий диск".

Мандзури снял жесткий диск, но даже ноутбук закрылся и зажал под подмышкой: "Милорд, этот компьютер имеет хорошую производительность, намного лучше, чем тот, который я купил, вы можете мне дать?".

Нинг Тао пошевелил глазами, чтобы посмотреть на Чарльза: "Мистер Чарльз, можно ли отдать этот компьютер моему другу?"

Чарльз посмеялся: "Просто компьютер, друг мистера Нинга - мой друг, без проблем, конечно."

Нин Тао сказал: "Хорошо, тогда сделка окончена, и я уйду из комнаты, откуда приехал". В будущем снова будут такие дела, и ты придешь ко мне".

Чарльз протянул руку Нин Тао с улыбкой на лице: "Определенно".

Нин Тао снова пожал руку Зуо Белла, чтобы попрощаться, затем отвел пятерых рыбных демонов обратно в комнату, откуда они пришли, закрыл дверь и открыл удобную дверь, чтобы уйти.

Придя на несколько минут, Томас, который охранял дверь, не слышал движения, и он открыл ее, чтобы посмотреть. В комнате больше не было фигуры Нинг Тао и пяти рыбных демонов, только медицинская наклейка с рецептом, которая упала на пол.

На палубе яхты Чарльз и Зобела обнялись.

"Мы наконец-то нашли его!" Зобела воскликнула взволнованно, ее голос дрожал от волнения.

Томас хладнокровно засмеялся: "Этот дурак думает, что заслужил это, он не знает, что дал нам. Люди третьего мира настолько глупы, что перед тем, как сжечь их Юаньминьюань тогда, я обменял стеклянную бусину на каллиграфию старика на улицах столицы, реакция этого старика в то время была похожа на реакцию Нин Тао только что, думая, что он заработал сокровище, хахаха.......".

Томас вернулся на носовую палубу и осторожно сказал: "Хозяин, Нингтао и его люди ушли, оставив этот лист бумаги в комнате".

Чарльз отпустил Левую Беллу: "Брось это, мы должны вернуться".

Томас Ян бросил руку, и медицинская палка с нарисованным на ней кровавым замком была сдута морским бризом, вылетая на некоторое расстояние и врезавшись в море........

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 0514: Смерть таиландца**

Глава 0514 Смерть Тай Ба Тяня Во дворе царила оживленная атмосфера с большим столом, где люди ели и пили, разговаривали и смеялись.

Это был первый раз, когда Нин Тао привез домой пять рыбных демонов из деревни демонов, а также первый раз, когда Цин Чжуй и Бай Цзин встретились с несколькими рыбными демонами. Рано или поздно мы должны встретиться и сотрудничать в будущем, и это прекрасная возможность.

Нет недостатка в темах, когда группа естественных демонов садится вместе поесть и выпить.

Нин Тао слушал таблицу демонов в чате и interjected: "Цзин, все пять из них очень хороши, и каждый из них хорош в этом, разве нет недостатка людей в Шэньчжоу Благотворительная компания, если вы считаете, что это подходит, вы можете дать им позицию и пусть они следуют за вами".

Госпожа Цзин Бай заинтересовалась и улыбнулась: "Это здорово, компании не хватает людей, расскажите нам, что вы знаете, и я посмотрю, какие вакансии вам доступны, кто начнет первым?".

Ян Шэн предварительно сказал: "Мать-мать Бай, что же тогда делает Божественная Государственная Благотворительная Компания"?

Я ничего не делаю, кроме как трачу деньги, твой повелитель только что дал мне миллиард долларов на трату, мне не нужно беспокоиться о том, как потратить деньги? О, мне так грустно, у меня седые волосы растут."

У Яна Шенга загорелись глаза, когда он сказал: "Я - Дух Акулы, глава деревни Хайнань Демон, я хорош в управлении и борьбе, кто бы ни ослушался управления, я сделаю его послушным". Сказав это, он улыбнулся, и во рту холодно вспыхнули страшные зубы.

Белый с улыбкой сказал: "Персонал в вашем распоряжении".

Ян Шэн хэхэй засмеялся: "Спасибо маме-маме Бай, я сделаю хорошую работу".

Чжан Цяньцзюцзюй последовал: "Я дух осьминога, у меня восемь рук, и мое мастерство фехтования непревзойденное". Плюс, я могу распылять чернильный туман, стебель и убивать. Я проскальзывал сквозь чернильный спрей, который я распылял, и никто не мог меня заметить".

"Спецоперации в вашем распоряжении", - с улыбкой сказал Уайт.

Чжан Цяньцзюцзы зажал руки в кулак и взволнованно сказал: "Спасибо, Матушка-мать Бай!".

Нин Тао был немного любопытен и не мог не вмешаться и спросить: "Цзин, есть ли у Благотворительной компании Шэньчжоу отдел специальных операций?

Уайт сказал: "Это только что было подстроено".

Нинг Тао: ".........."

Манзури встал: "Я - эссенция угря, я могу вырабатывать электричество, я - электрик для всей деревни в рыбацкой деревне". Я осваиваю навыки взлома, я великолепен в этом, и на моем нынешнем уровне средний брандмауэр даже не смог бы меня удержать".

"Ты отвечаешь за отдел электроники", - с улыбкой сказал Уайт.

Мандзури обнял кулак: "Спасибо, Матушка-матушка Бай"!

Маньчжоу Ли только что сел, когда Ван Старая Восьмерка снова встал: "Мастер Белый, я сущность морской черепахи, я бесконечно силен, я могу сражаться, принимать удары и носить вещи".

"Транспортный отдел ваш", - с улыбкой сказал Уайт.

Ван Лао Бу взволнованно сказал: "Спасибо, Матушка-мать Бай"!

Старейшина Ван сел, и Мягкий Небесный Голос снова встал, робко сказав: "Мастер Белый, Мастер Зеленый, я... Я - эссенция моллюсков, я могу очищать воду, брызгать водой, и я могу...".

Она также может складывать одеяла, жарить на гриле и чистить, но ей слишком стыдно говорить об этих навыках. Возможно, потому что она чувствовала себя "некомпетентной", ее лицо покраснело, прежде чем она закончила предложение.

Бай Цзин и Цинь Чжуй посмотрели друг на друга, а что касается нежных навыков Тянь Инь, то обе матери, похоже, не знали, в какую позицию ее поставить. Позиция уборщицы очень подходит, чтобы услышать, как она представится вот так, но такая красивая девушка моллюсков, чтобы быть уборщицей, небеса не простят, не так ли?

Нин Тао не могла вынести своего смущения и открыла рот, "Тянь Инь на самом деле очень способна, она может нести воду в пустыню, что очень полезно для благотворительности. Кроме того, она может создать водяной туман с очищающим фактором, и вы получите большую пользу, если будете практиковаться с ее помощью".

Госпожа Бай внезапно увидела яркий свет в ее глазах: "Сестра Тянь Инь, должность полного помощника - ваша".

Что такое полная должность ассистента?

Нинг Тао уже был слишком ленив, чтобы спрашивать.

"Спасибо, госпожа Бай и госпожа Кинг." Мягкий Небесный Голос сказал "спасибо" и посмотрел на Нинг Тао еще раз с благодарностью.

Нинг Тао просто улыбнулся и кивнул.

Бай Цзин взглянул на Нин Тао, и на углу ее рта появилась улыбка.

Цинь Чжуй сказал: "Я отведу вас в торговый центр после ужина, не стесняйтесь просить все, что вам нужно, затем я освобожу несколько комнат, чтобы вы вышли, и вы останетесь здесь на некоторое время".

Нин Тао спросил: "Ян Шенг, с рыбацкой деревней все в порядке?"

Ян Шэн сказал: "Нет проблем, обычно моя жена тоже за главного, со мной ничего не происходит".

Нинг Тао сказал: "Все в порядке, вы, ребята, просто оставайтесь пока здесь, это тоже удобно".

Цзин Бай подняла бокал и улыбнулась: "Добро пожаловать в пять новых коллег, вместе мы будем развивать благотворительность Шэньчжоу в крупнейшую благотворительную компанию в мире, Ваше здоровье!

Все подняли свои бокалы и щелкнули бокалами, чтобы выпить.

Только Нинг Тао замер на мгновение, как не обутая нога заползла ему на ногу и прижала его пальцем ноги...........

Излишне говорить, что он знал, кто это был, но ничего не мог с ней поделать.

После обеда Бай Цзин и Цинь Чжуй отвезли пятерых рыбных демонов в торговый центр и сказали, что им нужно посетить офисное здание, арендованное компанией. Нин Тао, конечно, не хотел тратить свое время на такие фриволии, и после того, как Цин Чжуй и Бай Цзин вытащили пятерых рыбных демонов, он вернулся в клинику на небе.

Все вещи, взятые из этой коробки, были на полке, башня Zhen Zhen, облачная руда, и прохладный вид на доску.

Нин Тао был любопытен тем, что это за классно выглядящая лицевая панель и для чего она полезна, но его рука все равно тянулась к пагоде Чжэнь Ши. В его сознании было что-то вроде этого пластикового сувенира, что имело значение.

Откуда он взялся?

Как можно погрузиться в прошлое время и пространство, похожее на реальный мир?

Это все вопросы, которые Нинг Тао хочет выяснить.

Вынимая башню Zhen Zhen из груди, Нин Тао взял с собой перчатки, потому что беспокоился о том, что случайно коснется груди, чтобы снять печать на груди. Теперь, когда коробки не было в клинике, у него не было такой скрупулезности, поэтому на этот раз он не надел перчатки и протянул руку прямо к ней.

Ладонь его руки подошла к башне Чжэньчжэнь, и Нин Тао не мог не чувствовать себя немного нервным в его сердце, но эта нервозность исчезла, когда его рука коснулась башни Чжэньчжэнь.

Не было никакой необычной реакции со стороны городской башни.

Нин Тао чувствовал, что то, к чему он прикасался, было действительно похоже на уступающий пластиковый сувенир из какого-то живописного места, твердый и плоский по текстуре. Нет никаких признаков пространственных искажений, не говоря уже о прошлых появлениях пространства-времени.

"Нужна ли аллергическая реакция, чтобы войти в Предкового Дэна, чтобы активировать его и перенести меня в определенное прошлое пространство-время?" Нин Тао внезапно подумал и горько засмеялся: "Как я забыл"? Я не могу нормально использовать магическое оружие культиватора или демона, и я не пытался активировать его на дне моря, у меня была только аллергическая реакция на лекарство Предка Ищущего Дэна, я только что видел корабль, а теперь я хочу активировать его, как это возможно?".

Нин Тао открыл маленький ящик для лекарств, вытащил маленькую фарфоровую бутылку, содержащую четвертое издание "Поиск предков" Дэн, вытащил пробку из бутылки и вылил "Поиск предков" Дэн в руку, и именно тогда он пробудил сопливое состояние носа.

Бряк!

Сцена перед нами внезапно изменилась после короткого периода "слепоты", и признаки искажения пространства были очень очевидны, сначала размытая сцена, затем стало ясно в мгновение ока, было ощущение, что туман окутал пространство, а затем внезапный ветер сдул туман прочь.

Клиника была еще этой клиникой, the鼎 добра и зла была зеленого цвета с дымом, а лицо человека на ней было полным ярости.

Перед Добрым и Злым Триподом стоял короткий толстый старик с белой шерстью, с бахом, длинной зеленой тряпичной рубашкой с вышитой собакой на спине. На соседнем с ним месте были разбросаны вещи, бамбуковый набросок бухгалтерской книги, Звериный Свиток Сутры Твоей Сутры и золотая золотая треножка.

Это штатив Тенгу.

Нин Тао был взволнован в своем сердце и тайно сказал: "Он не бессмертный Мэй Сян, может ли он быть... хозяином Небесного Собачьего Трипода?"

Как раз в это время вспыхнули снежинки, и в то время как короткий, толстый старик с бледными белыми волосами открыл рот, голос Нинг Тао также вспыхнул в его голове.

"Лжец! Лжец! Какого черта? Ты лжец!" Беловолосый, короткий, толстый старик был в ярости, и он рычал на Доброе и Злое Динь, "Сто тысяч добрых и злых Диагноз Золотой? Хотелось бы посмотреть, сможешь ли ты заработать 100 000 долларов на диагностике добра и зла! Ты сегодня берёшь арендную плату? Я этого не делал! Убей меня, если посмеешь! Да ладно! Давай, ты!"

Внезапно со стола клиники пролетел клочок бумаги и нависал над головой Тай Ба Тяня.

Это был контракт на душу, подписанный с клиникой, и он читался точно так же, за исключением того, что он был подписан под названием таиландский.

Контракт Души вспыхнул с золотым светом, обволакивая Тай Ба Тянь.

Тай Ба Тянь издал вздох плача и упал на колени, слезы, исходящие из его глаз: "Небо и земля не благосклонны и использовать все вещи, как жвачные собаки". Давай, ты...

Душевный договор внезапно упал, и бумага больше не могла быть видна, и то, что было только один золотой и блестящий текст вращался вокруг Тай Ба Тянь.

Кожа спины Нинга Тао была так холодна на мгновение, что он забыл даже дышать.

Стоя на коленях в золотом свете, Тай Ба Тян старел со скоростью, видимой невооруженным глазом, его волосы были белыми, лицо было свободным от морщин, лицо было розовым, но он потерял цвет крови в мгновение ока, а затем морщины заполнили его лицо. Еще один поворот часов и его кожа лишилась влаги, прилипшая к костям и тонкая, как высушенный воздухом труп. Но он все еще находился в состоянии быстрого спада, кожа исчезла, потом плоть, потом кровь, и, наконец, кости.....

Всё было по-прежнему.

В клинике ничего не осталось.

Нинг Тао просто стоял там, пусто смотрел на пустую землю, боясь съесть его тело, как вирус.

Мэй Сян Бессмертный упал на 100 000 арендной платы, а Тай Ба Тян, владелец Трипода Небесного Пса, также упал на 100 000 арендной платы. Когда-нибудь он умрет вот так?

Сцена перед его глазами помахала.

Нин Тао внезапно огрызнулся назад, он последовал за ним и положил Дэна Поиск предков обратно в маленький фарфоровый флакон, а затем укупорил бутылку.

Из трех штативов в Небесной Внешней Клинике, он уже знал владельца Мэй Сян Дин, владельца Небесного Пса Дин, Тай Ба Тянь, фея была оставлена с личностью владельца Ragged and Shattered Ding неизвестной. Но он больше не был в настроении, так что что, если он знал?

"Ты потерпел неудачу, но я тот, кто я есть, и моя жизнь не моя!" Нинг Тао протянул руку и схватился за прохладно выглядящую пластину...........

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**0515 Глава 0515 Доброе желание**

Темно-синие щупальца "лицевой пластины" были холодными, а холод, пронизывающий плоть и кровь кожи и уходящий глубоко в душу. Раньше Нинг Тао надевал перчатки, чтобы вытащить его из коробки, так что это ощущение было не очень очевидным, и в этот раз его было легко схватить.

"Эта штука не золото и не дерево, что это такое? Может ли быть, что божественное существо совершает паломничество к небесному двору, держа в руках знак?". Такая странная мысль пузырилась в сердце Нинга Тао, а потом он самоуничижительно засмеялся, где же в мире есть небесный двор?

Если в этом мире действительно есть небесный двор, как может быть так много людей, творящих зло в этом мире?

После этого Нин Тао попытался влить немного духовной энергии в "навстречу доске", но эта штука вообще не отреагировала. Но если бы это было заклинание, то на его теле не было бы ни руны заклинания, ни даже следа его уточнения. Это как натуральный кусок, рожденный таким образом.

Нин Тао сдался и положил "направляющую пластину" обратно на полку, затем повернулся к штативу добра и зла, сел на скрещенную ногу и начал практиковать свою духовную силу.

Он ясно подумал, что вместо того, чтобы бояться еще не наступившей смерти, он должен провести свое время on俢, укрепляя себя.

После нескольких практических занятий Нинг Тао был "полон", и он вошел во внутренний мир, готовый практиковать Истинный Ложный Метод Взаимного Духовного Фистинга.

Грязевой дворец был спокойным и волнистым, наполовину черным и наполовину белым, полностью симметрично уравновешенным, его площадь была намного больше, чем раньше, раньше это был просто грязевой пруд, теперь он выглядел как маленький пруд.

Ничего себе!

Прорвалась черно-белая грязь, и маленькая фигурка выстрелила в небо, а затем приземлилась перед Нинг Тао.

Джинн вышел.

Последний раз это был новорожденный ребенок, теперь он был примерно того же размера, что и двухлетний или трехлетний. Темпы роста Фокса Сяо Цзи уже были достаточно преувеличены, но они были немного хуже, чем у его младенца Юаня. Если бы он продолжал расти такими темпами прямо у себя на глазах, то его Младенец Юань недолго вырастал бы до мужественности.

"Неплохо, ты вырос еще." Нинг Тао сказал.

"Неплохо, ты вырос еще." Голос Гэндзи, сказал то же самое.

Нинг Тао больше не удивлялся, он улыбнулся и сказал: "Ты был бы самим собой, конечно, ты бы сказал все, что я скажу, как сейчас"...

Прежде чем слова успокоились, Нинг Тао набросился на бедного малыша и пнул его в тело.

Без ни секунды задержки, Юань Инь не закончил свое предложение и внезапно набросился на Нин Тао и пнул его.

Бряк!

В результате насильственной аварии тела Нин Тао и Юань Ина были выброшены в разные стороны, а Нин Тао распылил в воздух рот, полный крови.

Юань Инь на самом деле является душой практикующего Юань Шэня, и эта практика является его собственным способом побить себя, так что независимо от того, насколько слабым может показаться Юань Инь, он является его собственным. Он просто "съел достаточно", чтобы войти, первый удар был, конечно, тяжелым, и неудивительно, что он ударил себя так сильно, что он плюнул кровью.

"Не смей меня бить"? Я превращу тебя в панду!" Только что приземлившись, Нинг Тао снова набросился.

Бах, бах, бах!

Каждый удар и удар, который Нин Тао наносил по телу Юань Иня, был таким же, как удар по его собственному телу. Духовная энергия, которую он использовал, также пронизывала его тело, изменяя структуру мира.

Именно во время этой самоизменяющейся практики не только Младенец Юаня рос, но даже черно-белый Дворец Грязевых Пилюль спокойно менялся, его площадь постепенно увеличивалась, и грязь в грязевом пруду проявляла признаки очищения.

Эти изменения почувствовал Нин Тао, и его сердце было наполнено изумлением: "Грязевая талая вода, Грязевой боевой дворец не превратится в пруд для выращивания рыбы, не так ли?".

Несмотря на то, что он избил себя, Нин Тао не забыл немного поддразнить себя, посмеявшись над горечью.

Последним ударом Нинг Тао был прямо выстрелен из внутреннего мира и лежал на земле, задыхаясь от дыхания. Его тело болело и болело, как будто его стучали железным молотком дюйм за дюймом. Кроме того, он был психически истощен, как будто он занимался мозговой работой днями и ночами.

В клинике за пределами неба царила тишина, черная и белая аура в штативе добра и зла, а человеческое лицо на штативе, как обычно, закрывало глаза.

Нин Тао снова скрестил ноги и сел рядом с Добрым и Злым Триподом, слегка отрегулировав свое дыхание, а затем снова начал культивировать свою духовную силу.....

Два дня спустя.

Офисное здание промышленной компании "Тяньма" в районе Ханчжоу Биньцзян.

"Здравствуйте, госпожа, я хотел бы познакомиться с вами, шеф Шин." Нин Тао подошел к стойке регистрации и сказал администратору, который подглядывал за его телефоном.

Секретарь приемной был молодой и довольно симпатичный, и она посмотрела на Нинг Тао, который также понятия не имел, чем занимается Нинг Тао, и спросила: "Сэр, у вас назначена встреча?".

Нинг Тао сказал: "Нет".

"Что ты делаешь, ищешь нас, генерала Шина?" Приемная попросила еще раз.

Нин Тао сказал: "Мне нужно кое-что передать вашему генеральному директору Шену, пожалуйста, позвоните вашему генеральному директору Шену и попросите его приехать за этим".

"Вы курьер?" Портье указал на дверь вестибюля: "Выйди и иди налево, там почтовый ящик, ты кладешь свои вещи в ящик".

Нин Тао посмотрел на нее несколько затаив дыхание, у него была депрессия в сердце, но он не разозлился на маленькую девочку. В конце концов, это была ее работа, и если кто-нибудь придет, дайте ей позвонить боссу, и ей не придется делать эту работу.

Точно так же, как Нин Тао вытащил свой мобильный телефон, готовый позвонить Фан Хуаху Лум, чтобы позвонить Шенге, несколько человек вошли в зал. Два знакомых лица сразу же попали в поле зрения Нин Тао, это были Шенге и Ли Ванлей.

Маленькая девочка, сидящая за стойкой регистрации, прислонилась к ногам и склонила голову в приветствии.

Нин Тао также не удосужилась поговорить с ней и подошла с большим шагом: "Господин Шень, пожалуйста, подождите минутку".

Шенге остановился на своем пути и пошевелил глазами, чтобы посмотреть на Нинг Тао. В тот момент у него, казалось, было ощущение дежа вю, но он не мог вспомнить его снова.

Ли Ванлей отреагировал таким же образом, и его выражение было немного трансиковым, когда он увидел Нин Тао.

"Могу я спросить, кто вы?" Шенге ничего не помнил, в конце концов, но, глядя на Нин Тао, хотя он был одет в обычную одежду, может создать у него впечатление, что он был из тех людей с очень мощной аурой, поэтому он также выглядел вежливым.

Но, не дожидаясь выступления Нин Тао, маленькая девочка у стойки регистрации вышла быстрыми шагами, немного нервничая: "Шеф Шень, этот человек сказал, что хочет вас видеть, и он не назначил встречу, и он не назвал своего имени, я..........".

Нин Тао прервал слова маленькой девочки: "Господин Шень, кто-то попросил меня дать вам что-то, он сказал, что это то, что вы хотите, посмотрите сами".

Он передал сумку с бумагами, которую держал в руке, Шенге.

Маленькая девочка на стойке регистрации все еще хотела что-то сказать, но Шенге помахал рукой: "Ты спускайся, оставь это мне".

С легким вздохом облегчения, маленькая девочка за стойкой регистрации повернулась и направилась к стойке регистрации.

Шенге протянул руку помощи и взял пакет с файлами, переданный ему Нин Тао, но передал его плавно другому человеку рядом с ним, говоря: "Кто тот человек, который заставил тебя что-то принести? Что он просил тебя принести мне?"

Нин Тао сказал: "Оставьте это в покое, я предлагаю вам заглянуть внутрь пакета файлов, это самая передовая тестовая технология и технология модуля стабилизации из всех доступных".

Шенге замер на мгновение, и в панике он снова протянул руку помощи и взял пакет с файлами обратно, открыв его, чтобы заглянуть внутрь.

В кармане с файлами находился жесткий диск и стопка распечатанных документов. Эти документы были распечатаны Мандзури, но только часть из них. Жесткий диск должен был бы быть метрового роста, если бы все документы были распечатаны.

Шенге вытащил распечатанный документ и замерз одним взглядом. Как он мог не знать, что означают эти документы, когда он рисковал жизнью, чтобы поехать в Германию ради этих технологий?

Ли Ванлей также подошел, посмотрев на него без второго взгляда, он с восторгом сказал: "Это, это........."

Точно так же, как Шенге и Ли Ванлей были шокированы и взволнованы, Нин Тао повернулся и подошел к входу в зал. Прежде чем заставить Синго подписать рецепт Доброго Самадхи в клинике "Тенка", он спросил у Синго, каково его желание, и теперь он здесь, чтобы помочь Синго исполнить его желание.

Не было никакого итога для злодея Нинг Тао, злодей был безжалостен, он был более безжалостен, чем злодей. Злой человек коварен; он более коварен, чем злой человек. Но его отношение и подход к хорошим людям диаметрально противоположны, он будет делать все, что обещает, а для тех, у кого нет денег, он даже даст как можно больше помощи за свой счет.

"Сэр, пожалуйста, подождите!" Шенге догнал.

Нин Тао остановился в своих следах и с улыбкой сказал: "Господин Шень, вам еще что-нибудь нужно?"

Настроение Шенге все еще было взволновано: "Могу я спросить... кто тот человек, который попросил тебя что-то прислать?"

Нинг Тао покачал головой: "Я не знаю".

"Как он выглядит?" Шенгер преследовал.

Нин Тао на мгновение задумался и дал простое описание: "Не высокий, пухлый и довольно обычный". Он дал мне двести долларов, чтобы я доставил сюда свои вещи, и я не спрашивал его имени".

У Шенге было выражение разочарования на лице.

"Господин Шин, хорошие новости для хороших парней, пока." Нинг Тао сказал это и повернулся, чтобы уйти.

Шенге посмотрел на спину Нин Тао, его рот шептал: "Хорошие люди имеют хорошую награду... что он имеет в виду?"

Выйдя из офисного здания компании Tianma Manufacturing Company, зимний солнечный свет пролился из головы, и сердце Нинг Тао также казалось, что пролил луч солнечного света, теплый и комфортный. Наказание зла и пропаганда добра также является для него практикой, за исключением того, что он практикует не духовную силу, а даосское сердце.

Колокольчики джингл, колокольчики джингл...............

Телефон зазвонил входящим звонком, и Нин Тао вытащил его, посмотрел на него, а затем поцарапал кнопку ответа: "Цзин, это я, давай".

"Муж, все готово?" Голос Бай Цзина исходил из телефона, мягкий и сладкий.

Голос, особенно "муж", заставил Нин Тао заболеть талию необъяснимым образом, и он сказал: "Готово, я иду домой".

Уайт сказал: "Тогда я подожду тебя дома и покажу тебе пациентов новой программы Доброго Самаритянина".

"Уверен?"

"ХОРОШО". Уайт сказал: "Он был выбран мной из десятков кандидатов и квалифицирован во всех отношениях, но..."

"Но что?"

"Сначала иди домой, поговори, когда вернешься домой, и не забудь принести что-нибудь вкусненькое." Уайт сказал.

"Я вернусь в шведском столе, что я тебе принесу поесть?"

"Ты съешь тебя без меня".

Нинг Тао: ".........."

Эта талия, она еще больше 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/

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

**Глава 0516: Бамбуковая книга счетов имеет дух?**

Глава 0516: Бамбуковая книга счетов имеет дух? Мрачная лестница тянулась вниз, и из-за отсутствия циркуляции воздуха лестница была душной, а на лестнице повсюду плевали пятна и мусор, и окружающая среда была ужасной.

"Это место, это место, где он живет". Бай Цзин ведет Нин Тао вниз по дороге и представляет себя ему: "Его зовут Зенг Шанкай, он приехал из Чаньяна, он копал уголь в угольной шахте, чтобы прокормить своих детей. У него не было денег на лечение, и так получилось, что когда вы исцелили Менг Бо и сказали СМИ, что у него возникли сомнения, он подошел к благотворительной организации Шэньчжоу, и он пришел и подписался".

Лоб Нин Тао слегка нахмурился, пациент 3-й стадии пневмокониоза не будет спасен, любое лечение будет равносильно длительному перерыву, просто чтобы выиграть для пациента некоторое время. Этот пациент уже вступил во вторую стадию, и если осложнения, такие как рак легких должны были последовать, он беспокоился, что бамбуковая книга даст диагноз "человек небесный", и в то время, независимо от того, сколько хороших мыслей и добродетели пациента было, он не может быть вылечен и может только выиграть некоторое время для пациента.

Цзин Цзин нахмурилась на Нин Тао и размышляла: "Ничего страшного?". Если не можешь, просто поменяй пациента, все равно будет много регистрации, и тебе не нужно будет его навещать".

Нин Тао сказал: "Приходите до конца, это своего рода судьба, давайте посмотрим сначала, кстати, почему вы выбрали его?"

Я спросил его, что он сделал, и он сказал, что его родной город находится в горах, и его детям нужно переправиться через реку, которая не глубокая, но очень срочная. Прошло уже три года, и я считаю, что он имеет в себе определенную добродушную заслугу, вот почему он был избран".

"Строительство мостов и прокладка дорог - это все добрые дела, и я увижу его еще больше." Нинг Тао сказал.

Они вдвоем поговорили и подошли к двери комнаты, а Бай Цзин протянул руку помощи и постучал в дверь.

"Кто это... эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ..." Яростный кашель появился изнутри дома.

Бай сказал: "Я миссис Нинг, которая говорила с вами, я привела своего мужа, доктора Нинга, к вам."

Женат, личность изменена, имя изменено.

Из комнаты доносился звук наступления на тапочки, а затем, в начале тридцати лет, засохший мужчина с взъерошенными волосами и бездуховным глазом. Как только он открыл дверь, из дома доносился запах заплесневелой ваты и китайской медицины, что заставляло Цзин хмуриться.

Нин Тао пробудил глаза и улыбнулся, когда посмотрел на них, и у него была очень очевидная хорошая аура в поле Зенг Шанкай, и по его опыту, у него было по крайней мере два или триста очков хорошей нирваны заслуги на него. Однако этот Зенг Сункай оказался в действительно плохой ситуации, две части его легких в поле предвестника были уже серыми и безжизненными.

Зенг Шанкай узнал госпожу Бай, поспешил поднести руку к одежде и вытер ее, аккуратно протянув руку Нин Тао: "Нин... доктор Нин.... здравствуйте".

Нин Тао закончил диагноз, держал Зенга Шанцая за руку и с беспокойством сказал: "Господин Зенг, у вас пневмокониоз, и функция ваших легких уже очень плохая, почему вы до сих пор живете в этом месте? Здесь нет воздуха, и это ухудшит ваше состояние".

"Здесь дешевле". На лице Зенга Шанкая появился намек на смущение, и он последовал: "Не называйте меня господин Зенг, я не привык к этому, мое маленькое имя Стоун, просто называйте меня Стоун... Но у меня, у меня нет денег, чтобы лечить мою болезнь..."

Нин Тао улыбнулся и сказал: "Ты старше, я буду звать тебя просто Большой Брат Зенг". Я буду лечить тебя, не предъявляя обвинений, заходить внутрь и говорить об этом, пока я ставлю тебе диагноз".

"Входите, входите". Зенг Шанкай поспешно отпустил дверь и в смущении сказал: "Здесь грязно, я........".

Нинг Тао уже зашёл внутрь.

Бай Цзин также последовала примеру и нахмурилась неприятного запаха, к этому времени ее выражение было уже естественным. Жениться на курице следует за курицей и жениться на собаке следует за собакой, что Нинг Тао делает, она делает. Если бы она не была замужем за Нин Тао, она бы точно не пришла в такое место.

Дом Зенг Сун Чжэ был всего десятью квадратами, нагроможденными беспорядками, и там была только кровать, маленький столик и пластмассовая табуретка. Когда Нин Тао и Цзин вошли в дом, он хотел попросить Нин Тао и Цзина присесть, но у него не хватало табуретки и он замер на некоторое время.

Нин Тао сел на грязную кровать с одним бедром и сказал: "Брат Зенг, подойди и сядь, пока я ставлю тебе диагноз".

Зенг Шанкай сел рядом с Нин Тао и положил одну руку на одеяло, он думал, что Нин Тао даст ему пульс, но Нин Тао положил бамбуковый скетч в руку, он любопытно сказал: "Доктор Нин, это....".

Нин Тао прижал руку к бамбуковому скетчу в ожидании результатов и сказал: "Не нервничайте, я вижу врачей, отличающихся от других".

Не сказав ни слова, Зенг Шанкай снова яростно кашлял.

Нин Тао взял бамбуковый набросок из бухгалтерской книги и открыл его, чтобы посмотреть, какой диагноз.

В бамбуковой книге рассказов показано содержание: Зенг Шанкай, родившийся на десятый день апреля в году Дин Мао (1987), человек страданий и добра. Первое доброе деяние сыновнего благочестия и уважения к родителям засчитывается как 10 баллов добрых дел, благотворительное строительство мостов и мощение дорог вместе засчитывается как 276 баллов добрых дел, три добрых дела - готовность страдать за семью, неустанно трудиться и терпеть обиды в течение пятнадцати лет - засчитывается как 30 баллов добрых дел, и все это с 316 баллами добрых дел. Однако грешники прошлой жизни были приняты Небесами, поэтому они не могут прописать договор, состоящий из добрых мыслей и заслуг.

Сердце Нин Тао внезапно опустилось. Этому Зенг Шану было всего тридцать один год, но он уже сделал пятнадцать лет тяжелой работы для своей семьи. Он не только сыновей своих родителей, но и строит мосты и мостовые, но такой добрый человек на самом деле является человеком Божьей воли.

Не по этой ли причине так много нечестивых людей в этом мире живут сытной жизнью, а многие хорошие и честные люди страдают и даже погибают?

"Дом... кто еще во всем этом замешан?" Сердцу Нинг Тао было немного тяжело.

Зенг Сун Чжэ сказал: "Мой отец, моя мать и дети".

"А твоя жена?" Нинг Тао спрашивал.

У Зенга Шанкая губы дрожали, он колебался, прежде чем сказать: "Прошло больше года".

"Почему?" Нин Тао чувствовал себя немного любопытно, по его мнению, этот Дзэн Шанкай был добрым человеком, неплохо выглядел, и делал все, что должен был сделать для своей семьи, это был совершенно хороший человек, зачем его жена развелась с ним?

"Первое, что произошло, это то, что я не был большим поклонником идеи, что я был большим поклонником этой идеи". Я не боюсь умереть, но если боюсь, то как же мои дети? Она еще так молода....."

Сердце Нин Тао также очень тяжело, он спас этого горького северо-западного человека, но учетная книга бамбукового джейна дает небесную коллекцию людей не может быть вылечен, пусть у него есть сердце и бессильны.

Чем занимался Зенг Сун Чжэ в прошлой жизни? Бамбуковая книга может и понятна, но она не появится. Неудивительно, что эти старики всегда говорят, что если вы накопите больше добродетели, вам будет лучше в следующей жизни. Не делай зла, иначе будешь страдать в следующей жизни. Раньше Нинг Тао никогда не верил в это, но теперь он знал, что это правда.

Что за существование на самом деле есть у Небесного Пути? Он может контролировать всех этих людей, и даже организовывать прошлые и настоящие жизни людей в ясной форме?

"Муж?" Бай Цзин нежно позвал Нин Тао.

Он знал, что хотя Бай Цзин ничего не говорил, она просила его решения. Однако Сэн Син Чжэ был человеком Небесного Сбора, так какое решение он мог принять?

Но в это время на новом контенте появилась бамбуковая учетная книжка: в этом месяце сбор арендной платы завершен, в следующем месяце клиника будет модернизирована, аренда 16 000 пунктов доброй и злой аренды, за одиннадцать часов и три минуты до следующего сбора арендной платы, остаток на счету 1228 пунктов.

Увидев такое содержание, Нинг Тао только вспомнил, что сегодня в клинике собирают арендную плату. В это время он был занят воспитанием своих духовных сил, утолял первенцев во внутреннем мире, но даже забыл собрать арендную плату.

16 000 очков добра и зла за аренду только в следующем месяце, что ставит его под беспрецедентное давление.

Однако как раз тогда, когда Нин Тао подумал, что бамбуковая книга закончилась и что больше нечего будет показывать, на вершине бамбуковой книги вдруг появилось нечто новое: "Небесный Путь вознаграждает ваш тяжёлый труд, и теперь вы можете пробудить дух бамбуковой книги и бамбуковой книги и сделать из неё духовное оружие". Однако духовное оружие приравнивается к живым существам, и их нужно ежедневно кормить деньгами на диагностику добра и зла, а также 300 очками на диагностику добра и зла в месяц. Если хочешь проснуться, подпиши кровью, чтобы подтвердить это.

Нинг Тао выглядел ошарашенным.

Бамбуковые книги и духи? Проснувшись, нужно десять очков добра и зла, чтобы прокормить клинику каждый день? Это неслыханно. Что еще более раздражает, так это то, что он все еще притворяется, имея только один шанс проснуться, кем, черт возьми, ты себя возомнил!

"Доктор Нинг"? Я... действительно безнадежен?" В голосе Зенга Шанкая был намек на умоляние. Никто не принимает смерть открыто, и даже умирающие имеют желание жить.

Нин Тао сказал: "Цзин, возьми господина Зенга и жди меня, пока я подготовлюсь".

"Хмм." Бай ответил и сказал: "Господин Зенг, пожалуйста, выйдите со мной на минутку".

Зенг Шанкай последовал за Бай Цзином за дверью, и Бай Цзин закрыл дверь рукой.

В узкой, грязной комнате наступила внезапная тишина.

Нин Тао посмотрел на содержимое бамбуковой тетради, засомневался на мгновение, и вдруг сказал с ненавистью: "Небесный путь вознаграждает трудолюбие"? Я думаю, ты просто смотришь на деньги, да? Ладно, если хочешь меня убить, я посмотрю, сможешь ли ты меня убить! Первые не просыпались, но и их не пробудили, так что я должен попробовать!"

Сказав это, Нинг Тао укусил свои пальцы и подписал свое имя на бамбуковом эскизе бухгалтерской книги своими кровоточащими пальцами.

Слова и кровь быстро выцвели.

Кусок черного и белого света внезапно расцвел от Бамбуковой книги счетов, хотя он был очень слабым, но свет в этой комнате уже был очень тусклым, вместо этого он оказался ярким.

На бамбуковом эскизе бухгалтерской книги внезапно вновь появилась стремительно уменьшающаяся строка цифр: 1227, 1226, 1226...1220...928.

Прыгающая цифра остановилась на "928", а баланс счета был на 300 пунктов меньше.

Сердце Нинга Тао было наполнено сюрпризом и смятением, разве он не говорил о ежедневном кормлении? Но что только что случилось, бухгалтерская книга Bamboo Jane съела сразу 300 очков денег на диагностику добра и зла!

Только что из куска бамбука выполз маленький черно-белый предмет....

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 0517: Дух червя**

0517 Глава 0517 Дух червячного оружия есть Дух Данова в зелье и Дух оружия в законе. Дэн Линг из эликсира, Нинг Тао, видел много раз до этого, что Дэн Линг из эликсира предков ищет Дэна, женщину в красном. Он видел много магического оружия, но даже для первоклассного магического оружия, как Пожиратель Духов Урн, Шесть Дао Реинкарнации Диаграмма и пагода Чжэнь Ши, что он только что получил в руки, он не видел духа, так что он не знал, что дух выглядит.

Наконец-то он познакомился с духом легендарной посуды.

Всего несколько секунд назад он представлял себе фею в белой одежде, такую, которая была абсолютно прекрасна и не ела земной фейерверк. Он также думал о том, что он бессмертный, с белыми волосами, со сказочным ветром и костями, даже икота - это все равно сказочный воздух.

Но...

Это жучок.

Прямо у него на глазах из куска бамбука выполз молодой бамбуково-зеленый червь. Его кожа - это не голубой цвет обычных бамбуково-зеленых насекомых, а скорее черно-белые узоры, смешанные вместе, напоминающие бамбуково-зеленый лук, носящий кожу зебры. Он выглядел слабым, настолько слабым, что его можно было удержать одним пальцем.

Это артефакт Бамбуковой книги счетов.

Лицо Нинга Тао было зеленым, и его сердце было наполнено чувством, что его обманули.

Какая лужа!

Нин Тао вдруг понял, не удивительно, что несколько бывших не просыпается бухгалтерская книга бамбука дух, первоначально в клинике косточки не хотят, кто, черт возьми, все еще готов просыпаться еще один месяц нужно съесть 300 очков добра и зла диагноз пожирателей золота? Боюсь, что только он, единственный, кто будет просыпаться бамбуковым духом бухгалтерской книги по импульсу, будет более изобретательным, чем другие. Но если это фея или сказочный дух, то так тому и быть, если это килин или тигр или что-то в этом роде, то так тому и быть, это ёбаный жук!

Зеленый бамбуковый червь растянулся наполовину, а на его крошечной голове была пара крошечных глаз, которые смотрели прямо на Нинг Тао.

Нин Тао также смотрел на него, большие и маленькие глаза смотрели на него, атмосфера была жуткой.

Пессимистическое чувство начало распространяться в сердце Нин Тао, у него было сильное чувство, что этот червь пробудился бы, если бы не пробудился, как только пробудился, он не смог бы съесть навсегда только 300 пунктов золотого диагноза добра и зла, он также должен был вырасти, процесс роста не является процессом съедания все больше и больше!

"Я мертва... Я боюсь, что А Чжуй и Цзин овдовеют, и, ну, она самая несчастная, ее еще даже нет... "Нин Тао хотел поплакать".

Но как раз в это время, крошечное бамбуково-зеленое насекомое повесило голову вниз с видом печали.

Нин Тао внезапно сказал: "Ты меня так сильно обрюхатил, что я даже не подавлен, у тебя все еще есть лицо, чтобы быть подавленным? Снаружи пациент, он умрет, но у меня нет даже навыков выращивания, и Небесные клиники не могут спасти его, так что он не в депрессии, кто ты такой, чтобы быть в депрессии?"

Бамбуковый зеленый червь посмотрел на Нинг Тао и, казалось, понял его слова, когда он начал ползать по бамбуковым чипсам.

Было так странно, что за задницей бамбукового зеленого червя появились слова: Зенг Шанкай, родившийся в начале апреля года Дин Мао, человек страданий и добра. Первое доброе деяние сыновнего благочестия и уважения к родителям засчитывается как 10 баллов добрых дел, благотворительное строительство мостов и мощение дорог вместе засчитывается как 276 баллов добрых дел, три добрых дела - готовность страдать за семью, неустанно трудиться и терпеть обиды в течение пятнадцати лет - засчитывается как 30 баллов добрых дел, и все это с 316 баллами добрых дел. В прошлой жизни он был хулиганом, похотливым. В прошлой жизни он был хулиганом в деревне, который жаждал своей жены и дочери и заставлял их становиться проститутками, накапливая 417 очков злых мыслей и грехов и пожиная плоды своей болезни. Если ты хочешь жить, ты можешь стереть грехи своих прошлых жизней, спасти пять женщин, которые потеряли свою опору, и усыновить двух сирот... Ты можешь прописать договор, который изменит твою жизнь в соответствии с небесами и исцелит тебя, устранив твои заслуги".

Рецептурный договор, который изменит вашу жизнь?

Видя диагноз, переписанный Духом зеленого бамбукового червяка, депрессия от того, что его вычеркнули из сердца Нинг Тао, и он взволнованно сказал: "Ты понимаешь, что я говорю? Кто ты, черт возьми, такой? Что еще ты знаешь?"

Литания вопросов.

Дух бамбукового зелёного червя-артифакта растянул половину своего тела, и пара маленьких глаз уставились прямо на Нинг Тао, не говоря и не записывая ничего больше.

Всё ещё не умерший в воде, Нинг Тао задался вопросом: "Вы - Оружие Дхармы клиники, вы должны многое знать о клинике, расскажите мне, откуда на самом деле появилась эта клиника. Как можно нарушить договор с душой?"

Дух Зеленого Бамбукового Червя все еще ни на что не реагировал.

Только тогда Нин Тао понял, что то, с чем он хотел общаться, было всего лишь червем в виде энергии, природа этой энергии была несколько похожа на его Младенца Юаня. В его собственном внутреннем мире, что он сказал, и что сказал его Младенец Юань, инструментальный дух Бамбуковой книги счетов, очевидно, не может быть сравним с человеческим Младенцем Юань, и не может общаться с ним?

Инструментальный дух - это инструментальный дух; у него есть дух, но нет души. Будет ли эта духовность в будущем развиваться в существование, похожее на существование Юаньбэя, - это то, что никто не может сказать наверняка. В конце концов, пока что только он, опрометчивый человек, был готов пробудить в Книге Счетов бамбуковый дух.

Первое, что он сказал: "Я собираюсь тратить триста долларов в месяц, чтобы накормить вас, и это того стоит, только потому, что вы принесли этот рецептурный контракт, чтобы изменить вашу жизнь в соответствии с небесами". Ты возвращаешься и выходишь, когда тебе нужно".

Как только его слова упали, дух Бамбукового Зеленого Червя зародился в кусок бамбука и исчез.

Нин Тао собрал бамбуковую тетрадь и пошел открывать дверь: "Брат Зенг, ты пойдешь со мной, здесь больше не нужно оставаться".

"Я... где я живу?" Зенг Шанкай спрашивал.

Нинг Тао сказал: "Отвези тебя домой и дай лекарство".

"Дом для лечения?" Выражение Зенга Шанкая было сложным, конечно, он хотел вернуться домой, даже мечтал об этом, но теперь, когда он был таким, как он собирался познакомиться со своими старыми родителями и детьми?

Бай Цзин отодвинул Нин Тао в сторону и прошептал: "Муж, я только что видел слова на бамбуковой бумаге, я думал, что ты собираешься дать ему эликсир и дать немного денег, зачем ты отвез его домой на лечение, если знал, что он не может быть вылечен"?

Нин Тао сказал: "Я нашел решение, выполнил несколько условий, и ты можешь вылечиться, хорошие люди планируют продолжать как обычно".

"Какие условия?" Белый Цзин был любопытен.

Нин Тао улыбнулся: "Давай поговорим дома, сначала отвезем кого-нибудь в отель и успокоимся, потом отправишь кого-нибудь с билетом в Чанъань, а потом поедем прямо туда".

Бай Цзин кивнул, она знала, что Нин Тао имел в виду под "билетами".

Подошел Зенг Шанкай и осторожно сказал: "Доктор Нин, миссис Нин, что я от вас только что услышал... проект "Добрый человек", что это значит?"

Нинг Тао сказал: "Хочешь заработать денег?"

Зенг Шанкай замер на мгновение: "Хочу..........................................".

Указывая на грязную пластиковую чашку в доме, Уайт сказал: "Это твоя чашка?"

Зенг Шанкай посмотрел на него, а потом кивнул: "Он мой, я купил его, когда работал в шахтах, я взял его с собой, когда приехал в Бейду... Госпожа Нин, почему вы спрашиваете об этом?"

Уайт сказал: "Продай мне пять миллионов".

"А?" Зенг Шанкай был ошеломлен.

Мисс Уайт продолжила: "Я серьезно, я не шучу с тобой. Кроме того, эти деньги не для того, чтобы вы случайно потратили их, вы должны взять их на строительство начальных школ, на строительство мостов и прокладку дорог, а также на помощь нуждающимся".

Нин Тао сказала: "Кивни головой быстро, если ты все еще хочешь жить и заботиться о детях своих родителей, ты делаешь все, что она говорит".

Он сильно кивнул головой, затем его ноги стали хромать, и он опустился на колени в сторону Нинг Тао и Бай Цзин..............

Не займет много времени, чтобы кто-нибудь забрал Зенг Шанцай на машине, устроил жильё, принял душ и переоделся, кто-нибудь прилетел в Чанъань с обычной наклейкой с нарисованным на ней кровавым замком, а кто-нибудь даже начал искать женщину, которую можно было бы спасти.

Это преимущество корпоратизации, эта серия вещей, если вы позволите Нин Тао сделать лично, как он имеет столько времени и энергии. Не говоря уже о том, что это был только первый раз, когда он запускал его, и в будущем он будет запускать несколько или даже десятки программ для хороших людей одновременно, и даже он не сможет делать дихотомию в то время.

Бай Цзин также проследил за машиной обратно в компанию, и пять миллионов пожертвований должны были быть переданы ею.

Нин Тао, с другой стороны, вернулся в клинику Skyway на электрическом велосипеде Skyway. Как только он вошел в дверь, он взял бамбуковую тетрадь из маленькой коробки с лекарствами.

Из куска бамбука снова выполз зелёный дух бамбукового червя, протянув половину своего тела, посмотрел на Нинг Тао маленькими глазами.

Нинг Тао разместил бутик первичного дана по рецепту на бамбуковой записной книжке учетной записи.

Дух бамбукового зеленого червя-артифакта заполз рядом с Boutique Primary Prescription Dan, и маленькая голова кивнула, как будто нюхала Дэна.

Вскоре он начал ползать по кусочкам бамбука, записывая результаты распознавания своей задницей.

В прошлом для признания Дана использовалась бамбуковая учетная книжка, на нее наносилось лекарство от Дана, и через несколько секунд появились результаты признания. Теперь червь пробудил бамбуковый дух бухгалтерской книги и пишет вместо него, но скорость медленнее. Это эскалация, или это преднамеренное осложнение?

Нинг Тао получил "Изящный Первоначальный рецепт Дана", затем поместил четвертое издание "Искателя предков Дана" на бамбуковой тетради, результат распознавания Дана был тот же, а не слово хуже, но скорость письма червяком вместо этого была медленной.

Нин Тао подошел к одной из полок, протянул руку помощи и снял предмет, похожий на плиту, затем поместил его на бамбуковый эскиз бухгалтерской книги.

Вот почему он бросился назад, пробудил дух сосуда, что было бы то же самое, что дать бухгалтерская книга бамбукового нефрита обновления, то может ли он распознать духовный материал или магическое оружие?

Дух бамбукового зеленого червя ползет в сторону "по направлению к доске" снова, и маленькая голова немного кивнула, которая все еще, казалось, нюхала. Но на этот раз он не торопился писать, и после нескольких секунд обнюхивания внезапно окунулся в "лицевую тарелку".

Нинг Тао уставился прямо на торцевую пластину и в глубине души сказал: "Это действительно энергия, иначе как можно сверлить?"

Через несколько секунд дух бамбукового зеленого червя вырвался из "по направлению к доске" и заполз на бамбуковый лист, а за его задницей появился текст: "Постройте деревную доску, дерево небесное, может прорваться сквозь пустую стену".

Голос Ян Юхуань внезапно отзвучал в ушах Нин Тао, а также ее незаконченные слова: "Боги заставили замолчать пешки Небесного Дао, и пагода город был построен........".

Итак, это "К доске"!

Ломает стену пространства и времени?

Лунный корабль Инь исчез, а потерпевший крушение корабль Инь содержит башню Чжэнь Чжэнь и деревянную постройку, может быть, Лунный корабль Инь пытается прорваться через какой-то пространственно-временной барьер? Чего они хотят?

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**0518 Глава 0518 Император Червь II**

Глава 0518 Император Червь Два Что было определено, что народ Инь Юэ должен иметь план, может ли этот план иметь какое-то отношение к Духу Дана Предка, ищущего Дан?

Думая об этом, Нинг Тао не мог не сместить глаза и не взглянуть на череп, расположенный на верхней части полки.

Череп остался неповрежденным, а след от полумесяца на лбу тысячелетиями погружался в морскую воду, но оставался черным, как чернила, и не проявлял никаких признаков выцветания.

Бамбуковая книга счетов после пробуждения Духа Данова равнозначна обновлению, может ли она распознать череп?

Эта мысль внезапно появилась в голове у Лин Тао, без всяких признаков приближения, и через секунду он ввел ее в действие, встал и подошел к полке, взял череп Инь Юэ Человека и положил его на верхнюю часть бамбуковой тетради.

Книжный бамбуковый дух снова быстро выполз, он выполз в боковую часть черепа, сначала понюхал аромат, а потом снова зарылся в череп.

Нин Тао бормотал себе в ожидании результата: "Ты хотя бы духовное существо, а может и душа, у других людей есть кошка, собака, и они дадут кошке имя, я тоже дам тебе имя, давай назовем тебя................. Червь Два".

Название немного подозрительно и даже имеет немного шуточного вкуса, но не поэтому ли домашних животных держат ради милого слова? Раньше он хотел иметь хаски, т.е. двух лошадей, но никогда не имел условий. У меня есть домашнее животное, и я не ожидал, что буду таким домашним животным.

Как только сторона Нин Тао взяла себе имя, Червь Эр выполз из черепа и начал ползать по бамбуковому эскизу, за его ягодицами появился текст: "Инь и янь неотделимы друг от друга, для тех, кто умер". Если стена инь и янь разрушена, и я в ней нахожусь, я смогу определить добро и зло в его прежней жизни и куда он пойдет.

Сердце Нинг Тао было поражено: "Ты все еще можешь разрушить прошлые жизни людей?"

Баг Er просто смотрел на Ning Tao маленькими глазами, все еще не уверен, сможет ли он общаться, и это выглядело немного глупо таким образом.

"Подожди......... меня?" Глаза Нин Тао приземлились на слово "я" в бамбуковом портфеле, и весь человек был нездоров.

Червь, и червь в форме энергии, который называет себя я!

Нин Тао посмотрел на Червяка Эра и дразнил: "Хочешь сказать, что ты император и твое царство заняло большой бамбуковый лес?".

Баг II сохраняет позицию наблюдателя.

Нин Тао спросил еще раз: "Ты действительно глупая или притворяешься глупой? Я спрашиваю тебя, откуда эта клиника, и если ты не напишешь ни слова, я позволю тебе опознать череп, а ты напишешь мне короля?"

Баг II продолжает удерживать позицию наблюдателя.

Это взгляд Императора Жуков?

Нинг Тао не мог не улыбаться с горечью, но к этому времени он понял это. Хотя это может показаться бессмысленным, что Баг Два утверждал, что это я, но на то была причина. Эта небесная клиника олицетворяет собой Небесный Дао и является прежде всего существом, включая его, владельцем клиники. Хозяин, в хорошем смысле слова, и наемный работник, в плохом смысле слова, в итоге умрет, если они не заплатят арендную плату.

Эта бамбуковая книга счетов отсекает жизнь и смерть, и добро и зло, и тем, кто болен злом, она хочет пару глаз, чтобы искупить их грехи, и человек должен ослепнуть, и она хочет пару ног, чтобы искупить их грехи, и человек должен отсечь пару ног. Те, кто хорош и болен, говорят, что увеличат свою жизнь на десять лет, а этот человек увеличит свою жизнь на десять лет. В нем говорится, что если человек не болен в жизни, то он не будет болен в жизни. Что плохого в существе, которое было воспитано таким существом и называет себя "я"? Боюсь, что император Цинь, Хань У, и Ян Гуан, который весит восемь, не посмеют показать величие императора даже здесь!

Но здесь, в Нинг Тао, это все-таки его домашнее животное.

Нинг Тао указал на Червяка и грубо сказал: "Я, сестра твоя, ты ешь меня, ты как котенок и собака, которую я держу, я как твой хозяин, имя, которое я дал тебе, то есть твое имя, отныне ты будешь называться Червяк Эр".

Толстая задница Червячка-Два подергалась, и на бамбуковом эскизе бухгалтерской книги появились два слова: квази.

Нинг Тао: ".........."

Осмелюсь ли я сказать, что в своей неподвижной, прямолинейной позе он его слушает?

Отношения сложны, Нинг Тао является владельцем домашнего животного, а также наемным работником в клинике "Небесная Иностранная Клиника". Червь Два - домашнее животное, которое хранит Нинг Тао, но это сосудный дух Книги Бамбуковая Джейн, а Книга Бамбуковая Джейн является частью Небесной внешней клиники. Итак, возникает вопрос, кто босс?

Кого волнует, кто является боссом, потратил триста денег на диагностику добра и зла, Нинг Тао сделает триста денег на диагностику добра и зла светящимися и горячими. Он взял бамбуковую тетрадь и подошел к семизвездочному светильнику, который никогда не погаснет, и попытался поднять его и поставить на бамбуковую тетрадь, но светильник не двигался. Он просто поместил бамбуковый эскиз бухгалтерской книги на основание лампы Семизвездочной лампы, а затем сказал Узи Эр: "Определите для меня, что такое лампа этой лампы".

Он передвинул автомат с закусками, но Буги не сказал ему, откуда пришла клиника. Он подумал, что сможет получить ответы или подсказки, узнав вещи в клинике.

Через несколько секунд Буг II начал лазить по бамбуковым фишкам, и за его задницей появилась фраза: "Небесный путь - семизвездочная лампа".

Его больше нет.

Нинг Тао снова разместил Бамбуковую книгу счетов на Добром и Злом Триподе.

Через несколько секунд Червь II снова начал лазать по бамбуку, и за его задницей появилась фраза: Небесный Дао добра и зла.

Опять прошло.

Нин Тао затем использовал учетную книгу бамбука, чтобы кратко идентифицировать стол, стулья и напольную плитку. Стол в клинике назывался "Небесный дао", скамейка называлась "Небесный дао", напольная плитка называлась "Небесный дао", и он впал в депрессию: "Второй червь, посмотри, что ты написал, "Небесный дао", семизвездочная лампа, напольная плитка "Небесный дао", "Небесный дао", "Небесный дао", "Небесный дао", это что, марка? Мне нужно происхождение, атрибуты, понимаешь, о чем я?"

Второй начал ползать по бамбуковой тетради и писать на заднице: "Небесный путь велик, облака и туман туманны, руки в хаосе, который покрывает небо, я ничего не вижу".

Нинг Тао был мгновенно ошеломлён не только из-за этой фразы, но и из-за реакции Червя Эра.

Он разбудил Червяка в том грязном подвале, когда Бай Цзин и Зенг Шанкай опять спешили ждать за дверью, так что он тоже не стал внимательно его изучать, думая, что Червяк Эр не может с ним общаться. На самом деле, он так и думал, пока Буги не написал эту фразу. Но когда Вормвуд написал такое предложение, его предыдущее восприятие было перевернуто одним махом.

Это был не только энергетический дух тела, особый хозяин Книги Бамбук Джейн также культивировал свою уникальную мыслящую душу. Эта мыслящая душа, конечно, не является мыслящей душой человека, но может иметь некоторое сходство. Если одно слово не обязательно для квалификации, то слово инструментальная душа подходит.

Да, он утверждает, что это я. Если у него нет собственной души, как это может быть так круто?

После короткого оцепенения Нин Тао сдержал удивление и волнение в своем сердце и осторожно сказал: "Червь Э, ты сказал, что есть руки, покрывающие небо, чьи это руки и какие?".

Червь Эр не двигал мышцами, поддерживая императорскую осанку с высоко поднятой головой.

Нин Тао сопротивлялся желанию отказаться от этого, "Неужели ты не можешь быть таким высокомерным? Я твой хозяин, что ты имеешь в виду под этой позой для меня?"

Баг II до сих пор не двигает мышцами, а его задница не пишет.

Нин Тао вроде как понял, что у него действительно была болезнь Императора, кто мог нормально общаться с Императором? В старые времена было преступлением убить голову императора одним взглядом. Если он не поддерживает его деньгами из клиники "Добро и зло", то, боюсь, он даже не будет о нем заботиться.

Вдруг Нин Тао что-то придумал, схватил бамбуковую тетрадь и подошел к столу, сказав при ходьбе: "Червь Эр, узнай что-то снова".

Нин Тао подошел к столу, вытащил из ящика стопку фотографий, сделанных из развалин людей Инь Юэ, взял одну наугад и поместил ее на бамбуковый эскиз бухгалтерской книги.

Червь Эр подошел к картине, понюхал ее, пошевелил задницей, и на бамбуковом листе появилось слово: бумага.

Нинг Тао не имел наглости сказать: "Разве это не чушь? Я позволю тебе узнать руны выше."

Буйи поддерживал императорское положение стоячего роста.

С движением в голове Нинг Тао, руна на фото была записана рядом с Lucky Spiritual Worm II, и он изменил свой тон: "Ваше Величество Император Червей, не могли бы вы опознать эту руну для меня".

Не сказав ни слова, Bug Er начал ползать по бамбуковой фигуре, написав на ягодицах: "Бессмертная руна", скандируя "дуанг", эта руна соответствует Духу Луны, который может двигать приливы и усиливать гравитационное притяжение Земли.......

Нин Тао не мог не смеяться от волнения, было так легко найти все без особых усилий! Всё это время он усердно работал над изучением рун для подготовки к расколу заклинаний Инь Юэ Чжэня, а также хотел изучить все приёмы выращивания Линг Тянь, чтобы начать вторую отрасль клиники. Теперь появление Буга II было равносильно решению проблемы отсутствия у него рунического знания. С Bug Er в руках, какие другие руны в мире он не может распознать, и какие другие боевые искусства он не может сломать?

Тан Цзисянь также пыталась расшифровать формирование заклинания Инь Юэ Мань, и хотя было неизвестно, сделала ли она это или как много, было ясно, что если бы она также была на стороне Нин Тао в этот момент, то ее челюсть, вероятно, упала бы на землю в шоке, увидев расшифровку червяка Er.

Нин Тао использовал свою духовную энергию, чтобы выгравировать руны каждого Инь Юэ Человека на бамбуковом эскизе бухгалтерской книги, такая гравировка не оставила бы никаких следов, а руны также исчезли бы после того, как духовная энергия исчезла. Он пишет руну на своей стороне, а Багги II интерпретирует одну для него, так что он помнит одну и учится одну.

Один человек, один червь, так настроен, что забывает, что время существует.

В конце концов, Баг Эр расшифровал все руны народа Инь Юэ. Основываясь на нумерации и памяти на фото, Нин Тао просто вписал все руны на листе рунической бумаги сразу, что было равносильно расширению заклинаний на камне. Затем он поместил руническую бумагу на бамбуковый эскиз бухгалтерской книги.

Червь Эр посмотрел на Нин Тао с высоко поднятой головой, и ей показалось, что поддержание величия императора было важнее всего.

Сторона Нинг Тао сопротивлялась желанию щелкнуть пальцами и вежливо сказала: "Ваше Величество Император Червей, покажите мне, пожалуйста, что это за за заклинание?".

Не сказав ни слова, Буг Эр снова начал взбираться на бамбук, и за его ягодицами появились слова: "Пожиратель Души, охраняющий Пожиратель Души, форма великого зла и великой опасности, под этой формой обычно находится Паук-пожиратель Души, охраняющий духов мертвых". Дух-паук является смертоносным существом Великого Иня, и может спать 3000 лет без пищи, поэтому дом паутины является домом вымерших. Я утверждаю, что под этой позой должны быть запечатаны страшные духи мертвых. Хотя ты и не обладаешь магической силой Формирования Поглощающего Душу Духа, этот амулет всё ещё опасен, поэтому используй его осторожно.

Тайна пуджи "Лунный человек Инь" раскрыта.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**ГЛАВА 0510: Ломать талисман**

Глава 0510 Вырвать талисмана из клиники "Небо" Было поздно, прожекторы засветились, а переулок молчал. Холодный ветерок подул и свернул несколько салфеток и полиэтиленовых пакетов, пролетевших по воздуху.

С одной стороны крыши тигровая полосатая кошка уставилась на Ning Tao парой зеленых спектральных глаз.

На этот раз это кошачья смена.

Нин Тао взглянул с оставшимся светом из угла глаз, но притворился, что не нашел его, и подошел к входу в переулок, думая, как он шел: "После распада горы Удан, этот Дух Кот Бессмертный шпионил за мной весь день, но сторона У Юэ не движется. Ждут ли они меня, чтобы уточнить пятое издание Древнего Поиска Дана, или они ждут императора Николая Канга, чтобы нанести удар, а затем сидеть сложа руки и пожинать плоды"?

Чем спокойнее, тем менее нормально, потому что всегда спокойно, прежде чем наступает шторм.

У входа в переулок стояла машина, совершенно новая Toyota Prado с большим блоком, но владелец припарковал ее сбоку у входа в переулок, что делало ее неудобной как для людей, выходящих из переулка, так и для людей, входящих в переулок. Но в это время никто не входил и не выходил из этого переулка, и единственное, что вставало у него на пути - это Нинг Тао.

Отсутствие у владельца морали, чтобы так парковаться, или это что-то другое?

Нин Тао замедлил темп и спокойно разбудил глаза и нос, чтобы они выглядели и чувствовали запах.

Тигровая полосатая кошка наступила на крышу и тихо проследила за Нин Тао.

Нинг Тао остановился перед Тойота Прадо, и именно в этот момент на прогулке он завершил разведку окрестностей, и здесь не было бы второй подозрительной цели, кроме той, которой одержима кошачья фея.

Нин Тао остановился на своем пути, если бы он собирался проехать мимо этой машины, ему пришлось бы ехать боком, а одежда терелась бы о тело. Если вы прыгаете туда, вы не будете тереть тело, но почему вы должны уступать тем, кто не заботится о собственном удобстве, но не чувства других людей?

Нин Тао посмотрел на тигровую кошку, которая последовала за ним с послесвечением угла глаза, и лучшее решение проблемы внезапно появилось в его сознании. Он снял заклинание, которое узнал Буг II и предупредил его об опасности, и прикрепил его к телу Тойота Прадо, как раз между пассажирской стороной и второй дверью.

"DUANG MIPOLO URGE CLAP......." струна мантр, скандированных из уст Нинг Тао, и мерцание духовной энергии также было введено в эти мантры.

В тот момент гравитационное притяжение земли, казалось, возросло в десятки раз, и Toyota Prado рухнула с приглушенным звуком, а передняя и задняя часть автомобиля были одновременно наклонены вверх. Это было похоже на одну ногу на банку, которую легко потянуть, и она мгновенно раздавила Toyota Prado!

Две секунды назад это была Toyota Prado, но через две секунды на земле оказалась только груда раздавленного металлолома.

Нинг Тао также был шокирован, если бы такое заклинание было прикреплено к кому-то, оно все равно было бы хорошим. Даже танк не выдержит ни одного заклинания!

Этот талисман происходил из Формирования Души Поглощающего Духа Человека Инь Юэ, и хотя он не обладал маной формации, даже небольшая часть маны, несомненно, была бы очень мощной.

Пока у культивирования Нинг Тао было только два заклинания, одно было выщипывающим заклинанием, а другое - ошибочной версией выщипывающего заклинания, первое - для исцеления, а второе - для открытия дверей и кражи одежды, ни одно из которых не являлось оскорбительным заклинанием. Это заклинание, которое возникло из формирования "Поглощающий Душу Хранитель Человека Инь", точно заполнило пробел в его наступательном заклинании.

Как такое заклинание может не иметь имени?

Это нормально - сломать амулет, сломать машину, сломать дом, сломать человека.

Какое самое ценное слово в современном мире? Это слово "снос", которое символизирует богатство и определенный статус. Однако слово "снос" в иероглифе "снос" в Ningtao представляет собой гравитационную силу, которая олицетворяет разрушение.

Взяв имя, Нин Тао взял использованный талисман и вышел из переулка на раздавленную Тойоту Прадо.

На крыше комнаты тигровая полосатая кошка не двигала мышцами, это ужасное выражение лица, как будто она потеряла душу.

Это была другая цель Нинг Тао, шок и трепет! Ты наблюдал за мной весь день, я покажу тебе, что я могу сделать, что я могу сделать, что я могу сделать.

Только когда Нинг Тао исчез в пасти коробки, тигровая кошка повернулась и убежала, повернув глаза и исчезнув в ночи.

Нин Тао не мог не улыбнуться и тайно сказал в своем сердце: "Как Дух Кошки Бессмертной опишет мой амулет о сносе У Юэ после того, как он вернется?".

Перед ними появилась пара молодых мужчин и женщин, одетых стильно. Тротуар был узким, и молодые мужчины и женщины снова шли рука об руку, дорога была занята двумя людьми. Нин Тао перешел на обочину дороги и дождался, когда оба пройдут.

"Детка, я не вру тебе, когда ты приезжаешь в северную столицу, чтобы съесть жареную утку, тебе приходится идти в маленький переулок, чтобы найти один из тех маленьких магазинов с эпохой, вкус которой аутентичен". Не слушай рекламу, это все - парочка дерьма". Молодежь говорит как знатоки.

Дорога была настолько узкой, что Нинг Тао уже наступил на обочину, но плечо молодой женщины все равно ударилось о него.

Молодая женщина взглянула на Нин Тао, который был намного красивее ее парня, а потом не могла не взглянуть на него.

Молодежь нахмурилась, ослепила Нин Тао и помахала ключами от машины в руке: "Что уставилась, порезалась!".

Этот ключ от машины - логотип Toyota.

Нинг Тао подумал про себя, это ведь не может быть машина этого парня, верно?

Этот молодой человек высокомерен и властолюбив, смотреть на него нехорошо, рано или поздно будет возмездие, но это возмездие наступает слишком рано, верно?

Сторона Нин Тао не сказала ни слова, потому что подумала об этом, но молодежь подумала, что Нин Тао не вспыльчивый и снова сигналит: "Один взгляд - бедняк, уже так поздно и все еще бродит по улицам, даже машина не заслуживает того, чтобы быть холостяком".

"Упс, прекрати, прекрати, я хочу домой, сходи за машиной, или тебя найдет дорожная полиция и снова выпишет штраф." Молодая женщина, беспокоясь о том, что ее парень доставит неприятности, вытащила мужчину вперед.

"Эй! Билет?

Нинг Тао повернулся и посмотрел на них, переулок, из которого он вышел, был недалеко.

Молодой человек и женщина быстро добрались до входа в переулок и замерли, сцена словно мгновенно замерзла от холодного сибирского течения.

Через несколько секунд молодой человек вдруг закричал: "А - кто, блядь, это сделал?". Кто там! Моя машина!"

Нинг Тао улыбнулась и повернулась к выходу.

Ты хочешь затаить обиду или выбить дерьмо из этого молодого человека? Нет, ему не нравится этот стиль, он слишком вульгарен и слишком жесток, а использование обаяния сноса более стильно и стильно. В конце концов, мы все еще врачи с девятилетним обязательным образованием и университетским образованием, так?

В арендованном дворе, единственной комнате, в которой освещалась комната Цинь Чжуя, дверь и окно комнаты были переполнены густым водяным паром, и издалека можно было почувствовать чистый родниковый аромат ауры, который освежал сердце. Не глядя, Нин Тао знал, что именно Цин Чжуй и Бай Цзин используют фактор очищения Мягкого Тянь Иня.

Нин Тао вернулся, чтобы спросить Бай Цзина о том, как продвигается проект "Добрый человек" Зенг Шанцая, и теперь это показалось очевидным неуместным. Однако, как Цин Чжуй и Бай Цзин оба практиковали, он чувствовал себя расслабленным вместо этого, и его талия больше не болела.

Нинг Тао бродил по двору и обнаружил, что других четырех рыбных демонов там не было, и отправился на Трехмильный Склон, чтобы снова дурачиться.

Через несколько минут Нинг Тао вернулся в клинику "Небеса за пределами", затем открыл удобную дверь и вошел.

Через две секунды Нин Тао появился в пещере на склоне холма в конце племени Гунда Блэкхорн.

Пещера была черной, но в следующую секунду на вершине пещеры сиял снежный луч света.

Нин Тао смотрел на узкую щель скалы над головой, и каждый раз, когда он возвращался, не мог не подойти сюда, чтобы не взглянуть. Каким-то образом, взгляд на эту трещину всегда вызывал у него странные ощущения. Не чувствуя какое-то редкое духовное сокровище, не говоря уже о каком-то телепатическом, служебном призыве или чем-то вроде того из метафизических романов, просто странное чувство, которое он сам не мог сказать.

Некоторые люди ковыряют свои вонючие ноги и любят нюхать, прежде чем получить ноздри, но они также очень пьяны, что это за ощущение? Боюсь, что люди, которые чувствуют запах ног, не могут сказать.

Конечно, дело не в том, чтобы почувствовать запах, даже если он застегнул ноги, но он все равно хотел прийти и посмотреть.

Однако вход в гнездо летучих мышей-призраков был настолько узок, что войти в него было невозможно, не говоря уже о том, что его охраняли летучие мыши и большая группа призрачных летучих мышей. Несмотря на то, что он уже вступил в стадию Первого Младенца и приближался к тому дню, когда Первый Младенец выйдет из организма, он все равно не мог попасть внутрь, потому что не мог раздавить свое тело.

"После того, как мой младенец Юань выйдет из тела, я обязательно зайду и посмотрю." Сердце Нинг Тао приняло решение.

Пфф................................

Со звуком машущих крыльев, большая группа призрачных летучих мышей отправилась в путь.

Нин Тао погрузился головой в холодное горное водохранилище, а через несколько минут вышел на другой конец, затем направился к хижине Инь Мо Лана.

Демоническая аура над домиком Инь Мо Лана, который был закрыт, была наполнена слабым звуком ветра и грома. Нин Тао думал, что золотая гвардия династии Мин вот-вот уйдет, но долго ждал, не видя, как он выйдет. Он просто написал записку и положил её на поляну перед соломенной хижиной, затем повернул и пошёл к небольшой роще, где закрылся Цзян Хао.

Небольшие леса, в которых Цзян Хао закрыл свое убежище, ледяной покров снова расширился, и прохлада была пронизана, если не смотреть в другие места, а на маленькие леса, это действительно дало человеку ощущение, что земля вошла в ледниковый период.

Нин Тао осторожно подошел к центру небольшого леса, посмотрел на Цзян Хао, который был заморожен даже сам по себе, и мягко прошептал: "Хорошо, как долго ты собираешься принимать это отступление? Когда вас демонизировали, вы уже были бесконечно сильнее и вдвое больше, как Кинг-Конг, так что на этот раз вы не станете великаншей, верно? К тому же, позволь мне сказать тебе кое-что, мы с Цзин на самом деле... Я тоже жертва... ты в это веришь?

У Цзян Хао не было никакой реакции.

Нинг Тао какое-то время болтал о "сутре" и ушёл, как собака. Но вместо того, чтобы пойти к Чену Пинг Дао, он пошел в ту пещеру.

Когда он вошел в пещеру, Нинг Тао вытащил Жемчужину Сбора, и в мгновение ока аура ворвалась из входа в пещеру, а аура в пещере была более чем в десять раз выше, чем снаружи.

Нин Тао покрыл свои ноги и сел, войдя во внутренний мир в позе стартовой руки Богини Милосердия, Сидящей Лотос........

Хотя он не может напрямую поглощать ауру, чтобы практиковать свою духовную энергию, аура неба и земли может помочь его первенцу расти, что ускорит время, когда его первенец появится на свет.

Вот почему он проехал тысячи миль в Африку, чтобы попрактиковаться.

Просто такой an俢 определённо не мог сообщить об этом Чену Пиндао.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 0510: Высокий крутой склон желтой Земли**

Глава 0510 Высокий склон Желтой Земли Три дня спустя, Чанъань Север.

Непрерывный отрезок желтых земляных холмов раскинулся на видном месте, не видно ни намека на зеленый цвет. Северный ветер свистел и закатал в небо желтый песок. В бесплодном ущелье лежит небольшая горная деревня под названием Unity Village, где находится дом Зенга Шанцая.

С приближением Нового года возвращаются те, кто работает на улице, и село становится немного популярным. Если это был нормальный день, а в деревне осталось несколько стариков и детей, то это было похоже на забытую пустыню.

Группа людей подошла к входу в деревню, привлекая толпу жителей деревни, чтобы посмотреть.

Эта группа людей, несколько мужчин с высокими и хорошо сложенными телами, одна выглядела как мужская модель, а три женщины одна за другой были похожи на фей, оба их тела и лица были безупречно красивы, давая нереальные ощущения. Был также молодой человек, несущий старый, маленький деревянный сундук и следуя за толпой, с воздухом неописуемого о нем, что сделало некоторые чувствуют себя нежными, другие необъяснимо осторожными и странными.

"Что это за люди? Трудно кому-то снимать в нашей деревне?"

"Такой красивый человек, конечно, актер, и при этом профессионал, я вижу, что парень, несущий деревянную коробку, должен быть визажистом, а то, что у него в коробке, должно быть косметикой".

"Ха! Срань господня, как он ходит с этими людьми?" Глядя на толпу людей, кто-то узнал Зенг Сун Чжэ.

Тема взорвалась сразу.

"Ребята, Зенг Сун Чжэ на самом деле носит костюм, кровосмесительный".

"Не может быть, чтобы разбогатеть там, не так ли? Я вижу, что этот костюм, должно быть, очень дорогой".

"Он не богат, у него нет культуры, у него нет денег на ведение бизнеса, угольщик убегает на работу, как он может разбогатеть?"

"Нет, если бы он был действительно хорош, жена не развелась бы с ним, боюсь, он не знал, что его жена была с командиром милиции соседнего села, у которого был магазин в городе, чтобы собирать арендную плату, и он жил хорошей жизнью. У него умерла жена, и жене не потребовалось много времени, чтобы развестись с ним и заполнить дом". Пожилая женщина с парой луковиц в руке сказала мужчине рядом с ней.

Ее вспышка приносила радость некоторым, некоторые смеялись, некоторые добавляли горючее в огонь.

Зенг Шанкай немного нервно схватил воротник своего костюма, он впервые в жизни надел костюм, но единственное, что он хотел сделать прямо сейчас, это снять его и заменить грязной одеждой. Наверное, они бы так над ним не смеялись, если бы у него не было блестящей одежды на теле и кучи людей позади него.

Группа была Нин Тао и его команда, четыре мужские модели были Ян Шэн, Чжан Цяньсуй, Ван Лао Бу и Мань Зули, а три феи были Бай Цзин, Цин Чжуй и Мягкий Тянь Инь. Это был первый раз, когда благотворительная организация "Шэньчжоу" официально реализовала программу "Добрые люди", поэтому он пришел лично, а также привел почти всех основных членов, которых он хотел вовлечь во весь процесс и получить опыт.

В будущем он не может участвовать в "прелюдии" каждого проекта Доброго Самарянина; требуется заключительная "заключительная" часть, которая заключается в том, чтобы привести пациента Доброго Самарянина в клинику, подписать рецепт на "Заслуги Доброго Самарянина", или договор на изменение жизни, а затем лечить пациента и забрать "Заслуги Доброго Самарянина".

Эти сплетни Нинг Тао тоже слышал, его сердце было очень неудобно, но это было обычным статус-кво. Сегодня люди привыкли измерять успех или неудачу человека деньгами, все отчаянно нуждаются в деньгах, нравственности не хватает, хороших мыслей не существует. Люди смотрят на людей, которые не смешивают так хорошо, как они делают, но люди не смотрят на людей, которые делают, потому что они несбалансированы и даже обижены.

Зенг Шанкай был живым примером, до того, как он был шуткой деревни, объект сочувствия, кто бы ни сравнил себя с ним, получит чувство превосходства, счастья. Но в этот раз он вернулся, и вдруг его больше нет. Кто будет на него смотреть?

Маленькие движения Зенг Шанкай упал в глаза Нин Тао, также со дна общества, он мог в полной мере чувствовать чувства Зенг Шанкай в этот момент, он шел от конца группы на сторону Зенг Шанкай, сказал с улыбкой: "Брат Зенг, я жил в подвале, как и ты, я помогал людям парковать свои машины, мыть посуду, и стоял на страже, этот опыт помог мне понять правду".

"Что... причина?" Зенг Шанкай посмотрел на Нин Тао с благодарностью в глазах, и слова Нин Тао заставили его почувствовать себя нежным.

Нин Тао сказал: "Это означает, что никогда не заботиться о мнениях, навязанных вам другими, и сплетни Секты Тан, потому что независимо от того, что они на самом деле не заботятся о вас, они заботятся только о себе". Ты просто должен хорошо жить для своей дочери, своих родителей".

Нин Тао взял руку Зенга Шанкая и ввел в его тело след духовной энергии. Перед приездом он уже выписал Чжэ Чжэ Зэн Шаньчжэ прекрасный первичный рецепт Дана, но это лишь немного обновило его жизнь, чтобы не рухнуть по дороге домой.

Зенг Шанкай притормозил и пошел вперед, его дом был в конце дороги, пещера в горах, и небольшой двор, полный ветвистых столбов зерна.

"Зенг Сун Чжэ", когда ты разбогател? Эти люди все твои друзья, верно?" Пожилая женщина, которая ранее говорила, что жена Зенг Сун Чжэ сплетничала, улыбнулась и вздохнула.

Зенг Шанкай просто кивнул, он не знал, что сказать.

"Че, что такого, жена сбежала с кем-то, а ты все еще притворяешься богатым?" Большая мама перевернула лицо быстрее, чем книга.

В глазах Зенга Шанкая был небольшой гнев, но все-таки он не вышел наружу.

Ян Шенг подошел к пожилой женщине, его глаза замерзли.

Нин Тао поприветствовал: "Брат Ян, ты куда?".

Ян Шэн пожал плечами и подошел к Нин Тао: "У этой женщины плохой рот, я хочу преподать ей урок".

Нин Тао сказал: "Мы здесь, чтобы творить добро и контролировать свои эмоции".

То, через что сегодня проходит Цэн Синдзэ, - это не погашение долга за свою прошлую жизнь? В прежней жизни он был деревенским хулиганом, который издевался над мужчинами и женщинами, но сегодня его соседи издеваются над ним, и это его награда. В прошлом Нин Тао не совсем понимал, почему хорошие люди выдерживают столько испытаний и невзгод, но все еще не могут видеть надежды и страдать. С тех пор, как он пробудил в Бамбуковой книге счетов инструментальный дух Червя II, который мог диагностировать добро и зло в предыдущей жизни, он понял.

В этом мире никогда нет ни ненависти без причины, ни любви без причины. Просто, когда все это было сказано Ян Шенгу, он тоже не мог этого понять.

Наконец-то пришло время возвращаться домой, и пара стариков и маленькая девочка стояли в дверном проеме во дворе и смотрели в сторону. Пара стариков сгорбились, их волосы были все белые, а их одинокие, тонкие одежды и одинокие тела были как будто порыв ветра мог сдуть их. Маленькой девочке было шесть или семь лет, она была одета в холстовую одежду, с грязным презрением на ногах, один палец был выставлен на верхней части обуви, а не на пару носков.

"Папа! Папа!" Маленькая девочка увидела Зенга Шанцая и переехала с радостью.

Зенг Шанкай был слаб, но когда маленькая девочка подбежала к нему, он понятия не имел, откуда взялась сила, и как только он это сделал, он поднял маленькую девочку, и слезы попали ему в глаза в тот момент, и его голос задохнулся: "Nyonyu, мой Nyonyu....................".

Изображение зафиксировано в глазах Нинг Тао, а в углу его рта появилась улыбка, которая была для него более ценной, чем "Улыбка Моны Лизы".

Бай Цзин подошел к Нин Тао и сказал: "Муж, ты хочешь мальчика или девочку?".

Нин Тао слегка замерз: "Не может быть?"

Бай Цзин внезапно прикрыла свой маленький ротик и ее вырвало: "Рвота.........."

Нинг Тао сразу напрягся: "У тебя правда есть?"

Уайт отпустила руку, закрыв рот, и мурлыкала губами: "Не так быстро, я просто хочу спросить, тебе нравятся мальчики или девочки? То, что тебе нравится, я тебе рожу".

Нин Тао был немного безмолвным и давал Бай Цзину пустой взгляд. Когда она когда-нибудь научится серьезно относиться к таким шуткам по такому трогательному поводу?

Но это Джингл Уайт, если она когда-нибудь серьезно, она не Джингл Уайт, она Джингл Уайт.

Зенг Шанкай потянул руку маленькой девочки назад, со слезами и улыбкой на лице: "Господин Нин, госпожа Нин, позвольте представить вам, это моя дочь Зенг Ньонио, Ньонио, по имени дядя и тетя".

"Здравствуйте, дяди, здравствуйте, тёти." Зенг Ньоню сказал покорно.

Цинь Чжоу протянул руку помощи и взял в руки Зэн Яню и улыбнулся: "Яню так хороша, у тети есть конфеты, давай пойдем домой и поедим конфет".

"Да, да, спасибо, тётя". Зенг Яньюй хлопала в ладоши в восторге.

Во главе с Зенгом Шанкаем, Нин Тао и его партия пришли в дом Зенг Шанкая, а Зенг Шанкай познакомил своего старого отца и старую мать с Нин Тао и другими.

В доме Зенг Сун Чжэ негде было посидеть, и большая группа людей просто болтала во дворе. Это был не просто случайный разговор; Нин Тао намеренно спросил старого отца Зенга Шанкая о ситуации в его деревне, и даже о нескольких близлежащих деревнях. Как сделать доброе дело, не зная ситуации? Если случайное разбрасывание денег делает доброе дело, то это доброе дело тоже может стать плохим делом.

Бай Цзин и Цин Чжуй, вместе с Мягким Тяньцзинем, были с ней все время, изучая способ Нин Тао справляться с такими проблемами. Будь то Бай Цзин или Цинь Чжуй, или "всесторонний помощник" Мягкого Тяньцзиня, они все-таки демоны, особенно Бай Цзин и Цинь Чжуй.

Это не заняло много времени, чтобы поболтать, человек в кожаной куртке вниз и человек в военном пальто пришли к дому Zeng Shancai, открыли дверь к горе и сказали: "Я деревенский глава села воссоединения, могу я спросить, если вы драматическая команда? Приятно поговорить со мной, если что-то есть, Зенг Шанкай не понимает ситуацию".

Зенг Шанкай поспешил встать с небольшой скамейки и представил: "Господин Нин, госпожа Нин, это принц Ниу, глава нашей деревни". Он снова взглянул на человека в военном плаще, стоящего рядом с быком принца, а затем добавил: "Упс, директор Ло тоже здесь, это Ло Тенгфей, глава нашей деревни, мы вдвоем играем с детства".

В углу рта Луо Тенгфея, который был одет в военное пальто, прозвучал намек на пренебрежение и даже не сказал ни слова Зенгу Шанкаю.

Принц Ниу, деревенский староста, вежливо ответил: "Могу я спросить, кто такой господин Нин?".

Нинг Тао встал: "Я мистер Нинг, могу я спросить, что вам нужно?"

PS: Эта глава, эта история, была написана, чтобы показать текущую ситуацию в сельской местности, эта часть истории не будет преувеличена, чтобы быть оригинальной и реальной. Что касается цели, я также подрабатываю..........

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 0512: Человеческая природа**

0512 Глава Человечество Принц Ниу сказал: "Я слышал от жителей деревни, что вы пришли в нашу деревню снимать, и я пришел, чтобы понять ситуацию".

Нинг Тао сказал: "Мы на самом деле..."

Но, не дожидаясь окончания Нин Тао, Луо Тэнфэй вмешался и сказал: "У вас есть вышеупомянутое одобрение или рекомендательное письмо? Ты не можешь снимать здесь без него."

Нинг Тао улыбнулась: "Почему?"

Наша деревня - бедная и до сих пор обращается за помощью к бедным", - сказал Ван Цзы Ниу. Как вы, я уверен, видели, здесь не так уж и много, только дома некоторых сельчан, которые тоже все обветшали и имеют плохой имидж".

Нин Тао сказал: "Вы боитесь, что мы будем стрелять уродливыми, и ваши лидеры не увидят света на их лицах, и вы не будете делать хорошо, не так ли?"

Ван Цзыню нахмурился сразу, недовольный своим лицом, но не зная личности Нин Тао, он не осмелился разозлиться.

Напротив, начальник медицинской службы и службы безопасности Луо Тенгфей невозмутимо сказал: "Мне все равно, кто ты, и мне все равно, как Зенг Шанкай тебя убрал, я скажу только одно... Нет, нет, наш деревенский староста имеет в виду, что ты не можешь снимать здесь".

Нинг Тао засмеялся и сказал: "Кто сказал, что мы собираемся устроить сцену?"

Луо Тенгфей замер на мгновение: "Разве вы здесь не для того, чтобы снимать?"

Ван Цзыню также был немного сбит с толку, он посмотрел на Зенг Шанцай и бесстрастно спросил: "Зенг Шанцай, скажи нам, что, черт возьми, здесь происходит?".

Зенг Шанкай смотрит на Цзин, который стоит рядом с ним, но она не позволяет ему говорить. Он был в трепете от миссис Нинг, которая заплатила 5 миллионов долларов за разбитую пластиковую бутылку и будет слушать все, что она скажет, и делать все, что она ему скажет.

Бай Цзин кивнул.

Только тогда Зенг Шанкай открыл рот: "Начальник деревни, директор Луо, господин и госпожа Нин, и все эти люди... все сотрудники моей компании".

Как только эти слова были произнесены, челюсти принца Ниу и Ло Тенгфея упали на землю. Это не наука, кто-то, кто был чертовски беден несколько месяцев назад, вышел и работал несколько месяцев, и как только он вернулся, он стал президентом компании?

"Мы, генерал Зенг, на этот раз вернулись, чтобы заняться благотворительностью в деревне, построить мосты и проложить дороги, чтобы построить школы, и если чья-то семья попадет в беду, мы, генерал Зенг, готовы помочь". Уайт сказал.

Ван Цзы Ниу уставился на Бай Цзина, трех странных женщин во дворе, каждая из них поразила его, но он не осмелился устроить сцену, осторожно проверяя: "Могу я спросить, кто вы?".

Зенг Шанкай последовал: "Это миссис Нинг".

Ван Цзы Ниу последовал за ним и протянул руку, улыбнувшись: "Госпожа Нин, добро пожаловать в нашу деревню".

Но Белый Цзин просто посмотрел на него и не проявил никакого интереса к тому, чтобы пожать ему руку.

Ван Цзы Ниу в каком-то смущении убрал руку, за этим последовала еще одна улыбка и сказал: "Упс, хороший талант, посмотри на себя... Я же говорил, если из нашей деревни выйдет какой-нибудь талант, то это должны быть вы, а не кто-то другой". Посмотрите на себя, только и делаешь, что открываешь компанию, кстати... какой компанией ты управляешь?"

В конце концов, человек, который становится деревенским старостой, является сельским жителем, если у него даже нет возможности приспособиться к этому.

Зенг Шанкай сказал: "Это, моя компания......".

Очевидно, он забыл название компании, которую зарегистрировал до того, как вернулся.

Цинь Чжоу сказал: "Наша компания - это компания хороших людей, и мы всегда были хорошими людьми".

"Да, да, да, хорошие люди, мы, хорошие люди, определенно хорошие люди". Глаза принца снова переместились к телу Чжуя и осторожно сказали: "Это?".

Зенг Шанкай сказал: "Это тоже будет миссис Нинг".

Ван Цзы Ниу и Ло Тэнфэй снова замерли на месте, что это за ситуация с Нимой? Этот молодой человек с маленьким деревянным ящиком был одет в обычную одежду, и на первый взгляд, он не был выдающимся человеком, и на первый взгляд, он просто давал людям поручение бежать. Разве это не вопиющее нарушение законов штата о браке!

Нин Тао сменил тему: "Вождь Зенг, так как здесь и староста деревни, и директор по исцелению вашей деревни, просто расскажите нам о вашем плане".

"Хммм, это говорит, это говорит." Зенг Шанкай появился немного нервным: "Я ... чтобы разбогатеть первым, чтобы отремонтировать дорогу, наша деревня до сих пор не имеет дороги, я хочу пожертвовать два миллиона, чтобы отремонтировать грунтовую дорогу в нашей деревне в бетонную дорогу, вдобавок, наша деревня и несколько близлежащих деревенских детей не удобно идти в школу, и дорога не легкая для ходьбы, много лет никто из них не ходил в колледж, я хочу пожертвовать два миллиона, чтобы построить школу, учителя связались .......".

Подобно тому, как Зенг Шанкай читал повествование, те сельские жители, которые раньше смотрели оживленную сцену, собрались снова, и на этот раз их было еще больше, потому что многие из них приехали со своими семьями. Некоторые из этих деревенских жителей теснились в маленьком дворике, в то время как другие просто стояли за низкой дворовой стеной. Жители деревни собрались и бормотали обо всем.

Во дворе принц-вол потер руки и нежно улыбнулся: "Когда разбогатеешь, не забудь соседей, если ты действительно строишь мосты и дороги для нашего села и школы, я здесь, чтобы похлопать по груди и пообещать тебе, что я установлю для тебя памятник заслугам и призываю всех жителей села учиться у тебя, но....".

"Деревенский вождь, но что?" Зенг Шанкай спрашивал.

Ван Цзы Ниу сказал: "Ты только что вернулся, ты не понимаешь ситуацию в селе, какую землю занимает семья, какой дом семьи переезжать, как строить школу, где строить, с большим количеством вещей ты не можешь справиться, ты отдаешь пожертвование сельскому министерству, сельское министерство сделает единую договоренность, это также может повысить эффективность, что ты думаешь?".

Зенг Шанкай посмотрел на Нин Тао, этот взгляд явно искал мнение Нин Тао.

Прежде чем Нин Тао смог что-то сказать, Луо Тенгфей сказал: "Шанкай, мы выросли вместе, ты все еще доверяешь мне?". Поверь мне, ты был прав, слушая мэра. У меня есть несколько друзей, которые занимаются песком и цементом, я свяжу вас с ними со своей стороны, и они обязательно сделают мне скидку".

Зенг Шанкай больше не знал, что делать.

Нин Тао улыбнулся: "Это не должно вас беспокоить, дорога, которую мы всегда сами ремонтировали, школа, которую мы всегда сами строили, занимали землю, сносили дом, компенсация должна быть возмещена, компенсация должна быть возмещена".

Луо Тенгфей сказал: "Давай поговорим с Шань Цай, не перебивай случайно, Шань Цай, иди ко мне домой, я позволю твоим младшим братьям и сестрам приготовить несколько блюд, давай выпьем немного маленького вина и поговорим во время выпивки".

Сказав это, он собирался пойти и взять Зенг Сун Чжэ за руку.

Ван Лао Бу стоял перед Ло Тэнфэй, моделью-мужчиной без выражения лица, холодной и ледяной.

"Кто ты, черт возьми, такой?" Ло Тенгфей уставился на Ван Лао Бу.

Вдруг Ван Лао Бяо протянул руку и, подержав шлифовальную машину, поднял ее над головой, затем подержал до пяти или шестисот килограммов и сказал: "Я телохранитель генерала Чжэна, что вам нужно?".

Лицо Ло Тенгфея было белым от страха, и он поспешил отступить, опасаясь, что каменное дробление упадет на него, если Ван Лао Бяо не будет осторожен.

Ван Цзы Ниу не смог немного сдержать свой гнев: "Что вы делаете, эта деревня до сих пор у вас в глазах? Зенг Шанкай, я говорю тебе, дорога не может быть отремонтирована только потому, что ты так говоришь, и школа не может быть построена только потому, что ты так говоришь. Я не даю тебе земельный грант, а ты так строишь?"

"Принц Бык"! Что еще ты хочешь?" Перед двором старый крестьянин гневно сказал: "Он вернулся, чтобы отремонтировать дорогу и школу, и если ты не поможешь, ты все равно загородишь ее, веришь ты или нет, я отведу жителей деревни к городскому правительству, чтобы подать на тебя в суд!"

"То есть, разве не очевидно, что он пытается заработать на проекте "Внутренний хлеб"?"

"Его совесть сожрала собака!"

Жители деревни прокляли, и принц Ниу и Ло Тенгфей сразу же стали мишенью.

Нин Тао подошел к принцу Ниу и прошептал: "Мэр Ван, если мы всегда будем строить дорогу и школу, это ваше достижение". Если вы заблокируете здание, я могу сделать телефонный звонок, чтобы сделать вас главой деревни, сказав, что вы не обязательно еще можете попасть внутрь, вы мне верите?"

Лицо Ван Цзы Ниу внезапно изменилось: "Ты, кого ты пугаешь?"

Нин Тао вытащил свой мобильный телефон, открыл контактное лицо, посмотрел на него, затем выбрал Мэн Бо, указал на визитную карточку Мэн Бо и сказал: "Мэн Бо, ты ведь знаешь великого героя посадки на Луну, верно? Он знает крупного чиновника вы эта деревня Боюсь, что вы не можете встретиться даже за всю жизнь, я могу сделать телефонный звонок ему на вашу сторону руководства, вы хотите, чтобы я позвонил ему сейчас?"

С учетом этого, он собирался набрать номер телефона.

Ван Цзыню нервно схватил Нин Тао за руку и сопровождал улыбающееся лицо: "Господин Нин, видите ли, вы слишком серьезны, не так ли? Я просто говорю, что хорошо, что Хороший Талант вернулся, чтобы делать добрые дела, как я могу это остановить? Дорога и школа могут быть отремонтированы как угодно, моя сторона полностью сотрудничает, ты думаешь, это нормально?"

Нин Тао повернулся и спросил Зенга Шанкая: "Господин Зенг, как вы думаете, все в порядке?"

Зенг Шанкай нервно кивнул: "Ладно, ладно".

Нин Тао отступил на сторону Бай Цзина и Цинь Чжоу и прошептал: "Видите ли, это способ иметь дело с такими людьми в будущем, вы не можете просто убивать и причинять вред людям, не двигаясь, что увеличит грех на вас".

Белый Цзин улыбнулся и сказал: "Муж, наложница, помни, ты хорошо справилась в этом классе".

Цинь Чжуй также улыбнулся и сказал: "Я запишу учение моего мужа в маленькой книжке, когда вернусь, чтобы не забыть его".

Нинг Тао был несколько неразговорчив: "Твоя сестра нескромна, ты тоже учишься у нее нескромности?"

Цин погнался за ним и выплюнул язык.

Белая Цзин дулась и подняла локоть, чтобы ударить Нин Тао в талию.

В это время в дверной проем вошла женщина, почти тридцатилетняя, с дынным лицом, фигура тоже проходила, одетая в красный пуховый пиджак, волосы окрашены в золотой цвет, совсем немного со вкусом деревенской шикарной девушки.

Как только эта женщина вошла, Зенг Шанкай замер, и его глаза усложнились.

Женщина не открыла рот и никто не представил ее, но Нин Тао уже догадался о ее личности по изменению выражения Зенг Шанкай, она была женщиной, которая бросила своего мужа и дочь, Ху Цуйхуа.

Конечно, когда Дзэн Яньюй увидел эту женщину, она переехала: "Мама! Мама!"

Ху Цуйхуа подхватила Зэн Яню и нежно сказала: "Яню, ты тоже не скучала по маме"?

Зенг Яньюй всерьёз подумал: "Я думал об этом 511 дней".

Нин Тао выпустил вздох в сердце, эта женщина не возвращалась, чтобы увидеть свою дочь в течение почти двух лет, Зенг Шанкай "разбогатеть" дома, как только она услышала новость, что она вернулась, она вернулась, чтобы не видеть Зенг Шанкай, и не видеть Зенг Ниу Ниу, она вернулась, чтобы посмотреть на деньги.

Тем не менее, как раз в это время, странное чувство внезапно возникла в сердце Нин Тао, и его глаза также переместились в голову желтой горы земли в конце деревни.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**глава 0513 о способах обращения с землеройками**

Глава 0513 "О средствах обращения со стрелами" На том голом холме, слишком далеко, чтобы видеть ее лицо, стоял мужчина, только смутно способный сказать, что это была женщина. Она была одета во все черное и на голове была ведерковая шляпа.

Из всех людей, которых Нин Тао знал, был только один человек, который любил так одеваться, и это был Zetian Immortal Wu Yue.

"Как она сюда попала?" Разум Нинг Тао был поражен и сбит с толку.

Глаза Цин Чжуй и Цзин Бая также переместились на холм, и блеск холода вспыхнул в глазах сестер.

"Муж, что привело ее сюда?" Бай Цзин тоже был удивлен и странен.

Нинг Тао сказала: "Я тоже только что узнала, я не знаю, чего она хочет".

Цинь Чжоу холодно сказал: "Пойду познакомлюсь с ней!"

Она не зелёная змея и змеиный дракон, каким она была тогда. Она намного сильнее, чем Цзин Бай, и не сражалась с тех пор, как эта поездка, так что она не может дождаться, чтобы попробовать свою руку.

Нинг Тао сказал: "Не торопитесь, давайте сначала посмотрим".

Точно так же, как семья из трех человек тихо разговаривала, женщина внезапно исчезла, с глаз долой.

Нин Тао посмотрела на голую, желтую голову горы земли, и ее настроение тоже стало тяжелым: "Она так долго не предпринимала никаких действий, но на этот раз она вдруг появилась здесь, не может ли быть так, что она знает о моем плане "Добрых людей" и хочет нанести хаос?

Точно так же, как Нин Тао размышлял над этим в своей голове, бывшая жена Зенг Шанкая уложила Зенг Яню и подошла к Зенг Шанкаю: "Шанкай, когда ты вернулся?"

Зенг Шанкай немного нервничал: "Я... я только сегодня вернулся".

Ху Цуйхуа с беспокойством сказал: "Тебе лучше?"

Ху Цуйхуа последовала и протянула руку помощи Зенгу Шанкаю: "Посмотри на себя, ты так кашляешь и все еще говоришь, что все в порядке? Ты просто не можешь сделать это без женщины, которая будет заботиться о тебе".

Глаза Зенг Шанкая увлажнились, оглядываясь на его время с Ху Цуйхуа, когда она когда-нибудь так заботилась о нем? И как ты когда-нибудь была такой нежной?

Ху Цуйхуа подал знак Зенг Яню, который подошел, подобрал Зенг Яню и сказал: "Яню, если мама вернётся, чтобы позаботиться о папе, ты позаботишься?".

"Конечно, мама, ты возвращаешься, другие дети шутят, что у меня нет матери, я говорю им, что у меня есть мама, но они все равно смеются надо мной, они не будут смеяться надо мной, если ты вернешься". Цэн Ньонё сказал.

Глаза Зенга Шанкая проливали слезы.

Ху Цуйхуа поцеловал Дзэн Янюй, очень грустно: "Ребенок без матери просто жалкий, а мама не может пропустить Янюй, пока твой отец кивает, мама вернется, хорошо?"

Зенг Яньюй посмотрел на Зенг Шанцай с недоумением и умолял: "Папа, кивни головой быстро и пусть мама вернётся".

Зенг Шанкай подергивал рот, пытаясь говорить, но, казалось, что-то вспомнил снова, и посмотрел на Бай Цзин после нее.

Когда я смотрел на желтый холм, где я заметил движения Зенга Шанкая?

Но не дожидаясь, пока Бай намекнет Зенгу Шанкаю, старый отец Зенгу Шанкая кашлянул.

Ху Цуйхуа сместила глаза, чтобы посмотреть на старого мужчину, которым она была, этот свирепый взгляд в ее глазах.

Старый отец Зенг Шанкай, казалось, имел димовую сумму и инстинктивно избегал взгляда Ху Цухуа.

Ху Цуйхуа сказал: "Хороший гений, скажи что-нибудь, Нуньи ещё так молод, ради ребёнка, давай оставим прошлое, хорошо?"

Зенг Шанкай открыл рот: "Я........."

Нин Тао убрал свой взгляд с головы горы желтой земли, когда он прервал слова Зенга Шанцая: "Шеф Зенг, есть некоторые вопросы, с которыми вы не можете справиться хорошо, оставьте их мне".

Зенг Шанкай кивнул головой в спешке: "Хорошо, хорошо".

Нин Тао снова сказал: "Тянь Инь, разве ты не купил много конфет, возьми своего ребёнка поесть конфет".

"Хмм." Мягкий Небесный Голос ответил и подошел обнять ребенка.

Ху Цуйхуа, однако, держала ребенка, дважды уклонилась от огня и яростно сказала: "Кто вы? Это мой дом, а ребёнок - это мой ребёнок, и ей плевать на твои конфеты, вы все убирайтесь!"

Нинг Тао сказал: "Твой дом? Мы всегда болели, но вы развелись с ним, когда больше всего нуждались в уходе, только сейчас Ньёно сказала, что не видела вас 511 дней, а вы почти два года не приходили домой, чтобы увидеть своих детей, как вы смеете говорить, что это ваш дом, ваши дети? Я уверен, что если бы у нас не всегда были деньги, не говоря уже о строительстве дорог и школ, вы бы даже не посмотрели на него, не так ли?"

Ху Цуйхуа был в ярости, указал на дверь и отругался: "Вы, люди, все еще смотрите на деньги нашей семьи Шанкай и хотите обмануть его, вы все уходите! Вам здесь не рады!"

Ян Шен помахал рукой, и это была пощечина по лицу.

Нинг Тао заблокировал руку.

Ян Шэн не ударил Ху Цуйхуа, но Ху Цуйхуа сел на ее задницу и завыл как убойная свинья: "Ударьте кого-нибудь! Это убивает людей.........."

Группа демонов с этой стороны посмотрела на Нинг Тао, заставляя их убивать людей, которые даже не хмурились, но были беспомощны перед лицом этой ситуации. Что касается их чувств, Ху Цуйхуа, беззастенчивая землеройка, как она, забивает ее до смерти сразу, трудно ли с ней спорить?

Люди во дворе и снаружи разговаривали.

"Увы! Я лучше снесу десять храмов, чем один брак, и если чья-то женщина хочет вернуться, как посторонний может остановить ее?"

"Разве Ху Цуйхуа не заполнил комнату для медицинского директора соседней деревни? Она опять ушла?"

"Разве это не вопрос о том, кто из людей имеет деньги и кто из них."

"Ой, какое зрелище для болезненных глаз.

"Если бы об этом узнала ее нынешний мужчина, он бы поспешил и подрался с Сэн Сун Чжэ?"

"Может быть, ее нынешний мужчина согласен? Пока есть деньги, одна женщина может обслуживать двух мужей, хаха..........."

Сельские жители, которые собрались вокруг имеют симпатии к Мяо Цуйхуа, некоторые сказали, что она не хороша, и есть далеко от глупости, сказал все, что есть, сцена шумная. Ху Цуйхуа сидела на земле и плакала, слез не было, она крепко держала Зэн Яню в руках и не отпускала, но Зэн Яню вызвала много слёз, очень грустный взгляд.

"Муж, что делать?" У Бай Цзина была головная боль.

"Вы, ребята, смотрите, как я с этим справляюсь". Нинг Тао подошел к деревенским жителям у двери.

Цинь Чжоу любопытно спросил: "Как мой муж справится с этим?"

Уайт сказал: "Не знаю, смотри".

Но Нин Тао открыл маленькую аптечку, вытащил из нее две кучки денег, порвал галстуки, не сказав ни слова, затем засунул двести долларов в руку сочувствующей тете Ху Цуйхуа, сказав при этом: "Тетя, ты должна оценить рассуждения, когда наш вождь Зенг был болен, она пнула нашего вождя Зенга, убежала с другим мужчиной, а теперь хочет вернуться, думаешь, у нее есть хоть какой-то смысл?".

"Я буду судить!" Старик шустро поднял руку.

Нин Тао дал старым волосам двести долларов и громко сказал: "Все идите и судите".

Большая толпа людей выходила толпами, беря деньги, чтобы прокомментировать.

20 000 юаней были отправлены в мгновение ока, и сцена была еще более переполнена, чем в канун Нового года.

А потом...

"Ху Цуйхуа, ты все еще хочешь свое вынужденное лицо?"

"Ху Цуйхуа, на твоем месте я бы обоссался и утонул, как ты мог вернуться?"

"Мы, Сунчжэ, теперь богаты, и если мы захотим это выяснить, то обязательно найдем желтую девушку, а ты?"

"Ху Цуйхуа, ты отпустила Ниу Ниу... Я её повелитель!"

"Ху Цуйхуа, я уже позвонил твоему человеку, твой человек хочет тебя убрать!"

Сцена находится в хаосе сразу, все ругают Ху Цуйхуа, а родственники Зенг Шанкая прямо вырывают Зенг Ньоню из рук Ху Цуйхуа.

В мире нет причины; у того, кто имеет жесткий кулак, есть причина, а у того, кто имеет больше людей, есть причина. Много раз то, что хочется, не правильно или неправильно, а результат.

Как раз посреди рева, Нин Тао подошел к принцу Ниу и Ло Тэнфэй и понизил голос: "Ван существует, директор Лоу, если вы даете вниз земли сегодня, мы всегда подписывали песок, камень и цемент для вас, есть ли проблема?

У принца Окса было удивленное выражение лица: "Серьезно?"

Нинг Тао в тусклом состоянии сказал: "Ты видишь, что я шучу с тобой?"

Ван Цзы Ниу с восторгом и восторгом сказал: "Конечно, нет проблем, я сейчас же вернусь в деревенский штаб, чтобы закончить это дело!"

Ло Тэнфэй последовал за быком принца прочь, пройдя Ху Цуйхуа, который все еще сидел на земле, и яростно сказал: "Ху Цуйхуа, ты больше не член нашей деревни, и бытовой регистрации здесь нет, если ты придешь, чтобы снова создать неприятности, я отправлю тебя на станцию, чтобы быть запертым!".

Ху Цуйхуа внезапно перехватило дыхание.

Нин Тао вернулся к Бай Цзину и Цин Чоу: "Посмотрите, если вы столкнетесь с такой ситуацией в будущем, просто справляйтесь с ней вот так".

Цинь Чжуй сказал: "А что, если какой-нибудь злодей жив или умрет, чтобы разрушить наши планы в отношении хороших людей?".

Нинг Тао засмеялся: "Разве не в этом вы, ребята, лучшие?"

Цинь Чжуй на мгновение замерла, а затем показала сладкую улыбку.

"Цзин, ты останешься здесь и будешь смотреть, пока мы с Цзин будем там гоняться." Нинг Тао сказал.

Бай Цзин кивнул и нарекал: "Ребята, будьте осторожны".

Часто она несерьезная, но не двусмысленная, когда дело доходит до серьезных вопросов. Она хорошо знала о давлении денег клиники на Нин Тао, защита Зенг Шанкай была самой важной вещью. Она бы пошла на это, если бы не потребность Сэн Сун Чжэ в защите.

Нин Тао и Цин Чоу вышли из дома Zeng Shancai и последовали по грунтовой дороге к подножию холма желтой грязи в конце деревни. Эти двое мужчин избегали взгляда деревенских жителей и бросились в гору со стороны головы.

Голова желтой земли была голая, не говоря уже ни об одном дереве, ни даже об одном травяном полотне, ни о ком бы то ни было. Оглядываясь вокруг, на холмах желтой земли не было фигур в черных одеждах и черных шляпах.

Нин Тао пробудил в носу способность нюхать, и волна неописуемых ароматов, как правило, вспыхивала в его ноздрях. Его нос быстро уловил знакомые ароматы, но на мгновение замерз.

Женщина в черной ковшевой шляпе не была У Юэ.

Цинь Чжуй также выплюнул длинный язык, который непрерывно дёргался в пустоте, этот язык был гибким, как рыцарский кнут.

Нин Тао выглядел немного жестковато: "Не нужно улавливать запах, это Линь Цин Ю".

Язык Цинь Чжуй откинулся: "Что она здесь делает?"

Нинг Тао горько улыбнулась: "Я тоже не знаю".

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 0514 Тяжелые дни**

Над голой желтой землей холма внезапно раздалась струна рингтонов сотового телефона.

Нин Тао вытащил свой мобильник, посмотрел на него, а затем вычеркнул клавишу ответа: "Это я, давай, чего ты хочешь?"

Голос Линь Цинъю пришёл из телефона: "Ты просто оставил меня в той пещере и тебе было всё равно?"

Нин Тао на мгновение замолчал, прежде чем сказать: "Это единственный способ спасти тебя, я не жду, что ты поймешь меня, но я хочу, чтобы ты бережно относился к своему шансу".

"Давай встретимся". Голос Линь Цинь Юя: "Встретимся наедине, я не хочу видеть твою женщину".

"Почему ты меня видел?"

Голос Линь Цин Юя: "Сегодня в двенадцать часов мавзолей Ши Хуан, если вы не придете, вы пожалеете об этом. Помни, приходи один".

Зубастая, зубастая, зубастая..........

Не дожидаясь, пока Нин Тао скажет еще одно слово, Линь Цинъюй уже повесила трубку.

"Что она сказала?" Цин спросил о нем.

Нин Тао сказала: "Она попросила меня встретиться с ней сегодня вечером в 12:00, в мавзолее Первого Императора, но только отпустите меня одного".

Цинь Чжоу беспокоится: "Ты собираешься с ней встретиться?"

Нин Тао покачал головой и в углу его рта появилась горькая улыбка: "Клиника вылечила ее от демонической болезни, я привез ее обратно в Горный город и поместил в ту пещеру, в которой ты раньше жил". Я сделал это, чтобы заставить ее начать все сначала, а также никогда больше ее не видеть. Ее брат погиб в Первой битве на Святой Горе, и я знаю, что она ненавидит меня в своем сердце, так что что она может сказать, когда встретится?".

Цинь Чжоу на мгновение замолчала и сказала: "Она пошла за нами сюда, что показывает, что она много знает о нашем плане "Добрых людей". Она пошла в вашу клинику и излечилась от демонической болезни. Если она знает, как важны для тебя деньги из клиники, она, скорее всего, саботирует наш план добрых людей, она - скрытая опасность для нас, отпусти меня, я убью ее".

Нин Тао сказал: "Если бы я хотел ее убить, зачем мне вообще ее спасать? Это из-за меня она в таком состоянии, и я не убиваю ее по собственному желанию. Кроме того, она не сделала ничего, чтобы навредить мне".

"Но..."

Нинг Тао протянула руку, взяла ее за руку, улыбнулась и сказала: "Давай пока оставим ее в покое, давай вернемся".

Цин Юй вздохнула, она так сильно хотела убить Линь Циньюя, чтобы положить конец последствиям, но если бы Нин Тао не согласился, она бы не пошла и не навредила Линь Циньюя.

Она сказала, что проигнорировала назначение Лин, но когда спустилась с горы, Нин Тао не могла не задаться вопросом: "Попросила ли она меня встретиться с ней из-за "Поиска предков" Дана или потому, что хотела отомстить за Линь Цинхуа и устроить засаду у мавзолея Ши Хуана, ожидая засады?"

Угадывая взад и вперед, невозможно было догадаться, что Линь Цинь Юй ум, и ее внезапное появление нарушило его разум и его шаги.

Вернувшись в деревню, оживленные сельские жители еще не рассеялись, скребуясь, чтобы познакомиться с Зенг Шанкаем. Некоторые говорят, что он украл хурму со Сон Сун Чжэ через несколько часов, и его поймал хозяин, позволивший собаке преследовать его, и что собака укусила его за ногу, чтобы прикрыть побег Сон; некоторые говорят, что он спустился вниз по реке со Сон Сун Чжэ через несколько часов, и что Сон Сун Чжэ чуть не утонул в воде, и что он спас Сон Сун Чжэ, подарив ему бамбуковый шест, когда он был в опасности, и так далее.

У богатых есть дальние родственники в горах, у бедных нет никого, у кого можно было бы спросить в центре города. Это не ложь.

Нин Тао посмотрел на жителей деревни, которые остались на доме Zeng Shancai и не увидел Hu Cuihua, и не знал, когда женщина ушла.

Бай Цзин подошел и спросил: "Это У Юэ, она ушла?"

Цинь Хоу сказал: "Это не У Юэ, это Линь Цин Шу".

"Лин Цинши?" Бай Цзин нахмурился: "Что она здесь делает?"

Цинь Чжоу сказала: "Она попросила мужа встретиться сегодня вечером в мавзолее в двенадцать часов, но не сказала, что делать".

Уайт холодно сказал: "Пойду убью ее!"

Цинь Чжуй перестал говорить и посмотрел на Нин Тао, этот взгляд, кажется, говорит то же самое, сестра собирается убить Линь Цинь Юя, что скажешь?

Нинг Тао горько улыбнулась: "Вы двое сестер обсуждали это? Сказал то же самое."

Бай дал Нин Тао взглянуть: "Ты не можешь расстаться с этим? Этот гоблин явно пытается соблазнить тебя, а ты не даешь мне убить ее".

Очевидно, что она была не так хорошо воспитана и послушна, как Цинь Чжоу.

Нинг Тао сказал: "Я не собираюсь ее видеть, а вы, ребята, оставьте ее в покое".

Белый Цзин Цзин фыркнул: "Тогда ты просто не можешь расстаться с этим, между тобой должен быть какой-то секрет".

Нин Тао не удосужился поговорить с ней о всякой ерунде и сделал шаги к двери, сказав при ходьбе: "Я пойду в деревенский штаб и посмотрю, тут нужно как можно скорее уладить вопрос".

С наступлением ночи пронесся холодный ветер, в небе выпал снег, а через два-три часа земля засыпалась снегом, и голова голого, желтого цвета горы стала белой.

В печи Нинг Тао смотрел на время по телефону.

До 12:00 два часа.

Это место находилось недалеко от мавзолея Первого императора, в нескольких десятках километров от него, и на скорости электромобиля Tiandao он мог доехать до него за полчаса, но до сих пор он не принял решения, ехать ли на встречу.

Тем не менее, было бесспорно, что он все еще имел желание встретиться с Линь Циньюй в его сердце. Тем не менее, это не его "идея" Линь Цинь Шу, и нет никакой "оставшейся любви", он привык относиться к ней как к другу и до сих пор относится к ней как к другу. Он просто хотел посмотреть, если она была такой же после того, как стал новым демоном, та же самая женщина, которую он знал так хорошо, тот, кто был раздражительный и капризный, не теряя своей доброты.

Порыв ветра внезапно пролетел сквозь разбитое отверстие в окне и в печь, а свидетельство о праве землепользования на столе опрокинулось вместе с ветром и издало дребезжащий звук.

Иметь деньги - это хорошо, но Нинг Тао больше не думает об этом.

Звук шагов исходил из-за двери.

Нинг Тао убрал телефон.

Дверь комнаты открылась, в дверном проеме появилась зеленая и белая фигурка, тоже без приветствия, сразу же вошла.

Даже если Нин Тао находится в душе, они все равно могут ворваться безо всякой неосторожности, потому что они Цин Чжуй и Бай Цзин.

Цинь Чжуй закрыл дверь в комнату и протянул руку помощи, чтобы похлопать снежинки по его волосам и плечам.

"Муж, все еще на заборе о том, чтобы встретиться со своей маленькой любовницей?" Первые слова Уайта, когда она вошла в дом.

Нин Тао не хватило наглости сказать: "Не говори ерунды, мы с Линь Цинъю чисты, ничего не случилось, мы были просто друзьями до этого и сейчас".

"Но будет ли она думать о тебе как о друге?" Уайт сказал.

Нин Тао был молчалив, действительно, он взял Линь Цинь Хуа в друзья, но Линь Цинь Хуа стал врагом. Теперь, когда Линь Цинхуа мертв, будет ли Лин все еще думать о нем, как о друге?

Уайт сказал: "Еще не поздно передумать, позволь мне убить ее".

У Нин Тао болит голова, он нерешительно решает, встречаться ли с Линь Цинюя или нет, как он может позволить Баю или Циню догнать ее, чтобы убить?

Цинь Чжуй сказал: "Сестра, муж и так уже достаточно раздражает, так что не создавай ему проблем".

Белый Цзин взглянул на Цинь Чжуя: "Ты просто знаешь, как защитить его, что маленький гоблин явно пытается соблазнить его".

Цинь Чжоу изменил тему: "Муж, Ян Шэн и другие охраняют Чжэн Шань Цай в это время, Тянь Инь и остальные три рыбных демона также там, не должно быть никаких проблем, я пойду с моей сестрой во второй половине ночи".

Нинг Тао был тронут в своем сердце: "Я так много работал для тебя, и я заставил тебя прийти в такое место, чтобы страдать".

Голос Цинь Чжоу был нежным: "Женись на цыпленке, иди за цыпленком, иди за собакой, куда бы ты ни пошла, мы с сестрой пойдем за тобой, даже если это ради еды".

Нинг Тао протянул руку и вытянул ее в свои объятия.

Цинь Чжоу застенчиво закрыла глаза............

Бай Цзин внезапно пришел и сгрудился с Цинь Чжуй, головой к голове с Цинь Чжуй, и закрыл ей глаза, как Цинь Чжуй.

Два преувеличенных звука "бла-бла" пришли из печи.

Мрачность в сердце Нин Тао была очищена, когда Цин Чжуй и Цзин Цзин Бай устроили такую сцену, и она не потрудилась подумать о Лин Цин Ю. Если Линь Цинь Юй действительно станет врагом, что он может сделать? Делай то, что должен!

"Мастер Нинг, уже поздно, вам пора отдохнуть, пусть ваша наложница развяжет вам одежду". Мисс Уайт сказала с улыбкой.

У Нинга Тао на мгновение болела талия, и его ноги были необъяснимо хромыми.

Все остальные завидуют ему за одного дракона, двух фениксов, двух цветов, но кто может понять его беды? Эти два феникса - дракон и демон-белый змей!

"Кстати говоря, муж, как ты думаешь о том, чтобы дать мне демоническую штуку для рафинирования костей, у тебя есть подсказка?" Когда Бай Цзин служил на телевидении мастера Нинга, она попросила...

Нин Тао двинулся в своем сердце: "Я забыл, если ты не скажешь мне, я взял немного драконьей кости для тебя, я планирую усовершенствовать эту драконьей кости в твоей демонской кости понемногу, твоей демонской кости и драконьей кости вместе, с драконом qi, я думаю, я, вероятно, смогу преуспеть".

"Где киль? Достань его и я посмотрю." Уайт не мог дождаться, чтобы сказать, она была так взволнована.

Цинь Чжуй также был взволнован: "Брат Нин, если это действительно сработает, то моя сестра тоже может превратиться в дракона, в будущем мы будем служить двум драконам и одному мужу, а через несколько сотен лет наша история может и не превратиться в телесериал, как в "Легенде о Белой Змее"".

Нинг Тао: ".........."

Один дракон не выносит еды, и два! Подсчитано, что через несколько сотен лет он уже потеряет свой аромат после того, как сделает сериал.

Белый Цзин трясет руку Нин Тао: "Муж, покажи мне киль, я никогда его не видел".

Это снова мягко и деликатно, а также трясет рукой, где Нин Тао может поесть, а затем говорит: "Поставь в клинику, я пойду и возьму ее сейчас". Вы, ребята, подождите здесь, а я сейчас вернусь."

Сказав это, Нинг Тао собирался забраться наверх.

Белая Цзин на мгновение замерла и внезапно обняла Нин Тао: "Хм! Я чуть не влюбился. Уже поздно. Куда ты пойдешь, если не будешь спать? Хочешь проскользнуть к Мавзолею, чтобы познакомиться со своей маленькой возлюбленной? Сестра, зажги свет".

"Разве ты не хочешь увидеть киль?" Цинь Чжуй сказал.

Уайт сказал: "Почему ты все еще такой глупый? Наш господин велел в это время пойти и забрать киль, было бы странно, если бы он вернулся, не поверил, зажег лампу".

"О". Цин погнался за ним в ответ и открыл рот, чтобы зажечь лампу.

Сердце Нин Тао выпустило вздох, лицо смеха - это не смех, выражение плача - это не плач, хочет ли этот день, чтобы люди жили?

Колокольчики джингл, колокольчики джингл...............

Внезапно звонок звонившего пришел в голову в печи.

Нинг Тао подполз на костях и вытащил мобильный, чтобы проверить личность звонящего.

Звонила Линь Цинъю, но это было еще меньше, чем время, когда она согласилась встретиться, более чем за час до двенадцати часов вечера.

Цинь Чжуй поднял голову, чтобы посмотреть на телефон, и в его глазах вспыхнул блеск золота.

До того, как она превратилась в дракона, она была зеленой, когда показала свое свирепое сияние, но после того, как она превратилась в дракона, она стала золотой. Авгуры уступали только настоящим драконам, а некоторые черты змеиных демонов медленно метаморфировались.

Бай Цзин также посмотрел на телефон, который Нин Тао держал в руке, и сказал: "Муж, дай мне послушать, что она скажет".

Нинг Тао колебался, нажал кнопку громкой связи и ответил на 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 0515: Начало строительства императорской гробницы**

Глава 0515 Мавзолей Ши Хуан Телефон был подключен, но из телефона не выходил голос, через две секунды Нин Тао сказал голосом: "Это я, Нин Тао, скажи это".

Прошло еще две секунды, прежде чем голос Линь Цинь Юя прозвучал из телефона: "На вашей стороне две женщины".

Нин Тао замер на мгновение, Бай Цзин и Цин Чжуй вообще не издали ни звука, и даже задержали дыхание, когда он взял трубку, откуда она узнала, что с ним было две женщины?

На самом деле он был очень незнаком с нынешним Линь Циньюй, и он понятия не имел, какие способности Линь Циньюй имела после того, как стала новым демоном. Он забрал ее обратно в ту пещеру и ушел, не дожидаясь, пока она проснется, и не было никакой возможности узнать, каким новым демоном она стала.

Цин Чжуй и Бай Цзин также не могли не взглянуть друг на друга, а сестры оба выглядели немного удивленными.

Нинг Тао на мгновение замолчал и сказал: "Это проблема? Я подумал об этом, и лучше нам не встречаться".

Голос Линь Цин Юя: "Я знал, что ты примешь такое решение, поэтому я сделал этот второй звонок, чего ты меня боишься?"

Нин Тао сказал: "Я надеюсь, вы поймете, что я не боюсь вас или чего-то еще, я просто не хочу, чтобы все стало плохо или запутанно. Смерть твоего брата беспокоила меня, но это не было моим желанием. Когда я спас твоего брата, я никогда не думал, что однажды он умрет из-за меня. Точно так же, я не хочу, чтобы ты шел по стопам своего брата".

"Эти две женщины рядом с тобой, должно быть, лоббировали тебя, чтобы убить меня, верно?" Голос Линь Цинь Юя.

Нин Тао не мог не посмотреть на Цин Чжуй и Цзин Бай рядом с ним, и он задавался вопросом, как Линь Цинъюй может быть настолько предсказуемым после того, как стал новым демоном.

Я хочу убить тебя, но если бы мой муж не остановил меня, я бы убила тебя. Ты должен радоваться, что не сделал ничего плохого, иначе никто не смог бы тебя спасти!"

Нинг Тао первоначально протянул руку, чтобы закрыть рот, когда она открыла рот, только для того, чтобы его рука поймала ее в захватывающем движении, приведя его к месту, нажал вниз, не двигаясь. Потом он замер, ибо любое движение с его стороны все усложнит.

Цинь Чжуй также холодным голосом сказал: "Я убил твоего брата, смерть твоего брата не имеет ничего общего с моим мужем, если ты хочешь отомстить, просто приди ко мне".

Линь Цинъю на мгновение замолчала, прежде чем сказала: "Ты на самом деле вышла за них замуж, а две дочери делят между собой мужа, тебе очень повезло".

Это ни в коем случае не похоже на комплимент, тем более на поздравления.

Нин Тао горько улыбнулся, ''Цин Ю, давай оставим все как есть, лучше нам не встречаться. Лелейте заработанную с трудом возможность начать все сначала".

"Я должен встретиться с тобой, и только тебе позволено прийти одному, я жду тебя в Мавзолее Начального Императора". Голос Линь Цинъюй носил решительный характер.

Нинг Тао нахмурился на это: "Почему ты такой упрямый?"

Линь Цинь Юй сказал: "Я знаю некоторые секреты о тебе, я знаю, что ты делаешь в той деревне". Кроме того, я знаю, что теперь Ге Мин владеет горячим городом в Маунтин Сити, и я даже пошел туда поесть, и бизнес был хороший. Я также знаю, что украл и продал четыре куска фарфора из печи Yue Kiln, что является незаконным. Вы отвечаете за лабораторию в Киото, и в глазах чиновников вы молодой патриотический молодой человек, которому есть что предложить, но если бы они знали, что вы крадете и продаете артефакты, как вы думаете, они бы закрыли на это глаза"?

Голос Нин Тао нес в себе намек на гнев: "Ты мне угрожаешь?"

"Нет, совсем наоборот." Линь Цинъюй сказал: "Я говорю вам это, чтобы вы знали, сколько карт у меня в руке, чтобы играть, и если бы я угрожал вам, мне было бы даже наплевать на звонки по этим двум номерам, и я не хочу принуждать вас к встрече со мной таким образом".

"Чего именно ты хочешь?"

Линь Цинь Юй вздохнул: "Хорошо, если я должен сказать это, то я скажу это". У меня в руках Данкуан Николаса Конти, так что приходите ко мне, если хотите. Это единственный шанс, который у тебя есть, а пропущенный пропал. Также, позвольте мне напомнить вам еще раз, что еще не поздно переехать сейчас".

Сказав это, она повесила трубку.

Уайт отпустил руку Нинг Тао, с которой она справилась.

Пещера была необъяснимо тихой, и даже северный ветер, свистящий за окном, был проигнорирован.

Через несколько секунд Нин Тао нарушил необъяснимую тишину: "Я должен идти к Мавзолею Первого Императора".

Уайт сказал: "Муж, как у нее мог быть рецепт Николаса Конти в руках?"

Цинь Чжуй также сказал: "Да, боюсь, что это мошенничество".

Это может быть ложью или правдой", - сказал Нинг Тао. Если это подделка, я поворачиваюсь и ухожу, даже если рядом с ней есть помощь, она не может мне помочь. Если это правда, то для меня это отличная возможность получить место на шестом черепе. Как вы все помните, в храме Яманака, который также является гробницей Лиса Хима, Лиса Хима некоторое время проявляла признаки пробуждения. Она сказала, что в этом мире всего шесть фрагментов черепа, и что шесть ковенов дана могут захватить духов дана только в том случае, если они будут собраны. Я не раз видел этого Духа Дана, и я верю, что до тех пор, пока я получу место на последнем фрагменте черепа и усовершенствую Дух Предков, есть большая вероятность того, что я поймаю этого Духа Дана и сделаю Дух Предков полностью законченным".

Бай Цзин сказал: "Позволь мне и Цинь Чжуй пойти с тобой, пока мы встретимся с тобой на улице".

Цинь Чжуй также сказал: "Правильно, муж, позволь мне и моей сестре поехать с тобой".

Однако Нин Тао покачала головой: "У нее сильный охранный менталитет, время и место, которое она выбрала для встречи, она должна быть хорошо подготовлена, вы, ребята, идущие вместе, могут отпугнуть ее, или я пойду один".

Час спустя автомобиль с аккумуляторной батареей отважился на ветер и снег, чтобы отправиться в путь к холмам. Гора была похожа на черного коня под ночным небом, и это была гора Ё. У подножия той горы был похоронен первый император Китая Цинь Ши Хуан.

Подземный дворец Цинь Шихуань до сих пор не подвергался раскопкам, о нем ходят многочисленные легенды. Эксперты говорят, что современные технологии не могут полностью защитить артефакты в подземном дворце, но уже более 2000 лет ни один грабитель могил не шел на кражу гробницы Цинь Шихуаня, ни за что другое, просто потому, что с некоторых точек зрения, это гробница предков китайской нации.

Кто бы сам выкопал себе могилу?

Однако, когда он был жив, Первый Император Тысячелетнего Царства боялся мечтать о том, что его мавзолей станет живописным местом более двух тысяч лет спустя, а тысячи людей будут платить деньги за то, чтобы каждый день приезжать и приезжать в гости.

Очевидно, Нин Тао не будет покупать билеты, и в настоящее время он не может их купить, даже если захочет. Достигнув подножия горы Ли, он открыл удобную дверь и вернул электромобиль Небесного Дао в Небесную клинику, а затем пошел к огромному кургану, поднявшемуся с земли. В перерывах между прогулками он пробудил глаза и нос до состояния видения и обоняния, разведывая окрестности. Капюшон одеяния Тянь Бао также накрыл его голову, чтобы защитить от снайперов.

Когда он достиг подножия кургана, красочное, но мощное демоническое поле вошло в поле зрения Нин Тао. В небе шел снег, и свет был тусклым, но в его глазах поле погоды было похоже на фонарь в темноте. Четко видишь.

Линь Цинъю очень давно ждала здесь.

Нин Тао посмотрел налево и направо, а затем взглянул на пышно лесистое лингжи, не найдя другого прежнего погодного поля.

"Не смотри, я единственный." Голос Линь Цинюя прозвучал.

Нин Тао подошёл к ней, и именно в этом процессе он раскопал тело Линь Цинъюя, на котором не было фрагмента черепа Дань Фан, написанного на переднем ладане Будды, и не было у неё оружия. Чего он не мог понять, так это того, что она принесла пачку дынных семечек, и по всей земле были разбросаны панцири дынь.

"Почему ты выбрал это место для встречи?" Нин Тао подошел к Лин Цин Ю и открыл рот, чтобы сказать первые слова.

Линь Цинь Юй сказал: "Ты знаешь, кто был первым геном предка, который я пробудил?"

Нин Тао двинулся в своем сердце и подсознательно посмотрел на огромного Лин Цю: "То, что вы сказали... это он?"

Линь Цинъю внезапно подняла руку и прикрыла лицо.

Нин Тао смотрел прямо на нее, хотя она и закрывала лицо руками, но он все равно видел, как ее лицо быстро менялось от трещин на пальцах, а места, которые она не смогла закрыть, сначала были размыты, а затем быстро рассеяны.

Линь Цинъюй опустила руки вниз, ее лицо уже не то, что у женщины, а лицо мужчины, отполированное и величественное, с бородой на губах и подбородке, и пара глаз, которые дали ощущение, что не злой и величественный, что делает человека не в состоянии помочь, но быть в благоговении и не смеет обидеть.

"Это... это лицо Цинь Шихуаня?" Хотя она точно знала, чьи гены она пробудила, Нинг Тао не могла не удивиться, когда спросила.

Линь Цинюй открыла рот, это был мужской голос: "Вот почему я попросил вас приехать сюда, здесь у меня странное чувство, что я Цинь Шихуан, я начинающий император Хуа Ся, я все еще чувствую, что я просто лежу и жду чего-то".

Нинг Тао горько засмеялся: "Не говори так посреди ночи, это жутковато. Я пришел, скажи, что я должен дать тебе, чтобы ты мог дать мне тот Дэн Николаса Конти".

Линь Цинъюй внезапно сказал с печалью: "У меня 800 000 иньских солдат, и я снова прочесываю Люэ! Ты возглавишь войска ради меня и будешь моим великим генералом?"

Нинг Тао пожал плечами: "Хватит ли тебе веселиться?"

Линь Цинъюй Хэхэй смеялась дважды, ее лицо снова размыто, то ясно, и к тому времени, когда изменения остановились, она восстановила свой первоначальный вид, лицо чистое и красивое. Однако, по сравнению с прошлым, в ее бровях был сильный Инь Ци.

Линь Цинъюй обернулась и пошла по направлению к кургану, перед ней не было дороги, только густые лесные деревья, а лесная подстилка была покрыта толстым слоем снега. Нинг Тао посмотрел на нее, думая, что она остановится на краю леса, но на самом деле она зарылась в лес и продолжила подниматься вверх.

Нинг Тао сказал: "Куда ты идешь?"

Линь Цин Юй оглянулся на Нин Тао: "Следуй за мной".

Нинг Тао нахмурился, "Разве там не сказано, что у тебя есть "Dan Cure" Николаса Конти? Покажи мне."

"Думаешь, все, чего ты хочешь - это кусок конфеты? Я дам его тебе, если хочешь, пойдем со мной, если хочешь". Линь Цинь Юй продолжал подниматься.

Нинг Тао протянул руки и последовал 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/

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

**0516 Глава пять плюс один**

0516 Глава пятая плюс один Дан Фан Линь Цинъюй прошел вперед, оставив следы на снегу, но не очень глубокие, просто неглубокие следы. Создаёт впечатление, что она может выйти на свет, и при этом быть потрясающей.

Нин Тао последовал за Линь Цинъюй на вершину кургана и спросил: "Цинъюй, что еще ты знаешь, кроме как пробудить генетическое лицо своих предков"?

"Ты ведь не забываешь, правда?"

"Что?" Нинг Тао сказал любопытно.

Линь Цинъюй оглянулся на Нин Тао, этот взгляд нес в себе немного пронзительной силы: "Ты мой брат-убийца, зачем я тебе это говорю?"

Нин Тао горько засмеялся: "Если тебе придется переложить всю вину на меня, мне нечего сказать. Но, так как у тебя есть зуб на это, и ты даже ненавидишь меня за это, то почему ты дал мне Данквиль Николаса Конти?"

"Хочешь кубик Дэна?" Линь Циньюй спросила риторически.

Нинг Тао горько улыбнулся и кивнул. Этот ответ - не то, о чем стоит думать.

"Правильно, пойдем со мной". Линь Цинь Юй продолжал подниматься.

Сердце Нинг Тао было озадачено, но он не мог заставить ее без ее слов. Однако, войдя в лес лингжи, он поднял стражу и держал глаза и нос в постоянном состоянии, глядя и чувствуя запах.

Связи между ними больше не было, и примерно через четверть часа они поднялись на самую высокую точку кургана. Гора Ё, расположенная за мавзолеем, величественна и имеет вид тигра и дракона. В фэн-шуй это место является самым подходящим сокровищем фэн-шуй для строительства мавзолея.

Самая высокая часть белья также покрыта деревом, с заснеженным навесом и землей, что делает это в остальном сложное место простым и чистым.

Линь Цинъюй остановился у подножия сосны и повернулся лицом к Нин Тао.

Сосна не была особенно высокой, и не было известно, наполовину ли ствол был поврежден молнией или наполовину жуками, оставив только половину ствола. Самые толстые корни дерева, обнаженные на земле, толще рук взрослого человека, и только эта особенность может сказать, что ему, по крайней мере, несколько сотен и более тысяч лет.

Нин Тао также остановился в своих треках и молча посмотрел на Лин Цинъю. Весь этот путь он не прекращал скаутинга, но до сих пор он не нашел третьего присутствия, кроме него и Линь Цинь Юя.

Четыре глаза смотрели друг на друга без звука. Снежинки дрейфовали вниз, через плечи двух, на землю, некоторые нагромоздились, некоторые растаяли.

Через несколько секунд Нин Тао нарушил тишину между ними: "Я всегда удивлялся, почему ты появился в тот день на презентации одинокого крылатого Нового Дэна Кошки Бессмертной, и даже добровольно съел этого предка, ищущего Дэна".

"Ты сказал это". Линь Цинъюй сказал.

Нинг Тао слегка замерз: "Что ты имеешь в виду?"

Линь Цинъюй сказал: "Я сделал это по своей воле, путь, который брат не закончил, ушел, я закончу его за него".

Нин Тао вдруг почувствовал, что что-то понял.

Линь Цинъюй сказал: "Тогда мой брат похитил Ге Мина, а ты взял фальшивый рецепт Дэнь и отдал ему, что рецепт Дэнь был позже прочитан императором Николаем Кангом, а также прочитан У Юэ. The Immortal Soul Cat Single Wing добавил ваш оригинальный Дан Клык, чтобы уточнить фальшивый Древний Ищущий Дан, и я вызвался быть маленькой белой мышкой, с которой они проверили Дан Клык. Они думают, что я умру, но я знаю, что ты спасешь меня".

"Раз уж ты знаешь, что твой брат умер за Дэна, ищущего предка, зачем ты это делаешь?"

Цинъю Линь сказал: "Нет ничего плохого в том, чтобы превратиться в нового демона, я могу делать то, что обычные люди не могут делать. Мой брат умер из-за Искателя предков Дана и не смог его разблокировать до самой смерти, я помогу ему исполнить это желание".

"Ты пытаешься... поменяться со мной?"

Линь Цинъюй сказал: "Правильно, ты берешь пять Дан Клыков из черепа в руке и обмениваешь их на Дан Клык из одного из моих фрагментов черепа".

"Откуда ты знаешь наверняка, что у меня в руке формула Дэна на пяти фрагментах черепа?" Разум Нинг Тао был поражен.

Линь Циньюй сказала: "Вы похитили Сунь Ланьсян, она была человеком, о котором Сунь Пинчуан заботилась больше всего в её жизни, Сунь Пинчуань был с У Юэ сотни лет, я не верю, что он не знал, что было написано на этом куске черепа. С момента нашей встречи и до сих пор вы никогда не упоминали о кубике Дэн в руке У Юэ, так что я уверен, что у вас есть кубик Дэн на пяти фрагментах черепа".

Нинг Тао не признал этого и не отрицал.

Линь Цинъюй продолжил: "Пять штук за одну штуку, это правда, что это не рентабельно для тебя с точки зрения количества, но без меня ты сможешь только поехать в Америку и вырвать этот фрагмент черепа из рук Николаса Конти, но твои шансы на успех почти равны нулю, так что ты можешь решить, обменивать его или нет".

Нин Тао сказал: "Как я могу поверить, что ты не лжешь мне, когда у тебя в руках даже нет дана као?"

"Ты забыл, чем зарабатывает на жизнь мой брат? Он был лучшим биологическим ученым, он исследовал лекарства близко к Предкуроку Ищущему Дэна без какой-либо реальной формулы Дэна, и он сам стал Новым Демоном. В Америке он доверял Николаю Конти изучать снадобья для Николаса Конти, и он связался с Николаем Конти и рассказал мне о снадобьях". Линь Цинъюй указала ей на голову: "Она упакована прямо здесь, и я помню каждое слово".

Каждое слово, сказанное Линь Цинъю, перекликалось с мнением Нин Тао, пытаясь сказать, правда ли то, что она сказала, или нет, но результаты, которые он получил, были все наполовину и наполовину.

"Твоя пятерка, моя одна, вместе - шесть, я получаю полную формулу Дэна, а ты получаешь полную формулу Дэна, что в этом такого экономичного?" Линь Цинъюй сказал.

"Полностью?" Нин Тао предварительно спросил: "Как ты можешь быть уверен, что мои пять частей плюс твои будут полными?".

Цинъю Линь сказал: "Не забывайте, что император Николас Конти также участвовал в охоте на Лисью Леди в то время. Кроме того, знаешь ли ты, что твои искушения и подозрения похожи на нож, постоянно ударяющий меня в сердце, и что ты причинил мне меньше вреда?".

Нин Тао минуту молчал, прежде чем сказал: "Мой последний вопрос: если бы я обменялся с тобой и ты получил бы полную формулу дана, ты бы отдал ее Николасу Конти, или У Юэ?".

Линь Цин Юй сказал: "Я - это я, они - это они, и я никому из них не отдам".

"Я поменяюсь с тобой". Нинг Тао принял решение.

Пять долларов за одного, что является потерей в количественном выражении, но это не продажа. Если бы он мог получить тот, который в руках Линь Цин Юя, он смог бы уточнить полный Древний Поиск Дана, и с пагодой Чжэнь Ши и Советом Цзянь Шу в его руках, он будет иметь условия, чтобы войти в прошлое пространство-время и захватить Дух Духа Дана!

Линь Цинъюй протянула руку к древнему стволу сосны, который был наполовину промахнулся с ее стороны, и как раз в тот момент, ее рука вдруг утонула в стволе. Вид, как будто молекулярная структура ствола дерева была мгновенно изменена ею, появился как дыра, через которую случайно пролезла ее рука!

Нин Тао выглядел ошарашенным, когда он пришел, он спросил Линь Цинъю, какие еще способности она имела, кроме способности чистить лицо, она не сказала ему, но теперь, когда он увидел это своими глазами, это было так странно!

Линь Цинъюй протянул руку из стволов дерева, уже сжимая бумажный шарик, который был закатан в шарик.

Она действительно подготовились заранее, скрывая Дан Клык в месте, которое только она знала, и только она могла получить.

"А как насчет твоего?" Линь Цинъю плотно потянула за бумажный шар.

Нин Тао сказал: "Ты не должен нервничать, я никого не буду грабить". У меня нет готового, я напишу его для тебя."

Он присел на корточки, разгрузил маленький сундук с лекарствами, открыл его и вытащил из него обычную палочку с ручкой, и приготовился выписать рецепт дана прямо там, в маленьком сундуке с лекарствами.

"Подожди". Линь Цинъю звонила.

Нинг Тао посмотрел на нее: "Что случилось?"

Линь Цинъюй сказал: "Ты обманул моего брата, откуда мне знать, что ты не обманешь меня?"

Нинг Тао горько смеялся: "Я превратился в лжеца в твоих глазах? Я дал твоему брату фальшивого Дэна Фэнга, и это потому, что он принадлежит Николасу Конти. Вы сказали, что не отдадите Дан Клык ни Николасу Конти, ни кому-либо из У Юэ, и я вам верю, поэтому я не отдам Дан Клык никому, кто пишет подделку. Я знаю, что ты пытаешься сделать с Дэном Клыком, я дам тебе фальшивку и причиню тебе боль. Ты, наоборот, будешь мне врать?"

"Именем моих родителей клянусь тебе, что то, что я дал тебе, тоже настоящий Дэн Фэнг". Линь Цинъю подняла правую руку, все еще в позе "клянусь небом".

Нинг Тао начал писать формулу Дэна.

Линь Цинъюй смотрела, как Нин Тао пишет тихо, и ее глаза были наполнены волнением.

После того, как Нин Тао закончил писать и оторвал обычную наклейку с рецептом, он пришел в Линь Циньюй и, не складывая ее, сразу же передал ее Линь Циньюй.

Но Линь Цинъю не протянула руку помощи, она сказала: "Ты также сказала, что если ты дашь мне фальшивый Дэн Фан, ты убьешь меня, я хочу, чтобы ты поклялась именем Небесного Дао, что то, что ты дала мне - настоящий Дэн Фан".

Нинг Тао поднял правую руку: "Клянусь именем Небесного Дао, что формулы Дана, которые я дал тебе, - истинные формулы Дана".

Линь Цинъюй передала мяч бумаги, который она крепко держала в руке, Нин Тао, в то время как обычная наклейка с рецептом из его руки.

Нин Тао открыл шар из бумаги, и вместо написанных на нем слов напечатали фотографию. На этой картинке хорошо виден фрагмент черепа с голубым письмом. Судя по форме фрагментов черепа, а также по их содержанию, то, что Линь Цинь Юй дал ему был действительно настоящий Дан Клык.

После кропотливой погони и трудного и коварного путешествия, куб-дан на шести фрагментах черепа наконец-то сошлись воедино.

Линь Цинъюй посмотрела прямо на Нин Тао со слегка странным взглядом в глаза: "С этого момента я больше не должна тебе".

Нинг Тао горько улыбнулся: "Нет, ты тоже ничего не должен мне изначально".

Линь Цинъюй на минуту засомневалась, прежде чем сказать: "Не знаю, когда мы увидимся в этот раз, может быть, мы больше не увидимся до конца жизни... Можешь меня обнять?"

Нин Тао на мгновение замерз, а затем открыл руки, чтобы обнять ее, хотя его поза была жесткой.

Считай, что это последнее объятие.

Линь Цинъюй прошептала Нин Тао на ухо: "Я тебе когда-нибудь нравился?"

"Цин Шу, вопрос чувств......." Нин Тао не знал, что сказать.

Линь Цинъю отпустила Нин Тао, горькая улыбка, показанная в углу ее рта: "Нет нужды говорить, я уже знаю ответ, давайте просто попрощаемся".

"Береги себя". Нинг Тао сказал.

Ноги Линь Цинъюй внезапно погрузились в грязь, и зрение было похоже на зыбучий песок, опускающийся без всяких препятствий. Еще один поворот глаза, и все ее существо потерялось в грязи, невидимой.

Нинг Тао был ошарашен и не оглядывался назад, пока она не исчезла в земле. Он окунулся в землю и протянул руку помощи, чтобы схватить ее, но все, что он поймал, было горсткой снега и мертвых листьев под снегом.

Хотя Линь Цинъюй никогда не говорила ему о своих способностях как нового демона, теперь она давала ему ответ таким образом - Dou Dun!

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 0517: Какая большая игра?**

Глава 0517: Какая большая игра? С этим Линь Цинь Юй исчез в мавзолее Цинь Шихуаня.

"Подожди........" Нинг Тао вдруг что-то понял, а потом ошеломился.

Если Линь Цинь Юй сбежала в гробницу Цинь Шихуаня, то она может войти в легендарный подземный дворец?

Легендарный дворец Циньхуанди был построен со стеной высотой в тридцать метров, которая сейчас достигает почти десяти этажей. Земной дворец наполнен водой и серебром, реки и моря, которые наполнены механикой, астрономией наверху и географией внизу. И с помазанием русалки как свечи, вечной и неугасимой. В подземном дворце хранились сокровища шести королевств династии Цин до тех пор, пока он не был заполнен гробницами первого императора.

Это, некоторые из них - исторические свидетельства, а некоторые - легенды. Но никто не знает, правда это или нет, потому что никто никогда не был внутри.

Но Линь Цинъю только что зарылась.

Нин Тао замер на долгое время прежде чем он вернулся к своим чувствам, и сказал темно в его сердце: "Она сказала, что ген первой родоначальницы, который она пробудила, был ген Цинь Шихуан, она не могла спрятать в дворец Цинь Шихуань, правильно? Если так..."

Мне позвонить в полицию?

Нин Тао горько смеялся и качал головой, даже если бы Линь Циньюй спрятался во дворце Цинь Ши Хуана, что бы он мог сделать? Это нормально, позвонить в полицию, чтобы немного поздравить себя, он этого не сделает. Более того, даже если бы он сказал полиции, что кто-то исчез во дворце Цинь Ши Хуана, полиция могла бы относиться к нему как к психопату, верно?

Нин Тао спустился вниз по кургану, остановился недалеко, и повернулся, чтобы посмотреть на место, где исчез Линь Цинъю.

Линь Цинь Юй не выходила из грязи.

С движением в сердце, Нин Тао открыл небольшую коробку медицины, вытащил небольшой фарфоровый флакон, содержащий четвертое издание Дэн Поиск предков, откупорили его, и вылил Дэн Поиск предков, содержащихся в нем в руке. Прикоснувшись к коже, дан свет погрузился в кожу, дан ци вскочил ему в ноздри, и его глаза вдруг вспыхнули горячими, а затем погрузились в темноту.

Бряк!

Свет и пространство искажаются одновременно, и перед Нин Тао появляется картина прошлого времени и пространства.

Восход солнца похож на огонь, а небо голубое, как лист пыли. Под навесом, бесчисленное количество людей работали, некоторые выбрали землю, некоторые зубила камень, некоторые сожгли терракотовые фигурки, некоторые распилили дерево, некоторые кованое оружие и т.д. Были воины-надзиратели в доспехах, держащие бронзовые мечи, патрулирующие, некоторые поодиночке, некоторые группами.

Такая сцена не видна с первого взгляда, как если бы это был строящийся город.

Это фотография прошлого времени, когда был построен мавзолей Цинь Шихуан.

Цинь Ши Хуан начал строить свою гробницу еще при жизни, и за пятнадцать лет до и после, более 700 000 человек были заняты в сфере труда, и даже сцены труда были чрезвычайно зрелищными.

К сожалению, эта картина прошлых времен статична.

Башня Жен Женя не находилась в маленьком сундуке с лекарствами, иначе картинка, которая была выставлена перед ним более двух тысяч лет назад, сдвинулась бы с места и даже запечатлела соответствующий звук.

Он хотел увидеть подземный дворец, но не знал, что это был один день в первый год строительства, и видел только большую яму, которую выкапывали, а не готовую.

С поднятыми глазами смутные очертания города попали в поле зрения Нинг Тао. Те, которые простираются горизонтально и не видны с первого взгляда, - это городские стены, а те, которые стоят высоко под голубым небом и белыми облаками - это, скорее всего, башни или дворцы.

Это город Сянян во времена династии Цинь?

В сердце Нин Тао вдруг возникло желание посетить город Сянян 2 000 лет назад, был ли в то время на улицах города Сянян магазинчик, торгующий кондитерскими закусками? Есть ли портные и аптеки?

Бесконечное воображение.

Сцена перед его глазами стала расплывчатой, глаза Нин Тао восстановили свою нормальную перспективу, и именно в этот момент, женщина в красном вошел в его видение.

Это опять она, Дух Древнего Дана.

Она появилась в быстро размытой, желтой картине, как на старой фотографии, одна красная, красивая и безошибочно поразительная.

Она уставилась прямо на Нин Тао, эти глаза, казалось, холодные звезды на небе, с легким мерцанием, таинственный и далеко.

Шепчущие снежинки роились.

"Ты сделаешь это". Её голос зазвонил в голове Нинг Тао.

Нинг Тао улыбнулась: "Я сделаю это".

Теперь, когда у него в руках уже были шесть фрагментов черепа дана-куба, а также пагода Чжэнь Времени и доска Дерева Строительства, и даже достаточно облачной руды, условия были созрели для него, чтобы войти в прошлое пространство-время, чтобы поймать дух дана, и ему нужен был только один Предк, ищущий Дана.

Фотография обрушилась с громким крахом.

Нин Тао поместил "Поиск предков" Дана в маленький фарфоровый флакон, укупорил его, положил обратно в маленький ящик с лекарствами и с большими шагами пошел к древней сосне, которой не хватало наполовину. Он щелкнул пальцами, протянул руку к дереву и нарисовал кровавый замок.

Открылась удобная дверь, и вошла Нинг Тао.

У него было предчувствие, что это место может снова вернуться, поэтому он наклонился назад и оставил позади постоянный кровяной замок.

В печи светилась 50-ваттная лампа накаливания, и никто не мог ее выдуть.

Чейз Цин ходил по комнате, Бай Цзин сидел на краю кровати и смотрел на сестру, и какое-то время она, наконец, не могла удержаться: "Может, хватит, ты заставляешь меня ослеплять глаза, ходя вот так".

"Ни за что, я иду на гору Иси, чтобы найти брата Нинга." Цинь Чжуй сказал.

Я тоже беспокоюсь за него, но... это дело Дэна Клыка на фрагменте черепа в руке Николаса Конти, если мы пойдем и гоблин сбежит, это плохо".

Когда дело доходит до вещей, мисс Бай всегда более спокойна и собранна.

Как раз тогда черная как чернила дыра внезапно открылась в середине комнаты.

Увидев эту дыру, Цинь Чжуй и Бай Цзин почувствовали облегчение и расслабление.

Нинг Тао вышел за дверь удобства.

Зеленый Чейсинг и Белый Цзин поприветствовали ее и в унисон сказали: "Как дела?"

Нинг Тао сказал: "Понял".

"Отлично!" Цинь Чжуй в возбуждении сжимал кулаки, и даже чешуя дракона вышла наружу.

"А как же гоблин?" Уайт спросил.

"После того, как сделка была заключена, она ушла в подполье." Нинг Тао сказал.

"Отшельник?" Цин Чжуй и Бай Цзин не могли не взглянуть друг на друга, а лица сестер были одним и тем же выражением удивления.

Нинг Тао сказал: "Я тоже был удивлен, но думать об этом было нормально. Цзян Хао увеличился в размерах после превращения в нового демона, а также обладает способностью блокировать лед, поэтому неудивительно, что Линь Цин Юй обладает способностью скрываться как новый демон".

Бай Цзин нахмурился: "Новые демоны в наши дни действительно сильны. Прирожденный демон, как моя сестра и я, должен культивировать в течение многих лет, чтобы иметь немного силы, и человеческую форму в течение многих лет".

Для нового демона было действительно несправедливо сравнивать с естественным демоном.

Включая Инь Мо Лана, хотя он и был новым демоном с вступлением в боевые искусства, на самом деле он все еще был связан с Предком Ищущим Дана. Просто его алхимическая техника была слишком плохая, иначе он бы не попросил Линь Цинхуа, некультиватор, чтобы дать ему алхимию, так что преимущества, которые он получил от Дэна Поиск Предка были гораздо меньше, и его способности были самыми слабыми. Но теперь, когда он взял четыре Поиска предков Дэна подряд, это отступление считалось ракетной прогулкой, чтобы догнать его.

Нин Тао взял полный рецепт из маленькой аптечки и передал его госпоже Бай. Вернувшись в клинику из мавзолея Цинь Ши Хуана, он не спешил сразу же возвращаться в пещеру, а скопировал рецепт, выданный ему Линь Цинь Юем, и записал рецепт на пять других фрагментов черепа, так что у него был этот полный рецепт.

В отношении клыка Дан Фан это полный текст, потому что нет никакого седьмого куска с фрагментом черепа Дан Фан. Тем не менее, поиск предков Дан не является полным, он все еще должен поймать Духа Дана, чтобы считаться полным. Такие вещи не могут быть объяснены наукой, но так называемая наука человечества не может понять даже такую маленькую планету, как Земля, не говоря уже о бессмертном мире.

Цинь Чжуй также подошел к Бай Цзину и вместе посмотрел на полный рецепт.

"Читай и сожги, это проклятие, чтобы сохранить эту штуку." Нинг Тао сказал. Он уже упаковал содержимое дана као в свою голову, не было необходимости в таком дане као, написанном на листе бумаги. Он показал Цин Чжуй и Бай Цзин, потому что они оба были его женами и семьей. Если жена не может даже смотреть, то кто может?

После того, как Бай Цзин и Цинь Чжуй закончили смотреть, Цинь Чжуй взял рот полным дыхания дракона и сжег его.

"Муж, ты уверен, что рецепт танца, который дал тебе гоблин, настоящий?" Уайт сказал.

Нин Тао сказала: "Она поклялась родителями, и форма фрагмента черепа на фотографии просто совпадает с другими пятью, что должно быть правдой".

"Ты ведь не дал ей настоящую вещь, не так ли?" Белый Цзин уставился на Нинг Тао.

"Это также правда, что я даю". Нинг Тао сказал.

Я удивлялся, почему этот маленький гоблин не позволил нам с Цинь Чжуй поехать с ней, но она все время это планировала, она не хотела, чтобы мы следовали за тобой, и не дала ей формулу. Она разыгрывает с тобой карту любви, разве ты не видишь?"

Нин Тао горько смеялась: "Ее брат умер из-за меня, и она также впала в нового демона, которого Небесный Дао не позволяет, так как я все еще могу вынести, чтобы солгать ей и дать ей фальшивый рецепт Дэна". Она, должно быть, уточняет формулу, когда хочет, давая ей фальшивку, убьет ее".

Выражение Бай Цзин вдруг стало немного странным, и ее голос изменился: "Подождите, это немного странно..............................".

Нинг Тао спросил: "Что случилось?"

Уайт сказал: "Я просто сказал, что она разыграла карту эмоций, но это было просто случайное замечание, и когда ты сказал мне, что ты чувствуешь, у меня появилось странное ощущение...................".

Цинь Чжуй уставился на Цзин Цзина: "Сестра, ты не можешь просто сказать все сразу?"

Бай Цзин вернул взгляд Цинчая: "Вертолет был сбит продавцом мороженого во время битвы на Святой Горе, но мы не видели тела Линь Цинхуа. Тогда этот маленький гоблин отправился на гору Удан, чтобы проверить лекарство перед вами, разве он не знал, что вы не оставите ее в покое и спасете ее? Милорд, вы вылечили ее, она превратилась в нового демона, а затем сказал, что вы убили ее брата, чтобы заставить вас чувствовать себя обязанным ей, а затем она выбрала подходящее время, чтобы предложить торговать с вами, один на пять, и у вас все еще было сердце, чтобы дать ей поддельный рецепт? Ты получаешь все, а она - все. Нет, не только она..."...

Нинг Тао врасплох сказал: "Цзин, ты хочешь сказать..."...

Уайт сказал: "Я думаю, Линь Цинхуа не умер, он сыграл с тобой большую партию в шахматы".

Нинг Тао замер на месте.

Я зритель, но этот Линь Цинь Хуа обманул и меня, у него ужасный ум. Я уверен, что если бы он не умер, то Николас Конти попал бы в его руки".

Нинг Тао на мгновение замолчал, прежде чем сказал: "Неважно, действительно ли он мертв или притворяется". Моя цель - собрать Дан Фан, теперь, когда Дан Фан собран, я должен поехать в Гунд и остаться там на некоторое время. Помимо сбора духовного материала для усовершенствования Дана, необходимо также заработать не менее восьми тысяч злых помыслов и грехов. Вы двое оставайтесь здесь и как можно скорее выполните план доброго человека Зенга Шанкая. Цзин, когда я вернусь, я использую кости дракона, чтобы отточить кости демона для тебя, и с полной версией "Поиск предков Дэн", ты, безусловно, сможешь и в дракона прокрасться".

Я так счастлива видеть тебя снова, и я так счастлива видеть тебя снова, и я так счастлива видеть тебя снова, и я так счастлива видеть тебя снова, и я так счастлива видеть тебя снова, и я так счастлива видеть тебя снова, и я так счастлива видеть тебя снова, и я так счастлива видеть тебя снова, и я так счастлива видеть тебя снова, и я так счастлива видеть тебя снова, и я так счастлива видеть тебя снова, и я так счастлива видеть тебя снова, и я так счастлива видеть тебя снова. Сестра, зажги свет".

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 0518: На колени с миром.**

Глава 0518 Встаньте на колени с миром Дверь удобства открылась в пещерном небе Чен Пингдао, и Нин Тао вышел из поля - черное, как чернильное отверстие, держа одну руку на талии, затем еще больно, а другую руку тоже на талии.

Его левый зеленый дракон и правый белый тигр - это татуировки, а левый зеленый дракон и правый белый змей - это пустоты для души. Работает ли "Дьявольская почка", конечно, работает, и побочные эффекты могут быть очевидны, как сейчас.

Нин Тао пробормотал про себя, когда шел по направлению к маленькому лесу, где был закрыт Цзян Хао.

Горькость глубока.

Небольшие леса, в которых был закрыт Цзян Хао, все еще были ледяными, и степень замерзания немного увеличилась с момента его последнего приезда. Плотный зеленый демон ци был окутан в воздух над небольшим лесом, и даже этот демон ци был фригидным.

Нин Тао пришел в положение, когда он мог видеть Цзян Хао, не беспокоя ее, посмотрел на нее, и начал бормотать про себя снова, "Хорошо, как долго вы будете в отступлении? Дай мне поговорить с тобой, я встретил Лин Цин Шу, она дала мне рецепт Николаса Конти... Бай Цзин сказал, что её брат Лин Цин Хуа, возможно, не мёртв... а о Бай Цзине, позволь мне сказать тебе, я действительно... жертва...".

У Цзян Хао не было никакой реакции.

Нин Тао бормотал почти полчаса, прежде чем покинуть лес, а когда прошел мимо закрытой хижины Инь Мо Лана, то остановился на мгновение. Инь Мо Лан все еще не показала никаких признаков выхода из отступления, не зная, как долго ей придется оставаться в отступлении.

До сих пор кажется, что он самый удобный, даже если он закрыт, он может остановиться, когда скажет "стоп", и убрать другие вещи. Не так у Инь Мурана и Цзян Хао до сих пор не было никаких признаков отключения. Однако во всем есть плюсы и минусы. У него не было проблем и неприятностей практиковать в тишине, как это, но на него оказывалось давление, чтобы заплатить медицинский взнос, и если он не смог заплатить медицинский взнос, он умрет.

Нин Тао не был абсолютно заинтересован в том, чтобы поспать с Инь Мо Ланом в течение получаса, и после того, как он дважды посмотрел, чтобы подтвердить ситуацию, он уехал и отправился в резиденцию Чэнь Пиндао.

Во дворе рычащий собака сидит со скрещенными ногами на полу, искусственно тренируясь. Лис Сяодзи сидел за каменным столом и пировал на большой тарелке с фруктами и дынями. Чен Пинг Дао, с другой стороны, сидел на скале рядом с Линг Тянь, читая с большой концентрацией.

Когда Нин Тао появился у входа во двор, Чен Пингдао закрыл книгу, только тогда он увидел слова "марксизм", напечатанные на обложке дерева, и в его сердце внезапно возникло невыразимое чувство.

"Папа!" Фокс Сяо Цзи положила в руку половину куска яблока и рассеяла ноги и побежала в сторону Нин Тао.

Она была немного старше, чем в прошлый раз, когда мы ее видели, и выглядела примерно так же, как маленькая девочка в четырнадцать или пятнадцать лет. Было что-то вроде старшеклассницы, когда она подпрыгивала в спортивной одежде, которую он купил в прошлый раз.

Фокс Сяодзи выкопала голову в объятия Нин Тао, Нин Тао протянул руку и коснулся ее головы, ее голова была почти на одном уровне с его плечами, он улыбнулся и сказал: "Сяодзи, ты скучал по папочке?".

Фокс Сяо Цзи наклонила голову и посмотрела на Нин Тао, все еще немного нежное лицо девочки-подростка было полным улыбок: "Я думала о папе каждый день, папа, что ты купил мне поесть?"

Нинг Тао сказал: "Папа приехал в спешке и не купился на этот раз".

"Ха!" С этим Фокс Сяо Цзи отпустила Нин Тао, надула губы и внезапно пошла обратно.

Нинг Тао обнаружила, что, хотя она выросла до внешности девочки-подростка, ее ум совсем не изменился, и все еще остается умом маленького ребенка. В то время, если бы ее разум был еще на нынешнем уровне, он бы не осмелился отвезти ее в торговый центр. Он и она были бы похожи на молодых людей в свои двадцать лет, и она бы обняла его на людях. Что бы люди подумали о нем как о "отце", если бы она попросила его купить хорошую еду?

Небесная собака Снарлинг не закончила свою практику, сохраняя позу доски культивируемой собаки.

Подошел Чен Пиндао, его тон был слегка недоволен: "Ты оставил свою дочь здесь, чтобы поесть и выпить зря, как ты смеешь время от времени возвращаться и все равно драться с пустыми руками? Как стать отцом? Ты потерпел неудачу как отец".

Нин Тао сказал: "Только не устраивай беспорядок, Маленький Цзи, а потом папа пойдет и купит тебе что-нибудь вкусненькое".

Внезапно на лице Фокс Сяо Цзи появилась улыбка: "Папа такой милый"!

Она снова выкопала голову в объятия Нинг Тао и погладила.

Нин Тао неловко сказал: "Ты такой старый, не обнимайся, иди поиграй, пока я поговорю с твоим дедушкой Ченом".

"О". Парень-лиса ушел с чем-нибудь вкусным и всем, что можно сказать.

Как только Фокс Сяо Цзи ушел на первой ноге, Чен Пиндао сказал маленьким голосом: "Когда ты забрал этот дух лисы? Скоро она вырастет до твоего возраста, и жить здесь со мной неудобно. Я беспокоился, что если она проснется в тот день, то узнает ли она меня как дедушку Чена? А что, если кто-нибудь из нее расстроится и приставит ко мне нож?"

Нин Тао улыбнулась и сказала: "Разве вы не видите, она выросла такой большой, но все же детский ум, как такой маленький ребенок может взять нож и порезать вас?".

"Мне все равно, Рычание Скай может оставаться здесь столько, сколько захочет, но Фокс Сяо Цзи, ты должен забрать ее для меня, я слабонервный, чтобы смотреть на нее сейчас." Во время разговора Чен Пиндао также косой взгляд на Фокс Сяо Цзи, который играл с грязью на духовном поле.

Образ девочки-подростка четырнадцати или пятнадцати лет, играющей с грязью на поле, действительно жуткий.

Нин Тао подумал на минуту и сказал: "Хорошо, я останусь здесь на некоторое время на этот раз, отдохнуть и отточить Дан, вы даете мне духовный материал, который вы подготовили, если этого недостаточно, я что-нибудь придумаю, я возьму Fox Xiaoji с собой, когда я уйду в этот раз". Ворчание может остаться с тобой на некоторое время, а мне не хватает времени, чтобы время от времени брать его с собой на прогулку и зарабатывать на жизнь дурными мыслями и грехами".

Чен Пингдао не отнесся любезно и сказал: "Я уже приготовил его для тебя, пойдем со мной".

Нин Тао достал клочок бумаги и передал его Чену Пингу: "Старейшина Чен, это новый список, и уверяю вас, это последний".

Чен Пингдао бьет Нин Тао хорошим ударом ногой.

Нинг Тао ожидал этого раньше, и лестница с ногой под ней плоско двигалась по земле, легко уклоняясь......

Большая куча духовных материалов была передана в Небесную внешнюю клинику, а духовные материалы пятого издания "Поискового Дана предков" были доступны все, за исключением двух бусин из морского нефрита. Но это уже не было проблемой, Мягкий Небесный Голос приходил каждый месяц с нефритовой жемчужиной и мог получить ее, просто открыв с ней.

Пятое издание определённо сильнее, но это не полная версия "Поиска предков" Дана, и есть подозрение в растрате духовного материала.

Когда я увидел его в первый раз, я был слишком занят.

Разобравшись с духовным материалом, Нин Тао вытащил скетч из бамбуковой книги, открыл его и постучал по бамбуковой фигуре: "Червяк Эр, ты выходишь".

Из кусков бамбука выполз бамбуково-зеленый червь, покрытый кожей зебры, с полуподдержкой, глядя на Ningtao с высоко поднятой головой. Как всегда, даже если это червь, это также червь Небесного Дао, с благородной родословной.

Нин Тао уже привык к этому жесту, и после того, как он позвал Ву Эр, он открыл и сказал: "Ву Эр, у меня есть рецепт, я выпишу его на бамбуковой бумаге, ты сломаешь его, чтобы посмотреть, настоящий он или нет, и что это за бессмертные таблетки, хорошо?"

Червь Er Riwei не двигался и поддерживал высокую и гордую осанку, этот взгляд, казалось, ждал Нин Тао, чтобы написать, или презрение к просьбе Нин Тао.

Нин Тао бегал пальцами и использовал свою духовную силу, чтобы написать на бамбуковом эскизе бухгалтерской книги, по одному слову за раз, пока он не написал полный рецепт Ищущего Предка Дэна Дэна в верхней части бамбукового эскиза бухгалтерской книги. Текст, находившийся впереди, давно исчез, а тот, что за ним, также быстро рассеивался, в конце концов, это была не руна, вписанная в кровь и силу духа, которую можно было навсегда оставить в поле духа, она скоро исчезнет. Однако, если бы что-то было написано на бамбуковом ноутбуке с духовной силой, то это было бы похоже на ввод данных в компьютер, и Bug Er определённо знал бы всё содержание формулы дана.

"Ну, ты ставишь диагноз". Нинг Тао сказал.

Баг Два все еще морщинистый.

Только тогда Клоп Er кивнул, а затем начал лазать по кусочкам бамбука.

Диагноз фигурирует в бамбуковой книге: "Я диагностировал эту формулу как бессмертный эликсир, имеющий демоническую природу. Если у нас нет настоящего зелья, я не могу судить. Важно знать, что разные люди оттачивают один и тот же дан, и есть различия в характере дана. Что касается истинного или ложного Дан Клыка, то это должен быть истинный Дан Клык. Когда ты сделаешь этого Дэна, вернись ко мне за диагнозом и встань на колени с миром.

На колени?

Нин Тао протянул руку помощи и свернул бамбуковую книгу счетов, бормоча в своем сердце: "Я полагаюсь на меня, чтобы поддержать и все еще притворяться мастером передо мной, если не ради вашей полезности, я буду морить вас голодом до смерти".

Краткий диагноз "Бамбуковая книга" - это истинный родовой поиск по формулам Дэна. После сбора бамбукового эскиза бухгалтерской книги, сердце Нин Тао также почувствовало себя немного более взволнованным. Формула Древнего Поискового Дана была формулой стандартного Бессмертного Дана, и с помощью Бусин Собирающего Духа он едва мог усовершенствовать Дан Цзун, который все еще был на один уровень ниже стандарта силы царства "Дэн Сэйдж", мог ли он усовершенствовать квалифицированного Дэна Поискового Дэна?

"Какая разница, когда я сначала соберу все духовные материалы и усовершенствую одну, я не могу сейчас усовершенствовать Бессмертную Подушку, но, может быть, я смогу усовершенствовать ее, когда мой Младенец Юань выйдет из тела.........." Нин Тао думал в своем сердце, эта мысль также напоминала ему о том, что он должен делать.

Он пришел в горшок добра и зла и сел перед ним со скрещенными ногами, управляя технологией Духовной Культивации Ледяного Огня, и начал оттачивать свою духовную силу снова и снова, до тех пор, пока его тело не перестало впитывать и Дворец Грязевых Пилюль не смог его оттачивать.

Дверь удобства открылась, и Нин Тао вышел из двери удобства, представляя перед собой не небо пещеры Чен Пингдао, а темно-черную пещеру. Морская вода стояла вокруг него неподвижно, и огромный белый скелет был смутно виден, лежащий напротив пещеры.

Это логово истинного дракона.

Здесь есть не только обилие духовной энергии, но и энергия дракона истинного. Конечно, гораздо эффективнее практиковать истинные и ложные духовные кулаки в отступлении, чем практиковать их в пещерном небе Чэнь Пиндао со сбором духовных бусин.

Тем не менее, Нин Тао, который подготовился заранее и вошел в мир своего тела для борьбы с младенцем Юаня с богиней Милосердия, сидящей на лотосе, не обнаружил, что его тело было залито золотыми пятнами света, и сцена была похожа на звезду в мире богов........

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 0519: Вне тела**

Глава 0519 Выход из тела через полмесяца.

Катакомбы истинных драконов моря.

Бусина Съедающего Духа излучала ясное холодное сияние, и аура морского дна и аура киля истинного дракона собиралась, входя в пространство, где небесные одежды сокровищ открыли воду, окутывая скрещенными ногами человека, сидящего на скале, и проникая в его тело через рот, нос и в поры. Его тело мерцало точками золотого света, и каждый миг происходили таинственные изменения, но он совершенно не знал о них.

В течение этих полу месяцев, каждый день, Нинг Тао приходил в катакомбы Истинного Дракона на дно моря, чтобы попрактиковаться в Истинном и Ложном Сражении и Утончении Духовных Кулаков. Стиль кулака был таким же, как и метод Духовной Культивирования Льда и Огня, который он использовал для культивирования своей духовной силы, во время которого его тело дышало естественно, а аура морского дна и дыхание истинных драконьих костей приносили ему огромную пользу.

Однако, по сравнению с продвижением, полученным младенцем юаня в этот период, оно было слишком далеко друг от друга.

Бряк!

Одним ударом тело Нинг Тао оторвалось и вылетело, как воздушный змей, тяжело упав на землю. От этого болезненного ощущения он чуть не упал в обморок.

Нынешний Младенец Юаня был уже не тем ребенком, каким он был в то время, а юношеской формой с тем же ростом и внешним видом, что и он. Он не только сильный, но и не пострадает.

Самый большой враг человека - это он сам, для других эта фраза может быть просто философией, но для Нин Тао - это истинное переживание и ощущение боли в теле и душе.

За эти полмесяца его Духовная Сила быстро возросла, а его Младенец Юань также стал сильнее. Каждый раз, когда он яростно нападал на Младенца Юаня во внутреннем мире, Младенец Юаня также яростно нападал на него, и тело и душа были утончены и стали сильнее в каждом истинном и ложном взаимодействии.

Просто процесс слишком мрачный........

"Пуф!" Нинг Тао только что заполз, когда обезьяна подсластила голову и изо рта вылилось полно крови.

Младенец Юань, который также получил удар, молча стоял рядом с дворцом Грязевых Мару и ничего не делал.

То, что Mud Pill Palace также претерпел удивительные изменения, не только расширило предыдущее существование прудов, но и сделало существование прудов гораздо более ясным.

Грязевой дворец на самом деле является прудом, но пруд не наполнен водой для разведения рыбы или орошения сельскохозяйственных угодий, он наполнен духовной энергией. Изначально дворец Нин Тао с грязевыми пилюлями был лишь небольшой грязевой лужей, даже не прудом, а духовная сила внутри была лишь малой частью этого. Теперь грязевая лужа почти превратилась в маленький резервуар, увеличив его вместимость в неизвестное количество раз.

Тогда его духовные нечистоты были настолько велики, что хранились во дворце "Грязевые пилюли", как будто они были грязными, но теперь они были совершенно ясными. Это было не только причиной того, что примеси были очищены до определенной степени, но и причиной того, что уровень духовной силы был поднят, он больше не был новичком, который полагался на одну из таблеток для очищения костного мозга Чена Пиндао, чтобы начать учиться культивированию.

Однако, как бы она ни развивалась и ни очищалась, одна черная и одна белая природа добра и зла не меняется. В его дворце "Грязевые пилюли", даже если его духовная чистота была похожа на родниковую воду, она все равно была белой и черной. Более графическая аналогия заключается в том, что его грязевой дворец теперь наполовину наполнен чернилами, наполовину - молоком.

В будущем духовная сила будет развиваться до новых высот, и нечистоты будут и дальше очищаться и уменьшаться, но даже он этого не знал.

Он никогда не отступал, когда становилось тяжело, наоборот, его подход обычно состоял в том, чтобы идти лоб в лоб, когда становилось тяжело.

Трудность, с которой он сейчас столкнулся, была последним шагом Истинного и Ложного Метода Взаимного Боя, Утончающего Кулак Духа, в свободе и вне ее. Эту осанку было несложно сказать, но также было нелегко сказать, что ему нужно победить своего Младенца Юаня и полностью приручить его, чтобы он мог контролировать его и выпустить из своего тела.

Но это было такое простое условие, и он не смог сделать это один раз на этот 15-й день, каждый раз, когда его избивал Младенец Юань и оставлял пепел внутреннего мира.

Насколько легко человеку победить себя?

Сколько людей могут бросить курить, если знают, что это вредно для их здоровья?

Зная об опасности ожирения, сколько людей могут держать рот на замке?

Сколько людей могут помешать себе лгать людям, когда они знают, что это неправильно?

Простые привычки жизни было трудно преодолеть, не говоря уже о том, чтобы преодолеть существование, как Младенец Юань. Независимо от того, сколько Нин Тао ударил его, это не повредит по той простой причине, что это был комок энергии, продукт его души и силы духа. Было бы больно, если бы он принял избиение, но не его джинн.

"А!" Отдохнув немного, Нин Тао издал гневный рев и сделал шаг навстречу младенцу Юаню.

Yuan Ying также выпустили рев гнева и бросились к нему в том же положении и с той же скоростью.

Бряк!

С мрачным бум-бумом тело Нинг Тао было снова выброшено и сильно разбито о землю. На этот раз он мощным ударом атаковал голову Юань Иня, представляя себе удар, который выбил бы Юань Иня, а затем покорил бы его. Но идея прекрасна, а реальность сурова. Тяжелый удар от него не вырубил Юань Иня, и он чуть не потерял сознание.

Психически неуравновешенная, врожденное духовное сознание Нинг Тао вышло из внутреннего мира.

Это пятно золотого света также исчезло в тот момент, когда он сжал глаза и не вошёл в его тело. Затем последовала боль, и мышцы и кости всего тела чувствовали себя так, как будто их отбивали молотком дюйм за дюймом, как будто тело вот-вот расколется. Тогда была его душа, которую он чувствовал, как будто она может дрейфовать из его тела в любой момент, и он умрет после этого.

Такое плохое предчувствие он испытывал не в первый раз; за полмесяца тренировок он испытывал его несколько раз в день. После каждой практики он возвращался в Небесную внешнюю клинику, чтобы практиковать свою духовную энергию для восполнения истощения духовной энергии, а также чтобы использовать свою духовную энергию для исцеления повреждений на теле.

Но с него хватит таких повторений, и что еще хуже, Юань Инь, кажется, не может победить, и даже если он сделает это снова, то, что его ждет, - это всего лишь очередная болезненная борьба между правдой и ложью.

В чем проблема?

На этот раз Нинг Тао не поспешил вернуться в Небесную Заоблачную Клинику, чтобы пополнить свою духовную энергию и залечить раны, а вместо этого сел в Могиле Истинного Дракона на дне моря и размышлял над проблемой.

В гробнице была темнота и не было света, но истинный киль дракона был смутно виден. Истинный дракон был мертв, но его скелетные остатки источали богатую ауру и дыхание дракона, придавая ему мерцающее ощущение света.

Как Нин Тао смотрел на скелет истинного дракона, вышедшего из богов, он мрачно сказал в своем сердце: "Все легендарные божественные звери не могут спастись от смерти, и я так много работал, чтобы практиковать, но в конце концов, я все еще не могу спастись от смерти".

Неудача поражает уверенность в себе и может отбить у человека охоту.

Больше всего человеку после неудачи нужно утешение, но здесь нет никого, кто мог бы его утешить. Он был рожден, чтобы быть сильным, и даже когда он вернулся в Бай Цзин и Цинь Чжуй, он не искал их утешения. Как он, мужчина, столп семьи, мог бежать к своей женщине за утешением, когда столкнулся с небольшой неудачей? Это было бы слишком много кисок.

Я не знаю, почему, сидя на дне моря в одиночестве в депрессии и невыносимости, в непредвиденное время, два несравненно интимных и знакомых лица беззвучно появились в сознании Нин Тао.

Скончались отец и мать.

Горькая улыбка всплыла в уголке рта Нинг Тао, когда он пробормотал себе: "Папа, мама, разве ваш сын не бесполезен? Я даже не могу победить себя, как я могу преуспеть? Кроме того, ежемесячная арендная плата за клинику - это борьба за жизнь и смерть для меня, и я так устала... иногда я больше не хочу ее держать...".

Отец и мать смотрели на него с улыбками на лицах, но ничего не говорили.

Глаза Нинг Тао были немного влажными: "Да, вы, ребята, такие, какими я вас представлял, вы даже не будете со мной разговаривать, даже если вы и будете со мной разговаривать, это все равно мое собственное воображение..."

Мысли внезапно прекратились.

В этот момент Нин Тао, казалось, понял что-то важное, с ошеломительным выражением лица, а через несколько секунд он вдруг засмеялся, как нервный человек: "Очень простой вопрос, но я так долго находился на сложном и неправильном пути"!

Он снова вошел во внутренний мир.

В момент, когда Нин Тао вошел в мир внутри своего тела, он также спустился из пустоты и стоял рядом с дворцом Най Мару, глядя на него молча.

"Я разобрался". Нинг Тао сказал.

"Я разобрался". Гэндзи повторил свои слова.

Нинг Тао усмехнулся.

Юань Инь тоже улыбнулся.

Нин Тао сказал, когда он шел к Младенцу Юаня: "Ты вырос и силен, как и я. На самом деле, ты - это я, и до того, как я увидел в тебе врага, даже врага, которого нужно было преодолеть. Это не сила, а мудрость, это восприятие того, что человек побеждает самого себя, не говорите ли вы?".

Юань Инь также подошел к Нин Тао и сказал то же самое.

Нин Тао ускорил свой темп, но его тон стал более спокойным: "Ты - Младенец Юаня, ты должен покинуть свое тело, чтобы означать, что я вхожу в царство вне тела". Так что тебе нужно уходить, а я останусь."

Гэндзи также ускорил темп и сказал то же самое.

Когда слова упали, Нин Тао и его Младенец Юань столкнулись лоб в лоб, и на этот раз он не делал никаких атакующих движений, не существовало ни одной мысли о нападении. Он даже не подумал о младенце Юаня, он просто пошёл вперёд. В тот же момент они с Юань Ином перекрылись, без всякого ощущения физического столкновения. После этого он продолжал идти в сторону дворца "Грязевые пилюли", в то время как Юань Инь шел в том направлении, откуда пришел.

Бегло взглянув, Нин Тао остановился на своем пути и оглянулся на Юань Иня.

В то же время, Юань Инь также остановился на своих треках и оглянулся на Нин Тао.

Тот же решительный и спокойный взгляд во всех четырех глазах.

Нин Тао улыбнулся и внезапно повернулся назад, развернувшись и сделав вертикальный прыжок в сторону Дворца грязевых пилюль.

Ничего себе!

Нин Тао выкопал себя головой вперед во дворец грязевых пилюль, черная и белая духовная энергия, пульсирующая со всех сторон, его видение мгновенно погружается во тьму, за которой следует его сознание. Он чувствовал себя так, словно упал в темный водоворот, который вращался вместе с ним так быстро, что это привело его в ад!

Однако весь процесс завершился всего на секунду или две.

Тонкое флуоресценция вошла в глаз, сияние, которое исходило от скелета истинного дракона. Нин Тао повернул голову, и молодой человек, сидящий на камне с ножкой доски, снова вошел в его поле зрения.

Это он.

Не в себе.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**0520 Глава 0520: Путешествие для первенцев**

0520 Глава 0520: Первый ребенок отправляется в путешествие, чтобы покончить с собой и достичь первого младенца.

Это то, что Нин Тао понял, если он не закроет старое "я", как он может достичь нового "я".

Это может показаться простым, но это философия духовности, и сколько людей способны отпустить себя?

Вскоре, в дополнение к возможности видеть вещи, Нин Тао снова узнал, что его Младенец Юань также обладает чувствами. Он чувствовал поток ауры, и это было похоже на прохладный ветерок, проносящий снежинки сквозь его кожу, очень нежно и комфортно.

То, что он чувствует сейчас, это не ощущение тела, потому что у него нет ни кожи, ни глаз, ни ушей, ни носа, ни рта, поэтому то, что он видит, слышит, обоняние и чувствует, является "духовным смыслом" души, более высоким уровнем чувственного существования.

Например, прямо сейчас он мог ясно чувствовать ауру, проходящую через Тело Младенческой Энергии Юаня, и он никогда раньше не захватывал такого чувства, оно было очень новым.

"Ха, что это?" Вскоре Нинг Тао увидел на коже своего тела золотой свет, усеянный звездами - то, чего раньше никогда не видел.

Нин Тао приблизился к своему телу и протянул руку, чтобы схватить золотое пятно света, но когда он явно схватил его, оно выскользнуло из задней части его руки. Он замер на мгновение, а затем потянулся за плечи своего тела, только чтобы его рука прошла через них. В тот момент он чувствовал, как его кровь течет в плечах, ощущение было похоже на то, как положить руку в горячий источник, это было удивительно.

После короткого момента удивления и недоверия, Нинг Тао вдруг понял: "Я всего лишь кусок энергии сейчас, у меня нет настоящего тела, у меня более высокий уровень духовного осознания, но я не могу ничего подобрать, я могу проникать в объекты, даже если........".

С одной мыслью, Нинг Тао внезапно плывет по направлению к истинному скелету дракона. Оставив пространство трещин от воды, поддерживаемое облачениями Небесных Сокровищ, он почувствовал присутствие морской воды и произвел на него ощущение затухания, но это ощущение затухания было почти ничтожным, как у человека, идущего против ветра.

Настоящий скелет дракона повернул глаза и подошел близко, голова больше, чем у грузовика.

Без малейших колебаний, Нинг Тао выкопал голову. Чувство увлажнения усиливается, когда энергетическое тело Младенца Юаня проникает в кости дракона, что может быть похоже на ощущение того, что человеческое тело не находится в воде, с ощущением увлажнения, но также и незначительным.

Войти в киль было похоже на вход в мир фантастических кристаллов.

Это середина, а не середина, потому что нет места.

В его аурическом видении, были зерна материала, который формировал кости дракона перед ним, они были кристально чистыми и содержали чрезвычайно богатую ауру, а также многие энергии, которые он никогда не видел и не чувствовал раньше, они источали древние и таинственные ауры, как старинные одеяния спать в грязи и песке, он видел их и чувствовал их, но он не знал, что они были.

Вдруг снова появилось это золотое пятно света.

Когда Нин Тао шёл вперёд, его детское энергетическое тело Юань прошло сквозь зёрнышко молекул, купленных в киль, казалось, что всё его тело погружено в воду, и он шёл под водой. Но он, очевидно, был намного быстрее, в зависимости от того, как быстро он хотел ехать. И посреди киля, он не хотел ехать слишком быстро, он хотел узнать больше.

Нин Тао быстро подошел к нескольким золотым пятнам света и уставился прямо на них, наблюдая за ними, он быстро обнаружил, что эти пятна света были те же самые золотые пятна, которые он только что видел на своем теле.

Это удивило его: "Что есть у Истинного Дракона на его теле, как я могу иметь его на своем? Подожди, это может быть... это как-то связано с тем маленьким куском драконьей роговой кости, который я взял для Бай Цзина?"

В то время его это не волновало, но теперь, когда он думает об этом, он не может придумать никакой причины.

Он сдержал сюрприз в сердце и протянул руку, чтобы схватить золотые световые пятна, но хотя его рука схватила их, золотые световые пятна вытекли из задней части его руки, когда он собирался их вернуть. Он был уверен, что сделал ход, но те несколько золотых пятен света даже не сдвинулись с места.

"Что это, черт возьми, за штука?" Нин Тао подошел ближе, чтобы увидеть, но те немногие золотые пятна света были слишком малы, даже его экстрасенсорное зрение не могло видеть ясно, его сердце вдруг вспыхнула мысль.

Это была эта мысль, и как только она двинулась, младенческое энергетическое тело Нин Тао внезапно уменьшилось. Теперь он был существом в виде энергии души, и он мог стать очень маленьким и крошечным, даже сжимая свое энергетическое тело до размера молекулы, если бы он захотел. Если бы он хотел стать больше, он даже мог бы стать таким же большим, как особняк.

Как только тело младенца Нин Тао сократилось, молекулы киля вокруг него стали больше, и в мгновение ока он стал одной из этих молекул, и в его ушном зрении, любая молекула киля была такой же большой, как он был, как если бы это был алмазообразный гигантский кристалл, расположенный перед ним.

Эти несколько зерен золотого света также стали больше, как если бы они были несколько взрослых рубинов, представляя себя перед ним.

На этот раз он увидел это ясно.

Эти немногие зерна золотого света были не веществом, из которого состоит киль, а кристаллической энергией. Источником дракона qi, излучаемого костями дракона, была также кристаллизация этих золотых светил, излучающих энергию.

Нин Тао снова протянул руку, чтобы прикоснуться к рубиновому энергетическому кристаллу, на этот раз его рука все еще ловит пустую. Однако из-за размера молекулы его рука не касалась молекулы киля, а была полностью погружена в рубиноподобные энергетические кристаллы. Как раз в тот момент, пламенное чувство пришло через его душу, это было так, как будто вся его душа вот-вот будет сожжена, очень больно!

Нин Тао осквернил и убрал руку, его рука не была травмирована, как он тайно размышлял: "Энергетические кристаллы в костях дракона, являются ли они духовными кристаллами перед истинным драконом? Или это что-то другое? Было бы неплохо выбрать один назад и позволить этому парню из Bug 2 диагностировать его, но, к сожалению, я не могу поймать его вообще".

Если вы возьмете его обратно, вы сможете поставить диагноз. Но проблема в том, что ты не можешь выбрать его вообще, так что идея - всего лишь мысль.

"Не могу принять, но мое тело принимает некоторые, что доказывает, что я могу поглотить, интересно, если мой младенец Юань может улучшить эту энергию?" Такая мысль снова всплыла в голове у Нинг Тао.

Утончение энергии, которая принадлежала дракону, было очень смелой, если не сумасшедшей, мыслью.

Однако после того, как эта идея пришла в голову, Нин Тао воплотил ее в жизнь, даже не задумываясь о последствиях. Он скрестил ноги и сел перед энергетическим кристаллом, который был чуть больше, чем его Младенческое Энергетическое Тело Юаня, и начал управлять Техникой Духовной Культивирования Огня Ледяного Огня.

Он не думал об этом, на самом деле он не был настолько храбрым, чтобы попробовать неизвестное. Скорее, он отличался от других культиваторов и демонов тем, что культивировал Небесное Дао, используя для культивирования Ци добра и зла вместо Духовного Ци, и у него даже не было большой надежды на себя, чтобы усовершенствовать эту энергетическую кристаллизацию, принадлежавшую Истинному Дракону, он просто хотел попробовать.

Но именно с этой попыткой из энергетических кристаллов переполнилась золотая сила и зарылась в его рот и нос. В тот момент он почувствовал, как будто все его младенческое энергетическое тело Юаня было воспламенено, крайне болезненно. Однако, так случилось, что он управлял технологией Духовной Культивации Ледяного Огня, которая принесла свой собственный охлаждающий атрибут, поэтому он охлаждался после того, как ему было жарко некоторое время, и чувствовал себя именно так, как надо.

"Как я могу поглотить энергию настоящего дракона? Я также могу использовать ауру, хотя это только для очищения телосложения и повышения духовности врожденной духовности, энергия этого истинного дракона должна быть формой энергии выше, чем аура, и это нормально для меня, чтобы уточнить и поглотить его ........" Нин Тао думал в своем сердце, но он не знал, какая польза есть в уточнении энергетических кристаллов, принадлежащих этому истинному дракону, в конце концов, он только уточнил и впитал так немного, это было только начало.

Прошел час..............

Энергетические кристаллы Истинного Дракона перед его глазами только сжимались, и казалось, будто кусок красного твердого льда на некоторое время был помещен на солнце, таял.

Куда делась энергия, которая очищалась?

Нин Тао быстро нашел ответ, и он обнаружил, что у него есть еще немного золотого провода в теле младенца Юань Энергия.

Но именно существование этой маленькой золотой проволоки заставило его почувствовать, что его Тело Младенческой Энергии Юаня было более стабильным, и что маленькая золотая проволока была похожа на веревочную сетку, которая укрепляла его Тело Младенческой Энергии Юаня.

Это открытие взволновало его, так как, насколько он знал, знания о культивировании, связанные с младенцем Юань. Обычно, первенец культивируемого гения на самом деле очень хрупок после выхода из организма, потому что аура усиливает ощущения от внешнего мира, и даже обычный солнечный свет на первенце будет чувствовать себя как ревущий огонь, и будет болеть через долгое время. Но после того, как он "укрепил" своего младенца юаня, его младенец юаня, очевидно, будет более мощным, чем младенец юаня от обычного культиватора или демона, и сможет адаптироваться к большему количеству окружающей среды, поэтому нет уверенности в том, что он сможет даже подобрать вещи в будущем!

Размышляя немного, Нинг Тао оставил настоящий скелет дракона. На самом деле он хотел потренироваться некоторое время, но его младенец уже был "полон" и не мог продержаться дольше.

Нин Тао вернулся в свое тело, посмотрел на себя и не мог не улыбнуться: "Почему ты такой красивый и выдающийся?".

Чувство, что ты можешь смотреть на себя вдали от своего тела, поистине удивительно.

В шутку Нин Тао погрузился головой вперед во дворец грязевых пилюль в бровях.

Бряк!

Сознание вибрировало, Нин Тао открыл глаза, и все чувства вернулись в норму.

Первенец выходит, чтобы закрыть эго, и возвращается, чтобы пробудить эго, а первенец "спит".

Дверь удобства открылась, и когда Нин Тао снова вошел и вышел из двери удобства, он был над горой.

Ворчащий Тенгу был на его стороне.

Он управлял кровавым замком, на котором остался рычащий собачий клык.

"Папаша, этот парень в долине, и он хитрый, и я следовал за ним днем и ночью, чтобы добраться сюда." Рычащий собака открывает двери к горным дорогам.

Нинг Тао посмотрел вниз и в центре долины была военная база. По периметру были построены башни, каждая из которых имела под дулом пистолета хорошо вооруженного человека, и патрули с базы. На поляне в центре базы десятки людей проходили военную подготовку, но те, кто проходил подготовку, были не солдатами, а группой детей в возрасте от нескольких до подростков.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 0521 В первый раз.**

Глава 0521 Первое владение В эту половину времени Гунда сторона Нинг Тао была занята своими делами, в то время как рычащий Небесный Пес искал для него пациента клиники. Нелегко найти пациентов с добрыми мыслями и заслугами, но пациентов со злыми помыслами и грехами в этой разоренной войной стране очень много.

За последние полмесяца Нинг Тао отправился в путь только после того, как Рычащий Небесный Пес нацелился и определил местоположение цели, всего пять раз до и после, но он уже заработал 7115 очков злых мыслей и грехов, и сотни людей были спасены. За этот период те, кто был ранен среди тех, кого он спас, также внесли 321 балл доброй воли в его пользу. В сочетании с 928 очками на бамбуковом эскизе книги, он заработал 8 364 очков, 7636 очков не хватает на 16 000 арендной платы.

Подсчитано, что бизнес составлял около десяти тысяч, а с десятью днями до него стресс был гораздо меньше.

В этом месяце клиника была модернизирована, и его давление в основном было связано с тем, что программа Доброго Самаритянина только начиналась, у Цинь Чжуя и Бай Цзина не хватало опыта и не было запущено сразу несколько программ Доброго Самаритянина. В будущем, после того, как Цин Чжуй и Бай Цзин приобрели опыт и Благотворительная компания Шэньчжоу находится на правильном пути, его стресс будет гораздо меньше. Представьте себе, сколько на него будет давить, когда каждая программа для хорошего человека принесет ему много хороших мыслей и заслуг, и ему просто придется "охотиться" на плохих парней, как он это делает сейчас.

"Папаша, ты хорошо выглядишь, с тобой что-то хорошее случилось?" Рычащая небесная собака, похоже, заметила какие-то изменения в теле Нинг Тао.

С движением в сердце Нинг Тао снял взгляд с военной базы в долине и посмотрел на рычащего небесного пса: "Что ты нашёл?".

Рычащий собака на мгновение подумал, прежде чем сказать: "Я не могу сказать, просто... такое ощущение, что ты великолепен".

Нинг Тао: ".........."

Рычащий клык записал: "Я не льщу, я действительно чувствую тебя великолепно, это как... это как... я не могу сказать, это так величественно".

Такое описание напомнило Нин Тао о his俢 среди костей дракона, и его сердце тайно сказало: "Может быть, я рафинировал истинную энергию дракона, и с определенной точки зрения понял, что я тоже осквернен энергией дракона"?

"Pops"? Что с тобой?" Рычащий собака любопытен.

Только тогда Нин Тао собрал свои мысли: "Мой Младенец Юань уже способен выйти из тела".

"Гав!" Ворчащая собака с неба имела глупое выражение: "Несколько дней назад хозяин все еще говорил мне, отец, что ты боишься, что потребуется год, чтобы возделывать вне тела, но ты позаботился об этом через полмесяца, неудивительно, что мы с тобой только что посмотрели на тебя и почувствовали себя по-другому, оказывается, в этом и есть причина".

Ревущий Небесный Пес поклонялся Чену Пинг Дао как своему учителю, что также было чем-то, что случилось за эту половину месяца. Нинг Тао был за это, потому что у него не было времени научить выращиванию собак рычащего неба, и в лучшем случае, он мог только дать ему возможность усовершенствовать эликсир. Чен Пинг Дао любит собак так же сильно, как и свою жизнь, и так любит завывать собак.

Нинг Тао протянул руку помощи и погладил голову рычащего Небесного Пса, улыбаясь, как он сказал: "Ты одарен и умен, и твои корни и кости чисты, до тех пор, пока ты готов усердно трудиться, ты сможешь возделывать себя в царство первенца". На этот раз ты останешься здесь и будешь охранять мое тело, пока я спущусь и посмотрю".

"Хмм." Ворчащий Небесный Пес ответил, а затем уставился прямо на Нин Тао, как будто хотел увидеть, как Младенец Юаня Нин Тао выходит из его тела своими собственными глазами.

Нин Тао скрестил ноги и сел, сжимая и щелкая обеими руками пальцами цветка, и вошел во внутренний мир с позой Сидящего Лотоса Гуаньинь. С успехом последнего, на этот раз он не делал никаких обходов. Войдя во внутренний мир, он направился к дворцу Нудемару.

Юань Инь пошёл в направлении Нин Тао головой вперёд.

Одного я проникал вместе со вторым, без всякого чувства демпфирования.

Нинг Тао выкопал голову в черно-белом дворце грязевых пилюль, а в следующую секунду из его тела вышел первый ребенок. Он увидел собственное тело, и рычащий собака присела напротив него, уставившись прямо на него.

Тот факт, что глаза собаки, рычащей в небе, нисколько не двигались, когда Юаньбаби был вне тела, указывает на то, что она не могла видеть Юаньбаби.

Нинг Тао осторожно сказал: "Рев на небесах, ты меня слышишь?"

Уши рычащего собаки даже не дёргались, что означало, что он тоже его не слышал.

Нин Тао протянул руку и снова коснулся головы собаки, его рука напрямую проникла в голову рычащего неба собаки, рычащего неба собаки до сих пор не было никакой реакции, сохраняя при этом осанку, уставившись прямо на него.

Нин Тао сделал длинный прыжок и спрыгнул со скалы, ветер дул сквозь тело Юань Младенческой энергии, ничего не беря с собой, и половина из них не осталась. Он ясно видел, как он падает вниз, не чувствуя присутствия гравитации. В конце концов, теперь он был всего лишь куском энергии, ничтожной даже при весе.

Военная база в долине закрылась.

"Стоп!" Нин Тао переместил мысль, и после этой мысли, тело младенческой энергии Юань мгновенно остановился в пустоте. Высота составляет около десяти метров от земли, и на этой высоте видна вся военная база.

Бах, бах, бах...............................

Выстрелы были оглушительными, солдаты-кукольники стреляли по метке из своего оружия. Некоторые дети выглядят испуганными, но боятся остановиться. Некоторые дети выглядели взволнованными и выпустили звериный рев, когда стреляли.

В других местах эти дети должны учиться в школе, изучать науку и культуру. Но вот они, благодаря таким тренировкам, превратились в страшных солдат-подростков на поле боя. Потому что страх ребенка перед смертью слаб, а идти на войну - хладнокровный убийца, не боящийся смерти!

Глава этой военной базы по имени Омсер в прошлом был профессиональным наемником в Европе, участвовавшим в нескольких военных операциях против Ближнего Востока. Вернувшись в Гунд, он сформировал собственную повстанческую армию, а несовершеннолетние солдаты под его началом заставили людей говорить.

Оомс был целью этой охоты.

"У меня кружится голова, я знаю только имя, не видел настоящего человека, кто такой Оомсей?" Нинг Тао вдруг вспомнил этот вопрос, он хотел вернуться к своему телу и попросить рычащую небесную собаку узнать больше о ситуации с Оомсом, но, подумав об этом какое-то время, он сдался.

Выход Генбея из тела было равносильно добавлению нескольких новых способностей к нему, таких как незаметность, проникающие стены, супер-проникновение, и так далее, и он должен был понять эти способности и овладеть ими. Теперь у нас есть возможность узнать о мета-мальчике и поупражняться в мета-мальчике.

"Интересно, можно ли использовать мое искусство видеть и нюхать в штате Юань Младенец?" Нинг Тао быстро придумал решение.

С такой мыслью он инстинктивно отреагировал, чтобы пробудить свой хороший нос и глаза на состояние взгляда и запаха. Как раз в этот момент в его поле зрения появилось прецессионное погодное поле. Толстая злая атмосфера заполнила поле вооруженных людей, в том числе молодых солдат, которые собрались вместе, давая ему ощущение, что это было похоже на черный туман, который окутывал военную базу.

А потом появились запахи, десятки тысяч из которых влились ему в ноздри, более четкие и микроскопические, чем раньше.

Это было странное явление, у него не было настоящих глаз, не было настоящего носа, и он мог видеть более четко, чем настоящие глаза, и со случайным взглядом он мог видеть даже форму пыли на земле, даже зазор между пылью и пылью! У него не было настоящего носа, но запахи, которые он мог чувствовать, были более ясными и точными, и он даже мог чувствовать молекулы запаха, проходящие между его ноздрей.

Это то, на что способно Духовное Сознание. Духовное Сознание - это своего рода видение, идущее прямо к сущности объекта, которое проявляется в скелете истинного дракона, который может видеть молекулы, составляющие скелет, и даже энергетические кристаллы истинного дракона. Другими словами, если бы он смотрел на него во плоти, то не смог бы увидеть молекулярную структуру объекта, как бы он ни поднимал телескопическое состояние глаза. Кроме того, он не мог почувствовать присутствие молекул запаха, используя состояние обоняния носа, а в состоянии первенца даже мог проанализировать состав и пропорцию предмета по запаху!

На первый взгляд, черный, как чернила порочный Ци сразу же "выделился" среди многих порочный Ци, который был пойман Нин Тао.

Неудивительно, что это будет первое поле Омсер.

Внезапно мимо пролетела колибри, направляющаяся к тому месту, где был Омсер. Дом Омезай - самое "роскошное" здание на этой военной базе, небольшое двухэтажное здание с чайным стеклом и ярко окрашенными стенами и крышей. В задней части этого небольшого здания был сад с разноцветными цветами в полном расцвете.

Колибриолет явно направлялся в тот сад.

Но именно появление этой колибри заставило Нин Тао вдруг задуматься о другом. С шумом ума, Юань Инь налетел на колибри, как ястреб, охотящийся за едой!

колибри даже наполовину не отреагировали.

Нин Тао повернул глаза и догнал его, сжимая тело младенческой энергии Юаня и зарывая голову в лоб колибри.

колибри вздрогнули, внезапно потеряв контроль над своим телом и упав прямо на землю.

Верхняя часть тела, она также была новаторской первой для Нинга Тао, и он не знал, что делать. Увидев колибри, он подумал об оранжевой кошке, которой обладала бессмертная кошка Духа. То, на что способен Бессмертный Духовный Человек, он не верил, что не может этого сделать, поэтому его первая мысль, когда он увидел колибри, заключалась в том, чтобы трахнуть его.

Он мог войти в мозг колибри, и все, что он мог видеть, это вены, распределенные как реки, с кровотоком, и белые ткани мозга, с чего начать контролировать тело колибри?

Внезапно слабая аура вошла в поле зрения Нинг Тао.

У всех вещей есть духи, и даже муравей с собственным душевным сознанием будет иметь ауру. Эта аура, которая на самом деле является дыханием, освобожденным душой, несколько похожа на ауру неба и земли, но не совсем похожа на ауру неба и земли.

"Это ты". Оттенок смеха появился из угла рта Нинг Тао и набросился на то место, где находилась душа колибри.

Как будто через стену защиты, а затем прямо к жилищу души колибри. Как только вошёл младенец Юань Нин Тао, душа колибри потеряла сознание, и в тот момент, когда она потеряла сознание, духовное сознание Нин Тао распространилось во всех направлениях, контролируя своё тело.

Верхняя часть тела, это так просто.

Бряк!

Свободно падающая колибри внезапно встряхнулась, расправила крылья и снова полетела.

колибри уже не колибри, а Нинг Тао.

Но впервые, и летая как колибри, Нинг Тао совсем не был с ней знаком и не мог уловить чувство равновесия. Он не улетел далеко, пока не врезался головой в столб полезного ископаемого и не упал на землю. Если бы это была душа колибри, я боялся, что это займет у него полминуты, чтобы оправиться от этого воздействия, но его младенец Юань был в десять тысяч раз сильнее, чем душа колибри, и это воздействие не будет иметь никакого влияния вообще.

Нин Тао просто прыгнул с земли, взмахнул крошечными крылышками и снова полетел к тому маленькому зданию.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 0522 Борьба колибри**

Глава 0522 Борьба Хаммингбёрд Двери и окна небольшого здания были плотно закрыты, а окна нарисованы таким образом, что вид изнутри был не виден. Под парадными ступенями гостиной небольшого здания стояли два вооруженных человека с автоматами АК и ожесточенными лицами. Один из них курил, а другой говорил о чем-то, поглаживая во рту.

Нин Тао хлопнул крыльями и приземлился на балконные перила второго этажа, двое вооруженных людей нашли его, но ему было все равно. В конце концов, кого волнует колибри? Но он также не мог понять, что говорили эти двое вооруженных людей, и это не имело значения.

Крик девушки доносился из комнаты на втором этаже здания, голос казался детским и полным страха и отчаяния.

Нин Тао взглянул на него, а затем развернул крылья к одному из вытяжных вентиляторов на стене.

По какой-то причине этот вытяжной вентилятор не работал, и ему посчастливилось пролететь через зазор между лопастями.

В комнате, в комнате, было тошнотворное изображение чернокожего счастливчика, исполняющего чудовищный поступок в отношении девочки-подростка.

Нинг Тао хлопнул крыльями в воздух и завис, чудовищное поведение чернокожего человека оживляет его злую сторону.

Как оказалось, именно эта пощечина заставила его понять, что его рука вместе с ладонью - это всего лишь крылья колибри. Он ударил чернокожего по затылку, но этой силы не хватило, чтобы остановить злые дела чернокожего.

Но чернокожий был настолько бдительным, что сделал паузу и оглянулся назад. Потом он увидел что-то парящее позади него, и это был колибри. С размахом его руки, пощечиной.

Нинг Тао уклонился, чтобы уклониться, и поток воздуха от этой пощечины привел к тому, что его тело потеряло равновесие и чуть не упало.

Этим черным человеком был Умсе, начальник этой военной базы, судя по темно-черным, похожим на чернила злодеяниям его предшественника по полю.

Омсе ругал и продолжал свои чудовищные пути.

Нин Тао был в ярости, но смотреть на него он мог только сухим взглядом, теперь он был только колибри, как колибри мог победить сильного черного, который весил не меньше двухсот фунтов?

Это неудачное действие также заставило его понять одну вещь, что в случае верхней части тела Юаньбэя у него не будет ни средств, ни лестницы под ногами, ни летающих игл в сто ступеней, ни даже кошачьего кулака и случайно. Все, что он мог использовать, это способности, которыми обладал его Младенец Юань, и хотя его Младенец Юань был все еще слаб на данный момент, он очень мало знал о своем Младенце Юань, и ему все еще нужен был процесс ознакомления и упражнений.

Омсер несколько раз отрубил, потом успокоился, оставил девушку и зажег сигарету.

Бедняжка залезла в мяч, всхлипывая беззвучно.

Нинг Тао ненавидел убивать Умсе сразу, но теперь он был просто колибри, и совсем не подходил Умсе.

В этот момент кто-то кричал внизу, но я не мог понять, что сказал этот человек.

Умсе надел штаны и обувь и подошел к двери, а когда добрался до нее, подхватил штурмовую винтовку АК, которая была установлена у подножия двери, открыл дверь и вышел, а конец сигареты, которую он не закончил курить, случайно упал на пол.

Глаза Нин Тао приземлились на сигаретный окурок, и вдруг ему пришла в голову идея. Он прилетел в сторону сигаретного окурока, поднял его во рту и снова вылетел через зазор в вытяжном вентиляторе.

Никто не заметил в небе колибри с сигаретой во рту.

Нин Тао висел в воздухе всего несколько секунд, прежде чем нашел место, куда хотел пойти, а именно склад. Такая военная база не могла бы обойтись без собственного склада боеприпасов, от которого воняет дымом и который, несомненно, является арсеналом этой военной базы.

Дверь арсенала была плотно закрыта и охранялась не только несколькими вооруженными людьми с оружием, но и боевой машиной, переоборудованной из пикапа и оснащенной тяжелым пулеметом. За этим тяжелым пулеметом находился пулеметчик, который проявлял бдительность и был готов вступить в бой в любой момент.

Однако вооруженные люди даже не подняли головы, когда Нинг Тао пролетел мимо них.

Нинг Тао пролетел прямо через щель под елочной крышей склада.

На складе было складировано большое количество оружия и боеприпасов, а на верстаке хранились инструменты и материалы для изготовления бронежилетов. Рядом с этим верстаком находится пара жилетов для бомб, которые были сделаны, и пара жилетов для бомб, которые сделаны из Рэя. трубы. Медицинские наборы. Размеры этих жилетов для бомб, очевидно, для детей.

"Черт, это просто садизм!" Нинг Тао не мог не проклясть и улетел прямо на верстак, а затем зажег жареную грязь с сигаретой во рту. Ведущая в пакете лекарств.

хихикать................

Проводник искрится и быстро укорачивается.

Нинг Тао вылетел из щели в карнизе и окунулся головой в клочок травы. Как раз в тот момент, его младенец Юань отказался от контроля колибри и улетел в небо одним махом.

Бряк!

Внезапно раздался сильный взрыв, и крыша склада боеприпасов внезапно была поднята в небо. Затем последовала серия более жестоких мученических взрывов, звук взрыва был сильным, весь склад мгновенно сравнялся с землей, разбитые куски настенной плитки, всевозможные пули, даже ракеты из базуки тоже просочились наружу.

Вооруженные люди, охранявшие склад боеприпасов, были разорваны на куски взрывной волной и оставлены в кровавом беспорядке, прежде чем они смогли прийти в себя. Даже модифицированный пикап был поднят в небо и превратился в большой огненный шар, который пролетел около десятка метров, прежде чем упал на землю.

Вся военная база была в хаосе, некоторые бежали в панике, некоторые стреляли в окружающие горы, некоторые были еще живы от шальных пуль, боролись, чтобы выползти, в то время как взывали о помощи. Образ, как ад на земле, умопомрачает.

Как только прозвучала серия взрывов, Нинг Тао вернулся к своему телу.

Рычащий Скайхаунд стоял на краю скалы и смотрел на военную базу посреди долины. Если бы не серия взрывов, он бы продолжал пялиться на позу Нин Тао, ожидая, когда из его тела выйдет Младенец Юаня отца, но до тех пор, пока Младенец Юаня Нин Тао не вернулся в свое тело, он даже не заметил этого.

Нин Тао открыл глаза, и прежде чем встать, он увидел небо, прорывистое огнем и дымом из долины, и звук сильных взрывов сотрясал небо и землю, даже гора дрожала.

"Рёв Скай, готовься к работе". Нинг Тао сказал.

Только тогда Ворчащий Небесный Пес понял, что Нинг Тао вернулся, нервно обернувшись, чтобы посмотреть на Нинг Тао с удивительным выражением года: "Старейшина Отец, ты.............................".

Нин Тао встал и подошел к краю скалы, с видом на военную базу в долине, которая превратилась в огненное море, и в то же время сказал: "Я бросил сигаретный окурок в их арсенал, надеясь, что Омсе вскоре прогонит его вместе со своими людьми и укусит, не навредит его жизни".

"Понял". Рычащая небесная собака кивнула головой, благоговейное божественное сияние в ее глазах.

Нин Тао внезапно открыл рот и громко засмеялся: "Хахаха.......................................................".

Ворчащая небесная собака на мгновение замерзла, а затем открыла пасть и лаяла: "Ой...гав!".

Человек и собака призраки, звук, эхом раздающийся через долину.

На военной базе, не найдя нападавших, громогласный Оомс посмотрел на скалу, где находится Нин Тао и рычащий собачий клык, смех Нин Тао упал ему в уши, что эквивалентно злобной насмешке, увидев фигуру Нин Тао, он гневно рычал, конец автомата АК в его руках - выстреленная в прошлом граната.

К сожалению, этот обрыв был вне зоны досягаемости пули. Теоретически пуля штурмовой винтовки АК может пролететь 800 метров, но боеголовка уже без звезд. Омсе нацелился на Нинг Тао, но на расстоянии нескольких десятков метров камни были разбрызганы звездчатыми искрами, их траектория вне килтера.

"Убейте его!" Омсе помахал пальцем штурмовой винтовке АК и ворвался с военной базы вместе с мужчинами.....

Часом позже.

В горах лежат трупы, одни с вырванным когтем сердцем, другие с отрывистыми острыми зубами, третьи с сорванной крышкой Небесного Духа.

Двое вооруженных чернокожих мужчин, выстреливших пулями, в ужасе посмотрели на большую золотую собаку, которая медленно приближалась к ним.

Один из этих двух черных вооруженных людей является Omse, прежде чем привести людей, чтобы убить Нин Тао, он все еще фантазии о том, как пытать Нин Тао, чтобы разгадать ненависть его сердца, но пока смерть его людей только оставил один из про-охранников, он не мог видеть лицо Нин Тао, только эта собака с золотыми волосами, но это, казалось бы, обычная собака убила десятки вооруженных людей, которых он вывел из дома!

Это адская собака из ада?

Боюсь, это вопрос, который Омсе сейчас больше всего пытается выяснить.

ЩЕЛКНИТЕ...............

Охранник нажал на курок, но звук был слышен как пустой звук.

Рычащая небесная собака внезапно сделала прыжок, и ее тело в воздухе превратилось в золотую тень, а когда она снова остановилась, ее пасть уже укусила в шею охранника.

Ка-чау!

У него была сломана шея, и пропал большой кусок плоти и крови, и кровь выливалась из шеи охранника, который протянул руку, чтобы скрыть ужасную рану, но где он мог ее еще скрыть? Всего за секунду или две он упал прямо на землю, его ноги постоянно дергались.

Омсе упал на колени, прихрамывая обе ноги.

Рычащий собака набросился на плечо Ормса и укусил его.

"А..." в ужасе заплакал Олмсе, но как раз тогда он увидел, как из-за дерева вышел китайский юноша с маленькой коробкой на спине, с улыбкой на лице, и сказал ему в тревожном тоне: "Хочешь ли ты к врачу?

В этот момент все чувства в сердце Омсе объединились в одном предложении.............

Я смотрю на тебя!

"Я очень хороший врач, и я могу исцелить вас, поверьте, если вы пообещаете принять мое лечение." Нинг Тао выглядел вежливым.

"Что ты............................!" Прежде чем Умсе смог закончить предложение, рычащий собака снова укусил его за бедро, еще один кусок мяса пропал с бедра.

"Будет плохо, если ты не получишь лечение." Нинг Тао сказал.

Где был Омсер, который осмелился наполовину колебаться: "Я принимаю... ты заставляешь свою собаку остановиться..."

Нинг Тао засмеялся, сделка была снова заключена.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 0523 Цзян Хао из таможни**

0523 Глава Цзян Хао из ворот жатвы, счета книги бамбука набросок на 3112 пунктов дополнительных медицинских расходов, все это из тела Оомсе злых мыслей и грехов. В теле человека столько злых мыслей и грехов, что, что бы он ни делал в прошлой жизни, почему возмездие откладывается, Нин Тао здесь определенно не отпустит.

Зеленый дым отступил, а Умсе все еще был в коме. Нингтао однажды проткнул Омсеру голову тяжёлой небесной иглой. Ormse может умереть в коме, или он может проснуться и бороться некоторое время, но в любом случае он умрет в клинике за пределами неба, рассеянный.

Затем Нинг Тао вернулся в эту долину и вместе с Рычащей Небесной Собакой спас десятки молодых девушек, которые были разграблены на этой военной базе, включая девочку-подростка, которая была изнасилована Омсе. Некоторые из них были ранены в результате взрыва, и он исцелил раненых девочек, и его отдача была вознаграждена, и он заработал 163 очка добрых дел от них.

Потребовалось несколько пациентов, чтобы заработать 163 очка за добрые мысли, а Омессе - злой человек с 3112 очками за злые помыслы и грехи, и именно в этой неловкой ситуации он сейчас оказался. Злые мысли и грехи легко заработать, более чем достаточно, чтобы сделать его разборчивым. Однако заработать "Добрую Самсутру" было слишком сложно, и из-за балансирующего механизма клиники ему снова пришлось зарабатывать примерно столько же "Доброй Самсутры".

Если бы он мог заработать все злые помыслы и грехи, то ему не понадобилась бы какая-нибудь программа добрых людей, чтобы приехать на несколько дней в Африку или поехать на Ближний Восток на мероприятия, не говоря уже о 16 000 арендной плате, даже 100 000 арендной плате легко бы покрыли ее. Тем не менее, как вещи стоят сейчас, независимо от того, как высока арендная плата, на самом деле ему нужно было заработать только половину или чуть меньше хороших мыслей заслуживает, и не нужно думать о злых помыслах грехов вообще. Думаю, мир стал для него таким удобным.

Нинг Тао и Ворчащий Небесный Пес послали дюжину девушек в племя Черный Рог, чтобы о них позаботился вождь орла-самец, а затем помогли им найти своих родственников. Племя черных рогов теперь является "филиалом" даже благотворительной компании, которая получает миллион в месяц от благотворительной организации Шэньчжоу, а племени черных рогов необходимо заниматься проектом "Добрый самаритянин".

Они находят пациентов для Нин Тао, заботиться о них и защищать их, и делать вещи в соответствии с инструкциями Бай Цзин, и, наконец, Нин Тао пожинает достоинства хороших мыслей. Хотя они не понимают, почему Нин Тао и Цзин Бай хотят, чтобы они сделали это, кого волнует, когда они могут зарабатывать миллион каждый месяц?

После того, как устроили дюжину или около того девушек, было уже поздно, и Нин Тао вернулся в пещеру Чен Пингдао со своей рычащей собакой.

"Рычание небес, ты сначала вернись к своему хозяину, а я пойду проверю твою мать-мать Цзян Мастер". Проходя мимо небольшого леса, где закрылся Цзян Хао, Нин Тао сказал рычащей небесной собаке.

"Ладно, старик, я вернусь и немного потренируюсь в стрельбе из собачьего лука." Рычащий собака вернулся первым.

Нин Тао пришел в лес, все еще в этом положении, он сидел на камне, замороженном льдом, посмотрел на вырезанную льдом Цзян Хао и сказал себе: "Хорошо, я пришел, чтобы увидеть тебя, а затем поздороваться с Ченом Пиндао возвращается". Бай Цзин и Цинь Чжуй помогают мне с проектом хорошего человека, думаю, уже почти пора пожинать плоды хороших мыслей... Я знаю, что тебе не нравится Бай Цзин, но я все равно скажу, она просто немного нескромная, все остальное в порядке... Без ее помощи мне трудно заработать много хороших мыслей... Кроме того, я должна сказать тебе, что мой ребенок может выйти из организма, это очень интересно, говорю тебе...".

У Цзян Хао не было половины реакции.

Нинг Тао прополз почти десять минут, прежде чем встать со скалы и похлопать по заднице: "Хорошо, я вернусь, чтобы увидеть тебя в следующий раз".

Папа!

Произошла внезапная трещина.

Нин Тао, который только что обернулся и готовился к отъезду, на мгновение замер, затем развернулся и посмотрел на Цзян Хао.

В твёрдом льду на теле Цзян Хао появилась трещина.

Она уходит?

Эта мысль внезапно промелькнула в его сознании, и Нин Тао был мгновенно взволнован, пара глаз крепко закреплены на Цзян Хао, также пробуждая глаза на состояние глядя на него в тот момент.

Первая полевая демоническая аура Цзян Хао была густой, и что было странно, так это то, что ее демоническая аура так отличалась от обычной демонической ауры, что в ней были кристаллы льда и снежинки! Одно лишь зрелище такой демонической ауры ледяло до костей, не говоря уже о ее воздействии на тело человека!

Ка-чау!

Произошёл ещё один треск, и в твёрдом льду на теле Цзян Хао появилось ещё больше трещин. В тот самый момент сквозь треснувший лед прошел сильный холод, и замерзшие деревья лопнули!

Нинг Тао тоже был подхвачен холодом, но с Небесными Сокровищами в теле, этот холод не причинил ему никакого вреда. Но даже тогда он почувствовал озноб, который пошел прямо к его костному мозгу. С холодным воздухом, который Цзян Хао случайно выпустил, он оценил, что она может заморозить его даже с кипящей водой!

Бряк!

Весь лед на теле Цзян Хао рухнул, и куски его выстрелили во все стороны, ударив по другому дереву и сбив большой кусок. Тело Нинга Тао также было поражено большим количеством льда, но он уже практиковался до состояния чистого огня, а с облачениями Небесных Сокровищ, защищающих его тело, лед тоже не причинил ему вреда.

Холодный туман, который обволакивал лес и зеленый и туманный демон ци все вернулись в тело Цзян Хао, и она открыла глаза в тот самый момент.

Цзян Хао вышел из ворот.

Нин Тао сделал большой шаг и с воодушевлением сказал: "Хорошо, ты наконец-то вышел из ворот, ты заставил меня так сильно ждать!"

Цзян Хао встал от земли с улыбкой на лице: "Правда?"

Цзян Хао с улыбкой сказал: "Ты говоришь со мной каждый раз, когда приходишь, я действительно слышу тебя".

Она слышит тебя, разве это не значит, что она знает о мисс Бай?

Цзян Хао кивнул: "Я все знаю".

"Что............ Нинг Тао хотел что-то сказать, но не мог сказать, у него в голове был беспорядок. Теперь он реагировал, как человек, который с тщеславным сердцем воровал и ел украденное у жены.

Цзян Хао подошел к Нин Тао и ничего не сказал, зарываясь прямо в руки, протянув руку и обернув ее вокруг талии.

Какова реакция?

Учитывая ее характер, она должна была поднять шум, но она не сделала этого, вместо этого она обняла его, как нежная жена.

Сердце Нин Тао было в растерянности, когда он протянул руку и обернул ее вокруг талии Цзян Хао, предварительно сказав: "Хорошо, ты... не сердишься?"

Цзян Хао вздохнул: "Эта змея-демон осмелилась приставать к тебе и соблазнять тебя передо мной, как она могла упустить возможность того, что я не был рядом с тобой, когда я был закрыт на столько времени"? Более того, Цинь Чжуй - ее сестра, и если Цинь Чжуй помогает, то только странно, что ты не падаешь в яму. Если я хочу винить в этом Бай Цзина, то я буду винить в этом Бай Цзина, почему я должен винить тебя, разве ты не говорил, что ты тоже был жертвой?"

"Да-да-да, я тоже жертва". Нин Тао поспешил за шестом и поднялся вверх, а также опустил тяжелый валун в сердце.

Цзян Хао протянул руку и ущипнул пригоршню талии Нин Тао, гневно сказав: "Ты на самом деле счастлив быть жертвой, да? Ты должен питаться во время моего уединения, верно?"

Этот столб - столб для дерева перца, он не может подняться.

Цзян Хуо снова вздохнул: "Забудь, я знал, что этот день настанет, Цинь Чжуй и Цзин Цзин дали клятву выйти замуж за кого-то другого, а их сестры были настолько полны решимости помочь тебе, что ты не мог оставить и их, если бы я не был так щедр, как жена, было бы немного трудно сказать".

Нинг Тао поспешил сказать: "Верно, верно, верно, дом и все хорошо".

Цзян Хао поднял голову и посмотрел на Нин Тао: "Тогда позвольте спросить вас, двух сестер и меня, какую из них вы любите больше всего?".

Этот вопрос сложнее, чем то, кого ты спасаешь первым, когда мы с мамой падаем в воду, а последствия неправильного ответа гораздо серьезнее.

Нин Тао подрезал щеку Цзян Хао, его глаза нежные: "Конечно, это ты, я влюбился в тебя в первый раз, когда увидел тебя в Маунтин Сити".

"Лжец, почему ты не сказал мне той ночью?" Цзян Хао допрашивал.

Нин Тао сказал: "Мы встретились только в первый раз в ту ночь, что я могу тебе сказать? Ты видел, как этот мужчина говорит людям, когда впервые встречает женщину, которая ему нравится, ты мне нравишься, странно не получить пощечину по руке. Более того, в то время я был просто стажером в медицинском университете, и я даже не справился с отделением интернатуры, так что мне не нужны были деньги, так что как я посмел тебя преследовать".

"Меня не волнует, есть у тебя деньги или нет... уууу!" Не дожидаясь, пока Цзян Хао закончит предложение, рот подошел к ней и заткнул ей рот.

Вкус на кончике языка, сколько мужчин и женщин потакают ему, как не хватает вкуса.

Потребовалось несколько минут, чтобы они разошлись.

Нин Тао вдруг вспомнил что-то, и с удивленным выражением лица, он взволнованно сказал: "Хорошо, ты ... теперь можешь контролировать свою демоническую силу?"

Цзян Хао кивнул, похоже, снова что-то придумал, и красивое лицо слегка покраснело.

Нин Тао подобрал Цзян Хао в одной руке и повернул его на месте: "Ха-ха! Я слишком долго ждал этого дня, мы должны отпраздновать!"

Цзян Хао И ткнул пальцем в лоб Нин Тао: "Красавица, как ты, разве тебя еще не кормили?"

Нинг Тао неловко улыбнулась, нехорошо ответить. Хотя она проявила должную щедрость, но женщина - это женщина, если она вообще не ревнует и не имеет узлов в сердце, то это странно. Однако он считает, что если семья будет стремиться и тренироваться вместе, она и Цинь Чжуй и Бай Цзин в конце концов станут кровными родственниками.

Нин Тао уложил Цзян Хао и сменил тему: "Ладно, давай не будем возвращаться сегодня вечером, просто останемся здесь на ночь"?

Лицо Цзян Хао покраснело еще больше, а голос стал меньше: "Не здесь".

Нинг Тао врасплох сказал: "Почему?"

Цзян Хао сказал: "Ты должен вернуться со мной и провести со мной церемонию перед моей матерью, моя мать - только моя дочь, такая большая вещь должна дать ей отчет".

Нин Тао постучал головой: "Видите ли, я весь счастлив и растерян, давайте сначала навестим старейшину Чена, а потом вернемся в дом нашей матери".

Голос Чена Пингдао вдруг прозвучал из-за пределов леса: "Не надо, иди своей дорогой, не навещай меня и не приветствуй, и тебе не придется часто приезжать сюда, если в будущем тебе нечего будет делать". С таким хорошим лесом, разрушенным, вы двое все еще пытаетесь превратить мое место в морозилку?"

Цзян Хао вышел из ворот, лес упал на большую площадь, так много шума Чен Пингдао, если не прийти посмотреть его странно.

Нин Тао и Цзян Хао не могли не улыбаться друг другу.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 0524: Полнолунная ночь**

0524 ГЛАВА 1: Ночь цветущей Луны Ночь наступила, редкое ясное, темно-синее небо усеялось звездами, луна была белой и круглой.

Тан Чжэнь стояла на балконе, глядя на луну в небе, ее лицо было наполнено взглядом страдания. Ее рука сжала мобильный телефон, она только что позвонила Цзян Хао, но это все равно не сработало, что наполнило ее сердце беспокойством.

Бедные родители. Как мать может не беспокоиться о своей дочери?

Динь-дон, динь-дон..................................

Кто-то за дверью позвонил в дверь.

Тан Чжэнь собрала свои мысли и быстро подошла к двери, сказав: "Иду, иду, кто это?".

Дверь комнаты открылась, и пара молодых людей вошла в линию зрения Тан Чжэнь, и она замерла в мгновение ока.

У дверей стояли Цзян Хао и Нин Тао.

Она просто беспокоилась о Цзян Хао, жалуясь на то, что она не взяла трубку, этот поворот событий Цзян Хао отправился домой, и она считается зятем Нин Тао привел, ситуация была настолько внезапной, что она замерла, даже приветствуя Нин Тао в дверь забыли.

"Привет, тетя". Нинг Тао улыбнулся и вздохнул.

Затем Тан Чжэнь вернулся к своим чувствам и поспешил открыть дверь, его лицо также было наполнено улыбками: "Ой, это Ах Тао, действительно редкий посетитель, входите, входите".

Нинг Тао внёс в дверь большой мешок с вещами.

Цзян Хао гневно сказал: "Мам, ты просто будешь служить ему и игнорировать меня? Я твоя дочь."

Тан Чжэнь дал Цзян Хао пустой взгляд, не добродушно сказал: "Ты все еще знаешь, что я твоя мать ах, пошел так долго без телефонного звонка домой, ты не даешь мне позвонить Я даю тебе звонок, но ты не взял трубку ни разу, а затем просто выключить телефон". Я с тобой еще даже не договорился, а у тебя хватает наглости сказать, что я тебя не обслужил?"

Как дочь, как и мать, персонаж ножевого рта Цзян Хао на самом деле унаследован от Тан Чжэнь. Она явно пропустила Цзян Хао, беспокоясь о Цзян Хао, Цзян Хао внезапно вернулся, она не знала, как счастлива она была в своем сердце, но рот был сломан, рот выразил противоположность тому, что она думала в своем сердце.

Цзян Хао посмеялся и выкопал голову в объятия Тан Чжэня, крепко держась и отказываясь отпустить.

Она практиковалась в уединении так долго, что она не могла ответить на телефонные звонки Тан Чжэнь, но она не осмелилась рассказать ей о своем новом демоне, опасаясь, что она не примет его.

С этим объятием от Цзян Хао сердце Тан Чжэня смягчилось: "Забудь об этом, я прощу тебя на этот раз ради А Тао".

Нин Тао поместил большую пачку подарков на чайный столик в гостиной, затем вручил маленькую фарфоровую вазу Тан Чжэнь: "Тетя, это конфигурация таблеток для тебя, всего их двенадцать, ты принимаешь по одной в месяц, это гарантирует тебе долгую жизнь".

Тан Чжэнь обрадовался и собрался, улыбаясь и говоря: "Я не верю, когда другие так говорят, я верю, когда ты так говоришь".

Она не могла дождаться, чтобы снять деревянную пробку с маленькой фарфоровой вазы и увидела, что внутри двенадцать кристально чистых таблеток. Она не знала, что эти маленькие таблетки были рафинированы Нин Тао с использованием различных духовных трав, а затем в сочетании с тонкими таблетками первичного рецепта, синтезированных из регенеративных таблеток, эти двенадцать таблеток были драгоценны до крайности в мире.

По этой же причине Нин Тао и Цзян Хао утром вернулись в Северную столицу, но вернулись домой на ночь. Помимо рафинирования этих двенадцати таблеток для выкупа невесты, они сделали еще одну вещь.

Цзян Хао сказал: "Дорогая, почему ты все еще называешь меня тетушкой?"

"Хорошо, как ты называешь Тао?" Тан Чжэнь был ошеломлен, и маленькая фарфоровая ваза в его руке чуть не упала на землю по ошибке.

Нин Тао неловко улыбнулся, посмотрел на Тан Чжэнь и изменил слова: "Мама".

"Ты позвонила мне... мам?" Тан Чжэнь широко открыла рот, не поверив в то, что она слышала.

Нин Тао улыбнулся и сказал: "Мама, мы с Цзян Хао поженились и сегодня днем пошли в Бюро по гражданским делам за лицензией".

Цзян Хао вытащил две красные книги из кармана пальто и засунул их в руку Тан Чжэня, а потом сказал: "Мама, твоя дочь теперь замужем, так что ты ведь не скажешь, что я больше не могу выходить замуж?".

Это то, что они с Нин Тао сделали однажды днем, но также пошли по специальным каналам, иначе они не смогли получить разрешение на брак за полдня.

Тан Чжэнь с тревогой открыл красную книгу, и это действительно было разрешение на брак Цзян Хао и Нин Тао, с фотографиями двух мужчин с красным дном паспорта и стальной печатью Бюро по гражданским делам. Как только она взволнована, из ее глаз выкатились слезы: "Хорошо, хорошо... Мама наконец-то с нетерпением ждет этого дня... Хорошо, что твои бабушка и дедушка здесь, они будут очень счастливы.......................".

Она просто не сказала ни слова о Цзян Йилуне, потому что Цзян Йилун не заслужил быть отцом Цзян Хао.

Глаза Хао Цзян Хао также были затоплены туманом воды, и его голос немного задохнулся: "Мама, сегодня хороший день, почему ты плачешь, быстро не плачь, ты сядь, и я сделаю тебе чашку чая с А Тао".

Только тогда Тан Чжэнь подняла заднюю часть руки и вытерела следы слез по углам глаз, улыбаясь и говоря: "Правильно, правильно, сегодня хороший день, не плачь, мама не будет плакать". Мама только что увидела большую круглую луну на балконе и подумала в своем сердце, что, может быть, сегодня случится что-то хорошее, и не ожидала, что это действительно сбудется".

Цзян Хао сказал: "Хабби, поговори с мамой, а я пойду переоденусь и приготовлюсь".

"Хмм." Нинг Тао кивнул, но в сердце задался вопросом, что у неё на уме.

Тан Чжэнь взял Нин Тао за руку и сел на диван, его лицо было наполнено улыбками, пара глаз смотрели прямо на Нин Тао, как это выглядит: "А Тао, такая большая штука, почему бы не сказать мне и не сделать это"?

Нинг Тао улыбнулся и сказал: "Нет, мы хотим удивить тебя, старик".

Тан Чжэнь улыбнулся и сказал: "Ой, ты не говоришь, ты действительно преподнес мне большой сюрприз, когда вернулся сегодня. Если бы вы позволили мне родить внуков раньше, это было бы благословением".

Нин Тао не умел говорить, было неловко говорить со своей свекровью о рождении ребенка, он сменил тему: "Мама, посмотри на этот брак, мы поженились так внезапно, что я не вымещала это на тебе заранее, я тоже не понимаю обычаи и правила твоей стороны, хочешь какую-нибудь цену за невесту, комнату, машину или что-нибудь в этом роде?".

Тан Чжэнь пристально смотрел на Нин Тао, "Посмотри на себя, ты принимаешь меня за одного из этих вульгарных людей, так? Я люблю тебя с первого раза, думая, что если бы только моя семья могла выйти замуж за такого парня, как ты. Теперь, когда вы женаты, это мечта, которая сбылась для меня, мое желание исполнилось, и нет необходимости платить за невесту. Будь доволен, или Бог отнимет у тебя благословение. Я ничего не хочу, я просто хочу, чтобы в будущем ты был с нами мил".

Нин Тао сказал: "Мам, можешь быть уверена, я буду добра к Цзяну".

В первый раз, когда я была в гостиной, я общалась с молодой и старой, и это не заняло много времени, чтобы Цзян Хао выйти из своей комнаты, и она переоделась в красное китайское свадебное платье, а также беспрецедентно крашеная помада, и она всегда была красивой, она добавила несколько пунктов женского обаяния, эта фигура также была очерчена красным свадебным платьем, изгибы соблазнительные. Она действительно застенчивая невеста.

Нин Тао выглядел немного ошарашенным, Цзян Хао была первой женщиной, которая ему понравилась, у него было ощущение стука с первой встречи, а теперь это ощущение вернулось, и еще более сильное.

Цзян Хао держала на руках две чашки чая, которые были заварены давным-давно, и когда она увидела, что Нин Тао уставился на нее, она не могла не улыбнуться по углам рта, но сказала: "Почему ты все еще сидишь там, подойди и возьми чай для нашей мамы".

Только тогда Нин Тао вернулся к своим чувствам, и он встал за ним, взяв чашку чая из руки Цзян Хао, прежде чем встать на колени вместе с ним: "Мама, пожалуйста, выпейте чаю".

Цзян Хао также поджарил чай: "Мама, пожалуйста, выпей чаю".

Тан Чжэнь сделала еще один глоток чая Цзян Хао Цзин, но ее слова изменились: "Ты, ты острый ребенок, отныне вы двое должны жить вместе, ты должен быть нежным и хорошо заботиться об А Тао, помнишь?".

Цзян Хао заткнул угол своего рта: "Мама, сегодня моя свадьба, это все, что ты можешь мне сказать?"

Тан Чжэнь улыбнулся: "Мама желает тебе ранней беременности и большого толстого внука, желательно дракона и ребенка-феникса, с внуками".

Цзян Хао закатил глаза.

Тан Чжэнь засмеялся: "Возвращайтесь в дом, мне не нужна ваша компания, делайте, что хотите".

Нинг Тао: ".........."

Забавно, что эта старая свекровь совсем не беспокоится о том, чтобы опозорить зятя?

Цзян Хао и Нин Тао встали, а Нин Тао протянул руку и взял Цзян Хао за руку. Ее руки были по-настоящему ледяными и холодными. Но он знал причину этого, ей уже было довольно трудно контролировать свою страшную силу Ледяного демона.

"Дорогая, отвези меня обратно в дом." Цзян Хао сказал, не заботясь о том, смущается ее мать или нет.

Нин Тао не мог не взглянуть на Тан Чжэнь.

Тан Чжэнь засмеялся и сказал: "Обними ее, быстро отведи в дом, что делать".

Нин Тао беспокоилась, что Тан Чжэнь опозорится, но, услышав ее слова, он почувствовал, что, напротив, слишком много думает об этом. Он поднял Цзян Хао на талии и вошел в ее комнату, закрыв дверь каблуками, когда он вошел.

Комната была просто приведена в порядок, а на кровати был вырезан красный бумажный вырез со словом "Xi". Вся комната, со словом "Кси", может рассматриваться как новая комната для брака. Но какая разница? Включение этих двух красных книг также является просто формальностью, два человека вместе, лелеять друг друга и любить друг друга - вот что имеет значение.

Нин Тао уложил Цзян Хао на кровать, не встал, а сразу нажал.........

На полу была лишняя куча одежды.

"Я неопытен, ты... будь нежен..."

"У меня также нет... опыта..."

"Ба, ты думаешь, я поверю тебе?"

"Это... я замерзну?"

"Если ты будешь продолжать ныть, я тебя заморожу!"

"С таким тобой я ничего не могу поделать.........."

"Как это будет выглядеть?"

"Сюда..."

"Ты играешь негодяя".

"......."

За дверью старик на цыпочках закрыл дверь и прижал ухо к двери с боковым лицом. Именно в этот момент звук пальца, попавшего в краб, вдруг достиг ее ушей.

Внезапно на лице Тан Чжэня появилась улыбка: "Готово, готово... Надеюсь, я попал в цель одним махом, дай мне побыть бабушкой раньше....................................".

"Мам, ты там?" Голос Цзян Хао внезапно прозвучал из дома. (Завтра в Weixin Public No. "Li Xiaoyu" обновит "хорошую лунную ночь дополнительно", поиск можно прочитать)

"Нет!" Одним словом Тан Чжэнь внезапно прикрыла рот, а потом вернулась на цыпочках.

Ночное небо голубое, а луна тонкая, так что это хорошая ночь для полнолуния.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 0525: Муравьи на дереве**

ГЛАВА 0525 ANTS UP THE TREE В восточном небе появился круг красного солнца, золотой солнечный свет проникал сквозь окна и проливал золотое пятно света на пол комнаты.

Нин Тао на самом деле проснулся давным-давно, только Цзян Хао прижимался к рукам и спал крепко, он не мог вынести, чтобы разбудить ее, поэтому он держал позицию, чтобы дать ей, как подушку и лечь на кровать, не двигая мышцы.

На этот раз его талия была в порядке, не болела, и ноги были в порядке, а не мягкие.

Хотя Цзян Хао тоже демон, она все еще человек и не так хороша, как Белый Цзин и Цинь Чжуй.

Луч солнечного света сиял на кристально белом снегу, и Цзян Хао открыл глаза, а затем снова закрыл их, лениво сказав: "Дорогая, уже рассвет?".

Нинг Тао засмеялся и сказал: "Зная, что солнце в моей заднице, пора вставать".

Котенок Цзян Хао обычно натирает грудь Нин Тао, голос все еще полон ленивого вкуса: "Ты бросил пол ночи, я все еще связан, я буду спать еще немного".

Простое предложение, но пробудило воспоминания Нинга Тао, его разум не мог не вспомнить вчерашнее разнообразие, волшебную красоту Ледяного демона, и его кровь текла не по прописанному маршруту.

Цзян Хао вдруг почувствовал что-то и вырвался из рук Нин Тао, немного нервно сказав: "Ой, рассвет, пора вставать".

"Разве тебе все еще не нужно спать?" Нин Тао внезапно поймал ее в свои объятия.

За дверью шли шаги, за ними следовал голос Тан Чжэня: "А Тао, хорошо, я слышал, как вы разговаривали, вы все встали? Выходи и ешь свой завтрак, я приготовил тебе пельмени, и ешь их круглые и полные".

Цзян Хао остроумно ответил: "Мы уже встали, приезжайте немедленно".

Тан Чжэнь призвал: "Поторопись, холодно, долго не протянет".

Цзян Хао провокационно надул губы в Нин Тао.

Но Нин Тао все еще держал ее и щекотал несколько раз, прежде чем освободить.

Обе оделись и умылись, а Тан Чжэнь уже поставил на обеденный стол две миски с яйцами для хлеба с лотосом и две миски с кнедликами для супа.

Цзян Хао проследовал за Нин Тао в сторону стола, идя в несколько неловком положении.

Когда Тан Чжэнь увидела это, она с беспокойством сказала: "Ну, что с тобой, ты вывихнула ногу"?

Лицо Цзян Хао вдруг покраснело: "Да, я вывихнул его, когда пошел в туалет, все в порядке, просто оставь его в покое".

Нин Тао тоже был смущен, когда сменил тему: "Мама, ты должна поесть с нами".

Тан Чжэнь улыбнулся и сказал: "Я не такой ленивый, как вы, я уже приготовил пельмени и ждал, пока вы встанете, но я ждал полдня, пока вы не встанете, так что я съел его сначала сам". Вы, ребята, ешьте, если этого недостаточно, я пойду приготовлю это для вас".

Сердце Нинг Тао теплое и тронутое, не так ли чувствуется дом?

После еды кнедликов, которые символизировали воссоединение, Нин Тао сказал: "Ну, я должен пойти и увидеть Зенг Шанкай, это должно быть закончено как можно скорее, так что ночь не будет долгой, и мечты будут долгими, ты пойдешь со мной".

Цзян Хао на секунду подумал и сказал: "Я не поеду, мне нужно в бюро в поездку, а потом мне нужно в лабораторию, чтобы посмотреть, я думаю, что лаборатория тоже почти закончена, я буду ждать тебя дома".

Нинг Тао сказал: "Хорошо, тогда я скоро вернусь".

Тан Чжэнь сказал: "Почему ты уезжаешь только после одной ночи дома, кто такой этот Зенг Шанькай?"

Нинг Тао улыбнулся и сказал: "Это очень важный пациент, мам, мне нужно к нему."

Тан Чжэнь сказал: "Пациент важен, вы идете, обратите внимание на безопасность по дороге".

"Хорошо". Нинг Тао встал и ушел.

Цзян Хао послал Нин Тао, его рот хотел что-то сказать, но внезапно обернул руки вокруг шеи Нин Тао и поцеловал его в губы.

Она была недавно замужем, но как она могла расстаться с Нин Тао? Какими бы ни были прощальные слова, ни один поцелуй не был более верным и не выражал ее разочарования.

Затем двое запутались в лестничной клетке на несколько минут.........

Тан Чжэнь выглядел смущенным и повернулся спиной.

Пока дверь комнаты была закрыта, Нинг Тао шел не вниз, а наверх. Через несколько минут на крыше открылась удобная дверь, и он вошел внутрь...........

Печь бесшумна, запах Цин Чжуй и Цзин Цзинбай задерживается в воздухе, своего рода тишина и приятность, своего рода аромат и очарование.

Двух сестер не было в печи, и Нинг Тао открыл дверь и вышел. Насколько видно, несколько строительных машин выравнивают фундамент на ровном куске земли, а на площадку везут песок, гравий, цемент и другие строительные материалы самосвалы. На деревенской дороге работают также инженерные бригады и гражданские работники, а участок цементной дороги расширяется от конца деревни к внешней стороне.

Чуть более чем за полмесяца были пробиты два крупных благотворительных проекта, и они движутся так быстро. Очень жаль, что деньги - это действительно хорошая вещь, и что иметь деньги на все легко говорить и делать. Даже на благотворительность трудно обойтись без денег.

Нин Тао вышел со двора, следуя запаху, который оставили Бай Цзин и Цин Чжуй.

По дороге, некоторые сельские жители смотрели на него, некоторые жестами на него, некоторые бормотали что-то низким голосом.

"Один взгляд на этого парня - это нехорошо, он, наверное, честно смотрит на нас, сладкоежек, и пытается обмануть нас, сладкоежек, из денег."

"Нет, это преступление - услышать, что он живет в пещере с этими двумя женщинами, разве молодежь в наши дни не знает, что такое стыд?"

"Вы, ребята, потише, не позволяйте ему слышать вас, я слышал, что он будет сражаться............."

Эти деревенские жители что-то пробормотали, Нинг Тао на самом деле ясно это слышал, он просто не хотел это считать. Он поднял темп и последовал за запахом, оставленным Цин Чжуем и Бай Цзином, прежде чем добраться до деревни.

Рядом с сельским министерством находится кладовая, почти десятилетней давности, с красными кирпичными стенами и лозунгами года, пытающаяся построить новую социалистическую деревню, меньше детей, больше свиней и так далее.

Звук ребенка, читающего книгу, доносился из комнаты опеки: "День заканчивается у горы, желтая река впадает в море...".

Нин Тао не мог не улыбаться, школа еще не была построена, но нанятые учителя и дети уже были на месте и начали преподавать в холдинге. Должен сказать, что Цзин действительно эффективен, если мы подождем, пока школа будет построена, куда он пойдет, чтобы заработать много хороших мыслей и заслуг в этом месяце? За полмесяца или около того он был в Гунде, Бай Цзин думал и делал все, что ей нужно делать, за исключением того, что иногда она немного нескромна, на самом деле она хороша во всем и является большим помощником.

Нин Тао хотел посмотреть в холдинге, но так же, как он думал, что его глаза переместились в другую сторону. Она находилась в доме горного города, и при открытой двери во двор можно было видеть группу людей, стоявших во дворе.

Там были Цин Чжуй, Бай Цзин, Мягкий Тингин, Ян Шэн, Чжан Цяньцзюцзы, Ван Лао Бяо, Мандзули, а также Зэн Шанькай. Очевидно, они сначала пришли в комнату ожидания, а потом в дом Сон Сон Чжэ.

Нин Тао отказался от идеи пойти в комнату ожидания, чтобы посмотреть урок ребенка, и направился к дому Зенг Шанкая. Достигнув стороны двора, он услышал голос Бай Цзина.

"Этот тоже жертвует десять тысяч". Уайт сказал.

"Хорошо... хорошо." Голос Зенг Сун Чжэ.

"Сестра, кажется, муж вернулся." Голос Цинь Чжоу.

Нин Тао двинулся в своем сердце и внезапно защитил все дыхание на своем теле. То, что Николас Конти и У Юэ и Дух Кошки Бессмертного Одинокого Крыла могли сделать, он мог сделать сейчас.

"Где это? Почему я не почувствовал, я вижу, что у тебя акация, да?" Голос Бай Цзина.

"Странно, я отчетливо почувствовал, как он только что пришел, почему он внезапно исчез?" Голос Цинь Чжоу.

Взгляд Нин Тао внезапно приземлился на муравья на стене, и в его голове зародилась мысль. Он подавил смех, тихо сел на камень под стеной двора и закрыл глаза.

Не в себе.

В Гунде действия против Умэ заставили его осознать неадекватность младенца юаня, и он хотел сделать своего младенца юаня сильнее, а это потребовало бы усиленной подготовки для младенца юаня.

Младенец Юань вышел из дворца грязевых пилюль и окунулся головой в голову муравья.

Хотя муравей маленький, он также очень большой для Нин Тао, который может сжимать своего младенца Юань до размера молекулы, и это не проблема вообще.

Структуры в голове муравья гораздо проще, чем в колибри, но мозг занимает гораздо больший процент мозга, полный мозговой ткани. Нинг Тао быстро выяснил, где аура мозга муравьев, очень слабая и простая, но именно там муравьи контролировали свое тело.

Нин Тао проникал внутрь и легко подавлял ауры муравьев, а вместо этого заменил ауры муравьев на ауры своего младенца Юаня, чтобы контролировать тело.

Муравьи забрались на голову стены, а затем совершили вертикальный прыжок, оседлали ветер и дрейфовали в сторону толпы во дворе.

Никто не заметил присутствия Нин Тао, который превратился в муравья, и он, очевидно, был намного сильнее, чем бессмертный одиночный кот Spirit Cat, потому что однокрылый младенец Юань управлял кошкой не мог спрятаться от глаз Цинь Чжуй вообще, но на этот раз даже Цинь Чжуй не отреагировал.

На самом деле это нормально, потому что Нинг Тао никогда не был обычным практикующим, он культивирует Дао Неба и Земли, и его основой для практики является не аура Неба и Земли, а аура добра и зла.

Эта ситуация также заставила Нин Тао тайно удивиться: "Похоже, что Цин Чейсин даже не нашел меня, выход моего младенца Юаня не совпадает с выходом из Одиночного Крыла, я могу использовать способ, чтобы разведать У Юэ и логово Одинокого Крыла, чтобы узнать, Дин Юэ и У Юэ - это Злой Лидер, которого я ищу!

До сих пор не было ни малейшего понятия о том, кем был злодейский лидер Киото, и это становилось болезнью его сердца. Тем не менее, с этой цепью событий и сражений идет вниз, две самые сомнительные цели в его сознании, Wu Yue, и одно крыло.

Нин Тао упала на спину Цзин, но Цзин не отреагировала, и она сказала: "Ее отец парализован, ее мать снова вышла замуж, и у нее лейкемия, поэтому ей нужно собрать 400 000? Пожертвовать 400,000!"

"Госпожа Нин, у меня не так много денег....................................................................................................................................................." - так сказал Зенг Шанкай.

Уайт сказал: "Я вижу, что мотыга в углу твоей стены хороша, продай ее мне за пять миллионов".

Зенг Шанкай: "........."

Нин Тао внезапно понял, что госпожа Бай направляет Зенга Шанкая, онлайн платформу для краудфандинга, которая появилась только в последние годы. Некоторые бедные люди, чьи семьи находятся в беде и нуждаются в помощи, начинают краудфандинг на благотворительной площадке, а пожертвование денег этим людям - это доброе дело!

Нин Тао посмотрела на Цзин на задней части вышитых туфель и сказала: "Ты такой умный, почему я об этом не подумала? Платформы краудфандинга также являются хорошим каналом для увеличения хороших мыслей и заслуг! Однако, ты дразнил меня столько раз, что на этот раз я буду дразнить и тебя".

Муравьи заползли на заднюю часть ног мисс Бэй и зарылись в её штаны.....

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 0526 Урожай доброго человека**

Глава 0526 "Добрый человек собирает урожай" Тело муравья, перспектива муравья, Нин Тао поняла, когда она поднималась по трубе брюк штанов Бай Цзин, что это была нелегкая задача, потому что глаза муравья очень маленькие и слабые, и обычно они полагаются на пару щупалец на голове, роль глаз почти ничтожно мала. Он был ярко освещен, когда был снаружи, и он был высоко, так что он все еще мог разглядеть людей во дворе, и теперь, когда он зарылся в штаны, его глаза были черными в обоих направлениях.

Однако, если мы уйдем вот так, результаты этой подготовки будут значительно снижены.

Если это случится, то случится.

Нин Тао продолжал карабкаться по трубе брюк, пока не почувствовал волокон одежды, но после того, как превратился в муравья, нашел их настолько раздражающими, что они для него были похожи на густые стебли тростника. Его тело, его щупальца - это все волокна ткани, он хочет найти кусок мяса и использовать плоскогубцы на рту, чтобы поиграть с Цзин, но он не может найти его на ноге..........

Восхождение и лазанье, перила пересекли перед Нин Тао, блокируя ему путь. Он прикасался к нему щупальцами к голове, но его опыт как муравья был почти нулевой, и с размытыми глазами, он понятия не имел, что такое перила, и куда он пришел.

"Неважно, перелезай первым." Нин Тао перевернул перила и продолжал подниматься вперед, он был на самом деле довольно подавлен, даже небольшая цель, как укус так трудно достичь, в чем смысл того, что он стал муравьем?

Перелезая через перила и не намного дальше вперёд, участок деревьев заблокировал его вид. Он знал, что это не деревья, но и не был уверен, что это тоже деревья, каждый из них был почти толщиной с талию, поэтому подсознание принимало их за деревья.

"Что это за место?" У Нин Тао было странное чувство в сердце, он держал дерево и тряс его несколько раз, он обнаружил, что ствол был гладким и упругим, это совсем не то, что этот крошечный муравей его может стряхнуть.

Он зашёл в лес и прополз вперёд на некоторое расстояние, на него поднялось сырое дыхание, он не знал, что происходит, он повернул назад, но как раз тогда земля дрогнула, он споткнулся и упал в место, где даже не знал где, земля под ним была очень грязная и прочная. Он был пойман в ловушку в этом месте, даже если он поднялся немного вперед, он должен был потратить всю силу своего тела.

"Неважно, просто оставь это." Даже он открыл рот и откусил кусочек от больших плоскогубцев на рту........

В следующую секунду темное небо заползло вниз, ощущение, будто ладонь Будды собиралась раздавить эту маленькую обезьянку Сунь Укуна до смерти, куда бы он ни пошёл, он не мог убежать.

Нинг Тао сдался и оставил тело муравья.

Внутри двора Платина осторожно посмотрела на пятно на стене, открыла рот и выплюнула кусочек языка, маленький, мягкий язык мурлыкал по губам. Сразу после этого в углу ее рта появился намек на улыбку, а затем снова нахмурилась бровь. Это было очень странное выражение, естественно соответствующее и сложному настроению.

В то же время Цинь Чжоу вдруг рассеял ноги и побежал к входу во двор. Не дожидаясь, пока он побежал ко двору, появилась знакомая фигура.

"Брат Нинг!" Цинь Чжоу Хуань набросился на него хором.

Нин Тао протянул руку и обхватил талию Цинь Чжоу, улыбаясь, как он сказал: "Что вы тут делаете?".

Наблюдая с большой группой людей, Цинь Чжуй была немного смущена, она отпустила Нин Тао, прежде чем сказать: "Сестра придумала хороший способ заставить Зенг Шанкай пожертвовать деньги на онлайн платформе краудфандинга".

Нинг Тао притворился удивленным и взволнованным: "Упс, почему я об этом не подумал? Цзин, ты действительно такая умная, ты такая способная, ты просто мой мудрец-помощник."

"Хе-хе-хе......." из уст Бай Цзина вышла странная цепочка хихиканья.

Не знаю почему, но у Нинг Тао в сердце было чувство, что он вор.

"Господин Зенг, вы продолжаете делать пожертвования, пока я разговариваю со своим мужем."

Нин Тао улыбнулась: "Цзин, что ты хочешь мне сказать?"

Белый Цзин оттянул Нин Тао в сторону и подошел к его уху, ее голос был мягким, как у комара: "Муж, поздравляю, ребенок вылез из бутылочки".

Нинг Тао притворился удивленным: "Откуда ты знаешь?"

"Что скажешь?" Глаза Бай Цзина были свирепыми.

Нинг Тао пожал плечами: "Я собирался сказать тебе, я не ожидал, что ты меня откроешь, ты очень ледяной умный".

Нинг Тао: ".........."

Она действительно зацепилась.

Еще 5 миллионов пожертвований.

Не сказав ни слова, он снова яростно кашлял. После более чем полмесяца пребывания в Африке, состояние Нинг Тао снова ухудшилось.

В конце концов, он был человеком небесной жатвы, и небеса означали для него, чтобы умереть, независимо от того, какое лечение он получил, и независимо от того, насколько хорошие лекарства он принял, его болезнь не будет вылечить. Единственная надежда, которая у него есть, это "изменить свою жизнь в соответствии с небесами", но это также требует, чтобы Нинг Тао действовал.

Нин Тао не сразу отреагировал на него, а вместо этого посмотрел на Бай Цзина.

Бай Цзин слегка кивнул: "Муж, десятки миллионов врезался в него, думаю, это правильно, ты поставишь ему диагноз и посмотришь, сколько".

Нин Тао сказал: "Господин Зенг, пойдемте к вам домой, я вам покажу".

Зенг Шанкай привел Нин Тао в свою комнату.

Комната Зенг Шанкай также является печью, но это намного хуже, чем та, которую деревня не устроила для Нин Тао. В комнате не было убрано, одежда и другие вещи были брошены в беспорядок, и воздух был наполнен сильным запахом китайской медицины.

Зенг Шанкай сказал несколько неловко: "Доктор Нин, у меня тут небольшой беспорядок.......".

Нин Тао прервал: "Господин Зенг, в будущем нужно обращать внимание на окружающую среду и личную гигиену, многие болезни вызваны тем, что не уделяют внимания окружающей среде и личной гигиене. Поддержание в доме чистоты и воздуха убережет вас от многих болезней. Кроме того, я не возражаю против того, что ты принимаешь китайские лекарства, но лекарства втрое ядовиты и слишком много вредны для твоего организма".

"Да, да, я знаю, я буду иметь это в виду". Зенг Шанкай сказал застенчиво.

Нинг Тао сказал: "Ты ложись спать, а я тебя проверю".

Зенг Шанкай ложится на кровать.

Нин Тао положил маленькую коробку с лекарствами, вытащил бамбуковые журналы из бухгалтерской книги, а затем положил одну из рук Зенг Шанкай на бамбуковые журналы, делая вид, что даёт ему пульс.

"Доктор Нинг, есть ли какая-нибудь надежда для меня? Я делал все согласно твоим словам, я не хочу умирать.

"Брат Зенг, не волнуйся, я точно тебя вылечу." Нин Тао дал слово утешения, затем взял бамбуковый набросок бухгалтерской книги и открыл его, чтобы увидеть диагноз на нем.

Появилось содержание бамбуковой книги рассказов: Зенг Шанкай, родившийся в начале апреля года Дин Мао, человек страданий и добра. Первое доброе сыновье благочестие и уважение к родителям составили 10 баллов доброй памяти, благотворительное строительство моста и мощение дорог - 2276 баллов доброй памяти, три добрых пожертвования на субсидирование школ - 512 баллов доброй памяти, четыре добрых пожертвования на субсидирование школ, сбережение людей в воде и огне - 1211 баллов доброй памяти, пять добрых желаний страдать за семью, неустанно, кропотливо и неохотно пятнадцать лет - 30 баллов доброй памяти, и все это с 5117 баллами доброй памяти. Несмотря на то, что в прошлой жизни он был хулиганом, изначально он был человеком небесным, и как только он заболел, его грехи исчезли.

Этот результат дал Нин Тао длинный вздох облегчения и улыбку на лице. Двадцать дней до и после, Семь Демонов вышли с горы, плюс он, практикующий земледелие, потратил десятки миллионов, которые заработали только 5117 очков "Доброй нирваны". Заканчивайте бизнес, и вам не придется беспокоиться об арендной плате в этом месяце.

"Доктор Нинг, как моя болезнь?" Зенг Шанкай сказал с тревогой.

Нин Тао сказал: "Не волнуйся, я дам тебе рецепт сейчас, и я смогу лечить тебя после того, как ты его подпишешь".

"Я подписываю". Зенг Шанкай сказал.

Нин Тао быстро прописывает шунтийский рецептурный контракт "Изменение жизни" и передает его Зенгу Шанкаю.

Зенг Шанкай подписал свое имя на нем, даже не глядя на него внимательно, что было его безоговорочное доверие к Нин Тао.

Нин Тао собрал "Контракт о небесных переменах Шун": "Я буду лечить тебя сейчас, ты хорошо выспишься, и ты почувствуешь себя лучше, когда проснешься". Делайте больше добрых дел в будущем и заботьтесь о двух сиротах, которых усыновили, а также о своей дочери и родителях".

"Ну... я слушаю тебя все время..." Зенг Шанкай больше не мог сдерживаться, две слезы на его глазах.

Нин Тао вытащил небесную иглу и воткнул ее в голову Зенгу Шанкаю.

Зенг Шанкай закрыл глаза.

Нин Тао открыл удобную дверь и вошел с Зенгом Шанкаем на руках.

В клинике за пределами неба царила тишина, в горшке добра и зла закрутился зеленый дым, а на человеческом лице на горшке появилась улыбка. Эта улыбка похожа на Будду Майтрею, которая может дать Нин Тао ощущение открытости к деньгам.

Нин Тао поместил Зенг Шанкай на поляну в центре лобби клиники, и облако зеленого дыма просочилось внутрь и поглотило Зенг Шанкай.

Зеленый дым рассеялся, и появился Зенг Шанкай, его глаза были закрыты, не зная, был ли он во сне или без сознания.

Нин Тао снова подхватил его и открыл дверь, чтобы вернуться в печную пещеру, которую он только что покинул. Он положил Зенг Сун Чжэ на кровать, затем открыл дверь и вышел.

Небо фактически очистилось, и солнечный свет излился на лицо Нинга Тао, ощущение было теплым.

"Муж, как дела?" Цзин Цзин с тревогой сказал.

Нинг Тао улыбнулся: "Всё сделано, ребята, трудолюбивые".

Цинь Чжуй и Бай Цзин взглянули друг на друга, и сестры вздохнули с облегчением. Вот, это те, кто больше всего заботится о деньгах клиники Нингтао.

"Вы все заходите, нам пора." Нинг Тао сказал.

В грязной каверне печи открылась удобная дверь, и те, кто должен был уйти, ушли.

На мгновение Сенсей открыл глаза, он замер, когда смотрел на пыльную крышу со странным выражением......

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**0527 Глава 1 Гора, а не два Тигра.**

0527 Глава первая гора не допускает двух тигров. Первый план хорошего человека закончился идеально, первый младенец вышел из тела, плюс свадьба с Цзян Хао, это три счастливых вещи у дверей, конечно, праздника не хватает.

Но это просто хороший праздник, и атмосфера не в порядке, когда вы его едите.

Цзян Хао и Бай Цзин пялились друг на друга не менее пяти минут.

Манцу Ли был человеком с самым высоким IQ среди нескольких рыбных демонов, в конце концов, он был человеком, который был полон решимости стать самым могущественным хакером в этом мире, и он давно нюхал необычный запах из глаз двух главных матерей, Цзян и Бай, поэтому он поспешил встать, чтобы попрощаться.

"Угорь, я сказал, что ты уезжаешь еще до того, как сделаешь глоток выпивки?" Чжан Цяньцзюцзы сказал: "Что такого срочного?"

Мандзури дал Чжан Цяньцзюцзы блик, а затем снова закрутил рот в сторону дверного проема.

Чжан Цяньцзюэ вдруг понял, и он последовал за ним с другим кривым ртом в Ян Шэне. Ян Шэн передал еще один взгляд Мягкому Тянь Иню и Ван Лао Бяо, так что все четыре рыбных демона встали, чтобы попрощаться, один ходит быстрее другого.

Нин Тао сказал: "Я сказал, что вы делаете, почему бы вам не поесть по уважительной причине, еда не по вашему вкусу, или вино не по вкусу"?

Но прежде чем он смог закончить предложение, пятеро рыбных демонов уже ушли, группа "неблагодарных" ребят. Милорд в беде, эти парни бегут быстрее друг друга!

"Тогда вы, ребята, ешьте... Я вернусь в клинику." Нин Тао тоже не выдержал жуткой атмосферы в столовой и придумал предлог, чтобы подготовиться к отлучке.

"Муж, что ты собираешься делать?" Мисс Уайт сказала с улыбкой.

Поверхность реки показала безобидную улыбку: "Что сегодня я только что получил пять тысяч прежних добрых мыслей, заслуженных Зенгом Шанкаем, добро и зло в штативе добра и зла - редкость, я хочу практиковаться в выращивании и обучении".

Белый Цзин медленно сказал: "Что ты будешь делать, если ты уйдешь, а я ввяжусь в драку с твоей новобрачной и убью кого-нибудь"?

Нинг Тао: ".........."

Цзян Хао холодно ворчал: "Кто, говоришь, та женщина, которая недавно вышла замуж?".

Уайт сказал: "Кто это и кто не знает этого в своих сердцах?"

Цзян Хао яростно засмеялся: "Когда мы с мужем познакомились, ты боялся, в какой пещере ты еще прячешься, верно? Ты соблазнила моего мужа, пока меня не было, а я еще даже не уладила с тобой счет, как ты смеешь со мной драться? У нас с мужем есть разрешение на брак, а у вас?"

Белый Цзин с презрением сказал: "Мы, культиваторы, часто живем тысячи лет, сколько династий может прожить больше тысячи? Говорю тебе, мне плевать на разрешение на брак".

Цзян Хао сказал: "Без сертификата ты младший, ты младший, кто дал тебе смелость позвать меня на это?"

Когда они встречаются, две женщины все еще в мире, но как только они садятся за стол к ужину, они начинают драться. Он очень беспокоится, что если он уйдет, Цзян Хао и Цзин Цзин будут драться, а Цинь Чжуй будет пойман в середине, кому она должна помочь?

"Младший - это младший, мне все равно, что младший - это младший." Уайт сказал.

"Позор тебе". Цзян Хао сказал.

"Кого ты называешь бесстыдным?" В глазах Бай Цзина вспыхнул зеленый блеск.

Цзян Хао хладнокровно засмеялся: "Кого ты пугаешь этим взглядом, хочешь подраться?"

"Борись!" Бай Цзин внезапно встал и ударил по столу.

Почти в то же самое время, Цзян Хао приземлился на дно стола.

Как мог обеденный стол выдержать удары и пинки двух гоблинов, разбиваясь стуком и посылая деревянные щепки летать. Тарелки, миски, бутылки, стаканы, посуда, супы и так далее были разбрызганы по всему столу.

Небесные сокровища Нин Тао могли резать воду, но не могли резать овощи. Не дожидаясь, пока он уклонится, его лицо было покрыто овощными листьями, рыбным супом, говядиной..........

Два гоблина, которые были готовы сражаться, застыли в изумлении.

Нин Тао Ци сказал: "Вы, ребята, собираетесь конфисковать свой дом? Если я не с тобой, ты собираешься снести свой дом? Как говорится в старой поговорке: "Все идет хорошо, когда семья в гармонии, так что вы не боитесь чужих шуток"?

Цзян Хао и Бай Цзин молчаливы.

Мы должны помогать друг другу и помогать друг другу, чтобы пережить катастрофу и стать бессмертными, не хочешь ли ты пойти в бессмертное царство и взглянуть?

Цзян Хао и Бай Цзин посмотрели друг на друга, и фейерверк в глазах двух женщин немного потускнел. Но да, никто не может отрицать существование друг друга, и они должны жить с одним и тем же человеком в будущем, если это так шумно каждый день, это все равно, как семья?

Нин Тао сказал: "На этот раз все кончено, я принимаю семейный закон, я отшлепаю любого, кто поссорится, и это со спущенными штанами!"

Голова Цзян Хао, казалось, имеет соответствующее воображение, игривое лицо внезапно покраснело большим красным, она нежно плюнула: "Позор, такой семейный закон вы можете думать?"

Нин Тао поразил взгляд Яньфу: "Что, комментарий?"

Бай Цзин сказал: "Я не против, если твой муж хочет применить семейный закон, он может ударить меня сейчас".

Нинг Тао в панике сказал: "Сегодня от него отказались, не надо, не надо".

Он очень беспокоится, что когда Бай Цзин заговорит о ветре и дожде, он снимет штаны в этой грязной столовой и позволит ему соблюдать семейный закон. Цин Чжуй и Цзян Хао не могут так поступить, но она же Бай Цзин, чего еще она не может сделать?

"Разве не так, как приятно иметь мирную семью". Идем, хорошая сестра, сестра, мы втроем держимся за руки". Цинь Чжоу стоял между двумя сестрами, одна рука тянулась за Белым, а другая за Цзян Хао.

Цзян Хуо и Бай Цзин на мгновение засомневались, но в конце концов протянули друг другу руки.

Три женские руки, взятые вместе, Нин Тао втайне успокоился в своем сердце, и на его лице появилась улыбка: "Разве это не так? Отныне мы семья и должны любить друг друга".

"Эта... хорошая сестра, мне жаль." Бай Цзин извинился.

Этот звук хорошей сестры на самом деле был больше, чем просто дать Цзян Хао шаг вниз, он также позиционирует себя в положение наложницы, как Цин Чжуй.

Цзян Хао слегка замер и последовал за открытием: "Я тоже поступил неправильно, и в будущем наша семья не будет семьей любого размера".

Три женщины посмотрели друг на друга и улыбнулись.

Эта ситуация, пока еще на некотором расстоянии от гармоничной семьи, выглядит так, как будто сейчас, по крайней мере, на пути строительства.

Белый Цзин внезапно посмотрел на Нин Тао: "Хозяин, чей знак вы поворачиваете сегодня вечером?"

Нинг Тао: ".........."

Это было бы по-второкурсному.

Цинь Чжуй сказал: "Хорошая сестра только что ушла с таможни, пусть ваш муж составит ей компанию".

Простите, простите, простите, простите, простите, простите, простите, простите, простите, простите, простите, простите, простите, простите, простите, простите, простите, простите, простите, простите, простите, простите, простите, простите, простите, простите, простите, простите, простите, простите, простите, простите, простите, простите, простите, простите, простите, простите, простите, простите, простите, простите..."

Цзян Хаочу была женщиной, и услышав эти непристыдные слова, добавила еще несколько красных вспышек на ее щеках.

Как раз в это время глаза Нин Тао переместились в сторону дверного проема и просто посмотрели на него на мгновение, прежде чем открыть рот и сказать: "Хорошо, как эта лаборатория строится"?

Цзян Хао на мгновение замерла, но увидела, что Нин Тао подмигивает ей, и прекрасно поняла: "Я просто пошла посмотреть на нее сегодня, и эта лаборатория была построена. Чжан Чжешэн услышал, что я в лаборатории, и даже заглянул к нему, спросил, когда я смогу начать эксперимент, я сказал ему, что не узнаю, пока не спрошу тебя".

Нин Тао сказал: "Я пойду с тобой завтра, чтобы посмотреть, и если это будет уместно, мы можем начать эксперимент завтра". Я бы не поверил, что без ее "Формулы Дэна" Ву Юэ и Николаса Конти я бы не смог тренироваться в полной мере в "Искании предков Дэна". Завтра вы идете, чтобы сделать отчет, чтобы подать заявку на грант сверху, чтобы сделать эксперимент нуждается в деньгах, нужны материалы, трудно сделать эксперимент мы вставляем деньги"?

"Я займусь своим докладом позже". Цзян Хао был очень сговорчивым.

Цин Чжуй и Бай Цзин на самом деле знали, что происходит, и две сестры также подсознательно двинулись к двери, но Нин Тао остановил их взглядом.

Ворона приседает на крыше двора, прямо смотрит на дверь столовой. Казалось, что он настолько заинтересовался звучанием семьи Нин Тао, состоящей из четырех ссор и разговоров, что внимательно слушал.

"Уже поздно, ну, давай вернёмся внутрь и отдохнём." Нинг Тао сказал.

Цзян Хао кивнул, затем взял Линь Тао за руку и вышел с ним за дверь, а по дороге никто из пары не смотрел на крышу.

Возвращаясь в комнату Цзян Хао, Нин Тао сел на пол, как только его ягодицы были подняты, и закрыл глаза.

Не в себе.

Младенец Нин Тао "Юань Юань" прямо пронзил крышу, взглянув на ворона, который приседал на крыше, все еще приседая там, обертывая свою еду и наблюдая за видом.

В этот момент Цин Чжуй и Цзин Бай также вышли из столовой и направились в комнату Цзян Хао.

"Пойдем к хорошей сестре, она ничего не знает". Уайт сказал.

Цинь Чжуй сказал: "Да, есть некоторые вещи, которые она стесняется сказать, давай поговорим с ней об этом".

Две сестры поговорили и зашли в комнату Цзян Хао.

Нин Тао пробудил свои глаза и нос до состояния видения и обоняния, и как раз в этот момент он увидел ворона, завернутого в порочную Ци, черного цвета, как чернила. Он внезапно двинулся в своем сердце и тайно сказал: "Я никогда раньше не видел такой сильной порочной ауры на этом парне, но мой Младенец Юань может ее видеть... Может ли этот парень быть тем самым Куем, которого я ищу?".

Глаза тела не могут видеть, но духовные глаза младенца могут видеть, что, казалось бы, не имеет смысла, но является проявлением разума. То есть, человек делает то, на что смотрят небеса, он практикует путь небесный, и то, что он делает, тоже делает путь небесный, и его духовный глаз в каком-то смысле является глазом небесным. Есть старая поговорка, что если человек делает зло и много чего делает, то его сердце черно. Сердце здесь относится не к человеческому сердцу, а к душе. Душа нормального человека должна быть чиста, и если душа человека - это черная полоса, какими бы средствами она ни маскировалась, и как бы глубоко она ни была скрыта, он не может уйти от глаз Небесных!

Ворона внезапно подняла крылья и взлетела, исчезнув в темноте с блеском в глазах.

"Думаешь, я не знаю, кто ты, потому что ты поменял воронов?" Разум Нин Тао сдвинулся с места, а Юань Инь пристально следил за ним.

Ворон пролетел две улицы, прежде чем приземлиться на припаркованный седан, и в кабине седана сел человек, и этим человеком был никто другой, никто иной, как бессмертное одинокое крыло Духовной кошки.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 0528: Ночной скаут лагерь врага**

Глава 0528 Ночной скаут лагерь врага Сидя в кабине с закрытыми глазами, одиночное крыло создавало впечатление, что оно спит. Но сразу после того, как ворон поселился на крыше машины, он открыл глаза.

И именно в этот момент Нинг Тао увидел первое однокрылое погодное поле. Это была порочная аура, которая танцевала, как гадюка в предшественниках, и как человеческие черты были слабыми до почти ничтожной степени, создавая впечатление, что это было похоже на темное облако града вот-вот упадет!

Потемневшее погодное поле заставит даже белизну утонуть!

Тело ворона на мгновение поколебалось, затем подняло крылья и улетело, исчезнув в темноте с блеском в глазах. Сразу после этого одиночное крыло также завело машину в подъезд и направилось вперед.

Нин Тао гнался за ним, скорость младенца Юань на самом деле скорость намерения, с определенной точки зрения, скорость причина не была ограничена космосом, потому что это было само по себе энергия души. Тем не менее, он сознательно держался на расстоянии.

Но...

Все имеет свои ограничения, даже электрическая энергия имеет потери и затухание в проводе, не говоря уже о династии Юань, его ограничение - расстояние.

Нин Тао проследил седан, управляемый одним крылом, и прежде чем он мог переместиться на расстояние в тысячу метров, его чувство его тела вдруг стало размытым, а затем его смысл также начал размываться, в том числе и сам Младенец Юань также дрожал непрерывно, давая ощущение, что он может распасться в любой момент.

Нинг Тао не осмелился продолжать преследование, и он остановился. Он отступил немного назад, смутное чувство вдруг значительно уменьшилось. Только тогда он понял, что активность младенца Юань имеет диапазон, и он оценил и рассчитал, что диаметр диапазона активности его младенца Юань составляет около четырех километров.

Машина, управляемая одиночным крылом, продолжила свой путь и быстро исчезла в поле зрения Нинг Тао.

Незадолго до того, как Младенец Юань вышел из своего тела, чтобы догнать его, Нин Тао все еще думал, что он может последовать за Одиноким Крылом, чтобы найти свое старое логово, а затем составить план своего следующего шага, теперь казалось, что, очевидно, нет никакого способа достичь этой цели.

Нин Тао медленно дрейфовал назад, размышляя над вопросом, который только что возник в его голове: "Это единственное крыло, скорее всего, Злой Куй Северной Столицы, но он один из людей У Юэ, так что если единственное крыло - Злой Куй, то как же У Юэ может быть хорошим человеком? Если У Юэ такой же, как и Одинокое крыло, то разве в этой северной столице не было бы двух злых королей?"

Два злых царя..............

Нин Тао не мог не посмеяться немного горько, о таких вещах невозможно думать, потому что слово "кюи" уже дает ответ.

Арендованный четырёхугольник прибыл за углом, и несколько комнат были освещены.

Могут ли несколько рыбных демонов узнать о существовании Дженаи?

С движением в голове Нинг Тао тихо приземлился, затем перевернул стену и вошел в комнату Мандзури.

Manzu Force управлял компьютером, десять пальцев постукивали и танцевали на клавиатуре, оставляя след из теней в пустоте. На экране ноутбука снежинки с буквами и символами, которые бывают быстрыми до предела.

К сожалению, Нин Тао ничего не знал о взломе, и он не знал, что делает Мандзури, но, увидев талант Мандзури в этой области своими собственными глазами, он полностью поверил, что эта сущность угря когда-нибудь станет самым мощным хакером в этом мире.

Маньчжоу Ли, казалось, что-то почувствовал и оглянулся, но, ничего не заметив, снова повернул голову и продолжил, как в воздухе, постукивать по клавиатуре десятью пальцами, как в воздухе.

Нинг Тао прошел сквозь стену и вошел в другую комнату.

Ван Лао Бяо готовил лапшу быстрого приготовления, а запах булочек лапши быстрого приготовления был настолько густым, что задымился.

У Ван Лао Бу не было такой реакции, как у Мандзури, его бдительность и аура должны были быть самыми слабыми из нескольких рыбных демонов.

Нин Тао затем снова пошел в комнату Ян Шенг, и так же, как он вошел Ян Шенг уставился в его сторону с видом тревоги в его глазах.

"Кто?" Янг Шенг сказал затихшим голосом.

Он заслужил быть сильнейшим из пяти рыбных демонов.

Нин Тао покинул комнату Яна Шенга, а затем отправился в комнату Чжана Цяньцзюэ.

Чжан Цяньцзюцзы сидел на кровати со скрещенными ногами и считал деньги, его восемь рук стучали по счетам, а после того, как в его комнату вошел Младенец Юаня Нин Тао, он посмотрел в сторону Нин Тао и перестал считать деньги.

Уровень его возделывания был примерно таким же, как у Мандзури.

В конце концов, Нинг Тао пришел в комнату, где был Мягкий Небесный Голос.

Мягкий Небесный Голос приседал в деревянной бочке, вода в этой бочке естественным образом росла, наполняя комнату освежающим ароматом. Под светом кожа была кристально чистой, как снег, мутной в водяном паре.

Нин Тао отступил в панике, когда принимал ванну, и даже первенец не мог заглянуть. Тем не менее, он, наконец, увидел природные способности гоблинов семьи Бенг, которые также были открывашкой для глаз.

Нин Тао вернулся к своему телу, а потом открыл глаза.

Три пары глаз смотрели на него, а Цин Чжуй и Бай Цзин не выходили из комнаты Цзян Хао.

"Уже взял парня?" спросил Цзян Хао.

Нин Тао покачал головой: "Хотя я могу выбраться из младенца Юаня, но у младенца Юаня много ограничений, я не могу драться и не могу гоняться слишком далеко, меня сбежал тот парень".

"Кто?" Белый Цзин спросил.

Нин Тао сказал: "Это тот алхимик-одиночка под Ву Юэ, хорошо, таблетка для поиска предков, которая превратила тебя в нового демона, из руки того парня". До этого он также был Доктором Культивирования, который был очень хорош в алхимии, а теперь он был, по крайней мере, в ранге Дан Цзун. Кроме того, как раз сейчас, когда я догнал, я обнаружил ситуацию, когда это единственное крыло, скорее всего, злобный кай этого места".

В последний раз, когда он отправился на гору Удан для запуска "Нового крыла", четыре демона-рыбы, следовавшие за ним, Цин Чжуй, Бай Цзин и Цзян Хао все еще были в отступлении и мало что знали об Одиноком крыле, так что ему нужно было повторить кое-что.

"Так чего же мы ждем? Давайте убьем дверь!" Цинь Чжоу показал яростный взгляд.

Змеевик, у нее была такая база.

Нин Тао сказал: "Я собираюсь пойти в Genesis Biotech, чтобы узнать подробности о моем оппоненте, прежде чем я это сделаю".

Белый Цзин спросил: "Муж, ты идешь в детстве?"

Нин Тао кивнул: "Все трое из вас много выиграли от этого отступления, я никогда не спрашивал вас, у кого из вас есть Младенец Юань, который может выйти из тела?".

Три женщины, на которых ты смотришь на меня, а я смотрю на тебя, все молчат.

Эта их реакция на самом деле дала ответ, который никто из них не смог. Это именно то, чего ожидал Нин Тао, так как Цин Чжуй и Цзин Цзин Бай были только на поздних стадиях своего отступления, и даже он сам не смог пройти первенство за один заход.

Уайт сказал: "Сколько времени ты уже культивируешь, еще рано, но не волнуйся, я тебя научу". Никто из нас не может научиться этому набору мужа, но мы оба демоны, так что вы должны научиться моим подвигам".

Цзян Хао кивнула головой, и на углу ее рта появилась улыбка.

Нин Тао сказал: "В таком случае, вы трое пойдете со мной в биотехнологическую компанию "Генезис", дайте мне сопровождение, и я зайду внутрь и посмотрю".

"Будет ли это обнаружено?" Цзян Хао немного волновался.

Нин Тао сказал: "Я просто пошел в комнаты нескольких рыб демонов, Ян Шэн, Мань Цзу Ли и Чжан Цяньцзюцу все отреагировали на мое вторжение, Мягкий Небесный Голос и Ван Лао Бу не отреагировал, а это означает, что уровень выращивания достиг определенного уровня, даже любопытные глаза младенца Юаня будут обнаружены". Я думаю, что Single Wing и Wu Yue смогут меня заметить, но если я одержим насекомым или охранником, я думаю, что даже Ding Ye и Wu Yue будет трудно меня заметить".

Вдруг Бай Цзин подошел к Нин Тао, схватил одну из его рук и положил что-то в руку.

Когда Цзин отодвинула руку, Нин Тао понял, что это был мертвый муравей, которого Цзин засунул в руку.

Нинг Тао был так смущен, что потянул за ногу и направился: "Еще не поздно, пойдем, я схожу за машиной".

Позади него Цин погнался за ним и спросил: "Сестра, зачем ты засунула мертвого муравья в руку своему мужу"?

"Я напоминаю мужу быть осторожным, насекомые хрупкие, как этот муравей, который умирает одним нажатием кнопки."

Нинг Тао ускорил свой темп.............

Час спустя, на улице рядом со зданием Genesis Biotech, на обочине дороги на парковочное место въехал бизнес-автомобиль Gold Cup.

Автомобиль является бизнес-автомобилем для благотворительности Шэньчжоу.

Изначально Нин Тао хотел приехать на электромобиле Tien Dao, но электромобиль не может ездить на четырех человек вообще. Другое дело, что он нуждается в надлежащем месте для ребенка, чтобы выйти из тела, так что он не может ездить на автомобиле аккумулятора, так что у него есть этот автомобиль бизнеса от благотворительной компании Шэньчжоу, и Бай Цзин стал водителем.

Место, где припарковался Бай Цзин, находилось почти в двух километрах от Биотехнологии Бытия, на безопасном расстоянии, которое запросил Нинг Тао.

После того, как Нинг Тао сделал нескольким замечание трем женщинам, Нинг Тао закрыл глаза.

Не в себе.

Глаза Бай Цзина и Цин Чжуй впервые переместились из кузова Нин Тао в сторону крыши автомобиля Юань Младенец, и они, очевидно, что-то почувствовали. Цзян Хао не отреагировал, все еще уставившись прямо на него с растерянным взглядом на лице.

С одной мыслью о движении, Нин Тао повернулся и мгновенно прибыл на улицу, где находился особняк Бытия.

В это время года было уже поздно, на улицах было мало машин и почти никто не ходил по тротуарам.

Нинг Тао прибыл к главному входу в Здание Бытия, где несколько одетых в униформу охранников стояли у входа в главный вестибюль. Даже когда никто не входил и не выходил, они стояли прямо и дотошно. Они не были обычными охранниками, они все были воинами с внутренней силой.

Нин Тао полетел прямо в верхнюю часть головы охранника, сжимая голову младенца Юаня в голову охранника.

Управляя летающими птичьими насекомыми, он все это делал, но управлять людьми - это первое.

Войдя в мозг охранников, Нин Тао быстро нашел духовное сознание охранников, которое было сознанием души, и подавил его.

Внезапно ауры охранников яростно сопротивлялись и боролись. Его тело также дрожало, и было движение, чтобы сильно покачать головой.

Нинг Тао отступил в панике, в изумлении сердца.

Неудачно.

Могущественные умы трудно контролировать!

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 0529 Застенчивое преобразование**

Глава 0529 Застенчивое Преображение Этот страж имел загадочное выражение лица и, казалось, вспоминал о том, что только что случилось, но все же был невежественен.

"Брат, что с тобой?"

"Только что... ничего, просто немного закружилась голова..."

Как раз в то время, когда двое охранников разговаривали, Нинг Тао ехал по ветру. Он сдался, ситуация, которая только что случилась, заставила его понять одну вещь, и это было то, что души были сильными, и люди с сильными намерениями было трудно контролировать. Он мог бы проникнуть в тело охранника, если бы использовал другие средства, но было бы очень трудно проникнуть в тело другого человека и попытаться контролировать его мозг.

Это случай, когда Младенец Юаня слишком слаб, или врожденное ограничение?

И то, и другое.

Если ребенок может летать так далеко, как он хочет, не сможет ли он в одно мгновение отправиться на Луну, Марс или даже во вселенную? Разве не было бы непобедимо, если бы ты мог контролировать того, кого хочешь?

Тело человека похоже на землю, а душа - на дерево, растущее на земле. Сильное тело означает, что земля плодородна, а сильный ум в душе означает, что деревья сильны. Вторгнуться в человеческое тело - это подтянуть дерево. Нормально подтянуть слабое дерево, но можно ли подтянуть дерево, которое ты даже не можешь удержать?

На этот раз это был провал, но это была выгода, чтобы разобраться в этом. К счастью, злоумышленник был обычным воином, поэтому, если это была важная мишень, было бы неплохо побить траву, чтобы напугать змею.

В офисе на пятом этаже зажглась лампочка, а женщина сидела за столом и стучала в заявление. Она выглядела молодой в своей форме Биотехники Бытия. Ее предыдущее погодное поле было нормальным, не мастер боевых искусств со специальной подготовкой или модификацией лекарств, тем более культиватор, просто обычная офисная девушка.

Хотя это было старое логово У Юэ, не все люди здесь были культиваторами или мастерами боевых искусств.

Нин Тао подумал в мгновение ока и вошел в окно.

Офисная девушка не реагировала аномально.

"Интересно, нормально ли трахаться с ее парнем? Попробуй сначала." Нинг Тао быстро принял решение и прикрепил его к бровям офисной девушки.

Тенистый ветерок вышел плоским и дул в приступе на лицо офисной девушки, ее тело застыло в мгновение ока, ее пальцы больше не постукивают по клавиатуре, даже глаза не двигаются.

Душевное сознание этой офисной девушки было всего лишь "маленьким деревом", Нин Тао едва ли пришлось потрудиться, чтобы это сделать. После того, как душевное сознание офисной девушки упало в обморок, он заменил его и взял под контроль ее тело.

После колибри и муравьев Нинг Тао впервые взял в человеческое тело. Это было очень странное чувство, привыкая к жесткой груди, вдруг превращается в мягкую грудь, что ощущение "усталости" было очень очевидным для него. Но хуже всего то, что он явно почувствовал полотенце тети на трусиках.....

Нин Тао сделал глубокий вдох и оставил эти грязные чувства позади, как он схватил рабочий пропуск, который был помещен на его столе.

Эту офисную девушку звали Чжан Сяоцин, и ее должность была генеральным секретарем.

Сердце Нин Тао тронулось: "Секретарь генерального директора, это не секретарь Сонг Чэнпэн? Она должна иметь доступ в офис Сонг Чэнпэн, и, возможно, быть поблизости от алхимической комнаты, о которой говорил Инь Муран..."...

Взгляд Нин Тао приземлился на экран компьютера, это была краткая информация о встрече, она была почти закончена. Он разбудил принтер, чтобы распечатать резюме встречи, и пока он ждал, он просмотрел рабочий журнал Чжан Сяоцина, и было ясно, что она была секретарем Сун Чэнпэн. Только сегодня она и Сонг Сын-Пенг также посетили встречу с европейскими клиентами. Резюме конференции, которое она редактирует, является кратким отчетом об этой конференции.

Однако, в ее компьютере не было ничего ценного.

После того, как резюме встречи было распечатано, Нинг Тао засунул его в пакет с документами и встал, чтобы подойти к двери офиса.

Открывая дверь, снаружи офиса находился коридор с лифтовой кабиной с одной стороны коридора и лестничной клеткой с другой стороны, в котором стоял охранник в лифтовой кабине и на лестничной клетке.

Нин Тао подошел к кабине лифта, идя медленно и осторожно из-за высоких каблуков на ногах.

"Мисс Ченг все еще не на работе?" Охранник у двери лифтовой комнаты сказал, что он смотрел на Нинг Тао, который шел к нему.

Нин Тао сказал: "Я напечатаю резюме сегодняшнего заседания и отправлю его ему, а завтра генерал Сонг хочет его увидеть".

"Госпожа Чжан, вы очень старательны, я позже уйду с работы, почему бы нам не пойти и не поесть что-нибудь вместе? Я знаю корейское место для барбекю, где приятно и уютно". Охранник сказал, что глаза наполнены божественным светом предвкушения. На самом деле он был не слишком старым, только двадцать семь или восемь.

С таким поздним лакомством этот охранник мог догадаться даже пальцами ног. Кожа спины Нин Тао мгновенно поднялась слой мурашек, его тело теперь женское тело, но его душа - это его душа, мужчина перед ним пригласил его перекусить и захотел забрать его, как он мог не принять это чувство.

Но именно этот охранник намекнул ему, что охранники внутри этого здания - это, наверное, другая система с очень особым статусом, в противном случае охранник, который, блядь, дает тебе смелость подцепить секретаршу гендиректора?

Если бы эти охранники не были начальником отдела кадров компании, то кто бы их тоже руководил, одно крыло или У Юэ?

"Мисс Чанг?" Молодая гвардия лаяла.

Нин Тао собрал свои мысли: "Сначала я отправлю резюме встречи в офис шефа Сонга, а потом... если на стороне шефа Сонга ничего нет, давай просто выйдем".

На лице охранника вырвалась улыбка: "Тогда я тебя подожду".

Нинг Тао вошел в лифт, протянул руку помощи и нажал на 28-й этаж, поднимаясь на лифте вверх и вниз. Офис Сонг Чэнгпэн находился на 28 этаже, а офис председателя Сонг Бэйкуна также находился на том же этаже, поэтому он хотел бы зайти и посмотреть, если бы у него была такая возможность.

Лифт остановился на 28 этаже, а Нинг Тао вышел из лифтовой кабины и спустился вниз по коридору. Офис Сонг Чэнпэн был на стороне коридора, где стояли два охранника.

Обе стражи были в пятидесятых и шестидесятых годах, с крепкими телами и мозолями на костяшках, и на первый взгляд они были боевыми практикантами. Обе эти гвардейцы также были очень сильны на поле первыми, с глубокой внутренней силой, очевидно, намного сильнее, чем молодой гвардеец из ранних лет.

Нин Тао подошел к офису Сонг Чэнпэн и не мог не нервничать. Если это было другое место, другая личность, то такой плейбой, как Сонг Ченпенг, был просто муравьем в его глазах. Но теперь он "Чжан Сяоцин", тихая и мягкая женщина. Но дело не в том, что он боится этих двух охранников и Сонг Чэнпэна, он просто беспокоится, что если он обнаружит трещину и его обнаружат, то это будет похоже на удар по траве, чтобы напугать змею.

"Стоп". Охранник протянул руку помощи и заблокировал Нин Тао, который собирался открыть дверь и войти.

"Я пошлю резюме встречи шефу Сонгу". Нинг Тао сказал.

"Подожди немного, прежде чем войти." Охранник, который блокировал дорогу, добавил: "Мастер Шан внутри".

Мастер Шан, это не одно крыло?

Нинг Тао сделал шаг назад и встал у двери, ожидая. Он достал свой телефон, отпечатки пальцев разблокировал, а затем снова заглянул в телефон Чжана Сяоцина.

Мобильный телефон Чжана Сяоцина получил новое сообщение на WeChat.

Это было послание от человека по имени "Ян Рэньцин", чей аватар был настоящим, от того же охранника, который хотел забрать Чжана Сяоцина.

Ян Рэньцин послал сообщение: "Госпожа Чжан, мой старший брат пришел пораньше, чтобы сменить мне смену, я буду ждать вас в вашем кабинете. Я давно хотел тебе кое-что сказать, но у меня не хватило смелости сделать это, и я собираюсь сказать тебе это сегодня вечером.

Еще один слой муравьиных шишек вырос на коже спины Нинг Тао. Только тогда, звук кто-то говорил внезапно пришел из офиса, и он притворился, что смотрит в его телефон и слушает внимательно.

"Я попросил тебя сделать маленькую вещь, а ты даже не смог, как ты посмел попросить у меня эликсир? Если бы не тот факт, что ваша семья Сонг следила за Военным Королём со времён Республики, я бы превратил вас в эликсир!" Это был звук одинокого крыла, печального.

"Мастер Шань, я разослал всех, кого мог, о да, наши люди нашли следы Сунь Пинчуань и Сунь Ланьсян в Египте, но этот мастер и внук были хитрыми и сбежали........................................................................................................" - это голос Сунь Чэнпэна.

"Как эта старая штука Сунь Пинчуан и его внучка уехали в Египет?" Однокрылый голос, выглядящий удивлённым.

"Я не знаю..."

"Тогда что еще ты знаешь? Не можешь сказать? Говорю тебе, ты умеешь играть с женщинами и пить! Почему ты все еще стоишь там? Пошлите кого-нибудь найти! Это все, что тебе нужно, чтобы я научил тебя делать?"

"Да, да, да..."...

Из этих бесед нетрудно было судить, что Сонг Бэйчжун и Сонг Чэнпэн были просто "агентами", якобы председателем и генеральным директором биотехнологической компании Genesis, которая также являлась компанией семьи Сонг, но в остальном, У Юэ был настоящим хозяином. Даже единственное крыло под Wu Yue могло говорить с Song Chengpeng так без малейшей необходимости быть вежливым.

"Дай мне знать немедленно, если у тебя есть новости, и более того, я сказал тебе как можно скорее достать то, что ты ищешь здесь, и если эта штука пойдет не очень хорошо, твой отец даже не сможет спасти тебя"!

"Да, да, да..."...

Даже когда это случилось, дверь офисной комнаты открылась, и единственное крыло вышло из офиса.

Нин Тао посмотрел на Одинокое крыло с послесвечением из угла глаз, последовал за ним и снова опустил голову, притворяясь, что смотрит на телефон.

Одинокое крыло, все еще сердитое, сказало, когда он шел: "Черт, этот ребенок окружен способными людьми, весь этот хренов мусор с этой стороны!"

Оба охранника также опустили головы, опасаясь, что Одинокое крыло станет его дыхательной трубкой.

Одинокое крыло прошло мимо Нинг Тао и внезапно остановилось в своих следах, а затем уставилось прямо на Нинг Тао.

В этот момент Нин Тао внезапно напрягся и робко кричал: "Мастер Шан".

Одинокое крыло посмотрело на Нинг Тао, от лица до груди, и, наконец, остановилось на бедрах Нинг Тао, прежде чем сказать: "Приходите сюда чуть позже".

У этого парня было собственное сердце?

Нин Тао последовала за Нин Тао и робко кивнула "Хм".

Одинокое крыло сделало шаг к лифтовой кабине, даже не оглядываясь назад.

Нин Тао издал длинный вздох облегчения, это была действительно та ситуация, если бы он стоял здесь в своей форме Младенца Юаня, девять раз из десяти, одно крыло бы найти его. Но он спрятал это от женщины, которая будет надевать маскировку, которую будет трудно заметить.

"Ты можешь войти." Охранник сказал.

Нин Тао кивнул, что было до того, как он убрал телефон и вошел в кабинет Сонг Чэнпэна.

PS: Любители книг оставили комментарии в разделе обзора книг поста "Набор драконов" гостевой звезде в книге, а некоторые уже давно стоят в очереди, но до сих пор не появились. Я скажу это здесь, не торопитесь, пока сообщение осталось и имя персонажа нормальное, все всплывет. Я постараюсь дать вам больше ролей, и такой персонаж с меньшей вероятностью будет появляться время от времени. Если персонаж, которого вы хотите, медленно появляется на экране, то поздравляю, скорее всего, вы очень важный персонаж.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 0530 Подземный дворец**

0530 Кабинет главы подземного дворца Сонг Чэнпэн был просторным и светлым, в китайском стиле, на стенах висело множество каллиграфических картин, все, казалось бы, из рук известных художников, каждая из которых стоила очень много.

Когда Нин Тао вошел, Сонг Чэнпэн сидел на диване и пил скучающее вино, полстакана виски задушили во рту, а затем волной руки разбился о пол, разбрызганный осколками стакан.

Нин Тао притворился напуганным и с беспокойством сказал: "Шеф Сонг, что с тобой, ты столкнулся с чем-то несчастным?".

Сонг Чэнпэн посмотрел на Нин Тао озорным взглядом в глаза: "Какое отношение это имеет к тебе? Что ты здесь делаешь?"

Нин Тао сказал: "Шеф Сонг, я пришлю резюме сегодняшней встречи, чтобы вы могли его прочитать, если у вас будет время".

Резюме встречи Чжан Сяочуня было распечатано без набора текста, но Нин Тао совсем не беспокоится, потому что, по его мнению, Сун Чэнпэн не похож на человека, который будет честно читать отчет.

Сонг Чэнпэн нетерпеливо сказал: "Стол, а потом убирайся".

Нин Тао положил пакет с файлами на свой стол, сделал два шага к двери и остановился снова, притворяясь предостережением: "Шеф Песня, мастер Шан попросил меня пойти к нему домой, что ... что он хочет?"

Песня Chengpeng слегка застыла, и его тон резко изменился: "Эта старая штука попросила тебя пойти к нему домой"?

Нин Тао кивнул: "Да, только что, когда я ждала снаружи, он прошел мимо и попросил меня пойти к нему".

Сонг Чэнпэн встал с дивана и потер руки, как будто хотел что-то сказать, но опять же, он этого не сделал.

Нин Тао сказал: "Шеф Сонг, что вы пытаетесь сказать?"

Сонг Чэнпэн подошел и вдруг схватил Нин Тао за руку: "Сяочунь, я ведь не так уж плохо с тобой обращаюсь, как обычно, правда?"

Нин Тао сдержал чувство отвращения и сказал: "Господин Сонг хорошо ко мне относится, я всегда хочу отплатить господину Сонгу, но я не знаю, что делать".

Сонг Чэнпэн взглянул на плотно закрытую дверь комнаты, затем подошел к уху Нин Тао и прошептал: "Эта старая тварь, наверное, положила на тебя глаз, поэтому он отпустил тебя к себе... Ты был у него дома?"

Когда он не спросил об этом, Нинг Тао все еще не знал, что ответить: "Я слышал об этом, но не был".

"Два парня снаружи определённо снимут его, и я говорю тебе, когда мы приедем к нему, у него будет полка с кучей фарфоровых ваз, и на ней будет маленькая красная фарфоровая ваза, и ты принесешь мне эту маленькую красную". Сонг Ченпенг сказал.

Чен Пенг нахмурился, когда говорил, и его голос изменился: "Разве ты не сказал, что хочешь отплатить мне? Прошло всего несколько секунд с тех пор, как я попросил тебя подержать бутылку для меня, а ты не поможешь мне с чем-нибудь таким банальным? Хочешь верь, хочешь нет, но я тебя сейчас же уволю!"

Нин Тао в панике сказал: "Я пойду, пойду, не сердись, я обязательно принесу эту маленькую фарфоровую вазу господину Сонгу, но....".

Лицо Песни Чэнпэн немного размягчилось: "Но что?"

Нин Тао сказал: "Я никогда не был там, я не знаком с окружающей средой, что если я ошибаюсь? Было бы намного проще, если бы вы, шеф Сонг, нарисовали мне простую карту и передали местоположение этой маленькой фарфоровой вазы".

"Подожди, я тебя сейчас же нарисую". Сонг Чэнпэн последовал за ним и пошел к своему столу, чтобы нарисовать карту Нин Тао на этом листе бумаги формата А4.

Нин Тао нагромоздился и смотрел, как Сонг Чэнпэн рисует карту, предварительно говоря: "Шеф Сонг, что в этой маленькой фарфоровой вазочке, это важно?".

"Почему ты так много спрашиваешь? Просто верни мне это, и как только ты это сделаешь, я завтра повышу тебя до помощника". Сонг Чэнпэн передал нарисованную карту Нин Тао, а затем добавил: "Просто посмотрите на нее здесь и оторвите после того, как увидите".

Нин Тао взял лист бумаги формата А4, внимательно посмотрел на него, запомнил содержимое, а затем порвал его.

"Вперед". Сонг Ченпенг сказал.

"Шеф Сонг, ждите моих хороших новостей". Нинг Тао подошел к двери.

"Подожди". Сонг Чэнпэн позвонил Нин Тао: "Если тебя узнают, что ты скажешь?"

Нин Тао сказал: "Пожалуйста, будьте уверены, что если меня узнают, я скажу, что я тот, кто возьмет его".

В углах рта Сонг Ченпенг появился намек на улыбку.

Когда Нин Тао повернулся и подошел, в углу его рта тоже появился намек на холодную улыбку, и он тайно сказал в своем сердце: "Если я действительно вытащу эту бутылку, то и я наполню тебя ядом, в прошлый раз, когда тебе повезло, на этот раз я не позволю тебе снова сбежать".

Владельцу Небесной внешней клиники суждено было стать тем существованием, которое стояло как антитеза всех злых людей в этом мире, и если понимать его как охотника, то такие люди, как Сон Сын Пэн, были его добычей.

Выйдя из офиса Сонг Чэнпэн, охранник сказал: "Госпожа Чжан, пожалуйста, следуйте за мной".

Нинг Тао кивнул и последовал за ним. По дороге он открыл свой мобильный телефон и отправил сообщение Яну Рэньцину: мастер Шань попросил меня поехать к нему домой, и я не знаю, надолго ли я останусь, так почему бы нам не договориться о встрече в следующий раз?

Ян Рэньцин быстро вернул сообщение: но и отпустил вас к нему домой для чего?

Нинг Тао вернул сообщение: не знаю, я немного нервничаю.

Послание Яна Рэньцина: не нервничайте, у мастера Шань, наверное, есть чем заняться, я все еще жду вас в вашем кабинете.

Нин Тао ответил: спасибо, это очень любезно с вашей стороны.

Возвращаясь к этому сообщению, Нин Тао убрал телефон, и на его спине появился еще один слой мурашек.

Войдя в лифт, слегка нажав на отрицательный третий этаж, лифт опустился вниз и через минуту снова остановился. Дверь лифта открылась, Нин Тао проследил за охранниками, и оказался лицом к лицу с древним старинным подземным залом, полным драгоценной мебели из красного дерева, даже пол на земле, то есть вся золотая проволока Нан, свет везде золотая проволока течет тень, давая людям ощущение золота и блеска.

С левой и с правой стороны зала стояли четыре охранника, все они были определенного возраста, некоторые из них даже были с белыми волосами, но даже старик с белыми волосами, что внушительные и божественные вибрации были далеки от того, что могут сравниться с охранниками боевых искусств, которые ведут этот путь.

На первый взгляд, сердце Нинг Тао внезапно прояснилось. Эти восемь стражников обладали не только глубокой внутренней силой, но и немного духовной силой, которой обладали только земледельцы, и его сердце тайно говорило: "Что У Юэ любит жить как король, и этот зал также украшен как дворец старой династии, так что эти восемь стражников, вероятно, так называемые Великие Внутренние Стражи, верно?".

В конце зала был вход в коридор, где стояли два подростка. Двумя подростками были один У Сяолинь и один Лю Сяньер.

Ву Сяолинь и Лю Синь также посмотрели на Нин Тао, но особой реакции у них не было. Такой результат ничуть не удивил, даже Одинокое крыло не нашло младенца Юаня Нин Тао, не говоря уже о двух юниорах.

Охранник остановился, как только вышел из лифта: "Иди туда сам, я тебя здесь подожду".

Нин Тао надел нервный взгляд и ложно спросил: "Что это за место?".

Охранник холодно сказал: "Если не надо спрашивать, не спрашивай, иди".

Нин Тао подошел, и восемь охранников уставились на него, каждый из них с бесформенным лицом и холодным выражением лица, давая людям мощную сдерживающую силу.

У Сяолинь поспешил к Нин Тао и подал знак: "Госпожа Чжан, пожалуйста, пойдемте с нами".

Нин Тао вошел в коридор и последовал за У Сяолинем и Лю Сяньэром.

Коридор был длинный, парящий вниз. Взглянув на карту, нарисованную Сонг Чэнпэном, Нин Тао понял, что конец этого коридора - настоящее логово У Юэ и Одинокое крыло.

"Госпожа Чжан, это основная база нашей компании, здесь было исследовано много важных результатов, не упоминайте никому об этом месте после того, как выйдете на улицу, помните?" У Сяолинь сказал.

Нинг Тао кивнул: "Я буду помнить, что не буду никому говорить об этом месте".

"Хорошо, и кстати, не спрашивай, чего не следует, и делай то, что тебе говорят, понимаешь?" Это была Лю Сяньер, которая говорила на этот раз, ее голос был четким и приятным, но лишенным эмоций.

Нин Тао снова кивнул: "Я понимаю, но... что именно Мастер Шан хочет, чтобы я сделал?"

Лоб Лю Сяня слегка нахмурился: "Разве это не так, что ты не должен спрашивать?"

Нинг Тао перестал спрашивать и ходил приглушенным голосом.

Через коридор - круглое пространство с аркой с каждой стороны, две арки высотой и шириной, как ворота дворца, и две стражи, стоящие перед ним. Эти четыре стража уже не будут боевыми художниками, обладающими лишь небольшой духовной силой, а будут земными культиваторами, чья духовная сила не была слабой.

Необычными были и уложенные на землю каменные плитки, на каждой из которых были вырезаны руны.

Наверное, Инь Мо Лан назвал это заклинанием.

Это заклинание было намного проще, чем в "Городе Хранителей Души Инь Юэ", и многие из рун Нин Тао знали и умели петь. Это не было бы большой проблемой, если бы ему дали некоторое время, чтобы взломать заклинание, но это явно не было необходимо. Это было заклинание природы хранителя, теперь он следовал за У Сяолинем и Лю Сянем, ему даже не нужно было взламывать это заклинание, чтобы пройти через него.

Лю Сянъэр и Сяолинь Ву провели Нин Тао через строй заклинания и вышли на арку слева, а два подростка остановились на своих путях.

"Заходите", - сказал Ву Сяолинь вслух.

Нин Тао сдвинул глаза, чтобы посмотреть на арку справа, и сказал темным голосом в сердце: "Это должно быть там, где живет и культивирует У Юэ, верно?".

"Разве ты меня не слышал? Я тебя впущу." Ву Сяолинь подтолкнул.

Нинг Тао убрал свой взгляд и зашел внутрь.

За аркой следовала каменная лестница, которая вытянулась вниз, всего на несколько метров в высоту, и после поворота на поворот, широкое подземное пространство вошло в прицел Нинг Тао, и в этот момент он был ошеломлен предшествовавшим ему прицелом.

Это подземное пространство похоже на молельный зал в церкви, наполненный всевозможными духовными материалами и антиквариатом, что создает впечатление сокровищницы в королевском дворце.

Нин Тао также видел одно крыло, которое стояло рядом с огромным бронзовым горшком, который был равен ему по высоте, постоянно помещая в горшок обработанный спиртовой материал. Штатив был бледным и простым, а его аура переполнена, так что на первый взгляд это не было чем-то обычным.

Что этот парень собирается делать?

Точно так же, как Нинг Тао размышлял над этим, Одинокое крыло оглянулось на него и сказало: "Чего ты до сих пор стоишь, иди сюда".

Нинг Тао подошел.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 0531: Теневой Император Культивирования**

Глава 0531 Теневой Император Культивирования Нинг Тао даже не приблизился к огромному бронзовому горшку, когда на него обрушился странный запах. Хотя его нос был носом Чжана Сяочуня, его аура действительно была аурой младенца Юаня, а камень ауры младенца Юаня обладал способностью распознавать молекулы запаха, что означает, что с этим случайным нюхом, куча имён, из-за которых он заболел, вышла из головы, трупы, сороконожки, пауки, цветы гробниц, людоедские лозы...........

Этот парень никогда в жизни не делал нормальных вещей?

"Мастер Шан, это... что вы делаете?" Нин Тао надел любопытный облик, а его голос также вызвал легкое нервное ощущение.

Не имея ни следа выражения на лице, Одинокое крыло холодным, ледяным голосом сказало: "Разве они не говорили тебе не задавать случайные вопросы?".

Нин Тао в панике извинился: "Извини, я забыл в момент любопытства".

"Знаешь, почему я попросил тебя прийти сюда?" Одинокое крыло посмотрело на Нинг Тао, это выглядело так, как будто оно собиралось пробить чье-то сердце.

Нинг Тао избегал взгляда одинокого крыла: "Я не знаю".

"Снимай штаны". Одинокое крыло сказало.

"А?" Нинг Тао замер на месте.

Одинокое крыло холодно сказало: "Чего ты ждёшь, ты что, не слышал, что я сказал?"

"Маленькая девочка, куда ты хотела пойти?" Одинокое крыло сказало: "Я не прошу тебя снять штаны, я прошу твою менструальную кровь".

Нин Тао был безмолвен, и тогда он понял, почему Одинокое крыло уставилось на его ноги возле офиса Сонг Чэнпэн. Его ноги были ногами Чжана Сяоцина, и он точно знал, что спрятано в штанах Чжана Сяоцина.

Какой призрачный Дэн использует такой материал?

"Отдай его мне сейчас же!" Мониторинг отруган.

Одинокое крыло нетерпеливо размахивало рукой: "Иди найди себе подходящую посуду".

Нин Тао отступил, глядя на восток и запад во время прогулки, ища подходящую посуду. Он быстро нашел полку, которую Сонг Чэнпэн обозначил для него, а также увидел маленькую красную фарфоровую вазу. Он подошел и снял маленькую красную фарфоровую вазу и тарелку.

"Нинг Тао!" Голос Моноуинга внезапно прозвучал.

Нинг Тао был ошеломлен, он узнал?

Именно в это время Одинокое крыло снова заговорило: "Когда я усовершенствую таблетку "Инь труп", я хочу, чтобы ты знал, что будет с тобой, когда ты будешь бороться против меня". По сравнению со мной в алхимии, ты немного моложе!"

Звук настолько тонкий, что нормальный человек вообще его не слышит, но слух Нин Тао - это слух души, и хотя ее уши - это уши Чжан Сяоцина, они также в несколько раз лучше, чем у обычной Линг Линг, поэтому она может слышать его отчетливо, и даже скрежет зубов негодования может быть отчетливо слышен.

Что, черт возьми, за труп?

Нин Тао вспомнил книгу, которую он прочитал в пещере Сюань Тянь Цзы об эликсире, в которой содержалось введение в эликсир трупа Инь.

Как следует из названия, в этом эликсире используются не только десятки сильно ядовитых духовных трав, но и трупы, которые были мертвы в течение семи дней, и даже менструальная кровь женщин. После практики даже небольшое количество порошка ядовито, и кожа постепенно почернеет, затем гноится отек, и тело кровоточит, гной и умирает. Не говоря уже о том, что люди, отравленные трупом Инь, плакали и вылизывали каждый день, по крайней мере в течение семи дней, прежде чем они перестали дышать и умерли. Итак, это также называется "Демон, убивающий Дэна", и это очень зло. В книге говорилось, что эта формула Дэна была уничтожена, потому что она была слишком коварна и зла, и с тех пор она была потеряна, но я не ожидал, что она действительно попадёт в руки кого-то вроде Одинокого Крыла.

Холодная улыбка появилась из угла рта Нин Тао, и он мрачно сказал в своем сердце: "Ты хочешь убить меня, так случилось, что я хочу убить и тебя тоже, это зависит от того, кто из нас умрет, в чьих руках".

Он также подозревает, что является злым лидером Северной столицы, и он убьет его!

Нинг Тао поцарапал ногтями кожу бедер, а затем использовал диск, чтобы получить кровь......

Через несколько минут Нинг Тао вернулся к монокрылу с тарелкой, содержащей небольшую половину алой крови, которую он передал монокрылу обеими руками.

Одинокое крыло посмотрело на кровь на тарелке, а затем на ногу Нинга Тао. Ноги Чжана Сяоцина были в шелковых чулках, но он не мог остановить струю крови, которая текла вниз, что было видно с первого взгляда. Одно крыло нахмурилось и не дотянулось до тарелки: "Вылей себя в кастрюлю".

Нин Тао налил кровь из тарелки в бронзовый горшок в соответствии с инструкциями.

"Убирайся, здесь для тебя ничего нет". Одинокое крыло сказало.

Нин Тао положил свою тарелку и ушел, и для того, чтобы держать одно крыло от подозрений, он даже не оглядываясь назад, его шаги быстро витают в лестнице.

У Сяолинь У и Лю Сяньэр долго ждали у входа по лестнице, и Нин Тао вывел его, как только он вышел. Два подростка не говорили, и Нинг Тао тоже. Только когда он вернулся в подземное пространство, где находилось заклинание, У Сяолинь говорил: "Госпожа Чжан, вы помните, что я вам сказала?".

Нинг Тао сказал: "Помни, я никому не скажу об этом месте. Это самое важное место в нашей компании, это коммерческая тайна, и я не хочу ошибиться".

"Продолжай", - сказал Лю Сяньер.

Нинг Тао вернулся тем же путем и поднялся на лифте обратно в Башню Бытия. Он сел в лифт на пятом этаже и вернулся в офис, который оставил раньше.

Ян Рэньцин действительно все еще ждал его, а еще он увидел кровь на ноге Нин Тао, подошел за ним и сказал с беспокойством: "Госпожа Чжан, с вами все в порядке?".

Нин Тао сказал: "Все в порядке, Мастер Шан попросил немного крови, поэтому я взял немного крови и отдал ему, а я не спрашивал, зачем ему моя кровь, я взял ее и вернулся".

Нин Тао сказал: "В офисе неудобно, давай сначала перекусим, а потом пойдем ко мне домой и ты сможешь помочь мне с раной".

Ян Рэньцин сознательно улыбнулась: "Пойдёмте сейчас же".

Нин Тао сказал: "Я не хочу есть корейское барбекю, я знаю хороший ресторан "Хунань" недалеко, давай прогуляемся туда".

"Без проблем". Улыбка на лице Яна Рэньцина стала еще больше.

Через несколько минут Нин Тао и Ян Рэньцин вышли из здания Бытия и направились в сторону, где припарковался Бай Цзин.

По дороге Ян Рэньцин говорил свободно и с юмором.

Нинг Тао время от времени высмеивает друг друга, как раз вовремя.

"Брат Янг, у кого ты научился всем своим боевым искусствам?" После нескольких слов разговора Нинг Тао спросила предварительно.

Ян Рэньцин минуту молчал, прежде чем сказал: "Говорю тебе, не вынимай и не разговаривай ни с кем другим".

"Ну, я никому не скажу, брат Янг, не волнуйся." Нин Тао сказал, но произнес в своем сердце вздох: "Женщины на самом деле рождены, чтобы быть шпионским материалом!

Этот опыт также породил в его голове еще более смелую идею, которая заключалась в том, чтобы отправиться в США для вторжения в штаб-квартиру компании Blackfire!

Куб Дана в руках Николая Конти действительно был в его руках, но духовный материал на Кубе Дана трудно придумать, а гроб Чен Пингдао почти пуст. Так что самый простой и простой способ сделать это - украсть его у Николаса Конти!

На этот раз это была импровизация, плохо подготовленная заранее, а затем вторглись в "Черную огневую компанию" через верхнюю часть тела младенца Юаня, что на самом деле не было сложным. Более того, Николай, будучи одним из сильнейших врагов на данный момент, собирался исследовать Черную огневую компанию ради познания своего врага!

Я не уверен, что это за лекарство, но мы довольно хорошо выучили кунг-фу после того, как приняли его".

"Вот и все, Мастер Шан - это действительно что-то." Нинг Тао сказал случайно.

Бизнес-автомобиль "Золотой Кубок" приближался.

Нинг Тао уже видел Цзин Бая, который сидел в такси.

Бай Цзин не смотрит на Нин Тао и Яна Рэньцина, но одним взглядом смотрит в сторону, не зная, что Нин Тао проникает в тело Чжана Сяочуня.

Проезжая мимо такси, Нинг Тао внезапно остановился в своих треках и прошептал: "Это я".

Бай Цзин замер на мгновение.

Кузов Чжана Сяочуня внезапно упал к водительской двери, и в то же время Нин Тао, который сидел на заднем сиденье бизнес-автомобиля "Золотой Кубок", внезапно открыл глаза.

"Взять его!" Нинг Тао сказал.

С грохотом Цинь Чжоу вытащил дверь автомобиля и бросился вперед, мгновенно нахлынув на спину Яна Рэньцина. В это время Ян Рэньцин все еще не знал, что происходит, и увидел, как Чжан Сяочунь внезапно упал к двери автомобиля, и поспешил протянуть руку помощи Чжан Сяочунюню. Его рука просто держала Чжана Сяочуня за талию, когда из затылка доносился приглушенный звук, и он терял сознание, как только его глаза темнели.

Бай Цзин протянул руку помощи из такси и закрепил Чжан Сяочунь на шее, который только что открыл ей глаза и снова потерял сознание, прежде чем она успела увидеть, что происходит перед ней.

Цинь Чжоу и Цзян Хао, которые вышли из машины на шаг позже, помогли Яну Рэньцину и Чжан Сяочунь сесть на заднее сиденье бизнес-автомобиля "Золотой Кубок", а Бай Цзин запустил машину вперёд.

Цзян Хао спросил: "Дорогая, кто эти двое?"

"Эти двое из "Биотехнологии Бытия", мужчина - охранник, а женщина - секретарь Сон Сын Пэн". Нин Тао сказал, что потом связался с телом Чжана Сяочуня, чтобы забрать его телефон.

Белый Цзин, который вел машину, спросил: "Муж, что ты делаешь, арестовывая этих двоих обычных людей?".

Нин Тао сказал: "Эти двое - моя приманка, эта... на талии штанов Чжан Сяочуня есть бутылка, Цинь Чжоу, сними ее для меня на минутку".

Достигнув юбки Чжан Сяочунь, Цинь Чжуй плодотворно прикоснулся к маленькой красной фарфоровой вазочке и передал ее Нин Тао.

Нин Тао взял сотовый Чжан Сяочунь, сфотографировал маленькую красную фарфоровую вазу, затем отправил ее Сонг Чэнпэну и прикрепил к ней сообщение: "Господин Сонг, человек по имени Ян Рэньцин мертв и решил пригласить меня на ужин, я не могу уйти, и я не осмеливаюсь объяснить ему ситуацию, пожалуйста, подойдите и помогите мне расслабиться, кстати, заберите эту штуку, я так нервничаю.........

Если в Культивируемом Мире произойдет событие выбора Теневого Императора, то Императором Теней будет тот самый Император.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**0532 Глава 0532: Официант красоты**

0532 ГЛАВА 0532 Официант Ши Ши Ши Ши Зимняя ночь, пустыня, перед тем как стемнеет, еще пустошь места, там есть большой особняк с древним ароматом, передний двор посадил цветы, задний двор посадил деревья, на перемычке импозантных ворот также повесили табличку, на которой написано "ресторан за квадратным столом" несколько слов.

Рядом с главной дверью находится рекламный щит с надписью: настоящая сечуанская еда, тайные раки, отличные призы за открытие, бесплатное пиво и многое другое.

Это, конечно, не элитная закусочная, это просто иллюзия, которую Бай Цзин создал со своим волшебным фонарем "Фонарь Горького моря". Несмотря на то, что это была подделка, для простых людей, даже для неглубоких даосских культиваторов, это был импозантный особняк, и ничего не было сломано, чтобы увидеть.

Семья из четырех человек собралась вокруг камня, на котором был набросок бамбука с зельем кровавого цвета, и червь нюхал зелье.

Этот червь был артефактным духом Бамбуковой Книги Счетов, высокого и могучего Императора Червя II.

"Выглядит так мило, можно потрогать?" Это был первый раз, когда Цинь Чжуй увидел Bug Er, и ему понравилось с первого взгляда.

В первый раз, когда я увидел это, я не знал, что делать.

Три женщины выглядели ошарашенными.

Цинь Чжуй сказал врасплох: "Он все еще может писать, это со мной разговаривает"?

С поворотом задницы Bug Two из бамбукового листа вышли ещё два слова: дерьмо!

Цинь Чжоу хихикал: "Это свирепо - кормить меня".

Белый Цзин указал на Ворми и сказал: "Ты так груб, ты ешь моего мужа за триста долларов в месяц, это нелегко заработать, немного денег - это почти один-два фунта золота, ты ешь моего мужа за тридцать фунтов золота в месяц, мой муж - твой хозяин, мы - твоя любовница, если ты нас не уважаешь, ты не получишь денег на еду в следующем месяце!".

Царь Ведьмы-демона не свет, чтобы экономить топливо.

Удзи держал свою осанку наполовину вертикальной и вертикальной, а на бамбуке за ягодицами появились слова: с древних времен это было правильным для императора, чтобы наслаждаться своим богослужением.

"Я благодарю тебя, черт возьми!" Белый шлепнул его пощёчиной.

"Не останавливай меня, я просто проучу его сегодня!" Бай Цзин был импульсивным, но боролся с небольшим движением.

Нинг Тао горько засмеялся: "Ребята, прекратите, Червь Эр, скажите мне, что это за Дэн, этот Дэн?"

Червь Er кивнул и начал ползать по бамбуковому куску, результат распознавания Дан появился за его ягодицами: это был новорожденный Дан, с довольно большим количеством гормональных ингредиентов, которые могли пробудить в себе Даньтянь Ци Море и быть полезными для практики боевых искусств. Он также укрепляет меридианы и скелеты организма, что приводит к большому увеличению силы. Однако, на самом деле, это средство переноса жизненной силы последних дней в настоящее время, и те, кто принимает его, будут иметь более короткую жизнь янь.

Вероятно, поэтому Сун Чэнпэн попросил Чжана Сяочуня украсть этот эликсир, он хотел власти и хотел стать более могущественным, но он, очевидно, не знал, что этот эликсир на самом деле активировать свои последние жизненные силы и энергию заранее, потребляя его в настоящий момент, и съесть его сократит жизнь Ян.

Не дав Песне Чэнгпэн этот эликсир, Одинокое Крыло фактически защищало его, но Одинокое Крыло, очевидно, также не рассказало бы Песне Чэнгпэн секрет этого эликсира, в конце концов, было много охранников, которые взяли этот эликсир в Биотехнологической Компании Бытия. Если бы такой секрет был разгадан, кто бы захотел взять этот эликсир в будущем?

Нин Тао на мгновение подумал, а потом сказал: "Баг Два, ты знаешь Инь Труп Дэн?"

На бамбуковом листе появился ответ Бага Эра: "Иньский труп Дана также называют Даном Жизни Смертоносца и является чрезвычайно ядовитым и злым". Тот, кто делает этот эликсир, запрещен небесным путем. Обычно его измельчают в порошок и посыпают воздухом. Человек, находящийся в его середине, плачет семь дней и умирает от гноя. От этого нет лекарства, только ты можешь его вылечить.

Нин Тао любопытно спросил: "Что ты имеешь в виду, когда говоришь "нет решения", а потом говоришь, что я могу его решить?".

Слова, выведенные из бамбукового листа: ваша плоть и кровь могут быть растворены, два таэля подойдут.

Нинг Тао был несколько безмолвен, но он также запомнил это. В рафинировочной комнате Одинокого крыла кровь, которую он взял из тела Чжана Сяочуня, была не из менструальной крови, а из его бедер, но так как Одинокое крыло держало формулу Инь Труп Дана, было трудно гарантировать, что никто больше не узнает. Если вы столкнетесь с этим злым зельем в будущем, вы будете готовы к нему, если знаете, как его решить.

Слова снова появились из задницы Жука II: что-нибудь ещё? Если вам есть о чем доложить в суд, вы будете освобождены.

Нин Тао сопротивлялся желанию щелкнуть пальцами: "Хватит, иди вниз".

Баг Два зарыт в куски бамбука.

Только что Уайт Цзин все еще скрипела зубами и хотела завалить Червя II до смерти, но теперь она хихикала: "Этот дух интересен, он, кажется, знает все, очень полезен". Но просто темперамент немного странный, что червь должен думать о себе как об императоре, не кажется ли ему смешным?"

Нинг Тао сказал: "Это сосудный дух, задуманный Книгой Бамбуковая Джейн, Книга Бамбуковая Джейн - Небесное Оружие Закона Дао, Небесный Дао - высшее, понятно, что у него есть проблемы с воспитанием императора, не беспокойтесь об этом, просто привыкайте к этому".

Он убрал кровавые таблетки от Дэна и бамбуковую тетрадь из бухгалтерской книги.

"Кто-то идет". Цзян Хао внезапно сказал.

По дороге сюда приехала спортивная машина с быстрой скоростью и снежными огнями.

Это была машина Сон Сын Пэна, Бугатти Вейрон за 10 миллионов долларов. Нин Тао воспользовался мобильным телефоном Чжан Сяочунь, чтобы отправить местоположение Сонг Чэнпэна, что заставило его спешить.

Bugatti Veyron вскоре прибыл к воротам "ресторана Fang Zhuozi", машина остановилась, Сонг Чэнпэн вышел из такси, посмотрел на табличку на перемычке ворот, затем посмотрел на рекламный щит, размещенный рядом с воротами, а также проклял во рту: "Черт, побежал так далеко, чтобы поесть, заставил меня ехать так далеко". У этого парня хватило наглости приударить за моей секретаршей, кем он себя возомнил?"

Он не знал, что во все времена на него смотрели четыре пары глаз, и за каждым его движением следили эти четыре глаза.

"Он единственный". Уайт сказал.

Нин Тао сказал: "Он попросил свою секретаршу украсть эликсир Одинокого Крыла, это то, что он определенно не посмеет сделать Чжан Ян, это нормально, прийти один. Ну, за работу".

Цзян Хао кивнул и подошел к главному входу, ее лицо было сначала размыто, и ее пять чувств исчезли, затем ясно, и ее пять чувств вернулись на свое место. Но ее лицо было уже не ее собственным, а лицом древнего человека. Лицо было красивым, с классической красотой.

"Кто это?" Уайт не мог не спросить, казалось бы, чувствуя, что ее красота под угрозой.

"Си Ши". Цзян Хао вернул одно предложение и продолжал идти ногами к главному входу.

Бай Цзин посмотрел на Нин Тао, "Ши Ши, правда?"

Нинг Тао пожал плечами: "Откуда я знаю?"

Уайт добавил: "Нам нужна только одна официантка, и она превратится в Ши Ши, чтобы стать официанткой, не слишком ли? Разве она не стала бы более обычной, уродливой официанткой?"

Нинг Тао: ".........."

На главном входе, Сун Чэнпэн, который смотрел внутрь, увидел Цзян Хао, и сразу же его глаза загорелись, и, не дожидаясь Цзян Хао, чтобы приветствовать его, он вошел, пара глаз, которые не скрывают жадность и желание в его глазах.

"Сэр, сколько вас, пожалуйста? Хочешь поужинать?" спросил Цзян Хао.

Сонг Чэнпэн улыбнулась: "Я пришла найти свою подругу, ее фамилия Чжан, ты просто отведи меня туда".

"О, так это друг мисс Чжан, сэр, пожалуйста, следуйте за мной." Цзян Хао обернулся и повел за собой.

Сонг Чэнпэн последовал за Цзян Хао и сказал: "Госпожа, как вас зовут?".

"Фамилия Цзян". Цзян Хао сказал.

"Мисс Цзян, вы так красиво выглядите, но работайте в отеле, это слишком тяжело для вас, приходите работать в мою компанию, приходите и будьте моей секретаршей, я дам вам миллион долларов в год." Сонг Ченпенг сказал грубым тоном.

Цзян Хао улыбнулся: "Спасибо, сэр, за вашу доброту, мой босс очень хорошо ко мне относится и дает мне ежегодную зарплату в 200 миллионов".

"Сколько?" У Сонг Чэнпэна было странное выражение лица, он, очевидно, думал, что услышал не так.

"Двести миллионов". Цзян Хао сказал очень ясно.

"Хахаха......" Сонг Ченпенг засмеялся: "Твой босс может предложить тебе зарплату в 200 миллионов? Не будь смешным, это просто дерьмовый ресторан, я куплю костер в любое время, пожалуйста, посмотрим, веришь ли ты в костры".

Цзян Хао на мгновение оглянулся на нее: "Я не верю в это".

Сонг Чэнпэн сказал: "Иди и позови своего босса, я бы хотел посмотреть, кто из дураков такой претенциозный".

"Шеф Сонг, вы здесь". Женский голос прозвучал.

Сун Чэнпэн посмотрел на звук и с первого взгляда увидел знакомое лицо, это был его секретарь Чжан Сяочунь.

"Вы, ребята, говорите, просто поговорите со мной за стойкой регистрации, если понадобится." Цзян Хао больше нет.

Сонг Чэнпэн посмотрел на спину Цзян Хао, которая была стройной и имела мягкий, сексуальный вкус. Его сердце так чесалось, что он забыл о цели поездки.

Чжан Сяочунь вручил Сун Чэнпэн маленькую красную фарфоровую вазу: "Шеф Сун, посмотрите на это, вы этого хотите?"

Сонг Чэнпэн затем отступил, затем протянул руку и получил маленькую красную фарфоровую вазу, крепко сжимая ее в руке, взволнованно говоря: "Молодец, с завтрашнего дня ты будешь моим ассистентом".

Чжан Сяочунь сказал: "Спасибо, вождь Сун".

Сонг Чэнпэн снова сказала: "Сделаешь для меня еще одну вещь, пойдешь и поговоришь с официанткой, и попросишь ее прийти ко мне в компанию и занять твое место".

Чжан Сяочунь сказал: "Хорошо, я скажу это, но шеф Сун, сначала загляни в бутылку, я ее не открывал".

Сонг Чэнпэн откупорил бутылку, и поток зеленого дыма внезапно вылетел изнутри бутылки и набросился на его лицо. Прежде чем он успел взглянуть на эликсир внутри бутылки, он упал на землю в мгновение ока черной тьмы.

Почти одновременно рухнул и Чжан Сяочунь.

Мутный ветерок подул и ударил по лицу Песни Ченпенг. Через несколько секунд он открыл глаза и сказал вслух: "Ладно, ребята, можете выходить".

Древний особняк исчез, и три женщины вышли из темноты. Фонарь в руке мисс Уайт, свет жалкий, отражающий лица трех женщин, яркая картина призрака Цяньлиня.

За тремя женщинами сидел мужчина со скрещенными ногами на полу; это был их муж.

Однако, к этому времени младенца Юаня Нин Тао уже было на теле Сонг Чэнпэна.

Сонг Чэнпэн, чрезмерно ущемленный плейбой с телом и разумом, уступающим Чжан Сяочунь, не имел никаких проблем с управлением телом Сонг Чэнпэна по любой причине.

Нинг Тао поднялся с земли: "Положите меня на спину и мы уйдем".

Охота только что началась..............

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 0533 Высокоинтеллектуальное преступление**

Глава 0533 "Высокоинтеллектуальная преступность" Бугатти Вейрон въехал в подземный гараж здания "Бытие биотехнологий", а через несколько минут лифт остановился на 28 этаже.

Двери лифта открылись.

Нин Тао вышел из лифтовой комнаты и спустился по коридору в кабинет Сонг Чэнпэна, который также являлся его кабинетом, где владел младенцем Юань и вторгся в его тело.

Легендарное волшебное оружие, освещающее зеркало демона, может заставить всех демонов появиться в их первозданном виде, может также заставить такого рода ребенка владеть телом, не прячась, но, в конце концов, легендарное волшебное оружие, которое никто никогда не видел.

У дверей офиса стояли два охранника, те же двое, что и раньше, и двое склонили головы, приветствуя Нинг Тао.

Нин Тао только что сделал слабый взгляд, прежде чем вытолкнуть дверь в офис, и когда он повернулся, чтобы закрыть дверь, он увидел охранника, идущего в сторону кабины лифта, когда он повернулся. Он притворился, что не видит, и закрыл дверь в комнату.

Нин Тао подошел к столу Сонг Чэнпэна, сел в офисное кресло и разбудил компьютер на столе.

Компьютеру понадобилось сканирование лица, чтобы войти в операционный интерфейс, и Нин Тао поднес лицо к камере, и на секунду компьютер отсоединился.

В настоящее время многие важные компьютеры, защитные двери и т.д. уже не используют пароли, а используют сканирование лиц, а более продвинутые используют сканирование учеников, потому что пароли легко решаются декодерами, в то время как лица и ученики не могут быть скопированы.

Однако эта передовая технология стала "соучастником" в маскировке под владение Genii.

Нин Тао быстро нашел кое-что ценное, а именно, биллинговые документы Чжан Чжэшань для получения "льгот" от отца и сына Сонг Чэнпэна и Сонг Бэйкуна, и даже несколько подпольных видеозаписей о получении денег и товаров.

В углу рта Нин Тао появился намек на улыбку, когда он скопировал файл для выставления счетов и несколько видеофайлов и сохранил их на общем сетевом диске. Со всеми этими уликами, осмелится ли Чжан Зешан щеголять руками в той лаборатории?

Однако он был удивлен, что в этом компьютере нет ни единой информации о У Юэ, ни даже имени.

Сердце Нин Тао тайно размышляло: "Раньше я не видел У Юэ в подземном дворце, а в компьютере Сонг Чэнпэн не было и половины ее информации, не принимала ли она участия в операции компании Genesis Biotechnology Company? Возможно ли вообще, что его здесь нет?"

Туд.

Было два стука в дверь.

Нинг Тао сказал: "Входите".

Вошёл охранник, тот самый, который только что ушёл, и сказал: "Шеф Сонг, мастер Шан попросил вас спуститься на минутку".

Нин Тао слегка нахмурился: "О чем меня просил Мастер Шан? Я собирался уйти из компании и уйти домой".

Охранник сказал в непритязательной манере: "Я не знаю об этом, шеф Сонг, вы узнаете, когда пойдете к мастеру Шану".

Нинг Тао сказал: "Даже если я не хочу ехать?"

В углу рта охранника появилась незаметная холодная улыбка: "Вождь Песни, вы знаете темперамент мастера Шаня, вам лучше не идти против его воли".

Конечно же, это была та ситуация, кто действительно был здесь главным, это был Одинокий Крыло, а не Сонг Бейкун, а тем более он, Сонг Чэнгпэн. Холодная улыбка на углу рта охранника явно не в его глазах, как "Песня вождя", если он не пойдет, то другая сторона, скорее всего, примет принудительные меры.

Однако, это именно то, чего он хотел.

"Хорошо, я пойду." Нинг Тао выключил операционный интерфейс компьютера, встал и вышел из офиса.

Двое охранников привели Нинг Тао в лифт и сразу же спустились на отрицательный третий этаж.

Восемь "гвардейцев Да Неи" все еще стоят в зале, давая людям очень сильное ощущение шока.

"Иди внутрь, Мастер Шан ждет тебя внутри." Охранник сказал.

Нинг Тао пересек зал и пришел в круговое пространство с заклинанием. Эти четыре охранника культиватора все еще были там, но Лю Сяньер и У Сяолинь нигде не были замечены.

Нинг Тао подошел прямо к арке слева, и два охранника культиватора перед дверью не остановили его и не спросили ни слова. Он вошел в высокую и широкую арку, спустился по лестнице и пришел в алхимическую комнату одного крыла.

Одинокое крыло стояло за столом, направляясь к фарфоровой вазе с черным эликсиром, и на его руках были резиновые перчатки - неприятный запах трупа, который можно было почувствовать на большом расстоянии.

Оставшийся дым от бронзовой штатива был рассеян, а из пасти штатива до сих пор доносились клочья дана Ци, что также было неприятным запахом трупов.

Очевидно, что единственное крыло практиковало "Инь труп Дэн". Однако, похоже, он не знал, что один из наполнителей был поддельным, и это было то, что Нинг Тао поменял менструальную кровь, которую он хотел, на кровь из бедра. Какое влияние окажут эти изменения в материале, боюсь, что этот момент был неясен даже для одного крыла, не говоря уже о Нин Тао.

Настоящий Yin Corpse Dan был даже ядовит по запаху, и до сих пор ни одно крыло даже не открыло рот, чтобы предупредить о нем, явно двигаясь с настоящим гневом.

Притворяясь, что не знаешь, Нин Тао сделал шаг вперед и улыбнулся: "Мастер Шан, что за Дэн вы опять здесь уточняете?".

Одинокое крыло хитро улыбнулось: "Конечно, это хорошая вещь, разве ты не всегда хотел эликсир, почему бы тебе не попробовать его."

Нин Тао на мгновение замерз, Одинокое Крыло собиралось убить Сонг Ченпенг?

Но в это время единственное крыло закупорило бутылку, фигурка покачалась и подошла к Нин Тао, и в одно мгновение тело Сонг Чэнпэна взлетело и врезалось в каменную стену рядом с лестничным входом с приглушенным ударом.

Внутренние органы дрожали, и наступала острая боль, и Нинг Тао открыл рот и выплюнул полный рот крови. Хотя это тело не было его, и кровь, которая была обрызгана, была также кровью Сун Чэнпэна, это был его младенец Юань, который контролировал это тело, поэтому боль, которую это тело пережило, также была передана его младенец Юань. Он не просто взял его и одежды Тянь Бао, чтобы защитить свое тело, он только теперь понял, что быть избитым на самом деле так больно!

Одинокое крыло подошло к Нин Тао и с печалью сказало: "Ты осмеливаешься позволить своей секретарше украсть мой эликсир, ты устал от жизни, или ты думаешь, что я не осмеливаюсь убить тебя? Говорю тебе, если бы не тот факт, что ты несколько поколений был рабом семьи Сонг, я бы убил тебя сейчас!"

Нин Тао боролся за то, чтобы встать с земли, а затем пошатнулся в сторону бронзового горшка, равного по высоте человеку, доставая бумажное полотенце, чтобы вытереть кровь из угла его рта, когда он ходил.

Одинокое крыло посмотрело Нин Тао странным взглядом в глаза, он думал, что Сонг Ченпенг будет молить о пощаде, но он не ожидал, что Сонг Ченпенг так отреагирует, и что сделало его еще более странным, так это то, что он на самом деле не мог догадаться, чего хочет Сонг Ченпенг.

Нин Тао пошатнулся на бронзовый штатив, встал на ноги и вдруг расстегнул его.

Одинокое крыло на мгновение замерло, вдруг осознав, что Песня Чэнпэн пытается сделать, он закричал: "Ты собачий раб! Не смей..."

Настоящий Сонг Чэнпэн определённо не посмел, но Нин Тао посмел, и не стал ждать, пока Одинокое Крыло закончит выкрикивать слова, которые угрожали ему, он действительно вытащил инструмент, чтобы осквернить Динь Дан.

Шшш................

Мутный столб воды, вылитый на Дан Дао.

"Я убью тебя, блядь!" Одинокое крыло выпустило безумный рев и прыгнуло вверх, ударив одним ударом по спине Сонг Ченпенг.

Нин Тао даже не уклонился, если хотел спровоцировать Одинокое Крыло, чтобы убить мечом!

Бряк!

Тяжелая нога Сонг Чэнгпэн жестоко взорвалась в спину Сонг Чэнгпэн, и со звуком перелома костей Сонг Чэнгпэн врезался в Дан Дин, который вздрогнул и чуть не упал.

Пуф!

Сонг Чэнпэн вырвал еще один рот, полный свежей крови, и его тело опустилось на землю к стене штатива.

Одно крыло, однако, все еще не успокоилось, и удар отправляет Song Chengpeng летать снова.

Тело Сонг Ченпенг захлопнулось на полке и снова приземлилось на землю. Он широко открыл рот и, казалось, хотел что-то сказать, а с кровью, постоянно идущей из носа, не мог даже сказать ни слова.

Одинокое крыло подошло к Сонг Чэнпэну, его глаза были полны злобного и порочного света: "Ты, рабская собака, не только украла мое зелье, но и осмелилась оскорбить меня, маленькое чудовище, Я заставлю тебя сегодня умолять о твоей жизни и смерти!

Человек, который является алхимиком, несравненно дорожит своим Дан Дао, а Дан Дао для человека, который является алхимиком, не менее важен, чем жизнь его семьи. Сонг Чэнпэн украл Дан, единственное крыло изначально не двигалось, чтобы убить, просто хотел преподать ему урок, так что только что застрял бы в бутылке, содержащей труп Инь Дан, иначе этот запах мог бы убить Сонг Чэнпэн даже после того, как понюхал бы его долгое время. Тем не менее, он не ожидал, что Song Chengpeng даже подойдет к его Dang Ding и писать на его Dang Ding после получения от него удар, который был еще более невыносимым, чем писать на верхнюю часть головы!

"Пошёл ты, маленький зверь, ты с ума сошёл? Ты говоришь, как мне убить тебя, чтобы избавиться от ненависти в моем сердце? Сначала порежь конечности, или выколоть глаза?" Одинокое крыло проклято, как он ходил, его лицо свирепым, он не только переехал убивать, он также хотел, чтобы Song Chengpeng умолять о своей жизни, прежде чем он может умереть!

Как раз тогда Сонг Чэнпэн наконец-то успокоил дыхание, и из его постоянно истекающего кровью рта раздался хриплый голос: "Мастер Шан... вы........."

Одинокое крыло холодно сказало: "Маленькое чудовище, уже слишком поздно молить о пощаде!"

Одинокое крыло на мгновение замерло и яростно обернулось, и как раз в тот момент все его существо было ошеломлено.

Прямо рядом с его кастрюлей рафинирования Дан Дан, дыра, темная, как чернила, и пламенная, как окружающее пламя, появилась в какое-то неизвестное время. Но дело было не в этом, а в том, что напротив него стояли молодой человек и три женщины.

Этот молодой человек превращался в пепел, и он узнал это, потому что этим молодым человеком был Нин Тао.

Как Нинг Тао появился здесь?

Ответ на этот вопрос был на ткани, которые Сон Сын Пэн использовал для вытирания крови, но как единственное крыло могло придумать это за это короткое время?

Это был охотничий план Нин Тао, так как он проник в биотехнологию Бытия в своей однокрылой форме, намеренно провоцируя однокрылых потерять контроль над своими эмоциями, только тогда однокрыло не будет фокусировать свое духовное сознание на своем младенце Юань. Его причина оставила тело Сонг Чэнпэна, чтобы вернуться в свое, и ему все равно нужно было открыть Дверь Удобства обратно в клинику, а затем открыть Дверь Удобства из клиники, чтобы добраться сюда, что заняло бы не менее пяти-шести секунд. Если бы он не потерял контроль над своими эмоциями, это заняло бы у него достаточно времени, чтобы обнаружить существование младенца Юаня, но он был в состоянии ярости, с его мыслью о том, как убить Сун Чэнпэн, чтобы разгадать свою ненависть!

"Давай..." Одинокое крыло открыло рот, чтобы закричать.

Но перед тем, как было произнесено слово "прийти", на его лице прохладно, и язык мгновенно затвердел, даже звука не было.

В тот момент Цин гнался за Хао Цзин и белыми одновременно, и две фигуры, одна зелёная и одна белая, приближались в мгновение ока, а когти дракона и когти змеи уже были на левом и правом плечах единственного крыла, не чувствуя ни единого момента.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 0534: Злой Вождь**

0534 Глава Злой Лидер Однокрылый Лидер поднял руки, чтобы блокировать, разбивая холодный лед, который запечатал рот и готов был позвать на помощь. Однако перед ним стоит семья из четырех человек, и каждый из них не является энергосберегающим светом.

Самый сильный член этого семейства из четырех человек на самом деле не Цинь Чжоу из змеиной формы дракона, а Нин Тао.

Нинг Тао тоже выбыл из игры.

Ого!

Тень от веревки перелетела и мгновенно обернулась вокруг шеи одного крыла. В этот момент Одинокое крыло только что разбило холодный лед во рту и было готово позвать кого-нибудь, а также просто использовало свои руки, чтобы заблокировать дракона и змеиные когти Цинь Чжуя и Бай Цзина.

Как Доктор Культивации, боевая мощь Одинокого Крыла на самом деле очень сильная и впечатляющая, но два кулака не могут побить четыре руки, не говоря уже о том, что перед ним стоит семья из четырех человек с восемью руками. Может ли он заблокировать одного или двух из них, а может ли он заблокировать трех или четырех из них?

Не говоря уже о его единственном крыле, даже если бы это был сам Нин Тао, он не смог бы заблокировать одновременные атаки Цин Чжуй, Бай Цзин и Цзян Хао! Цзян Хао, Бай Цзин и Цинь Чжоу идеально подходят друг другу, потому что сила льда Цзян Хао может замедлять людей, в то время как Цинь Чжоу и Бай Цзин имеют когти дракона и когти змеи, которые прорезают золото и нефрит, а также скорость призрака!

Скакакалка для сбора лекарств мгновенно затягивается, и одно крыло инстинктивно достает до скакалки для сбора лекарств. В этот момент змеиные когти и когти дракона, только что заблокированные им, снова атаковали его, пронзив в левые и правые плечи и прижавшись к ключицевой кости.

Боль была сильной, но Одинокое крыло не могло кричать, веревка затягивала, чем больше он боролся. Напротив, супер сильное холодное течение спустилось в скважину и ударило о каменистую землю, и его ноги мгновенно замерзли от льда. Я не смогу даже ходить, даже если вырвусь и сбегу.

Цинь Чжуй и Уайт сделали прыжок назад, зажав ключицу одиночного крыла, и вернулись в Нин Тао с одиночным крылом в руках.

Дверь удобства, однако, исчезла так же, как семья из четырех человек осаждала одно крыло.

Одинокое крыло гневно сверкало на Нинг Тао, веревка для ловли таблеток была смертельно обернута вокруг его шеи, он не только не мог кричать, но и лицо свиньи также изменило цвет печени из-за препятствования кровообращению.

Нинг Тао сказал: "Ты довольно хорош, мы семья из четырех человек, и ты действительно сопротивлялся в течение нескольких секунд, ты должен быть самым способным Доктором Культивации, которого я когда-либо видел".

Действительно, единственное крыло было очень способным врачом по выращиванию. В конце концов, он был доктор вне тела культивирования сцены, уровень царства выше, чем Бай Цзин, Цзян Хао и Цин Чжуй. В первый раз, когда я увидел его, он был немного хулиган, но он даже не дал ему шанс на честную дуэль, и он привел своих трех жен, чтобы напасть на него.

Цинь Чжоу и Бай Цзин ослабили свои одиночные крылья, а когти дракона и когти змеи убрали.

На плечах одиночного крыла осталось два кровяных отверстия, и кровь не могла перестать проливаться.

"Я остановлю кровотечение". Цзян Хао сказал, а потом вздохнул в рану одинокого крыла.

Ка-чау!

Вся грудь Динга была заморожена.

Когда он услышал, как Цзян Хао сказал дать ему остановить кровотечение, Одинокое Крыло на самом деле хотело отказать, но Ледяной Демон даже не дал ему шанса качать головой.

Именно в это время Нин Тао снова открыл дверь удобства.

Цинь Чжоу пнул Одинокое Крыло в спину, и тело Одинокого Крыла тут же оторвалось от земли, и раковины зарылись в черную дыру.

Нинг Тао сказал: "Поторопись, возьми то, что видишь, и соберись здесь через минуту".

Слова упали, и три женщины стреляли в разные места, у каждой из них в руках была лишняя большая сумка.

Нинг Тао также бросился к большой стопке Духовных Материалов, на которую он долго смотрел, и у него в руке была сумка из сверхбольшой ткани.

Это была специальная сумка для ограбления, и хотя она не была сплетена из ткани Tian Bao, она также была изысканно обработана спиртовым материалом, и было совершенно нормально держать в руках тонну или две вещи.

Сонг Чэнпэн наблюдал, как четыре члена семьи Нин Тао засунули один кусок сокровища, один кусок духовного материала в мешок, который не мог быть наполнен, он широко открыл рот, и потребовалось много усилий, прежде чем он издал хриплый голос: "Сохранить ..................................

Точно так же Нин Тао переместился, подметая товар на полках рядом с ним, он действительно подметал товар, он держал карман в одной руке, подметая с полок в одной руке, полки упадут в карман.

Нин Тао остановил движение в руках и посмотрел на Сонг Чэнпэн, который лежал на земле, с намеком на беспокойство в голосе: "Шеф Сонг, вы хотите вызвать скорую помощь, или скорую?"

В этом случае даже лежание на операционном столе в больнице сразу же может не спасти ему жизнь, не говоря уже о том, чтобы дождаться приезда скорой помощи.

Нин Тао сказал: "Я могу вылечить тебя, но в этом месяце злых мыслей и грехов уже слишком много, я не могу больше зарабатывать деньги, извини, позвони в скорую машину сам". Также будьте уверены, даже если вы умрете, я отомщу вам, что одно крыло так сильно избило вас, что я определенно дам вам справедливость".

Нин Тао притащил к себе сумку для ограбления, и все три женщины также притащили к себе три больших мешка, которые были наполнены до краев.

"Этот большой горшок хорош, я очень хочу забрать его обратно." Уайт сказал.

Нин Тао сказал: "Этот горшок слишком большой, и у меня есть свой горшок для алхимии, его бесполезно брать, мы должны вернуться".

Дверь открылась, и семья из четырех человек затащила в нее свои сумки.

Сонг Чэнпэн смотрел, как семья из четырех человек исчезла в поле зрения, он широко открыл рот, может издавать "загадочный" звук, а затем глаза не двигаются, зрачки быстро расслабляются.

Он мертв.

Дым в клинике был густым, а лица людей на треногах были полны ярости. Ярость была настолько яростной и ужасной, что создавало у людей ощущение, что они в любой момент набросятся на людей и будут съедены!

Хотя пространство в клинике невелико, но зелёный дым, собирающийся над крышей, даёт людям угнетающее ощущение тёмных облаков над головой, и слабый звук грома и молнии, что в свою очередь даёт людям ощущение небесного наказания, нисходящего в любое время.

Как только эти три женщины вернулись в клинику, они не выдержали и нескольких секунд до того, как закричали, что уходят, даже не желая пересчитывать сокровища, которые они вернули после ограбления.

Нин Тао был хорошо осведомлен о том, что должно было произойти, и не осмеливался позволить им остаться в клинике, поэтому он открыл дверь и выпустил их, не сказав ни слова.

"Убейте человека, а потом откройте дверь и впустите нас, или помогите составить опись того, что вы получили обратно." Уайт сказал, что она, кажется, думает о каком-то сокровище.

"Вы, ребята, подождите меня снаружи." Нинг Тао сказал.

"Брат Нинг, этот парень - Злой Лидер?" Цинь Чжоу попросил, чтобы Нин Тао готовился закрыть дверь.

"В основном, но даже если нет, то убейте его." Нинг Тао сказал, затем закрыл дверь и подошел к единственному крылу.

Одинокое крыло несло подавление Небесного Дао, его лицо было скручено, а глаза наполнены страхом и болью.

Нинг Тао подошел к одиночному крылу и развязал веревку для сбора таблеток, которая была обернута вокруг шеи одинокого крыла.

Нин Тао улыбнулся: "Даосский сингл, добро пожаловать в мою клинику, если у вас есть какие-либо комментарии, вы можете говорить свободно, пока они хорошие комментарии я буду принимать их смиренно".

"Что ты хочешь... сделать?" Одинокое крыло боролось за то, чтобы встать, но одно из его плеч было пробито когтем дракона Цин Чейсинга, а другое - когтем змеи Белого Цзина, так что он вообще не мог двигаться. Более того, обе его ноги все еще были заморожены холодным льдом Цзян Хао, и он вообще не мог двигаться.

Нин Тао открыл маленькую аптечку и вытащил скетч со счетной книжкой бамбуковую, затем поместил скетч со счетной книжкой бамбуковую на голову одного крыла. Это то, что он собирался сделать, пусть Бамбуковая книга счетов поставит диагноз, было ли Одинокое крыло злым лидером, которого нужно было убить на этот раз.

Тем не менее, на этот раз, не дожидаясь Нин Тао, чтобы забрать бамбуковый набросок бухгалтерской книги, чтобы проверить, ошибка внезапно выползла из бамбукового наброска бухгалтерской книги и приземлился на голову одного крыла, ползая и нюхая.

Нинг Тао врасплох сказал: "Червь 2, почему ты ушёл? Скажите, он не может назвать злого лидера здесь?"

Червь Er раскачивался и снова копался в бамбуковой записной книжке учетной записи.

Нин Тао проследил и взял бамбуковую тетрадь, открыл её, и, конечно же, Червь Эр уже взбирался на бамбуковую фигуру, а за ягодицами появился текст: "Одинокое крыло, Седьмое Рожденное в начале июля первого года правления династии Мин (1621), Культиватор Истинного Духа". Злой лидер, причинивший бесчисленный вред в своей жизни, и чьи грехи слишком многочисленны, чтобы их записать, будет уничтожен и никогда больше не будет допущен к жизни.

Этот диагноз почти идентичен диагнозу Белого Мудреца и представляется более простым. Нет ни первого и второго зла, ни вычислений, ни статистики злых помыслов и грехов, которые можно подытожить фразой "бесчисленное множество зол и грехов".

В голове у Нинга Тао возникла загадка: "Клиника продолжает двигаться, и каждый раз, когда она идет туда, появляется злой лидер, которого нужно убить". Но я не знаю, почему клиника хочет убить злых королей, и у меня нет четких стандартов. Это одиночное крыло, очевидно, человек У Юэ, это только право сказать, что Злой Лидер должен быть У Юэ также, так почему же это должно быть одиночное крыло?"

Смутно, он чувствовал, что вопрос о перемещении клиники и убийстве Злого Кайзера не так прост, как он его видел, и что за этим все еще скрыт какой-то секрет, но он не мог догадаться, как.

Червь Эр растянул свое тело на полпути, пару маленьких глаз, смотрящих на Нинг Тао, до сих пор этот жест императора, слушающего прошение своего придворного.

Нинг Тао осторожно сказал: "Почему нет конкретных греховных пунктов, и... как этот Злой Вождь был осужден"?

Буджи не ответил, сохранив свою имперскую позицию.

Вместо этого Одинокое крыло завопило: "Отпусти меня... Я сделаю все, что ты хочешь... Я сделаю все, что ты хочешь... Я дам тебе все... Кстати, Дэн Фэнг, я дам тебе Дэн Фэнга Боевого Императора!"

Ууди?

Император Wu в рте одиночного крыла очевидно не Wu Zetian, но Wu Yue, есть дух червя который хочет быть императором, и есть Wu Yue который хочет быть императором женского пола.

Базз!

Трипод добра и зла разослал куранты, и небесный Дао в наказание вот-вот начнётся.

Нин Тао вообще не обращал внимания на Одинокое крыло, в это время он не соглашался ни с каким Одиноким крылом, не говоря уже о том, чтобы что-то получить от него. Он взял бамбуковый эскиз учетной книги с головы одного крыла и отступил в сторону, изменив тон, чтобы проверить свои слова: "Ваше Величество, червь второй, скажите мне, каковы именно критерии для оценки этого Злого Лидера? А еще, зачем убивать Злого Куя?"

Задница червяка Er пошевелилась, и из бамбукового листа появилась фраза: воля небесная непредсказуема, небесный шанс не может быть раскрыт.

Это то же самое, что не сказать это.

"Jie Jie......" одно крыло внезапно выпустило вереницу жуткого смеха.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 0535: Убить Осла?**

Глава 0535: Убить Осла? Нин Тао убрал бамбуковый набросок из бухгалтерской книги и посмотрел на Шанги: "Даосист Шан, почему ты улыбаешься?".

Глаза Одинокого Крыла пронзили клинику, но он не осмелился посмотреть на человеческое лицо на Добром и Злом Триподе, его глаза наконец-то приземлились на лицо Нинг Тао и с печалью сказали: "Я приезжал сюда не один раз, но это все равно первый раз, когда я приезжаю в эту клинику, вы хотите услышать мое мнение"?

"Ты говоришь". Нинг Тао сказал, и в его сердце было какое-то любопытство по поводу того, что Одинокое крыло хотело ему сказать.

"Это разлагающееся место, как тот старый храм без благовоний, статуи богов рушатся и ветхие и старые, ты как бедный маленький монах в том храме.... ха-ха-ха!" Одинокое крыло опять засмеялось, жуткий смех.

Нинг Тао просто посмотрел на него, и Одинокое Крыло высмеяло его за Внешнюю Небесную Клинику, но в сердце у него не было ни капли гнева. Парень собирался умереть, и ему не нужно было ничего считать с ним.

Белый Мудрец также является вождем зла, и перед смертью он - человек, который умрет, и его слова добры. Это единственное крыло также является злым лидером, но человек, который умрет, также является злым в своих словах.

Но он умрет, и не даст ни звукового сигнала?

Слова Одинокого Крыла внезапно обернулись на их голову: "Если ты убьешь меня, у тебя не будет шанса получить кубик Дэна в руки Военного Императора, как насчет........................".

Нин Тао прервал свои слова: "Я культивирую Небесный Дао, а также делаю это для Небес, вы злой Вождь с одной стороны, вы не имеете дело со мной". Я советую тебе тоже умереть, это хорошая смерть - умереть, как человек, в любом случае".

Одно крыло затихло, и сущность его тела засохла в одно мгновение.

Никто не мог открыто столкнуться со смертью, на самом деле, по сравнению с простыми людьми, такие земледельцы, как он, прожившие сотни лет, на самом деле больше боялись смерти.

жужжание................

Рев Доброй и Злой штанги был легче и тяжелее, а частота была еще быстрее.

Нин Тао в тусклом состоянии сказал: "Тебе есть, что сказать? Хотя я не буду помогать вам с незаконченными делами, я могу быть хорошим слушателем, если вы будете говорить".

Одинокое крыло вздрогнуло: "Я был неправ......".

Нинг Тао просто слушал и умер прежде, чем понял, что ошибался, не кажется ли ему, что уже слишком поздно? Однако Одинокое крыло не умрет первым, не осознав своей ошибки, и не станет последним.

С захватом единственного крыла на этот раз приближается дата закрытия клиники, что означает, что движение неминуемо. Он, владелец клиники, понятия не имел, куда он переедет, и не знал, кто будет следующим злым лидером.

В этот момент единственное крыло внезапно произнесло длинный вздох: "Ударьте по нему, черт возьми, по мячу! Эта клиника хочет меня, так что я пойду. У меня есть для тебя сообщение перед отъездом, послушай его, если хочешь".

"Ты говоришь". Нинг Тао сказал.

"Как я вижу, в ближайшем будущем у тебя будет великое бедствие, и если ты сможешь пережить это бедствие, твоя судьба изменится, и если ты не сможешь пережить это бедствие, ты тоже умрешь". Одинокое крыло сказало.

Нин Тао замер на мгновение, очевидно, он не ожидал, что Одинокое Крыло действительно даст ему гадание перед смертью.

Первое, что вы можете сделать, это сказать, что у вас есть право делать то, что вы хотите. В этом мире так много злых людей. Ты можешь убить их всех? Вы просто бедный порабощенный человек, ограбление, о котором я говорю, это ограбление этой клиники, даже если вы пройдете через это ограбление, вы не сможете избежать смертного приговора"!

Нинг Тао просто посмотрел на него, но его сердце уже не было в покое.

Эмоции одного крыла становятся все более интенсивными, а голос все выше и выше: "Я провел всю свою жизнь на одном крыле, наслаждаясь вином и красотой, и я не жалею о том, что даже когда умираю". Если было жаль, то только то, что они не смогли собрать формулу, чтобы сделать Дэна Поиск Предков. Я всю свою жизнь искал информацию, связанную с таблеткой предков, и легенда гласит, что таблетка предков содержит тайну Тишины Богов........"

Облако зеленого дыма внезапно выплеснулось и в мгновение ока проглотило одно крыло.

Только тогда Нин Тао вернулся к своим чувствам, и он безрассудно бросился в зеленый дым, но его глаза были полны пульсирующего зеленого дыма, и звук ветра, грома и молнии эхо в его ушах, но это, казалось, было передано из другого пространства, казалось бы, очень далекого и неприкасаемого.

Зеленый дым рассеялся и ничего не осталось на земле.

Нин Тао спокойно стоял там, где исчезло единственное крыло, не двигаясь ни на секунду.

Одинокое крыло было мертво, но слова Одинокого крыла сильно тронули его, вместе с замешательством, особенно последние незавершенные слова.

Поиск предков Дэн скрывает тайну молчания Богов?

Фраза "Божественная тишина" пробудила память о Нин Тао, которая была о Ян Гифэе.

Боги заставили замолчать пешки небесные, и теперь построен пагода.

Это была фраза, которую Ян Гифэй произнес на том кораблекрушении, не как стихотворение, а как пророчество. Но, увы, она не закончила.

"Боги вымрут... сначала нужно существовать, чтобы вымрут, верно? То есть, правда ли, что в этом мире были боги, которые когда-то существовали, а потом умерли? Когда боги молчат пешку Небесного Дао, можно ли это утверждение понимать так, что когда боги мертвы, Небесный Дао перестает существовать?". Нинг Тао не мог не подумать об этом, но он все еще был невежественен. Он чувствовал себя как человек, ощупывающий в темноте, без света, чтобы направлять его, натыкаясь на стены повсюду.

Зелёного зелёного дыма в горшке добра и зла больше нет, а белый Ци, олицетворяющий добро, и чёрный Ци, олицетворяющий зло, переплетаются друг с другом, и зла больше, чем белого, но они грубо уравновешены.

После некоторого суетливого времени, Нин Тао горько засмеялся, а затем убрал все эти грязные фантазии в голове, когда он пробормотал себе: "Как я думаю, сколько все это стоит? Какой смысл трахать столько пустых сердец, когда это я каждый месяц борюсь с жизнью и смертью? То, что причитается, всегда придет, но от этого не спрячешься. Тот парень сказал, что я раб, в этом нет ничего плохого, я мастер на поверхности, но на самом деле я раб, ценность моего существования в том, чтобы зарабатывать деньги на добрые и злые диагнозы и убивать злых королей, я не просто наемный работник, я еще и убийца.......................".

Убийца?

Когда это слово вышло из его уст, разум Нин Тао вдруг остановился на этом слове, а затем его мозг снова закружился, думая, как будто дикая лошадь с поводка не может остановиться.

"Я уже убил трех злых лидеров, первый из них - Тан Тяньрен, второй - Бай Шэн, а третий - Одинокое крыло, на первый взгляд кажется, что все трое не связаны между собой, но семья Тан искала секреты народа Инь Юэ, хотела получить Рудь Юнь, а Рудь Юнь также связана с Предком Искателем Дана и Башней Времени Чжэнь, как патриарх клана Тан этого поколения, он бы об этом не знал? Белый Мудрец, который ограбил рецепты Дана, имел уникальный способ попасть на пути из денег, и хотел стать духовным существом, поэтому он также стал злодеем, который должен быть убит. Теперь это единственное крыло, он также фигура, связанная с Ищущим Предка Даном, поэтому он также стал Злым Вождем, должен быть убит!". Думая так, в голове Нинг Тао внезапно всплыла смелая догадка: "Клиника скоро переедет, что Николас Конти также связан с Искателем предков Даном и создал одно только научно-технологическое юридическое оружие, которое грешнее, чем Белое Святое и Единое Крыло, так что... переедет ли Небесная Внешняя Клиника в Америку"?

Если клиника Skyward все-таки переехала в Нью-Йорк, то, скорее всего, предположения верны!

Взгляд Нинг Тао внезапно переместился на Трипод Добра и Зла: "Правда ли, что Одинокое Крыло сказало, что я не избегу судьбы быть разобранным и убитым в конце концов?".

От Трипода добра и зла не последовало никакой реакции, и человеческое лицо на Триподе осталось с плотно закрытыми глазами.

Нин Тао продолжил: "Я также уточняю Древний Поиск Дэна, я даже собрал Формулы Дэна, я также ваш предначертанный Злой Лидер?"

Черно-белый ци в Триподе Добра и Зла также не был уверен в том, что это был ответ.

Нин Тао вдруг засмеялся, как будто немного нервничал: "Правда, если этот день настанет, я хочу посмотреть, куда вы меня отвезете, и кто меня убьет, я хочу, чтобы он выплюнул все, что меня съест, и вернул мне то, что должен".

Только его собственный голос звучал эхом через клинику, никаких звуков ответа.

Тем не менее, слова на его губах отличались от того, что он имел в виду в данный момент, и холодная улыбка появилась из угла его рта: "Если придет день, что вы не можете разгрузить эту шлифовку!".

Кто может сказать, что произойдет в будущем?

Нинг Тао открыл бамбуковый эскиз бухгалтерской книги.

Червь Er появился, на этот раз не дожидаясь, пока он откроет рот, и содержимое появилось на бамбуковом листе: злые цари будут казнены, арендная плата будет снята за этот месяц, и дверь банка может быть открыта.

Первый раз он смог получить нужную информацию, второй раз он смог получить нужную информацию, второй раз он смог получить нужную информацию, третий раз он смог получить нужную информацию, третий раз он смог получить нужную информацию, третий раз он смог получить нужную информацию, третий раз он смог получить нужную информацию, третий раз он смог получить нужную информацию, третий раз он смог получить нужную информацию, третий раз он смог получить нужную информацию, третий раз он смог получить нужную информацию, третий раз он смог получить нужную информацию, третий раз он смог получить нужную информацию, третий раз он смог получить нужную информацию, третий раз он смог получить нужную информацию, третий раз он смог получить нужную информацию, третий раз он смог получить нужную информацию, третий раз он смог получить нужную информацию, третий раз он смог получить нужную информацию, третий раз он смог получить нужную информацию, третий раз он смог получить нужную информацию, третий раз он смог получить нужную информацию, третий раз он смог получить нужную информацию, третий раз он смог получить нужную информацию, третий раз он смог получить нужную информацию, третий раз он смог получить необходимую ему информацию Точно. Если хочешь потянуть осла, надо накормить его травой, так?

Бесплатная аренда в этом месяце, и нет ни слова о том, будет ли клиника модернизировать книгу бамбука в следующем месяце. Если обновление не выполняется, то инерция предыдущих периодических обновлений нарушается. Но также возможно, что не будет времени на напоминания, ведь это не день, когда клиника берет арендную плату.

Из названия понималось, что то, что помещается в хранилище эликсирного оборудования, должно быть чем-то связанным с эликсиром, например, духовным материалом, эликсиром и керамикой, или чем-то подобным.

Нин Тао собрал бамбуковый ноутбук и с огромным успехом прошел к двери склада Elixir Equipment Store. Подойдя к двери казначейства, он протянул руку и столкнулся с плотно закрытой дверью. Однако, как только его ладонь вот-вот коснется двери сокровищницы, его рука остановилась в воздухе, прежде чем он повернулся и подошел к двери сокровищницы свитков искривления.

Стоимость открытия первой двери составляет всего пять тысяч, стоимости открытия второй - десять тысяч, стоимости открытия третьей - двадцать тысяч, а стоимости открытия четвертой - сорок тысяч. Он был глуп, бегая, чтобы открыть дверь первого хранилища медицинского оборудования, которое требует только пять тысяч медицинских сборов, а затем тратить сорок тысяч медицинских сборов, чтобы открыть дверь четвертого хранилища свитков искривления?

Сначала откройте четвертую дверь библиотеки свитков Священного Писания бесплатно, а затем потратьте пять тысяч долларов, чтобы открыть первую дверь библиотеки медицинского оборудования. У него есть еще одно дело в четвертой библиотеке свитков сутры, которое должно возвестить о пятом предложении Твоей Сутры!

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**0536 Глава пятая твоей сутры**

0536 Глава 0536 Ваше Сутрское Пятое Приговор Четвертая дверь Библиотеки выдачи Сутры открылась, и Нинг Тао шагнул внутрь. Четвертая библиотека примерно такого же размера, как и три другие, с изношенной деревянной коробкой на пустом полу и дверью библиотеки напротив нее с табличкой, на которой написано: "Свитки Писания Коуву".

Увидев пятую дверь и табличку на двери, рот Нинг Тао не мог не улыбнуться. Какая последняя дверь библиотеки?

Пятая дверь казначейства автоматически закрылась, и Нин Тао направился к изношенному деревянному ящику. Когда он достиг коробки, он не сразу открыл коробку, но сел на нее с одним бедром, открыл небольшой сундук медицины он носил с собой, а затем вытащил свиток кожи зверя из небольшого сундука медицины.

Этот чудовищный свиток - Сутра Твоя.

Сутра Твоя теперь вышла в четырех предложениях, каждое из которых резюмировано на его собственных условиях. Этот стих соответствует царству, в котором он практиковал в то время, когда он находился в заключительной стадии, когда в горшке добра и зла было больше зла, чем добра, и меньше зла, отсюда и фраза "будь то призрак или бессмертный".

Позже, когда он вышел из тела, он посмотрел на "Твою сутру", но пятый стих не появился на свитке шкуры животного. Теперь, когда он некоторое время был вне своего тела, он задался вопросом, появился ли пятый стих на свитке из звериной кожи?

Не знаю, почему, когда Нин Тао вытащил свиток с кожей зверя из маленького сундучка с лекарствами, он немного нервничал, беспокоился, что не появится никакого нового Писания, и что пятое Писание будет слишком сложным, и ему снова придется много страдать.

Не смотря ни на что, то, что причитается, всегда приходит.

Нинг Тао открыл свиток звериной шкуры, и на древней звериной шкуре появилось новое Писание: "Небесный огонь утончает Ваджру, тебе нужно сломать ребра".

Что это значит?

Давай оставим это в покое и прочтем.

Нин Тао исключил бродячие мысли и использовал свою духовную силу, чтобы декламировать: "Небесное пламя, очищающее Вайру, ты должен сломать все сухожилия".

Ничего себе!

Как только эта сутра вышла, изнутри тела внезапно возник черно-белый духовный огонь, и всё тело было в огне!

Духовный огонь не был страшным, потому что он часто им пользовался, и его контроль над ним уже давно достиг такой степени, что он мог получить и послать его наизусть. Но это была всего лишь пара ладоней, и на этот раз все его тело было в огне, и зрелище как будто кто-то налил на него бензин и зажег его, как ужасно!

Но это было не самое худшее, самое худшее - это боль, которая пришла с ним, он чувствовал свою кожу, свою плоть и кровь, даже свои кости и душу, все это горело огнем! Этот огонь растопит его, сожжет до пепла!

"А..." как только вышло пятое Священное Писание, Нинг Тао упал на землю с жалким криком, боль как будто собирался умереть! Это длилось не более трех секунд, и он потерял сознание в темноте на глазах.

Я не знаю, сколько времени прошло, прежде чем Нинг Тао проснулся. Его кости по всему телу чувствовали себя так, как будто они были сломаны молотком, и они сильно болят. Кожа на нем тоже была горячей и болезненной, и она казалась невыносимой, как будто ее кипятили и жарили!

Его глаза двинулись к свитку из звериной кожи, еще находящемуся в его руках, и пять стихов были ясны в его глазах, но этот пятый, о котором он даже не осмелился думать сейчас, не говоря уже о том, чтобы петь духовную энергию.

Эту Сутру Твою было действительно сложнее прочитать, чем предложение, и с каждым его шагом казалось, что он поднимается на гору ножей и спускается вниз по сковороде!

Хотя он не осмеливался больше читать, Нинг Тао более или менее разобрался в этом. Это пятое предложение посвящено телу Ваджры, а тело Ваджры является стандартом для следующего царства, которым является Маленькое нирванное царство. Если он хочет стать Ваджрой, он должен выдержать боль этого "Небесного огня"!

Разве это не сталеплавильное производство?

Руда прокаливается огнем, а затем переплавляется в железо и рафинируется в сталь.

Кто-нибудь может конкурировать с рудой?

Нин Тао убрал свитки шкур животных, даже если ему придется пройти через эту "гору мечей и масла", это не так, как сейчас.

Он заполз, сдерживая острую боль и жгучую агонию, и дрожь, он открыл изношенный деревянный ящик.

В деревянный ящик был помещен только лист спиртовой бумаги, и спиртовая бумага с наложенным на нее заклинанием оказалась пустой.

Нин Тао держал и бумагу для духов, и руны, руны были плотно набиты рунами и выглядели просто потрясающе.

На бумаге духа есть введение: держите символ щепотки энергично.

Увидев это имя, Нинг Тао на мгновение почувствовал, как будто его ударил по голове летящий слон.

Талисман "Powerful Pinch", это талисман о толкающем массаже?

Я сделаю это!

Я шучу с твоей сестрой!

Несмотря на то, что он был врачом-культиватором, что касается его нынешних медицинских навыков, он не нуждался в заклинаниях, чтобы делать людям массаж. Даже если это полностью автоматическое заклинание массажа, какая разница между ним и массажным креслом, которое можно купить за несколько тысяч долларов? Также, несколько тысяч долларов за массажное кресло, люди еще имеют кожаные куртки, а доставка и установка входит в стоимость!

Нин Тао сопротивлялся желанию что-то разбить и продолжал смотреть.

Это редкий с древних времен магический талисман, с помощью которого можно массировать тело, успокаивать мышцы и оживлять тело, лечить ушибы и травмы.........

Нин Тао снова хочет проклясть, этот ниндзя все еще осмеливается называть себя редким волшебным талисманом с древнейших времен, человек, написавший эти слова знает, как написать слово "стыд"?

Но все же, мы должны посмотреть.

Содержание бумаги: Когда используется "Юаньбаби", магическая сила одержима, "Юаньбаби" может держать предмет и дать пациенту прекрасное ощущение от массажа "Юаньбаби", а диапазон движения "Юаньбаби" может быть расширен...........

Глаза Нин Тао внезапно почувствовали, что он слегка расслабился, его не заинтересовала эта энергичная щемка талисмана для лечения синяков или массаж Верховного Ушуаня, но если использование младенца Юаня может заставить младенца Юаня поднять вещи и улететь дальше, то такой вид маны очень полезен для него. Чтобы знать, как только его младенец Юань покинул его тело, он не сможет держать даже одну иглу, если он не был начальником. Более того, его Младенец Юань имел диапазон движения всего четыре километра, ограничения были слишком велики. Но как только эти две проблемы будут решены, его Бытие Младенца будет как тигр с крыльями!

Во введении в Ling Paper не говорится о том, что Genji может подхватить несколько вещей, используя это мощное обаяние удержания, которое требует практической попытки. Нин Тао очень хотел попробовать, но, думая, что Бай Цзин, Цин Чжуй и Цзян Хао все еще ждут их снаружи, и что они будут волноваться, если он заставит их ждать слишком долго, он отказался от идеи попробовать на месте.

Нин Тао тщательно изучил первоначальный вариант энергично державшейся за руну, запомнил строение руны на ней, затем убрал ее, и оставил в Священном Писании магазин танцевальных пилюль с маленьким сундуком на спине. Проходя мимо вестибюля клиники, он пошевелил глазами, чтобы посмотреть на дверь плотно закрытого склада лекарств, теперь у него не было никакого давления, если он потратил пять тысяч долларов, чтобы открыть дверь. Тем не менее, он все же нажал на побуждение выйти к двери, сначала, чтобы получить это энергично держать амулет щепотку ясно, научиться говорить.

Технология обучения - это иногда то же самое, что и еда, если вы съедите слишком много за один раз, вы будете держаться, а технология обучения - та же самая, если вы возьмете слишком много за один раз, вы испортите себе настроение.

Как только дверь открылась, Бай Цзин, Цин Чжуй и Цзян Хао поприветствовали ее.

"Дорогая, почему так долго, что что-то не может быть не так?" Цзян Хао сказал с беспокойством.

Нин Тао сказал: "Всё прошло довольно неплохо, убил одинокое крыло, не надо было платить за аренду в этом месяце, а также открыл дверь казначейства и получил руну заклинания".

Белый Цзин подошел: "Что за заклинание, покажи мне".

Цинь Чжуй также подошел, и хотя он не сказал, что хочет это увидеть, он, очевидно, также хотел посмотреть, что это за мана.

Нинг Тао сказал: "Вы, ребята, заходите первыми, здесь неудобно разговаривать".

Три женщины вошли в клинику Sky Out Clinic, и дверь в эту комнату автоматически закрылась. Только что дым в Триподе Добра и Зла все еще был в спирали, но теперь он превратился в спираль зеленого дыма. Улыбка появилась на лицах людей на штативе, и хотя это была только улыбка, это было очевидно.

Три женщины, которые управляли Шэньчжоуской благотворительной компанией в течение этого времени сделали много добрых дел, грехи в их телах уже давно устранены, и есть еще несколько хороших мыслей и заслуг. Трипод Добра и Зла, очевидно, удалил их из списка "черных зол" и признал их статусом "добрых демонов".

Нин Тао открыл маленький ящик с лекарствами и вытащил талисман и духовную бумагу, которая его представила, и три женщины собрались вместе, чтобы посмотреть.

"Держите очарование щепотку энергично? Это..." Уайт сказал с разочарованным взглядом: "Что это?

Цинь Чжуй сказал: "Разве на этой бумаге не написано, что использование этого талисмана может получить высшее наслаждение от массажа..........................".

Цзян Хао посмеялся: "Дорогая, почему бы тебе не взять это очарование и не попробовать его применить к нам сегодня вечером? Если это сработает хорошо, ты будешь использовать это заклинание, чтобы массировать нас троих каждые три дня в будущем".

Нинг Тао: ".........."

Три женщины презирали эту ману, и он совсем не удивился, потому что даже он сам презирал эту ману, когда только начинал. Когда он увидел ману, которая позволила Младенцу Юань получить способность собирать предметы, он передумал и подумал, что это сокровище.

"Забудь, отдай, я пойду посмотрю, что мы привезли из алхимической комнаты одного крыла". Уайт вернул талисман и бумагу Нин Тао, а затем подошел к сумке, которую она принесла.

Цин Чжуй и Бай Цзин также пошли открывать сумку, которую они привезли обратно, чтобы провести инвентаризацию и узнать правду о том, что было внутри.

Изначально Нин Тао хотел поговорить с ними втроём о пятом предложении вашей сутры, но когда он увидел, что все они смотрят на сокровища, которые они принесли, светящимися глазами и болтая, то потерял интерес к разговору об этом. Что мы можем сделать, если мы скажем им, что он все еще должен подняться на ту гору кинжалов и на тот масляный горшок, и они не смогут ему помочь.

"Дорогая, это хороший нефритовый браслет, я думаю, моя мама хорошо бы в нем смотрелась, могу я отнести его ей обратно, чтобы она его надела?" Цзян Хао спросил Нин Тао, как он вырвал кристально чистый браслет с бирюзовым телом из груды драгоценных камней и нефрита.

Нинг Тао улыбнулся: "Конечно, то, что ты получишь обратно, можешь отдать кому хочешь, не спрашивай меня".

Цзян Хао сказал: "Как такое может быть, ты глава семьи, хотя я и забрал вещи назад, но это также считается семейной собственностью нашей семьи, это все еще зависит от тебя, главы семьи, чтобы решить, что с этим делать".

Когда Цзян Хао сказала это, она вытащила старинную картину из своей сумки и улыбнулась: "Эта картина хороша, я заберу ее обратно и повешу в своей комнате, мне нечего делать.

Деньги, которые мой хороший муж планирует потратить, как проточная вода, так что если у нашей семьи нет подушек, я оставлю эти вещи себе и продам их".

Тем не менее, Цинь Чжоу - самый воспитанный и сладкий.

Нин Тао был счастлив в сердце и сказал с улыбкой: "Мы пойдем домой после того, как разберемся с этими вещами, я постараюсь нарисовать двух энергично держащих амулет, три дамы какое-то время упорно трудились, я сделаю трем дамам массаж, который также считается нашим самым лучшим".

"Тао из Дарственного фонда"? Белый Цзин засмеялся: "Ну, это то, что ты сказал, не говори больше "нет", когда придет время, и придумай кучу отговорок за то, что не можешь этого сделать".

Нинг Тао: ".........."

Если ты говоришь что-то подобное в таком месте, как Тяньтянская клиника, ты не боишься молнии и грома?

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 0537: Белый голубь**

0537 Глава Белая голубка Среди духовных материалов, привезённых из рафинировочной комнаты одного крыла, было также несколько, которые были необходимы для шестого издания "Поиск предков Дана", но они всё ещё были далеки от достаточного количества. Похоже, что даже если клиника Тяньвай не переедет в США, Нинг Тао все равно однажды отправится в Соединенные Штаты.

Пока три женщины разбирались, Нинг Тао нарисовал тыкву, как он это делал, и использовал духовную бумагу, кровь и духовную силу, чтобы вписать три одинаковых энергичных амулета в холдинг. Нарисовав третью, он нарисовал четвертую, на этот раз намеренно нарисовав руну неправильно.

В последний раз, когда я был занят, я сделал ошибку и нарисовал не ту руну, и получил не ту версию руны, которая может мгновенно вытащить одежду людей, и открыть сейфы и даже запечатанные сундуки с сокровищами. Итак, с последним опытом, как он мог не захотеть получить неправильно написанную версию энергично удерживаемого обаяния щепотки?

Однако не все каракули пользуются успехом, и в них много педантизма и везения, как при воссоздании произведения искусства.

Талисман "Персик" был в положении, когда Нин Тао обладал талантом, который даже он сам с трудом понимал.

Когда Нин Тао нарисовал четвёртый вариант опечатки с сильным удержанием амулета щипцов, три женщины также упаковали все вещи, которые принесли с собой.

"Муж, мы закончили, ты закончил рисовать?" Уайт спросил.

Нин Тао убрал четыре энергично удерживаемые руны щепотки и неправильно написанную версию энергично удерживаемой руны щепотки, которая намеренно написала руну неправильно, затем сказал: "Пойдём, пойдём домой... Я сделаю тебе массаж и дам попробовать эффект маны этой энергично удерживаемой руны щепотки".

Он научился быть умным и больше не говорит "делай все, что в твоих силах".

В это время Цзян Хао внезапно вспомнил что-то и сказал: "Хабби, кажется, мы забыли что-то, те два человека Биотехнологии Бытия все еще на месте, где мы обманули Песню Чэнпэн, что делать?".

Этими двумя людьми были один Чжан Сяочунь и один Ян Рэньцин.

Нин Тао ударился головой, подошёл к телу Сонг Чэнпэна, схватил единственное крыло, открыл свиток каллиграфии Писания Kuwu, а затем научился рисовать и энергично держал в руках талисман. С этим упоминанием от Цзян Хао, он только потом вспомнил, что Чжан Сяочунь и Ян Рэньцин оба все еще были связаны и прятались в этой пустыне.

"Или я пойду и убью этих двоих." Цинь Чжуй сказал.

Нин Тао улыбнулся и сказал: "Ты, не двигайся и хочешь убивать, люди могут убивать, но это зависит от того, кто это. Что Чжан Сяочунь - обычная женщина, делающая обычную работу, и неплохой человек, которого можно убить".

"Этот человек не обычный человек, он охранник в Genesis Biotech, и если мы его отпустим, он может доставить нам неприятности." Уайт сказал.

Нинг Тао сказал: "Вы, ребята, возвращайтесь и ждите меня сначала, я позабочусь об этом и вернусь, не волнуйтесь об этом".

"Тогда поторопись и возвращайся, я все еще жду, когда ты сделаешь все, что сможешь." Уайт сказал, с колючкой в глазу.

Нинг Тао немного безмолвна и не осмеливается говорить с ней глупости, она король ведьм-демонов, который может сказать все, что угодно. Он пошел открывать дверь, отослал трех женщин и вернулся в клинику, забрал с собой кое-какие вещи, затем пошел под запирающую стену и открыл удобную дверь и вошел, а когда вышел снова, то оказался посреди пустыря.

В небольшом лесном массиве Ян Рэньцин и Чжан Сяочунь были прижаты к траве, их руки и ноги были связаны, а во рту была прикована тряпка. Оба, казалось, только что пришли в сознание и извивались, чтобы приблизиться друг к другу. Видя, как появляется Нин Тао, Ян Рэньцин жестоко сжался, пытаясь оторваться от тела, но, к сожалению, не справился с задачей. Лицо Чжана Сяочуня было наполнено взглядом страха, а из его рта доносился хныкающий звук.

Нинг Тао подошел к ним: "Ребята, не нервничайте, я просто случайно проезжал мимо, услышал шум и подошел посмотреть... что случилось?"

Ян Рэньцин бросился к Нин Тао и кивнул головой, также хныкающий звук исходил из его рта.

"Ты просишь меня помочь тебе развязать веревку?" Нинг Тао спрашивал.

Ян Рэньцин снова энергично кивнул, и хныкающий звук, доносившийся из его рта, был еще громче.

Нин Тао подошел и протянул руку, чтобы развязать веревки на руках Яна Рэньцина, затем пошел развязывать веревки на руках и ногах Чжана Сяочуня. В процессе работы он также разместил в траве рядом с двумя мужчинами пакет, который он привез из клиники.

Ян Рэньцин развязал веревки на ногах в одиночку, и как раз в тот момент, когда обе его руки и ноги обрели свободу, он вдруг набросился на тело Нин Тао.

Нинг Тао упал на землю очень "послушно".

Ян Рэньцин надавил на Нин Тао и протянул руку, чтобы задушить его шею, как он злобно сказал: "Кто ты, черт возьми?". Как вы узнали, что мы здесь? Какие у тебя отношения с этими людьми?"

Очевидно, он не верил, что Нин Тао проезжал здесь, который не имеет ничего общего с блужданием посреди ночи в глуши?

"Брат Янг, ты с ума сошел? Это он нас спас!" Чжан Сяочунь набросился и протянул руку, чтобы сломать запястье Яна Рэньцина.

Зрение Яна Рэньцина внезапно упало на траву рядом с головой Нин Тао, и он увидел сумку, а также немного того, что было выставлено из сумки, он замер на мгновение, и руки, которые щипали шею Нин Тао также отпустили в тот момент.

Уголок рта Нинг Тао появился с намеком на смех, и одна из небесных иголок, зажатых в его руке, была втянута. Только что, если бы этот Ян Рэньцин хоть чуть-чуть пошевелил сердцем, чтобы убить его, он бы наложил на него швы на день.

Ян Рэньцин положил "мясницкий нож", он также положил "Небесную иглу". В его глазах, хотя Ян Рэньцин был стражем биотехнологии Бытия, в его теле не было очевидной порочности, он был просто молодым человеком, который умолял о том, чтобы зарабатывать на жизнь. Тот факт, что Ян Рэньцин смог отпустить свою руку, показал, что природа тоже не так уж плоха. Людям нравится это, дай им шанс, когда они могут.

Ты не можешь ничего сделать, чтобы остановить это, но если ты это сделаешь, Небеса остановят тебя.

Ян Рэньцин поднялся из тела Нин Тао, схватил пачку и редко падал на землю. Это было немного золота, серебра и нефрита, и дюжина кучек наличных. Наличных денег не так уж много, но все эти золото, серебро и нефрит - ценный антиквариат, если взять его на продажу, то несколько миллионов десять миллионов можно легко продать.

"Этот......" Чжан Сяочунь был ошеломлен.

Лицо Яна Рэньцина было напряженным выражением: "Нас... подбросили и подставили".

"Что?" Чжан Сяочунь также напрягся: "Кто нас подставит?"

Ян Рэньцин сказал: "Возможно, что это Вождь Сун, все эти вещи принадлежат Мастеру Шану, если он знает, что мы взяли его вещи, мы все должны умереть".

"Ну и что?" Чжан Сяочунь был на грани слез в спешке.

Ян Рэньцин, однако, молчал, по-видимому, не мог придумать способ.

Нин Тао встал с земли и открыл рот: "Я начну с утверждения, что это не мое дело, но я могу дать вам предложение, если вам это нужно".

Глаза Яна Рэньцина и Чжана Сяочуня одновременно собрались на теле Нин Тао.

Нинг Тао сказал: "Возьми эти вещи и найди место, где тебя никто не знает, и начни все сначала". Эти вещи должны быть хороши, чтобы пойти и продать и взять деньги, чтобы открыть фольклорный трактир, отель или что-то вроде того, не правда ли, это было бы хорошо?"

Ян Рэньцин и Чжан Сяочунь не могли не взглянуть друг на друга, и оба чувствовали себя немного безбожниками.

Нин Тао сказал во время прогулки по лесу: "Иногда хорошо изменить окружающую среду и то, как ты живешь, просто сделай шаг назад". Это мой совет, а что касается того, слушаешь ты его или нет, это твое дело".

"Подожди". Ян Рэньцин звонил.

Нинг Тао повернулся и посмотрел на него: "Что еще у тебя есть?"

Ян Рэньцин сказал: "Кто ты, черт возьми, такой?"

Нинг Тао сказал: "Лучше, если мы не знаем друг друга".

Ян Рэньцин внезапно взял с земли кучу купюр и бросил их: "Спасибо".

Нин Тао протянул руку помощи, чтобы поймать кучу денег, улыбнулся и повернулся к выходу.

Куда бы поехали Ян Рэньцин и Чжан Сяочунь, будут ли они вместе, это не то, чего он хотел. Вещи, о которых стоит беспокоиться. Он не только воспользовался ими, но и проложил задние дороги. Он не просит Яна Рэньцина и Чжана Сяочуня быть благодарными ему, просто чтобы прожить на его совести.

Выйдя из небольшого леса, Нинг Тао бежал со скоростью, сравнимой со скоростью охотничьего гепарда. В нескольких километрах от него в мгновение ока он был оставлен позади, и он остановился на поляне и вытащил неправильно написанную версию энергично удерживаемого обаяния щепотки.

Такие заклинания, которые даже он сам не знал, что будет после их использования, конечно же, нельзя было использовать ни дома, ни в центре Северной столицы, а что, если произойдет сильный взрыв или даже вызов божественного дракона или космического тигра?

Введите духовную энергию и скандируйте мантру.

"Бла-бла-бла-бла-бла-бла-ми хаса 怼...вперед!" Нин Тао энергично махнул руническим символом с ошибкой.

Как только талисман отпустил руку, он вдруг превратился в белого голубя и улетел в небо.

Челюсть Нинг Тао сжалась и упала на землю.

Это Нима творит магию?

Оставляя в стороне стоимость куска духовной бумаги сто тысяч или около того, и усилия и время, которое он потратил, только этот шум большого изменения результатов голубя, есть использование яйца?

Прямо под взглядом Нин Тао белый голубь, превращенный из руны маны, взлетел на высоту нескольких десятков метров.

Бряк!

В небе раздался взрыв фейерверка, и белый голубь внезапно взорвался, превратившись в славный световой дождь и пролившийся вниз. Это был вид неба, рассеянного цветами, красавица!

Нин Тао посмотрел на великолепный световой дождь и замер на полминуты до того, как вышли слова: "Оно того стоит, без миллиона фейерверков не обойтись, может, Цзин стоит начать проект свадебного сервиса...................................".

Именно в этом беспорядке воображения и чувств рассеялся рассеянный дождь света.

Бах, бах, бах!

Во время серии плотных взрывов в огне вспыхивает куча пламени. Жгучая волна горячего воздуха распространилась, Нинг Тао на мгновение замерз, развернулся и побежал.

Ничего себе!

Желтые сорняки позади нас мгновенно сгорели до пепла!

Все было по-прежнему, Нинг Тао остановился и посмотрел на большую черную землю позади него, и долго не оглядывался назад.

Что только что случилось в результате пожара, вызванного фейерверком? Нет, это был просто бомбардировщик Тендо, проводивший военные учения и бомбивший позиции противника белым фосфором.

К счастью, она не использовала в переулке за пределами клиники или дома искаженную версию очарования "Могучий щипок", которая, судя по тому, что только что случилось, имела бы невообразимые последствия, если бы ее использовали в городе.

Очевидно, что назвать такого персонажа "типографским вариантом энергичного персонажа ущипок" неуместно.

Нинг Тао подумал об этом и перекристаллизовал - Белый Голубь.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**0538 Глава 0538: Ночь неприятностей**

Глава 0538 Насыщенная событиями ночь Дверь удобства открылась, и Нинг Тао вышел изнутри черной дыры.

Цзян Хао сидел во главе кровати, держа жадеитовый браслет до лампы, чтобы посмотреть на него с большой любовью. Но дверь удобства открылась, и после того, как Нин Тао пришла в свою комнату, она последовала за ним и убрала браслет, вставая и приветствуя: "Муж, что ты сделал с этими двумя?".

Нинг Тао сказал: "Я дал им немного денег и немного того, что я получил от Одинокого Крыла, и отпустил их".

"У нас будут неприятности?" Цзян Хао немного волновался.

Нин Тао засмеялся: "Я - верхняя часть тела младенца Юаня, у меня нет никаких улик, чтобы остаться, и они нас не знают, какие у меня могут быть неприятности? Что касается На У Юэ, то исчезновение единственного крыла, на которое она определённо будет рассчитывать, так что в последнее время вы все должны быть немного более осторожны, и лучше не действовать в одиночку".

"Это не в твоих руках, ты забыл, откуда я пришел? Что касается двух сестер, не стоит беспокоиться о них, Бай Цзин хитрее всех остальных, и она может хорошо позаботиться о Цин Чжуй". Цзян Хао говорил и разгрузил маленький сундук с лекарствами на плече Нин Тао.

Нин Тао сказал: "Хорошо, ложись спать на живот, как насчет того, чтобы я попытался энергично держать ману талисмана".

Цзян Хао Иян забрался в постель и упал на одеяло.

Нинг Тао подошла к кровати и протянула руку, чтобы открыть свою ночную рубашку.

Цзян Хао протянул руку и схватил Нин Тао за руку, затем дал ей пощечину, гневно сказал: "Это все, что у меня есть, ты все еще раскрываешь одежду, ты не смущаешься, я все еще смущаюсь, просто попробуй сквозь одежду".

Нин Тао смеялся, вытащил кусок талисмана, чтобы активировать свою духовную силу, прочитал слова в его устах, и застрял талисман на талии Цзян Хао после того, как скандировал заклинание.

В тот момент, когда талисман был прикреплен к талии Цзян Хао, духовная бумага талисмана внезапно взорвалась, превратилась в маленькое пятнышко света и пролилась на тело Цзян Хао. Пятно света было похоже на каплю родниковой воды, как дым и туман, и имело блестящий цвет, как фейерверк, прекрасный, как сон.

Цзян был так красив, что замер: "Это прекрасно!"

Способная заставить такую убийственную женщину-агента и ледяного демона произнести такое восклицание, она не могла не раскрыть позу маленькой женщины, можно было представить, насколько хорош был эффект света и тени от этого заклинания.

Сердце Нинг Тао тоже было поражено, но оно быстро вернулось в норму. Он уже видел нечто еще более роскошное, неправильно написанную версию заклинания "Белая Голубка". Фактически, фейерверковый эффект заклинания Белая Голубь является результатом "мутации" этого могущественно манипулируемого заклинания.

Великолепное пятно энергии вошло в тело Цзян Хао, и как раз в этот момент она широко открыла рот, и это выражение тоже прошло чрезвычайно странно.

Нинг Тао немного нервничал: "Хорошо, как ощущения?"

Голос Цзян Хао дрожал: "Так удобно... хмм... чувствовать... что-то течет в моем теле, мышцах, костях и меридианах... хмм..."

PAP.................

Небольшая струна звуков, похожих на жареную фасоль, пришла из тела Цзян Хао, звук активности сухожильных костей.

Услышав этот голос, Нин Тао был облегчен, но он чувствовал себя немного "обманутым" в своем сердце. По сравнению с эффектом маны вытягивания талисмана, чтобы быстро сбросить вес и удалить пули и токсины, эффект маны из более продвинутых энергичный щипок талисмана, казалось, немного "лишним". Говоря прямо, разве это не массаж, чтобы успокоить и омолодить мышцы? Но она стоит 40,000 долларов!

Если он говорил, что оригинальная версия символа щепотки и неверно напечатанная версия символа белого голубя более ценны, то он считал, что символ белого голубя, который он нарисовал сам, более ценен.

Но так же, как Нин Тао думал об этом, странное сияние внезапно затопило ночную рубашку Цзян Хао, и даже его кожу, которая была обнажена в воздухе. Сияние было похоже на сияние из глубин Вселенной, холодное, великолепное и таинственное. Ее тело прозрачно благодаря этому сиянию, с захватывающей дух чувственностью и красотой. В то же время, аура на ее теле была значительно усилена, а ее собственная ци и кровь бегали гораздо более плавно.

Этот мощный шарм щепотки не только лечит синяки, но и очищает костный мозг и освежает меридианы, а также усиливает ауру ауры. Это было хорошо, что благоприятствовало выращиванию, и только с этим, это энергичное удержание талисмана было гораздо более продвинутым, чем его выщипывание.

Странное сияние постепенно рассеялось, и кожа Цзян Хао вернулась в нормальное состояние, перестала быть прозрачной.

"Ладно, еще какие-нибудь особые чувства?" Нинг Тао хотел узнать больше.

Цзян Хао на минуту подумал, прежде чем сказать: "Я скучаю по тебе".

Нинг Тао: "?"

"Это заклинание заставляет меня чувствовать, как будто у меня неиссякаемая энергия по всему телу, мне нужно отдуваться". Сказав это, Цзян Хао внезапно протянул руку и схватил ошейник Нин Тао, схватив его за одну руку..........

Это скрытый атрибут персонажа ущипок?

Нин Тао не был уверен в этом, но единственное, что было понятно ему, когда он вышел из комнаты Цзян Хао, это то, что его ноги были мягкими.

Внезапно открылась дверь комнаты, женщина в белом прижалась к дверной коробке, и Хао Врист подал знак: "Муж, куда ты идешь? Мы с сестрой все еще ждем, чтобы испытать ваш новый стиль заклинаний".

Нинг Тао: ".........."

Два часа спустя, Нин Тао вышел из этой двери, неся на спине небольшой сундук с лекарствами, одной рукой на талии, и медленно шел к своей комнате. Этот усталый взгляд, превратности темпа, производит впечатление упаковщика, который не ел несколько дней, но все еще вынужден хозяином пахать землю............

Возвращаясь в дом, Нинг Тао открыл дверь удобства и вернулся в Небесную внешнюю клинику, не сказав ни слова, он пошел в Духовное Поле и выбрал несколько Демонских Почек и съел их в своем желудке.

Затем он скрестил ноги и проехал Духовную Технику Огня и Лёда перед Добрым и Злым Триподом и практиковал свою духовную энергию один раз, прежде чем полностью оправиться.

"В будущем мы больше не сможем дать им энергичный щемящий талисман, они были бы достаточно яростны, чтобы снова использовать энергичный щемящий талисман, не добавит ли это крыльев, которые могут летать к тигру? Используй его снова, и это не убьет меня?" Лицо Нинг Тао было наполнено горькой улыбкой.

После короткого отдыха он вытащил четвертую главу энергично удерживаемого обаяния и наклеил ее на бровь. Однако он не сразу активировал талисман Дхармы, а вошел во внутренний мир с позой Сидящего Лотоса Гуаньин.

Его Духовное Осознание вошло в Найский Военный Дворец, в то время как Младенец Юань вышел.

Брови, которые были местом, соответствующим грязевому военному дворцу, также были единственным выходом и входом в выход Младенца Юаня, который также можно было понимать как единственный проход.

Когда Младенец Юаня вышел из Боевого дворца в грязи, он прошел через прикрепленный к бровям Могущественный Талисман Ущипки, и в этот момент Могущественный Талисман Ущипки был активирован, превратившись в пятно света и став частью Младенца Юаня. Это зрелище, как будто джинн-невидимка был одет в невидимую одежду.

Нин Тао левитировал в воздухе, глядя на себя, сидящего на земле со скрещенными ногами, его разум удивлен и сбит с толку. К его удивлению, энергично держал очарование щепотку исчезла, и к его замешательству, он не чувствовал ничего особенно очевидного.

Прошло пять раз с тех пор, как я использовал волшебный талисман, который я получил на этот раз, будь то оригинальный или пиратский, и бумага, которая использовалась для его рисования, исчезнет. Это совершенно отличается от выщипывания талисмана, спиртовая бумага, использованная для выщипывания талисмана, все еще может быть переработана, но это энергичное удержание талисмана не может быть переработано, а это значит, что стоимость каждого использования составляет несколько сотен тысяч!

Такая высокая цена, не зная, сколько вещей можно подобрать в штате Юанбэй?

Нинг Тао приземлился на землю, подошел к полке и протянул руку помощи Небесного Собачьего Тренога.

После этого периода "отдыха и выздоровления" состояние Небесной собачьей триподы было намного лучше, чем когда она была только что рафинирована, и хотя все еще было много трещин, на части стенки триподы уже было немного золота. По мере того, как дела идут, может пройти не так много времени, прежде чем он снова будет готов к использованию. В то время он бы выполнил свое обещание Чену Пинг Дао усовершенствовать выращивающую собаку для этого товара.

Когда рука Юань Ина схватила штатив Небесной собаки, Нин Тао ясно почувствовал присутствие штатива Небесной собаки, в том числе неровности, принесенные ему трещинами на штативе. Он изо всех сил старался ее поднять, и Небесный Пес-трипод пошевелился, но не смог ее поднять.

Штатив "Небесная собака" на самом деле не был тяжелым, он весил всего около тридцати фунтов.

Такой вес может набрать даже семи-восьмилетний, не говоря уже о таком внекрупном культиваторе, как он. Но истина была настолько ясна перед ним, что даже если бы он использовал сто тысяч или так сильно щепотку талисмана, он не смог бы подобрать тридцать или так много кошек из Небесного Собачьего Трипода.

Тем не менее, нельзя сказать, что энергичное удержание талисмана не давало никакого эффекта, потому что, когда он был в состоянии Юаня Младенца раньше, когда он похлопывал рукой голову Ворчащей Небесной Собаки, Ворчащая Небесная Собака даже не могла это почувствовать. Его Младенец Юань не мог даже держать в руках иглу, теперь, когда он мог встряхнуть тридцать или около того кошек Небесного Собачьего Тренога, это было почти маленькое чудо!

Нин Тао заменил его на что-то более легкое, это была деревянная коробка весом около двадцати килограммов, и в результате, он смог толкнуть коробку немного сильнее, но все равно не смог ее удержать.

Затем он продолжил пробовать, постоянно снижая вес испытуемого объекта.

Окончательный сравнительно точный результат показал, что он смог набрать около пяти килограммов, что примерно соответствует силе трехлетнего ребенка. Вы не можете подобрать пистолет и стрелять по мишени с такой силой, а также бесшумно ударять ножом по мишени.

Всего через несколько секунд после того, как он подобрал тестовый объект, весивший около пяти килограммов, мана энергично удерживаемого щипкового талисмана исчезла, а объект также упал на землю. Когда он потянулся за ней, его рука даже не могла дотронуться до предмета.

Это был конечный результат, с маной энергично удерживая ману талисмана, он смог подобрать предмет, который весил около пяти фунтов за две минуты, за пределами которого мана исчезнет.

Хотя он хорошо знал, что это было чудо, он все еще был немного разочарован в своем сердце, после всего этого результат был далек от того, что он ожидал.

Внезапно появилась особая сенсация в сверхмощном духовном смысле Младенца Юаня.

Одним движением сердца Нинг Тао тоже не вернулся в свое тело, а прошел прямо через крышу клиники за пределами неба.

Небо было темным, без сияния звезд и луны, и свистел северный ветер, давая городу немного прохлады.

Глаза Нин Тао двигались в одном направлении, примерно в ста метрах от крыши стояла женщина, черная одежда и черные шляпы, все в черном цвете.

У Юэ здесь.

Это была действительно насыщенная событиями ночь.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**0539 Глава Индивидуальное исполнительское время Ууди**

0539 Глава Wu императора индивидуальное время исполнения песни Чэнпэн умер в алхимической комнате одного крыла, одного крыла исчезли, и духовные материалы и ничего в алхимической комнате исчезли с большим запасом, как такая вещь Wu Yue может быть невежественным и неосведомленным?

Итак, вот она.

Для нее, настоящего преступника было почти невозможно определить без расследования.

Когда вышел Первый Младенец Нин Тао, Ву Юэ мгновенно почувствовал сенсацию и переметнулся в эту сторону одним движением своей фигуры. На крышах четырехъярусного двора под ее ногами, но на расстоянии ста метров, Клэри мгновенно отбросило назад.

Однако, в конце концов, она не осмелилась подойти к Небесной клинике и остановилась на соседней крыше.

Нин Тао также стоял на крыше Небесной внешней клиники, не двигая мышцами, задаваясь вопросом, сможет ли У Юэ открыть для себя существование своего младенца Юаня.

У Юэ уставился прямо на младенца Нин Тао, и через несколько секунд она внезапно открыла рот и сказала: "Младенец Юань из тела, неудивительно, что ты осмелился прийти ко мне домой и рассеяться".

Результаты были получены, и она смогла не только почувствовать присутствие младенца Юаня, она также смогла точно определить конкретные места.

У Юэ гневно сказал: "Нин Тао, как ты смеешь приходить ко мне и разливать бобы, где сейчас Одинокое Крыло, мертв он или жив? Выйди и поговори со мной!"

Сторона Нин Тао не задумывалась о том, возвращаться ли обратно в тело, прежде чем выйти поговорить с ней, когда в доме у ее ног внезапно загорелся свет.

Голос пожилой женщины внезапно раздался: "Кто воет? Хочешь, чтобы кто-нибудь спал посреди ночи?"

Дверь в этот дом открылась, и из него вышла пожилая женщина, одетая в военное пальто, и посмотрела на крышу с наклоненной головой.

У Юэ все еще смотрел в эту сторону и не двигался.

Пожилая женщина увидела женщину, стоящую на крыше, и внезапно закричала: "Призрак! Старик! Старик.................."

Большая Мать с криками ворвалась в дом, и дверь в эту комнату захлопнулась стуком.

Фигура У Юэ немного поколебалась и подошла к переулку, где находилась Внешняя Небесная Клиника, но все же держалась на определенном расстоянии.

На крыше клиники за пределами неба Нин Тао пробудил экстрасенсорную ауру младенца Юаня. В его Духовном Осознании "Небесный Глаз" скрытое метеорологическое поле У Юэ медленно раскрылось, красочное и полное ауры. Он замерз и при виде ее предшествующего погодного поля.

Вместо того, чтобы в поле Xian Qi У Юэ не было зла qi, вместо него было большое количество добра qi.

Как такое возможно?

Женщина, которая хочет быть королем, которая строит свою собственную подпольную династию со времен династии Мин, которая так одержима властью, и которая даже является хозяином однокрылого рода злодейского лидера, как она может не быть злодеем? Даже если это не злой человек, он не должен быть великим добрым человеком, верно?

Это было настолько рыбным, что Нинг Тао начал задаваться вопросом, не был ли он настолько уставшим и неполноценным, что даже провел свой "глаз в небе".

Ву Юе рычал: "Фамильное Нинь, убирайся и говори со мной!"

Слушать, как ее призрак завывает таким образом, было не вариант, Нин Тао Младенец Юань вернулся в свое тело и открыл глаза. Он поднял маленький сундук с лекарствами, который был установлен рядом с ним, открыл дверь и вышел.

Взгляд Ву Юэ заперт на Нин Тао, этот взгляд холоден как мороз.

Нин Тао спустился по ступенькам и остановился, медленно говоря: "Что ты воюешь посреди ночи? Не раздражайте людей, вы думаете, что люди так же бездельничают, как и вы, многие люди должны работать завтра".

У Юэ упрекнул: "Не говорите мне глупостей, дайте мне человека!"

"Кого ты хочешь, чтобы я передал?"

Из зубов Ву Юэ вырвались два слова: "Одинокое крыло"!

Нин Тао сказал в обморок: "Думаешь, он на моем месте? Ну, заходите и посмотрите сами".

Он сделал жест, чтобы угодить.

У Юэ не двигался.

Нин Тао хладнокровно посмеялся: "Не смейте?"

На самом деле, с добротой в теле У Юэ, даже если бы она подошла, она даже смогла бы зайти в Небесную клинику и посмотреть, пока не ударила по нему. Человеческое лицо на Добром и Злом Триподе тоже не обращалось бы с ней плохо, и все равно показывало бы ей улыбку. Но в прошлый раз ее летающий меч был уничтожен Небесной внешней клиникой, и этот инцидент оставил на ней большую тень, поэтому она не осмелилась подойти.

У Юэ помахала рукой, и пролетел белый предмет.

Клиника "Скай аут" не ответила, потому что это был просто кусок туалетной бумаги.

Скомканная масса туалетной бумаги упала на ноги Нин Тао, на ней отчетливо видна алая кровь.

Это было бумажное полотенце, которое Сонг Ченпенг бросил в алхимическую комнату одного крыла, прежде чем он смог вытереть кровь изо рта.

Этот кусок крови - кровавый замок, который Нинг Тао нарисовал на нем.

Кровь Сонг Чэнпэн и кровь из кровеносного замка были смешаны вместе, уже не в форме кровеносного замка, и даже потребуется профессиональный инструмент, чтобы обнаружить, что в этой смешанной крови есть другая кровь. Тем не менее, она узнала и принесла его сюда.

"Что ты хочешь поспорить?" Голос Ву Юэ был ледяным.

Нин Тао сказал: "Что я должен спорить? Я сделаю то, что посмею, и я могу заметить тебя с большим пониманием, что ты никогда больше не увидишь его в своей жизни, а у него даже волос не осталось. Ты собираешься убить меня? Ты можешь сделать это сейчас".

Убийственная аура на теле У Юэ была еще сильнее, и под влиянием ее ауры температура в этом переулке упала на несколько градусов, а также была бесшумной до предела, без половины звука, можно было услышать иголки.

Нинг Тао только что смотрел.

Пока он стоял рядом с Небесной внешней клиникой, не говоря уже о маленьком нирванском королевстве Ву-Юе, даже если бы американский авианосец остановился в устье переулка и обстрелял его ракетами "Томагавк", он бы ни о чём не беспокоился.

Из уст аллеи внезапно вырвались угрюмые шаги, ворвалась большая группа людей, одетых в черную крепкую одежду, один за другим с мечами в руках, с мечами, в маске. Сотни из них сошлись вместе, убивая как стая ночных волков.

На лице Нинга Тао не было и намека на эмоциональные колебания, создавалось впечатление, что то, что он видел, было не большой группой убийц боевых художников и культиваторов, а группой живых массовых актеров.

Все мастера боевых искусств в черной одежде в унисон остановились за У Юэ, и как только их ноги остановились, звука уже не было, а скульптура в целом была тихой.

Убийственная аура на теле У Юэ внезапно исчезла без следа, а затем он направился к Небесной внешней клинике. На ее лице было спокойствие, и ни намека на эмоции. Ее всплески и импульсы только что были как будто для шоу, ни один из них не был настоящим.

Нинг Тао вдруг что-то понял, но ощущение было туманным и непонятным.

Шаги Wu Yue были медленными, и она сказала, как она шла, "Сунь Цзы однажды сказал, что сотня сражений можно сражаться без опасности, если вы знаете себя и врага. Мне нравится эта цитата, и я потратил много времени и энергии, чтобы узнать вас и изучить вас на этот раз. В прошлом году вы были просто студентом медицинского факультета, ваши родители умерли, и вы заработали себе на обучение и проживание, работая самостоятельно. Но теперь, вы уже очень мощный практикующий культивирование, и вы даже культивировали в царство Юань Выход Младенца. Такая вещь, даже в эпоху Линггу, была чудом, достаточным для того, чтобы потрясти три королевства. Причина, по которой ты смог сотворить такое чудо, в том, что за тобой стоит клиника, я прав?"

Нин Тао очень хорошо знал, что то, что она сказала, было правдой, но он также знал, что она не хотела слышать "да" или "нет" от него, потому что любой ответ от него был бы бессмысленным. Она пришла подготовленной, а теперь пришло время ее шоу.

У Юэ продолжил: "Я не просто изучаю тебя, я также изучаю твою клинику". Ты культивируешь Небесный Дао, и Небесный Дао не идет на компромисс. Это заявление, которое вы не раз говорили, заставляет меня понять, что ваша клиника - вещь небесная. Как это бывает, когда ты делаешь что-то хорошее, ты делаешь это хорошо, когда ты делаешь зло, ты наказываешь много злых людей, и ты спасаешь много хороших людей. Вы даже получили вашу женщину, чтобы создать благотворительную корпорацию Шэньчжоу и установить, что хорошие люди проект тратить деньги, чтобы получить больные хорошие люди, чтобы сделать добро. Это, в свою очередь, дает мне понять, что ваша практика имеет какое-то отношение к вашим действиям, что и дала вам эта клиника с Небесного Пути, я прав?".

Нинг Тао все еще смотрел на нее и ничего не говорил.

В этом мире нет абсолютных секретов, вещь можно отследить, пока это делается.

У Юэ остановился у подножия ступеней Небесной внешней клиники, не глядя на Нин Тао, а на плотно закрытую дверь комнаты. Взглянув на нее на полсекунды, в уголке ее рта внезапно появилась странная улыбка: "Клиника из Небесного Дао"? "Хм, это Небо перестало существовать в тот момент, когда закончилась эра Долины Духа, где есть Небесный Дао? Благодаря тебе, дураку, ты все еще веришь в добро и зло, иди сюда, и я открою тебе секрет".

Нинг Тао не двигалась, просто смотрела на нее спокойно.

У Юэ просто сняла ковшевую шляпу на голове, и на ее плечи пролился черный водопад волос, шелковисто-гладкий и естественным образом падающий на нее.

Ее лицо, ее аура, было действительно похоже на фею в старые добрые времена призрачных сказок, даже ни намека на фейерверк в ее теле.

"Ну, я скажу тебе." У Юэ просто перешел на сторону Нин Тао и медленно поднес голову к его уху, ее голос также дрейфовал в ухо Нин Тао слово за словом в процессе: "Как ты думаешь, все, что сделало Одинокое Крыло, не имеет ко мне никакого отношения?".

Нин Тао изначально хотел отступить, в конце концов, У Юэ был врагом с самого начала, а самый сильный враг, как он мог спокойно говорить в такой позе? Тем не менее, У Юэ думал, что так называемая тайна была именно той странной вещью, которую он был так озадачен, и он жаждал узнать ответ.

Да, Одинокое крыло было Злым Лидером, но У Юэ был великим хорошим человеком с хорошим духом, разве это не живой ад?

Губы У Юэ остановились на расстоянии около уха Нин Тао: "На Западе есть христианство, и говорят, что в их религиозной культуре есть поговорка, что неважно, какие ошибки вы совершили и сколько плохих поступков вы совершили, если вы помолитесь и покаетесь перед Господом, вы будете прощены". Кстати, Линь Цинь Юй снова рассказал мне о злых помыслах, которые вы выписали ему по рецепту греха, в котором был пункт об искуплении...........".

Что?

Нинг Тао замер на мгновение.

У Юэ продолжил: "После этого я, наконец, понял, в сочетании с этим утверждением в христианстве, я, наконец, обнаружил слабость вашей клиники. Это не наказывает хороших людей, а хорошие люди, наоборот, вознаграждаются, не так ли? И так, пока ты делал свой проект, я делал все хорошо. В моем распоряжении гораздо больше ресурсов, чем вы можете себе представить, и я собираюсь делать столько, сколько захочу. Буквально сегодня я также усыновила сто двадцать одного сироту из детского дома, давая при этом деньги тысяче человек, которые нуждались в них, чтобы спасти свою жизнь".

Нинг Тао все понял.

"Хахаха........" Ву Юэ засмеялся вслух: "До тех пор, пока грех может быть искуплен, что это за грех? Я убиваю одного, я спасаю одного. Я ранил одного, я помог одному. Ты так веришь в небеса? Тебе не кажется это смешным?"

Впервые Нинг Тао не знал, что 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/

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

**0540 Глава I - Великий Добрый Человек.**

Глава 0540 Я - Великий Благодетель, боги заставили замолчать пешку небесную, и теперь построен город пагоды.

Слова пришли в голову снова в разуме Ning Tao, и в том прошлом времени и пространстве не зная что день он был, на вершине того затонувшего корабля, Yang Yuhuan проговорил слова как часть некоторого пророчества. Ему было все равно, что боги молчат, в конце концов, никто никогда не видел, чтобы боги выглядели как что-то, но действительно ли Небесный Путь больше не существует?

Если небесный путь все еще существует, то почему на этой земле так много злых дел, которые продолжают творить зло, но живут питательной пищей? И почему так много добросердечных людей так страдают, но не ждут того дня, когда их страдания закончатся и наступит их награда?

Если Небесного Дао там не было, то откуда взялась эта Небесная клиника, и куда делось Белое Святое и Одинокое Крыло, умершее в клинике?

Это туман, который, возможно, никогда не будет поднят.

У Юэ не воспользовался возможностью напасть на Нин Тао, и после произнесения этих так называемых "секретов" ее губы покинули ухо Нин Тао.

Нинг Тао посмотрел на женщину, которая стояла прямо перед ним, она не сделала ни шагу, что показало, что она действительно хорошо знала Небесную внешнюю клинику.

Лицо Ву Юэ носило тусклую улыбку: "Я знаю, что у вас есть бамбуковая книга счетов, в которой записываются добрые и злые дела людей, а затем судят, хороший человек это или плохой. Ты вынимаешь его и ставишь диагноз для меня, видишь, хорошо я сейчас или плохо?"

В этой улыбке и голосе было скрыто презрение и провокация.

Нинг Тао сказал: "Ты привел всех этих людей с собой только для того, чтобы сказать мне об этом?"

У Юэ сказал: "Теперь кажется, что единственное крыло мертво, что вместо этого хорошо. Он был великим злом и заслуживал смерти. Я отличный парень, эта клиника ничего со мной не сделает, я знаю, что ты ненавидишь убивать меня, но ты тоже ничего не можешь со мной сделать, не так ли?"

Убить хороших парней?

Нинг Тао никогда не делал этого раньше и не знал, как отреагирует клиника. Этот вопрос даже не приходил ему в голову до того, как У Юэ раскрыл эти так называемые секреты. Но теперь он столкнулся с этим.

У Юэ был великим хорошим человеком, но в то же время он был и его врагом.

Убить такого врага - значит наказать добро и поощрить зло, ослушаться Божественного Пути и разбить его сердце. Нет, но он готов закрыть на это глаза. Правда?

Провокация в углу рта У Юэ была еще более очевидной: "Или ты убьешь меня и попытаешься?"

Нин Тао сказал слабо: "Разве ты не говоришь все это только для того, чтобы спровоцировать меня нанести удар, а потом нанести ответный удар"?

У Юэ не признавал и не отрицал этого.

Нин Тао продолжил: "Ответьте мне на один вопрос, и я исполню ваше желание".

"В чем проблема?"

Нин Тао сказал: "Линь Цинхуа мертва или нет? А еще, какую сделку ты заключил с Лин Цин Ю?"

Из уст Ву Юэ не исходило никаких звуков.

Нинг Тао осторожно сказала: "Она дала тебе формулу "Поиск предков Дэна"?"

У Юэ все еще ничего не сказал.

Нин Тао на мгновение замолчал и сказал: "Если вы не скажете это, то я скажу это, я предполагаю, что Линь Цинхуа не умер, он связался с вами после битвы на Священной горе, и вы достигли соглашения, с соответствующими планами. Ты позволил Одинокому Крылу очистить остатки таблетки предков, а затем созвал какую-то конференцию Нового Дэна, и позволил Линь Циньюй съесть эту таблетку предков передо мной, потому что и Линь Цинхуа, и ты знаешь, что я определенно спасу ее, вылечу от ее демонической болезни, и сделаю ее новым демоном......................".

У Юэ глаза слегка изменились, губы слегка подвинулись, но она все равно ничего не сказала.

Нин Тао продолжил: "Линь Циньюй превратился в нового демона, а затем воспользовался моей эмоциональной слабостью, чтобы заставить меня чувствовать себя в долгу перед ней, жаль ее, и отправился в нужное время, чтобы обменять все формулы Дан в моих руках на те, что Линь Цинхуа был. У тебя, Линь Цинь Хуа и, возможно, у Николаса Конти теперь есть полная формула "Ищущий предков Дэн", верно?"

Из угла рта У Юэ появилась холодная улыбка, которая, казалось, была ее ответом.

Нин Тао продолжил: "Вы уже получили куб дан, а также узнали некоторые секреты моей клиники от Линь Цинь Хуа и Линь Цинь Ю. У вас, ребята, есть Лин Цин Хуа, единственное крыло лишнее, поэтому я так легко смог убрать единственное крыло. Смерть Одинокого крыла сделала вас еще более убежденными и уверенными в том, что я и моя клиника - угроза вашему существованию и от нее нужно избавиться, и пока я мертв и эта клиника бесхозная, вы вольны делать следующий шаг наверх, верно?".

"Хахаха......." Ву Юэ засмеялся.

"Я в Северной столице со своей клиникой, а вы, ребята, ничего не хотите с этим поделать". Однако смерть Одинокого Крыла позволит моей клинике двигаться, и как только моя клиника покинет Северную столицу, вы, Николас Конти и Линь Цинь Хуа можете пойти за мной с безрассудным отказом. Вы привели с собой столько людей сегодня вечером, а Линь Цинь Хуа и Николас Конти не появились. На самом деле ты приехал сюда не для того, чтобы отомстить за смерть Одинокого Крыла, ты приехал сюда в такой спешке, наверное, думая, что я почти доработал всю таблетку Искания Предков, ты не только хочешь мою таблетку Искания Предков, ты хочешь все, что у меня здесь есть, ты даже хочешь взять клинику для себя, верно?" Нин Тао посмотрел на У Юэ, его глаза все еще спокойны, как всегда.

"Ты меня удивляешь". У Юэ сказал.

Нин Тао улыбнулся: "Классное ли это слово после того, как сюжет удался?"

На углу рта У Юэ появилась странная улыбка: "Ты во всем прав, но меньше говоришь одно и то же".

"Что это?" Нин Тао не мог придумать, что еще хотел от него Ву Юэ.

У Юэ посмотрел прямо в глаза Нин Тао, слово в слово: "Я - все еще - хочу - тебя".

Нинг Тао замер на месте.

Аура на теле У Юэ внезапно изменилась. В голосе было непреодолимое величие: "Ты прав в своем анализе, ты в отчаянной ситуации, и только я могу спасти тебя". Встань на колени и поклянись мне в верности, и я помогу тебе пройти через это".

Перед тем, как умереть, он показал фотографию Нин Тао, сказав, что у него будет большая катастрофа, но он не ожидал, что катастрофа будет выполнена, как только он уйдет.

Но Нинг Тао засмеялся: "Вы просили меня встать на колени и поклясться вам в верности, интересно, какую должность вы предложили мне, канцлер или гусарский генерал?".

Глаза У Юэ замерзли: "Это твой единственный шанс, если ты не используешь его для меня, ты будешь убит мной".

Нинг Тао протянул руки, "Я все еще говорю, что я выращиваю Небесный Дао, у меня нет компромисса здесь". Я стою прямо перед тобой, и ты можешь ударить, когда захочешь".

Вдруг У Юэ также расправила руки и обняла Нин Тао.

Психологический спарринг закончился, и единственный способ решения проблем - это всегда делать это.

Просто Нин Тао не ожидал, что ход У Юэ будет таким, ее ход не был борьбой за жизнь или смерть вообще, а скорее, как женщина, чтобы обнять своего любимого любовника, ее тело также не было полусмертного дыхания.

Однако именно этого нападения больше всего боялся Нинг Тао!

Нинг Тао чуть-чуть попал под ноги и двинулся к двери клиники.

У Юэ вдруг сделал шаг в сторону и заблокировал путь Нин Тао, сохраняя при этом движение открытия рук, чтобы обнять его.

Группа мастеров боевых искусств и культиваторов из компании Genesis Biotechnology Company в переулке переехала в припадке гнева. Двое из них бросились на фронт, по одной руке в каждом месте, схватил чернокожего мужчину за руки, спринтерской несколько шагов, а затем яростно бросились.

Мужчина в черном поднялся с земли и хлопнул головой вперед в дверь клиники. Ночной ветер сдул одежду чернокожего мужчины, и этот живот был похож на алтарь - беременная женщина, в конце концов!

Бряк!

Беременная женщина захлопнулась в дверь клиники, но клиника не отреагировала наполовину. Это беременная женщина выпустила крик, отскочила от дверной панели и ударилась об пол. Кровь лопнула между ног, в мгновение ока окрасив их в красный цвет, но на ступеньках клиники не осталось даже следа крови.

Когда перед ним стоял У Юэ, а перед дверью лежала беременная женщина, сломавшая околоплодную жидкость, была вероятность того, что в любой момент у нее могут начаться тяжелые роды, и путь Нин Тао обратно в клинику был заблокирован.

"Она также хороший человек с добрым сердцем, и сделала бы все, что угодно для своего мужа, который разбился на стройплощадке, чтобы получить лечение и компенсацию, вы убьете ее?" Говоря, чтобы потревожить Нин Тао, Ву Юэ гнался за ним, всегда пытаясь удержать его.

Нинг Тао увернулся влево и вправо, двигаясь все дальше и дальше от клиники.

Холодная улыбка появилась из угла рта Ву Юэ: "У всех вещей в этом мире есть слабости, я нашел твои". Я дам тебе последний шанс встать на колени и поклясться в верности!"

Ноги Нинга Тао были чуть-чуть, и его тело поднялось в воздух, одна рука схватилась за маленький сундук с лекарствами.

"Пытаешься снова открыть дверь, чтобы сбежать? Каждый твой шаг в моей власти!" Ноги Ву Юэ поднялись в воздух при малейшем приближении, эта поза была ловкой и легкой, как летающая ласточка, быстрее, чем ноги Нин Тао с лестницей под ней!

Внутри переулка сотни культиваторов и мастеров боевых искусств из компании Genesis Biotechnology устремились к входу в Небесную внешнюю клинику, также перекрыв путь Нин Тао. На их телах не было убийственной ауры, и их мечи никогда не выходили из их тел. Кто-то даже подошел к раненой беременной женщине, и место происшествия было трогательным.

Когда Пустота сделала пятую ступень, Нинг Тао больше не мог использовать силу Пустоты и приземлился на крышу. Эта позиция, это уже была позиция, где У Юэ мог нанести удар.

"Нинг Тао, ты не можешь пережить это, тебе некуда бежать сегодня вечером." Wu Yue приземлился на противоположной стороне Ning Tao, всего в нескольких метрах от нее, это расстояние вообще не было расстоянием до нее.

"Думаешь, у тебя есть я?" Нинг Тао сказал.

"Как я уже сказал, я знаю твои слабости и не дам тебе шанса открыть дверь." У Юэ сказал.

"Правда, а как же эта дверь?" Нин Тао сказал, внезапно протянув руку, схватившись за молнию штанов и спустив ее вниз.

Брюки - это брюки Тенпо, но у них еще и застежка-молния. В конце концов, он был современным человеком, одежды Tian Bao, которые он сделал сам, были также в стиле casual одежды, как брюки не имеют застежку-молнию?

Ничего себе!

В тот момент, когда молнию вытянули, инстинктивно реагируя, лицо Ву Юэ слегка отодвинуто в сторону.

Через некоторое время рука Нин Тао уже вскрыла маленький сундук с лекарствами и схватила изысканное баржевое ружье, дуло которого также было нацелено на У Юэ.

Взгляд У Юэ вернулся в лицо Нин Тао, но его реакция была спокойной: "Я только знал, что ты умный, но не ожидал, что ты будешь таким бесстыдным".

Нин Тао хладнокровно посмеялся: "Чуть не забыл, ты император-женщина с благородным статусом и не можешь быть осквернена. Однако, все, что я могу показать вам, это пистолет в вашей руке, и никакой другой пистолет, который вы квалифицированы, чтобы увидеть".

В углу рта Ву Юэ появился намек на смех: "Я отличный хороший человек, ты осмеливаешься стрелять"?

Бах!

Из орудий рафинирующей баржи прозвучал очень тихий выстрел, и рафинирующая пуля пролетела в сторону груди У Юэ.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**0541 Глава 1.**

Я хороший человек, не посмеешь пристрелить меня?

Это был вопрос Ву Юэ.

Затем, в следующую секунду Нинг Тао дал ей пулю.

Какой хороший человек, как она?

Правда, клиника "Небесная" не наказывает добрых людей, как и Господь простит грешников, которые молятся Ему и каются. У него есть свои собственные законы, и он не выпрыгивает из своих собственных законов, чтобы справиться с проблемами, с которыми не может справиться. Однако Нинг Тао не был Небесной клиникой, он был им. Он может отличить истину от лжи, а также может отличить добро от зла.

Дело было в том, что Ву Юэ хотел витаминов, если бы он не убил Ву Юэ первым, а Ву Юэ убил бы его, он бы ушел, но Небесные Клиники все равно существовали бы. Убийство великого и хорошего человека, даже если оно было наказано по законам Внешней Клиники Неба, все равно лучше, чем смерть, не так ли?

Кроме того, школьные правила не допускают прогулов, так что никто из вас никогда не пропускает занятия?

Правила мертвы, люди живы.

Изменения имеют смысл, и неизменным является смерть.

У Юэ знает, что совершение добрых дел скрывает много грехов, от черного до белого, он не может просто стрелять в них.

Стреляя с близкого расстояния, У Юэ просто не смог уклониться.

Однако, она совсем не пряталась. Точно так же, как она сказала: "Я хороший человек, не смей стрелять в меня", ее правая рука уже была поднята и схватилась за дуло изысканного баржевого пистолета.

Изысканные пули, вылетевшие из дула пистолета, поразили ладонь У Юэ, не взорвавшись, не было изображения плоти и крови руки, которую сдували пули, была только перчатка, которая мигала ясным светом. Каждая нить этой перчатки была кристаллической, а шелковая нить была заполнена плотными рунами.

В левой руке также вспыхнул яркий свет, и только что невидимая перчатка появилась из воздуха. Стиль прост и понятен, но это гораздо больше.

Очевидно, это пара перчаток.

Боеголовка рафинирующей пули не смогла проникнуть в перчатку, которую надевали на правую руку У Юэ, еще более странным было то, что при таком сильном ударе боеголовка фактически не деформировалась, создавалось впечатление, что она попала в морскую воду, энергия на пуле была поглощена водой, а затем пришла в себя и отдохнула.

Как раз в этот момент правая рука У Юэ протянула руку вперед и схватила "Утонченную баржу" вместе с боеголовкой, которая все еще была в ее руке. Ее левая рука также ударил по груди Нин Тао, электрическая аура слегка мигает в сердце ее протянутой руки.

Нин Тао не уклонился, не поднял ногу и не ударил по маленькому животу Ву Юэ. В ближнем бою, что он делает лучше всего - это незащищенный спарринг, где ты бьешь меня, а я бью тебя.

Едва ли был промежуток времени, когда левая ладонь Ву Юэ ударилась о грудь Нин Тао, а правая нога Нин Тао также ударилась о маленький живот Ву Юэ, и оба мужских тела в тот момент также были брошены в противоположных направлениях.

Электрическая аура громко ударила по груди Нин Тао, и паралич появился как в мышцах, так и в нервах. На самом деле это уже было результатом того, что Небесное Сокровищное Облачение поглотило большую часть маны, если бы не Небесное Сокровищное Облачение, возможно, его бы ударило током в шампур от Wu Yue!

Тело У Юэ пролетело несколько шагов, а затем внезапно упало, приземлившись на коньок крыши, ноги немного, тело выстрелило электрическим током, и в мгновение ока снова набросилось на тело Нин Тао.

В королевстве Маленькая Нирвана, тело Ваджры не может быть повреждено всего одним ударом Нинг Тао?

Сила воздействия Нинг Тао не исчезла, и человеку негде было спрятаться в пустоте. Он тоже не мог стрелять, потому что только что после мгновенной встречи У Юэ не только дал ему пощечину, но и забрал свой усовершенствованный пистолет-пулемет.

"Умри!" Wu Yue стоял высоко и ударил ладонью по направлению к крышке Небесного Духа Ning Tao.

Чудовищная убийственная аура, призрачная электрическая аура!

Голова Нин Тао внезапно сломалась, протянула руку и схватила ремень Ву Юэ, а потом спустила вниз.

У Юэ удар по ладони приземлился, и ремень был схвачен Нин Тао, сила внезапно потянул ее к рукам Нин Тао.

Талия У Юэ внезапно склонилась вверх, ее ноги согнулись одним движением, и она сильно растоптала маленький живот Нин Тао, прежде чем упасть в его объятия.

Бряк!

С приглушенным звуком, тело Нинг Тао захлопнулось к земле, как пушечное ядро.

Но как раз в этот момент, послесвечение из угла глаз У Юэ застало Нин Тао, сцепившуюся с волшебным талисманом, который был прикреплен к ее поясу.

Из угла рта Нинг Тао появился намек на смех.

У Юэ, казалось, что-то понял, но было уже слишком поздно.

Ничего себе!

Волшебный талисман был активирован, а одежда и предметы на теле У Юэ были мгновенно "упакованы". Не только черный халат и шляпа-ковш, к которой она потянулась, но и пара перчаток, способных ловить пули голыми руками - уже утонченное баржевое ружье, которое она только что украла у Нинг Тао.

Он не твой, так что ты не можешь его взять.

Одну секунду большая перемена для белых овец.

Шрифтовая версия выщипанного персонажа как раз настолько продвинутая.

Она не может зажить, не может ударить, но может разблокировать и потянуть одежду. Этот ход, возможно, не сильно повлияет на этих бесстыдных противников, но У Юэ была чрезвычайно заносчивой самкой Боевого Императора, ее тело не было чем-то, на что никто не мог просто взглянуть!

Но был ли Ву Юэ готов или нет, Нин Тао все еще видел это, но у него не было времени, чтобы оценить это.........

Бряк!

Спина Нинга Тао сильно ударилась о землю, и при тусклом звуке удара бетонный пол, уложенный на землю, был вогнутым, и на земле также были видны следы трещин.

Тело ваджры не только устойчиво к ударам, но и обладает силой дракона и слона! Культиватор в королевстве Маленькая Нирвана может разбить танк кулаками! Не говоря уже о том, что Ву Юэ наносил двойные удары!

"Пуф........" Нинг Тао открыл рот и выплюнул полный рот крови, но именно этот полный рот крови ослабил давление на его внутренние органы. Он прыгнул с земли, и его глаза также переместились в середину воздуха, где Wu Yue только что пнул его вниз.

У Юэ исчез.

Нин Тао схватил в руке суженную с орфографической ошибкой версию сорванной руны, открыл крышку маленького сундучка с лекарствами, бросил ее так быстро, как только мог, и схватил Клинок Затмения. У Юэ больше не было законной перчатки для ловли пуль, поэтому использование изысканного баржевого пистолета в это время было бы более угрожающим для У Юэ, но это был жилой район, в конце концов, изысканное баржевое пистолет могло пробиться в несколько домов всего одной пулей, в случае, если он потерял свою цель или уклонился от У Юэ, результат был бы плохим.

Фигура выпрыгнула из внутреннего дворика в четырехугольник и встала на крышу.

У Юэ вернулся, в мужском пальто и женской юбке на теле, босиком и выглядел немного волчонок.

Перед дверью Небесной внешней клиники за ними уже гнались люди, привезенные У Юэ.

Ого!

Фонарь резко подошел, затем на голову Нин Тао нависла "аварийная тормозная система". Место, освещенное жалким светом, белый туман быстро рассеялся, и то, что было нормальной галлюцинацией, мгновенно стало жутким.

За Нин Тао, группа людей быстро бросилась на фронт, три дамы Нин, Цин Чжуй, Бай Цзин и Цзян Хао, за которыми последовали пять рыбных демонов, Ян Шэн, Мань Цзули, Чжан Цяньцзюцзы, Ван Лао Бу и даже Мягкий Тянь Инь, которые не могли бороться, пришли.

Хотя на противоположной стороне находятся сотни людей, но с точки зрения боевой мощи этого действительно недостаточно для маленькой команды Нинг Тао, чтобы заткнуть им зубы.

Выражение У Юэ изменилось. Она все спланировала, так сказать, но все равно не смогла поймать Нин Тао, не говоря уже о том, чтобы убить его. С Нин Тао было так трудно справиться в одиночку, а теперь с дополнительной группой потрясающих помощников, она прекрасно знала, что потеряла свой лучший шанс.

"Отдай мне мои вещи и я заберу людей." У Юэ сказал.

Но, не дожидаясь, пока Нин Тао скажет хоть слово, вдруг вспыхивает синяя фигура, и когти дракона вырезаются, звук голоса дракона неясно звучит в пустоте!

Цинь Чжоу выбыл из игры.

Змея - это дракон, этот темперамент - тоже темперамент дракона, кто-то издевается над ее мужем, как можно выдержать это дыхание три секунды?

"Дракон?" У Юэ увидела, как когти дракона колют в нее, и ее глаза были наполнены взглядом удивления. Именно в этот момент она приняла решение, повернулась и сделала прыжок, превратилась в тень, и исчезла в ночь.

Цинь Чжуй собирался бежать, но Нин Тао позвонил, чтобы остановить её: "Цинь Чжуй, возвращайся, не гонись".

Цинь Чжоу стоял на крыше, его глаза сверкали золотой осью, как он смотрел в направлении У Юэ бежал, его глаза были наполнены гневом и обидой. Она не гонялась, даже если не хотела, и никогда не слушала ничего из того, что говорил Нинг Тао.

В это время люди, привезенные У Юэ, рассеялись в приступе и побежали.

Бай Цзин и Цзян Хао и пять рыбных демонов собирались нанести удар, а Нин Тао заблокировал: "Не бейте, отпустите их".

Люди, которых У Юэ принес с собой, были элитами биотехнологии Бытия, и среди них была также "Великая Внутренняя Охрана" уровня культивирования. Около ста человек остались с одной беременной женщиной, сгрудились на ступеньках клиники, стонали от боли.

В это время Цинь Чжоу только спустилась с крыши, но гнев в ее сердце все еще не ушел, она с ненавистью сказала: "Муж, отпусти меня и убей ее, я пойду в "Бытие биотехнологии", я сожгу ее птичье гнездо"!

Нинг Тао тепло сказал: "Не сердись, я не в невыгодном положении".

Белый Цзин сделал выговор: "Тебя били и плевали кровью, почему бы тебе не назвать это проигрышем"?

Цзян Хао с беспокойством сказал: "Ты где-нибудь ранен?"

Нинг Тао засмеялась: "Не то, чтобы я не знаю, сколько я могу вас выдержать, ребята, я в порядке, хотя я был избит ею и плюнул кровью, но я также вытащил ее одежду и ограбил ее орудие заклинания".

Цзян Хао врасплох сказал: "Ты вытащил ее одежду?"

"Какие заклинания, выведите их и дайте мне посмотреть". Цзин Цзин с тревогой сказал.

Нинг Тао подошел к беременной женщине и сказал, когда он шел: "Не торопитесь, давайте сначала спасем кого-нибудь".

Беременную женщину привел У Юэ, но это была просто невинная женщина, которая действовала как живой щит. Вероятно, она знала, что собирается делать и какую цену она заплатит, но ребенок в ее утробе был невиновен, и как целитель она не могла видеть смерть, не спасая ее. Если он вымещал гнев на этой бедной беременной женщине из-за У Юэ, каким врачом-культуристом он был, чтобы культивировать Небесное Дао?

"Спаси меня... спаси моего ребенка..." молодая беременная женщина умоляла Нинг Тао, ее глаза были наполнены страхом и болью.

Нин Тао протянул руку помощи и толкнул дверь клиники, затем подобрал молодую беременную женщину и вошел внутрь.

Цин Чжуй, Цзян Хао и Бай Цзин, а также пять рыбных демонов остались под ступеньками.

"Кто сделал этот звонок?" Именно тогда Уайт Цзин попросил Цзян Хао

Цзян Хао сказал: "Кто еще это может быть, это та женщина по фамилии Тан, Тан Цзисянь".

Цинь Чжуй оглянулась вокруг: "Она позвонила нам, чтобы сказать, что здесь что-то случилось, тогда она должна быть рядом, но почему я не чувствую ее присутствия?".

Бай Цзин слегка нахмурился: "Эта женщина могла бы полностью вмешаться, чтобы помочь нашему мужу, но она тайно позвонила нам, какое лекарство она продает в своей тыкве?"

В трех тысячах метров, на крыше здания, стояла женщина в чонгсаме, ее черные глаза смотрели в бинокль с высоким увеличением на группу людей в этом переулке........

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 0542: Мир матери и ребенка**

Глава 0542 Мир между матерью и сыном. В клинике за пределами неба была тишина, ни единого звука. Зеленый дым свернулся в Добром и Злом Триподе, а человеческое лицо на триподе показало улыбку, хотя это была лишь поверхностная улыбка, но она также могла показать, что эта бедная беременная женщина не была каким-то плохим человеком.

Нин Тао поместил молодую беременную женщину на пол вестибюля клиники, а затем начал готовиться к лечению, по сути, нечего было готовить, то есть, взять на учет книгу бамбуковых журналов и маленькие фарфоровые вазы, содержащие мелкий первичный рецепт Дана, а также рецептурный лист духовной бумаги с палочкой и ручкой рецепта. Также в процессе работы он смотрел на добрые и злые штативы в вестибюле.

До сегодняшнего вечера он чувствовал, что Небесная внешняя клиника и Трипод добра и зла были всемогущим существом. Но теперь, мягко говоря, он почувствовал, что штатив этой клиники немного глуповатый, даже немного педантичный по характеру.

Не так ли? Даже такая женщина, как У Юэ, может быть "очищена" и успешно избежать санкций Небесного Пути. Где законы небесные?

Сердце Нин Тао было не в хорошем настроении и сказало: "Брат Динг, ты думаешь, тебе стоит повысить свой мозг? Понятно, что У Юэ - злой лидер, но теперь она вне закона, и мы с тобой убили Одинокое крыло, как ты можешь заставить меня чувствовать?"

Не было ответа от Доброго и Злого Трипода, и человек на нем даже слабо улыбнулся человеческому хранителю.

"Похоже, ты действительно глупая". Нинг Тао сказал.

Лицо Динъю все еще улыбалось.

"Ой..." молодая беременная женщина стонала.

Только тогда Нин Тао отозвал свой взгляд, положил бамбуковый набросок бухгалтерской книги в руку женщине, и в ожидании диагноза, спросил: "Старшая сестра, как ты оказался с этой группой людей?".

"Я... я..." молодая беременная женщина выглядела нервной, "Я должна была заботиться о своем муже в больнице, но у нас не было денег, чтобы оплатить больничные счета... этот бессердечный телефон босса не мог проехать снова... так случилось, что ко мне пришел мужчина и сказал, что он хочет помочь мне, но единственным условием было пойти с ним, я сделала бы все, что он скажет... потом я пришла... я не ожидала, что они..."

Кстати говоря, она плакала.

Нин Тао не преследовала ее дальше, просто такая бедная женщина, которую использовали, как она могла войти в контакт с подобным существованием У Юэ и знать о планах У Юэ?

Нинг Тао открыл бамбуковый эскиз бухгалтерской книги для проверки диагноза.

Такой диагноз вовсе не был неожиданным для Нин Тао, эта Ма Ронг была просто горькой и доброй женщиной. У Юэ действительно понял свою слабость, несмотря ни на что, он никогда бы не пошел и не навредил такой женщине. У Юэ использовала такую женщину в качестве щита, как пушечное мясо, которое в его случае было на самом деле более полезным, чем любое волшебное оружие.

"Большая сестра Ма, я выпишу тебе рецепт, ты подпишешь его, а потом вылечу тебя". Нинг Тао сказал.

"Мое дитя..." задушила Ма Ронг, "Моего ребенка все еще можно оставить?"

Нинг Тао кивнул: "Нет проблем, твои мать и сын будут в безопасности".

"У меня, у меня нет денег для тебя, но я верну тебе деньги......"

"Нет, мне не нужны твои деньги на лечение здесь, я не только не хочу твоих денег, я дам тебе сумму денег, чтобы помочь твоему мужу." Нин Тао сказал, что написание хороших мыслей заслуживает рецепта с острым краем.

"Ты такой хороший парень, я не знаю, как тебе отплатить." Ма Ронг всхлипнула.

Нинг Тао просто улыбнулся ей и ничего не сказал. После того, как он выписал рецепт доброго Самадхи, он заставил Ма Ронг подписать его.

Зелёный дым, вылитый из горшка добра и зла, в мгновение ока поглотил Ма Ронг..........

Через несколько минут Нин Тао вышел с Ма Ронгом и ребенком на руках. Ребенок просто лежал на руках у Ма Ронга, тоже с закрытыми глазами, не плача и не шумя, как будто он спал.

Бай Цзин, Цзян Хао, Цинь Чжоу и пять рыбных демонов приветствовали их.

Нин Тао передал Ма Жонг и ребенка вместе на руки Цзян Хао, а затем сказал: "Хорошо, пожалуйста, возьмите эту женщину и ее ребенка в близлежащий полицейский участок, когда она проснется, вы даете ей еще 200 000, ее муж все еще находится в больнице без денег на лечение, это также доброе дело".

Цзян Хао кивнул, обнял Ма Рон и ее ребенка и ушел. Ей также удобно быть единственной, кто занимается такими вопросами, поскольку она по-прежнему сохраняет свой статус агента Бюро специальных служб, а также удобно иметь дело с полицией. Было бы неловко, если бы полиция заставила их взять свои удостоверения личности, чтобы зарегистрироваться, если бы они подменили этих демонов.

"Муж, сколько ты заработал на этот раз?" Мисс Уайт пришла сказать пару слов.

Нинг Тао сказал: "31 очко за хорошие заслуги".

Женские губы немного изогнуты, просто прекрасный первичный рецепт Дан стоит сто двадцать тысяч юаней, но Белый съел его и отдал двести тысяч юаней после лечения, этот бизнес является большой потерей.

Но разве это не сложность быть хорошим человеком в современном мире?

"Муж, когда ты это сделаешь?" Цин спросил о нем.

Нинг Тао улыбнулась ей: "Давай поговорим дома".

Группа пересекла переулок и прошла еще несколько шагов, чтобы вернуться в арендованный четырёхугольник.

Нин Тао открыл свой маленький сундук с лекарствами в гостиной и вытащил неправильно написанную версию выщипанного талисмана, который был разминан в мяч, и как только он был открыт, то, что было выщипнуто из тела У Юэ, редко падало на пол.

Большая группа людей смотрела на одежду, упавшую на пол, одна за другой, с видом, как будто она взорвется.

В это время Цзян Хао также вернулся и открыто сказал: "Хабби, я устроил, чтобы полиция позаботилась о матери и сыне, я также дал женщине 200 000". Когда она говорила, она подошла к Нин Тао и увидела одежду, которая упала на землю, и снова удивилась: "Перед тем, как ты сказала, что ощипала одежду той женщины, я подумала, что ты шутишь, я не думала, что ты на самом деле ощипала чужую одежду, ты все еще очень нескромна......................".

Белый сказал: "Если вытащишь - вытащишь. Наша семья - мужчина, и мы не страдаем, но жаль, что не в середине дня".

В этом и заключалась разница между Ледяным демоном и Королем Ведьмы-демона.

Нин Тао схватил черную мантию и поднял ее, а в этом году баржа выпала из черной мантии и разбилась о землю. Там также была шляпа-ковш и бумажник на земле.

Куда делись эти перчатки?

На земле ничего не было, и Нин Тао снова покачал своей черной мантией, но выпало не так много перчаток. Он последовал за ней и перевернул все вверх дном, и под шляпой ведра не было перчаток.

У Нинга Тао было озадаченное выражение лица: "Очевидно, я снял женские перчатки, почему они не ушли?"

"Какие перчатки?" Белый Цзин был любопытен.

Нин Тао сказал: "Это волшебное оружие, о котором я говорил, до того, как У Юэ подрался со мной, у нее изначально не было перчаток в руках, но после того, как она ударила его, у нее были перчатки в руках. Это была пара легальных перчаток, которые даже не могли быть повреждены моим изысканным баржевым пистолетом, и она заблокировала дуло моего пистолета прямо рукой. Когда она напала на меня своей рукой в перчатке, из этой перчатки раздалась молния, если бы я не был одет в облачение Небесного Сокровища, на этот раз я бы упал в ее руки".

"Такие мощные перчатки для колдовства, как они могли пропасть?" Мягкий Tingyin сказал, а также присел на корточки, чтобы перевернуть вещи, чтобы помочь Нин Тао найти перчатки.

"Подожди..." Уайт вдруг вспомнил что-то, а затем: "Муж, услышав твои слова, которые напоминают мне о легендарном заклинании."

Нинг Тао посмотрел на нее: "Какое заклинание?"

"Девятая перчатка "Золотое сияние Святой Матери" в списке десяти лучших оружий Порочного Закона". Цзин Бай сказал: "Богоматерь Золотого Света - богиня молнии, также известная как Электрическая Дама, или Чжу Пейнян, в фольклоре. Легенда гласит, что эти перчатки сделаны из нитей волос святого Золотого Света, которые жесткие, как ад, и несут в себе молнию, поэтому они невидимы, когда не используются, и их нужно отругать за то, что они стоят на коленях перед тем, как появиться".

Однако, не дожидаясь, пока он закончит это предложение, на земле внезапно появился ясный свет, и пара кристально чистых перчаток появилась без каких-либо признаков.

Глаза из белого золота быстро схватили его в руках и зажмурились: "Эти золотые перчатки Пресвятой Богородицы Света также имеют поговорку, что кто бы ни говорил об этом, он узнает того, кто является его хозяином". Я вызвал его, и он признал меня своим хозяином, и он мой".

Цзян Хао дал Бай Цзину взглянуть: "Я не верю, ты положил его на землю, думаю, я тоже смогу его поднять".

Она подошла к Нин Тао и пожала ему руку: "Муж, я выхожу за тебя замуж, у тебя нет подарка жениха, даже свадебное вино - это мое собственное бессмертное вино, которое я хранила сотни лет. Когда Цин гнался за тобой и женился на тебе, ты отдал неразрушимый поклонник волшебному оружию. Хорошая сестра вышла за тебя замуж, ты дал пистолет для погони, мне все равно, мне нужны перчатки".

В большой комнате все смотрели на Грязного Короля Демонов, который распространял домашних животных странными глазами, а также Нинг Тао.

Нинг Тао была удручена ею и горько посмеялась: "Так как тебе нравится, ты можешь взять это, и не говори ничего, что не пойдет на пользу единству семьи в будущем, иначе семейный закон будет соблюдаться".

Белый Цзин хихикал: "Я позабочусь об этом позже".

Нинг Тао: ".........."

Soft Sky Voice вытащил несколько вещей из своего кошелька, удостоверение личности, несколько банковских карт, а также несколько сотен долларов наличными и VIP-карту из парикмахерской.

Женщина-боец ходит в парикмахерскую, чтобы сделать прическу?

Мягкая Тингин вручила Нин Тао это удостоверение личности: "Милорд, ее зовут У Ли, она на самом деле пост 90".

Нин Тао плавно выкинул это удостоверение в мусорку: "Даже если это удостоверение реально, эта ее личность тоже фальшивая, не беспокойтесь об этом".

Мягкий небесный голос ответил и спросил еще раз: "Господи, что же нам делать с этой одеждой и ведерными шапками?".

Нин Тао сказал: "Если хочешь, можешь взять и надеть его, я только что посмотрел на него, хотя он не так хорош, как мои небесные облачения, он все еще имеет определенный защитный эффект, ты слаб в борьбе, хорошо носить что-то, что может защитить твое тело, я дам тебе все небесные облачения, сотканные одним из вас, когда я повернусь назад, подожди до тех пор, пока ты не переоденешься".

"Спасибо, милорд". Мягкая музыка неба также радует, и на месте, мазки черного длины к телу, чтобы сравнить.

"Хабби, что У Юэ потеряла такое драгоценное волшебное оружие, потеряла свою светлость и свою армию, она определенно не остановится, мы должны строить планы пораньше, у тебя есть какие-нибудь планы?" Цзян Хао сказал.

Нин Тао на мгновение задумался, прежде чем сказать: "Я считаю, что У Юэ и Николас Конти, а также братья и сестры из клана Лин уже имеют в своих руках полные Формулы Дан, эпоха поиска Формулы Дан окончена, и пришло время вернуть ее обратно".

"Fox Hime?" Голос Цинь Чжоу.

Нинг Тао 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 0543: Охота за сокровищами в логове летучей мыши-призрака**

Глава 0543 Призрак Летучей мыши в логове Охота за сокровищами Гунда.

Ночь в северной столице, утро в Гундаме.

Дверь удобства открылась, и Нинг Тао появился в конце племени Черный Рог, в пещере на этой скалистой стене. Солнце светило снаружи пещеры, но внутри пещеры оно было черным. Подземная река спокойно и вальяжно течет к водопаду у входа в пещеру, но здесь не слышно грохота воды.

У Нин Тао была другая цель, когда он вернулся, чтобы забрать Фокса Сяодзи и Рычащего Небесного Пса, и это было отправиться в логово Призрачной Летучей мыши.

Призрачные летучие мыши - это тоже ожесточенные вещи, не менее ожесточенные, чем поедающие дух пауки в часовом строе на краю города Инь Юэ, и король летучих мышей тоже за главного. В мире культивирования существует старая поговорка, что там, где есть место для гнездования ожесточенных вещей, обычно есть редкие сокровища.

С того момента, как он нашел это место, Нин Тао хотел зайти и посмотреть, пробовал несколько раз, но ни разу не добился успеха. Теперь, когда он вошел в Царство Внешнего Тела, он не только смог достичь Царства Внешнего Тела Младенца Юаня, у него даже была способность энергично держать талисман, чтобы дать Младенцу Юаня немного силы, и он мог держать что-то, что весило почти пять фунтов. Условия для экспедиции в логово Призрачной летучей мыши были созрели, поэтому на этот раз он вернулся, чтобы забрать Ревчего Небесного Пса и Fox Xiao Ji - первое место, куда он приехал.

"Хотелось бы посмотреть, какие сокровища спрятаны в том логове, было бы неплохо, если бы это был древний летающий меч..." Нин Тао скрестил ноги и сел на камень, его разум немного дрейфовал. Владение летающим мечом стало его одержимостью.

Но, не дожидаясь, когда Нинг Тао войдёт во внутренний мир со стартовой рукой Сидящей Лотос Богини Милосердия, несколько летучих мышей-призраков внезапно вылетели из скалистых трещин над головой. Как только они нашли его, они сразу же бросились на него.

Нинг Тао прыгнул в горное водохранилище, где сошлась река Земля. Эти несколько призрачных летучих мышей вышли как раз вовремя, что напомнило ему о том, что на самом деле для него небезопасно выходить из тела на берег. В этот раз он не принёс никакой помощи, и некому было его сопровождать, он должен был найти безопасное место, чтобы Младенец Юань вышел.

Под водой все в порядке.

Когда одеяния Тянь Бао прогнали течение, Нин Тао опустился на дно резервуара с блеском в глазах, он ударил фонарем "Утонченная тактика", нашел естественный застой, затем сел со скрещенными ногами и вошел во внутренний мир с позой руки Гуаньинь Сидячий Лотос.

Он заходит, и ребенок выходит.

Нинг Тао взглянул на себя, когда сидел со скрещенными ногами на скале, затем покинул подводное пространство, где Небесные облачения Сокровищ открыли воду, и с одной лишь мыслью о движении вернулся туда, где только что нырнул.

Несколько летучих мышей-призраков парили в воздухе, похоже, искали его.

Когда глаза тела Нинга Тао не просыпались до состояния телескопа, он просто не мог видеть этих призрачных летучих мышей, которые смешались с тьмой. Однако этого не было в его Духовном глазу, и тьмы не было вообще в его Духовном глазу, потому что Духовное око Младенца Юаня было также Небесным глазом, который не видел объектов через преломление и отражение света вообще, а тьма и свет сами по себе были частью Неба. Где глаз небесный скрывает то, что он хочет видеть? Даже одно крыло и скрытые предвестники У Юэ не могли ускользнуть от небесных глаз его Младенца Юаня, не говоря уже об этих немногих призрачных летучих мышах.

Когда Нинг Тао увидел трещину в скале, в которую он пытался попасть в прошлый раз, но застрял, он сделал шаг, и его ребенок оказался в этой трещине. Призрачные летучие мыши, однако, не чувствовали его присутствия и все еще трепетали крыльями в поисках чего-то.

Фиссура в скале вытянулась вперед, и Нинг Тао пересек сечение, пространство перед ним постепенно расширилось, и направление изменилось. Недалеко появился изгиб, который "сломал" вертикаль в направлении вверх, простираясь горизонтально под углом девяносто градусов.

Это место было очень сложным, если бы не Младенец Юань, вышедший из тела, Нин Тао вообще не приехал бы сюда.

Кривые остались позади, видение Нинга Тао было широко раскрыто, и перед ним появилось пространство в виде летающей тарелки. Это было пространство, образованное наложением двух огромных скал, опять же из-за внутренней вогнутости посередине. Но даже если две такие скалы, как эта, сложены из космоса, глубина составляет почти тысячу метров, а высота - десятки метров, то она удивительно велика.

Но шок пространства сменился в мгновение ока, а в центре зазора в виде летающей тарелки висели плотно упакованные летучие мыши-призраки, висящие с ног на голову на самой высокой каменной стене, насчитывающей не менее тысячи человек. Самая большая из них была в десятки раз больше, чем обычная летучая мышь-призрак, размером примерно с восьми-девятилетнего ребенка, и это было без того, чтобы она расправляла крылья.

Это "король" "царства" призрачных летучих мышей, в последний раз в воде Нин Тао не мог ясно видеть, но преувеличенная тень, он даже думал, что встретил западный фэнтези-фильм типа дракона с крыльями.

На земле прямо под лицом короля летучих мышей, в небо бросился ясный свет и засиял на теле короля летучих мышей, в то время как послесвечение сияло на обычных призрачных летучих мышах.

Это очень странно, летучие мыши - светлые существа и никогда не действуют только в пещерах, в темноте, а образы коллективного сосущего света, как тот, что стоит перед вами, действительно невероятны.

Ответ должен лежать на этом светящемся объекте, и это было сокровище, которое охраняла эта группа летучих мышей-призраков.

После разведки окружающей среды, Нин Тао даже не хотел тратить впустую ни секунды своего времени, и с мыслью о движении, он бесшумно дрейфовал к светящемуся месту.

Это была яма, каким-то образом вырванная из ямы, и следы энергетического воздействия столкновения были хорошо видны. Было бы понятно, если бы вершина этой ямы была выгребной ямой, но над ней была огромная скальная плита, и невозможно было представить, как она образовалась.

Нинг Тао подошел к краю ямы и, наконец, увидел светящуюся штуку.

Это был черный кусок руды размером с кулак и не выглядел очень тяжелым. Она не прозрачна, но свет, излучаемый изнутри, дает ощущение полного затмения. Еще более странно то, что вокруг него есть явные признаки пространственных искажений, создающие впечатление, что вы его видите, но он находится не в том же пространстве, что и вы, и вы его вообще не можете потрогать.

"Что это за... какая руда?" Нин Тао обыскал его сердце и вспомнил все книги, которые он читал о духовном материале, и все истории, которые он слышал о духовном материале, но ни одна из них не имела ничего общего с рудой, которая была у него перед глазами.

Руда более загадочна, чем облачная руда, и даже придает ей явно более "премиальный" вид.

Любая догадка казалась пустой и бессильной перед лицом этого волшебного куска руды.

Если мы сможем забрать этот кусок руды обратно и отдать его Бугу Эру, чтобы определить, что это за духовный материал, то тайна будет раскрыта.

Глубина ямы составляла дюжину метров, а стены ямы даже обжигались высокой температурой, чтобы создать бриллианты со звездными точками, но объем был очень мал, преломляя чистый свет, излучаемый черной рудой, создавая мечтательное общее ощущение.

Нин Тао не был ни капельки заинтересован в этих алмазах, так как он осторожно подошел к черному куску руды. Именно во время этого процесса он понял, что черная руда на самом деле не соприкасалась с породой на дне карьера, а была подвешена в пустоту, и при более внимательном рассмотрении вокруг нее действительно были следы пространственных искажений, очень очевидные.

Нин Тао стоял рядом с черной рудой и заметил, что никакого дискомфорта в процессе не было, и он не чувствовал никакого кризиса. Убедившись, что опасности не будет, он переместил руку понемногу в сторону черной руды.

Проходя через искаженные ореолы пространства, Нин Тао был удивлен, обнаружив, что его рука, казалось бы, были искажены, а также, достигая в другое пространство. На ладони, которая изначально представляла собой форму энергии, странным образом возникало ощущение плоти и крови!

"Что это за руда, это потрясающе!" Сердце Нин Тао было наполнено изумлением и волнением, и в этот момент его рука схватилась за черную руду.

Тем не менее, он пропустил руку через черную руду и ничего не поймал. Ведь это была рука Младенца Юаня в чистом энергетическом виде, и без использования энергично удерживаемого талисмана, он не мог даже держать в руках иглу.

Однако, как ладонь младенца Юаня прошла через эту быструю черную руду, так и аура Нин Тао явно поймала волшебное и жуткое чувство. С этим чувством, он чувствовал, что черная руда является частью его, плоть и кровь, мощный, богатый аурой и мощный!

Пфф................................

Внезапный звон пришел с верхней части головы, и колебания энергии от черной руды, по-видимому, напугали летучих мышей-призраков над головой. Тень покорила, это был король летучих мышей, и она была в силе.

Нин Тао убрал руку и посмотрел вверх на короля летучих мышей, парящего над головой, в поисках "врага", и маленькая армия летучих мышей-призраков, летящих рядом с ним, чтобы сопровождать его.

Нинг Тао мог видеть призрачных летучих мышей, но призрачные летучие мыши не могли видеть первенца Нинг Тао.

"Кирике-Кирик!" Внезапно из рта Летучей мыши внезапно появился острый лань, и из него вспыхнуло полное зеленого фантомного пламени, опаляющего зону рядом с земной ямой. Казалось, что что-то вторгается и не видит своего врага, что делает его очень злым и капризным, и в то же время нервным, поэтому он атаковал беспорядочно.

Нинг Тао стоял неподвижно и смотрел, как Летучая мышь сжигает землю.

Через некоторое время Летучая мышь была истощена и вернулась на вершину пещеры, где свет был прямо противоположен, вися с ног на голову. Небесные призрачные летучие мыши-миньоны также толпами возвращались к каменной стене на вершине пещеры, вися с ног на голову, чтобы получить чистый свет. Очевидно, что это поглощало энергию, вырабатываемую черной рудой, питая ее сущность.

С мыслью Нинг Тао вернулся в свое тело и открыл глаза. Он включил фонарик "Утонченная тактика" и засветил его на маленьком сундуке с лекарствами, который он носил на спине, затем вытащил из маленького сундука с лекарствами энергично удерживаемый шарм и приклеил его на лоб.

Сила духа активировалась, и когда Младенец Юаня снова оделся из дворца грязевых пилюль, он энергично взял талисман щепотку и превратил его в пятно света энергии, которое слилось с Младенцем Юаня.

Движением ума первенец уже находился в яме в гнезде летучих мышей-призраков, когда он снова сделал паузу. Это была скорость, с которой Младенец Юаня двигался, пока Младенец Юаня был где-то, Младенец Юаня мог дотянуться до него в одно мгновение. Конечно, был предел диапазона, и без помощи сильного талисмана ущипок, Младенец Юаня Нин Тао мог передвигаться только в радиусе четырех километров, а с помощью сильного талисмана ущипок, диапазон Младенца Юаня, вероятно, удвоился бы.

Возвращаясь в яму снова, Нинг Тао, не задумываясь, протянул руку и схватил черную руду.

С таким захватом в его руках был пойман кусок черной руды размером с трещину. На его ладони были видны следы повторного скручивания, но черная руда была настоящей хваткой. Непосредственно перед вылазкой он беспокоился, что черный камень весит более пяти килограммов, в таком случае ему придется придумать другой способ забрать черную руду. Но именно эта хватка заставила его понять, что черный камень не так уж и много весит, и даже создала впечатление, что он невесомый!

"Кирк!" Летучая мышь налетела.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 0544: Северный подземный мир имеет рыбу**

Глава 0544 Северный Подземный мир Рыба Нин Тао Младенец Юань прошёл через область ореола, которая могла исказить пространство, летучие мыши нашли его и спустились, чтобы проверить, даже если они не видели, что король летучих мышей собирался поджечь область вокруг наземной ямы, не говоря уже о чёрной руде, которую он хватал своими руками.

В мгновение ока над ямой стоял рой летучих мышей, словно темная туча, и тот, кто мчался впереди, естественно, был ужасным королем летучих мышей, с размахом крыльев не менее 20 метров, что давало людям ощущение угнетения.

Где бы Нин Тао осмелился остаться надолго, и с одной мыслью о движении, он выпрыгнул из земляной ямы с этой черной рудой. На самом деле он хотел вернуться в воду в одно мгновение, но скорость черной руды в руке Юань Иня замедлилась настолько, что он вообще не мог летать, давая ему ощущение, что он нес сотни фунтов веса на спине.

Несмотря на то, что амулет "Великая сила Холдинг" дал младенцу Юаня власть держать около пяти фунтов, это не означало, что он может двигаться на несколько тысяч метров в одно мгновение с чем-то.

Бряк!

Король Летучих мышей налетел и открыл свой рот в рот, полный зеленого и призрачного пламени, и распылил их по направлению к Нин Дао.

Нин Тао не мог не беспокоиться, даже если он не мог взлететь, он все равно рассеял ноги к выходу из трещины и дико бежал мимо нее.

К счастью, хотя он не мог летать, Младенец Юань также бежал очень быстро, не говоря уже о скорости в тысячу метров в одно мгновение, и десятки метров в одно мгновение. И эта скорость, просто немного быстрее, чем группа призрачных преследователей летучих мышей и королей летучих мышей.

Ничего себе!

Еще одно облако зеленого фантомного пламени, перевернутое.

Спина Нинга Тао была поражена демоническим огнём, и его тело было подметано, как листок на ветру, врезавшись в каменную стену, где находился выход. Как раз в тот момент, когда он собирался удариться о каменную стену, с намеком на духовную тягу, Тело Младенца Юань внезапно опустилось вниз и окунулось головой в скальную щель.

Ему пришлось проделать долгий путь, чтобы добраться до выхода из щели, но он не ожидал, что Призрачный Огонь Летучей мыши поможет ему, отправив его к выходу из щели еще быстрее. Однако вкус вполне невыносим, духовный смысл в несколько раз более чувствителен, чем физический, но без защиты облачений Небесных Сокровищ, поэтому, когда на спине Летучего Царя горит огонь-призрак, он даже чувствует, что некоторое время будет рассеян огнем-призраком!

Возможно, это произошло из-за устойчивого эффекта энергичного удержания талисмана, такой ситуации не произошло, иначе Младенец Юаня был бы уничтожен, и даже если бы Нин Тао не умер, а его душа пострадала меньше, чем часть тяжелых повреждений, он все равно мог бы сойти с ума.

Это также стало причиной застоя многих культиваторов после того, как Младенец Юань вышел из организма, а некоторые даже умерли и сошли с ума причудливыми способами. В первый раз, когда вы можете добраться до точки, где вам приходится путешествовать с ребенком, или даже сжать тело животного или человека, это происходит еще реже.

Просвет в скале был узким, королю Летучих мышей нужно было собрать свои крылья для того чтобы вылезти, и его массивное тело блокировало путь Мелкой Летучих мышей-призрака, с только маленькой частью сжимая мимо тела короля Летучих мышей для того чтобы преследовать Ning Tao. Они не могли видеть Нингтао, но они могли видеть черную руду, которая росла своими ногами и быстро бегала.

Как только некая летучая мышь-призрак поймает его, даже если он хватает черную руду своими когтями, Нин Тао никогда не сможет ограбить его. В конце концов, те несколько килограммов силы, которые он так энергично держал в руках только талисман, вовсе не были противником летучей мыши-призрака.

В мгновение ока промежуток остался позади, и Нин Тао выпал из промежутка, и, даже не задумываясь, нырнул головой в спокойную воду.

Кулдык!

Воздействие спуска Младенца Юаня, в сочетании с небольшим количеством черной руды, привело к тому, что Младенец Юаня улетел вниз после того, как был погружен с рудой в воду. Тем не менее, влияние течения не было тем, что Юань Инь, который обладал несколькими котами прочности, мог сопротивляться. После того, как воздействие было потреблено, Юань Инь больше не мог держать черную руду, и она была смыта водой.

Нин Тао не гонялся за ним, а возвращался к своему телу на самой быстрой скорости. Он открыл глаза, нарисовал ноги и пошел за черным камнем.

К счастью, черная руда, хоть и легкая, но всегда была немного тяжелой, плюс не было ни зазоров, ни наполнителей воздуха, поэтому она плыла в воде на некоторое расстояние, прежде чем упасть в русло реки, где ее в конце концов удерживает скала.

Нин Тао протянул руку и взял черную руду, и после нескольких поворотов, он, наконец, получил в руки этот таинственный кусок руды, что он даже не знал названия еще.

Ничего себе!

Над головой горит зеленый призрачный огонь, огонь проникает в воду и быстро распространяется вниз, везде, где бы он ни проходил, зловоние кипящих волдырей и кислой гнили.

Король летучих мышей пришел за ним со своим маленьким солдатиком-призраком, но, к сожалению, летучие мыши, естественно, не умеют плавать, недостатки вида заставляют их только осмеливаться парить над водой, вместо того, чтобы смело нырять в воду, чтобы поймать вора Нинг Тао.

Не останавливаясь, Нин Тао нашел этот подводный проход, а затем пришел из подводного прохода в середину пещерного неба Чен Пингдао.

Ползя с другого конца "U" образного подводного прохода, Нин Тао сел, открыл маленький ящик с лекарствами, вытащил бамбуковый блокнот и открыл его, а затем поместил черную руду, которая только что прибыла на бамбуковом ноутбуке.

В небе пещеры был слабый свет, а чистый свет, излучаемый черной рудой, был очень слабым, сливаясь с естественным светом, и его очень трудно обнаружить. Есть только очевидные признаки пространственных искажений вокруг руды, и ощущение полного солнечного затмения все еще присутствует.

"Что это за кусок руды?" Нинг Тао внимательно наблюдал и не мог не догадываться.

Очень странно, что на этот раз он не позировал своим императором Нин Тао, а сразу забрался в сторону черной руды и начал работать.

Нин Тао улыбнулся и сказал: "Червь Эр, вы изменили его, на этот раз так позитивно, все еще имеют правильное отношение, в будущем".

В это время произошло нечто еще более странное.

Bug Er внезапно отступил назад в положение тела и поклонился черной руде.

Нинг Тао изначально не видел, что это был ход поклонения, зная, что он сделал это в третий раз, прежде чем он понял, что это был ход поклонения. Каждый раз, когда он поднимает голову и стучит по бамбуковым чипсам. Это открытие заставило его мгновенно взволноваться, и он не мог дождаться, когда скажет: "Баг-Эр, что ты делаешь? Какое именно происхождение этой руды? Скажи мне сейчас!"

После поклонения трижды Узи медленно повернулся лицом к Нин Тао, слегка приподнял верхнюю часть тела, приподнял голову и грудь и позировал с такой имперской осанкой, которую нельзя обидеть.

Нин Тао очень хотел дать ему щелкнуть головой дыню, но он всё равно выдержал и изменил тон, который нравился Червю Эру: "Ваше Величество, пожалуйста, скажите мне, что это за руда?"

Только тогда Баг 2 начал лазать по бамбуковым чипсам.

На бамбуковой тетради появились слова: мне стыдно за ваш интеллект и проницательность, это не руда, это мясо.

Нинг Тао замер на месте.

Не из-за мудрости и проницательности, о которых говорит Багги, а из-за слова "мясо".

Кусок мяса?

Это кусок мяса, который охраняют злые летучие мыши-призраки?

Чен Пингдао приехал сюда тысячу лет назад, и здесь охраняют летучие мыши-призраки, а это значит, что этому куску мяса, по крайней мере, тысяча лет. Даже если ему всего тысяча лет, какое мясо длится тысячу лет?

Баг Два продолжал лазить по бамбуковым чипсам.

На бамбуковой тетради появилось новое содержание: согласно моему диагнозу, этот кусок мяса должен быть куньским.

"Мясо куна?" Нинг Тао снова был ошеломлен.

Его разум вдруг вспомнил фрагмент изучения "Li Zi Tang Wen" древнего текста, в котором есть описание Кунь: конец севера северного моря, небесный пруд тоже, есть рыба Янь, ее широкая тысяча миль, ее длинное имя Янь, ее имя Кунь.

Кун, в древних легендах, это был зверь, более могущественный, чем дракон!

Но...

Как кусочек плоти улетел в Африку от легендарного божественного зверя прошлого?

Боюсь, ответ на этот вопрос никогда не будет найден.

"Червь Эр, не заблуждайтесь, в этом мире нет такой вещи, как Северное Подводное море, не говоря уже о рыбе-куньке". Эта рыба тысячами миль в длину и ширину, больше, чем в подавляющем большинстве стран, где она такая большая". Нинг Тао почувствовал, что его мировоззрение начинает хаотично.

Самые большие существа в мире - это динозавры, но не так преувеличены, как несколько тысяч миль в длину и ширину. Если бы на самом деле была такая большая рыба, никто бы ее не уничтожил, только вопрос еды сделал бы ее вымершей.

Два червяка лазают по бамбуковым чипсам.

Появилось содержимое бамбукового аккаунта: я сказал, что ты не знаешь и до сих пор не признаешься? Кун - древнее священное чудовище, которое считается хранителем Подземного мира. Осмелюсь утверждать, что это кусок кунского мяса.

"Где Преисподняя?" Нинг Тао снова спросил.

Первый из двух - это первый из моих сыновей, и ваше понимание все еще настолько поверхностно, что я не знаю, когда моя надежда на Бессмертное царство будет реализована.

Нин Тао сказал несколько затаив дыхание: "Ты никогда не был, откуда ты знаешь, что это кунское мясо?"

На бамбуковом эскизе бухгалтерской книги появились слова, которые должен был сказать Червь Эр: "Я рожден, чтобы знать дела всех вещей в этом мире, поэтому я и есть тот самый".

Дух Небесного Пути такой вонючий, что его невозможно обойти.

Это как литье человека, некоторые люди спускаются со всем, некоторые спускаются со всем и выбрасываются в мусор.

"Тогда зачем этот кусок кунского мяса пришел сюда?" Нинг Тао снова спросил.

В книге "Бамбуковая книга счетов" показаны слова Ву Эра: "Я не знаю, но я думаю, что, возможно, этот кусок кунской плоти имеет какое-то отношение к разрушению эпохи Линггу, кусок плоти, который путешествовал во времени и пространстве и пришел сюда во время взрыва, который уничтожил мир".

Нинг Тао выглядел ошарашенным и немного головокружительным.

Великий взрыв Древней Эры Линга, кусочек кунской плоти, взорвавшийся в воздухе..........

Это соленый кусок плоти, посланный людям Земли на миллиарды миль?

Он замер на полминуты, прежде чем снова прозвучали слова Нин Тао: "Что может сделать этот кусок кунского мяса"?

На бамбуковом эскизе бухгалтерской книги всплыли слова, которые хотел сказать Ворми Эр: Я предлагаю вам съесть его.

Нинг Тао: ".........."

В Северном Подземном мире есть рыба, которую зовут Кун, а Кун слишком велик, чтобы его можно было тушить в одном горшочке.

Но эту можно тушить........

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 0545 Договор купли-продажи**

Глава 0545 Договор купли-продажи "Съешь его, жук II, ты что, издеваешься?" Как Нинг Тао мог не ожидать, что Червь Эр даст ему такой совет.

Бамбуковая книга учетной записи - это слова, которые хотел сказать Ву Эр: я всегда говорил девять вещей и никогда не шутил. Кун - божественное чудовище, и даже кусок плоти и крови будет иметь божественность. Если вам повезло, что вы немного впитываете, это тоже очень полезно.

Нин Тао был очень впечатлен и протянул руку помощи, чтобы взять кусок кунского мяса из бамбуковой тетради. Если бы это был кусок гуманоидного божьего мяса, он бы точно не стал думать о том, чтобы съесть его. Но это же кун-мясо, то есть, рыбное мясо, а люди едят рыбное мясо, разве это не правильно?

Однако, не знает ли эта штука, что она существует уже десятки тысяч, а может быть, и миллионы лет, имеет ли она срок годности? А еще, что если он токсичен?

Нин Тао посмотрел на Плоть Кун в руке, и почувствовал, что она твердая, как железо, а еще более странным было то, что пространство вокруг ладони и маленький кусочек руки показывали следы искажения. Он снова посмотрел на Червяка, всегда чувствуя себя немного ненадежным в сердце, и снова спросил: "Червяк Эр, кто-нибудь когда-нибудь ел кун-мясо?".

На бамбуковом эскизе бухгалтерской книги всплыло то, что хотел сказать Вормвуд: не знаю.

Нинг Тао: ".........."

Бряк!

Внезапно посреди пещерного неба раздался сильный взрыв.

Нин Тао последовал за звуком и обнаружил, что это направление отступления Инь Мо Лана, он переместился в своем сердце и положил мясо Кунь в маленькую коробку с лекарствами. Он разобрался с этим, но это первый раз, когда он его выпустил, и, боюсь, он даже не знает, о чем говорит. Он решил, что лучше оставить кукурузное мясо пока и заняться им до тех пор, пока в будущем не изучит его досконально.

Нин Тао протянул руку, чтобы собрать бамбуковую тетрадь, но увидел червяка Er, все еще поддерживающего верхнюю часть тела, отказываясь возвращаться.

Содержимое внезапно появилось на бамбуковом эскизе бухгалтерской книги: фактически........

Рука Нин Тао оттянула, как он любопытно сказал: "Червяк, что еще ты хочешь сказать?"

На бамбуковой тетради в бухгалтерской книге появилось то, что хотел сказать Баг Эр: я только что вспомнил легенду о том, что делать с этим куском кунского мяса.........

Нинг Тао волновался: "Давай, скажи это!"

Первое, что я сделала, это сказала: "Если ты дашь мне тысячу долларов, я скажу тебе".

Нинг Тао замер на месте.

Какую легенду этот парень просит тысячу долларов, чтобы рассказать ему?

Это действительно клиника!

Червь Er медленно выкопал кусок бамбука, но то, что он хотел сказать, появилось на бамбуковой тетради учетной книги: эта легенда, скорее всего, поможет вам получить заклинание летающий меч, подумайте над ним, прежде чем принимать решение..........

Неискренне соблазнять людей, вращая бамбуковые чипсы, говоря такие вещи?

Но Нин Тао был очень соблазнен, и как только он услышал, что это летающий меч, он не мог не сказать с волнением: "Ты говоришь правду?".

Бамбуковая книга аккаунта показывает, что хочет сказать Вормвуд: я всегда говорил девять вещей и никогда не шутил. Если ты пообещаешь, я сделаю договор купли-продажи, ты подпишешь его, и я расскажу тебе сказку.

Закрытое пространство было заполнено его эхом.

На самом деле, звук взрыва только что, Нинг Тао знал, что это он, он хотел собрать бамбуковые журналы только для того, чтобы броситься туда, чтобы посмотреть. Но в критический момент легендарная история о Черве II могла помочь ему получить летающий меч, и он вдруг забыл об Инь Мо Лане. Все это время его сердце тосковало по летающему мечу, как его можно было не двигать?

Однако, прежде чем он успел подумать о том, хочет ли он принять шантаж Вормвуда и подписать с ним контракт, Вормвуд уже зарылся в бамбуковые щепки. Он засомневался на мгновение, не вызвал У Эра для очередного разговора, убрал бамбуковую тетрадь, взял с собой маленькую коробку с лекарствами и направился к резиденции Инь Мо Ланя.

Соломенная хижина Инь Мо Лана была снесена живьем, крыша исчезла, а стены упали в три стороны, оставив на земле только одну оставшуюся стену.

Когда Нин Тао проходила мимо, Инь Мо Лан танцевала свой меч в руинах под разрушенной стеной - вышитый весенний меч, который был настолько мощным, что не мог попасть в воду и дико замахнулся. Сила была слегка пылающей, сила демона была настолько сильна, что даже дерево с толстым ртом отломилось бы одним нажатием кнопки, и даже твердый камень был бы расколот!

Очевидно, что на этот раз Боевой Демон был еще сильнее.

В это время Чен Пиндао, Рычащий Небесный Пес и Лиса Сяодзи пришли из другого направления. Чен Пингдао закричал издалека: "Прекратите! Лезвие травы и дерево жизни, ты грешник!"

Только тогда Инь Мо Лан отозвал свой меч, но он не пошел смотреть на Чэнь Пиндао, а вместо этого держал рукоятку меча в обеих руках и обнял Нин Тао: "Господин мой, вы пришли".

Раньше боевых демонов не называли лордами. После этого выхода, он также сменил название.

Это тоже было разумно, он сам настраивал его, и в его жизни можно было прорваться в царство конца дана, но Нин Тао сегодня кормил его зельем в царство младенца Юаня. Более того, это только начало, и в будущем Нин Тао поможет ему продолжать совершенствоваться. Нин Тао имеет большую услугу с ним, и даже большой интерес к нему, не глупо ли для него не следовать за Нин Тао?

Нин Тао улыбнулся и кивнул головой, он был достоин этого крика господина Инь Мо Лана, а затем подошел к Инь Мо Лану: "Старейшина Инь, ты намного сильнее, интересно, насколько велик твой Младенец Юань?".

Инь Мо Лан смеялся: "Размер большого пальца, все еще слабый, и не гуманоидальный, хаотичный беспорядок, все еще нужно практиковаться".

"Этот молодой человек, разве ты не хвастаешься, ты только что вышел из пропуска, а твой Младенец Юань размером с большой палец?" Чен Пиндао подошел.

Инь Мо Лан неловко улыбнулся: "Старейшина Чен, я вижу, на самом деле... чуть меньше, чуть меньше".

Чен Пиндао слегка ворчал: "Я знал, что ты хвастаешься".

Он тогда был только размером с большой палец, как Инь Мо Лан может быть лучше его?

Нин Тао послушал разговор двух мужчин и нашел его интересным, но он не мог не думать, что если он скажет двум мужчинам, что он был большим толстым ребенком, когда появился первый ребенок, то он не знает, как они отреагируют.

"Pops!" Рычащий небесный пёс побежал в сторону Нинг Тао.

"Папа!" Лис Сяо Цзи также переехал, схватившись за переднюю часть рычащей небесной собаки и выкопав голову в объятия Нин Тао.

Только тогда Нинг Тао поняла, что после того, как она некоторое время не виделась с ней, она снова сильно повзрослела. В последний раз, когда она была разлучена, ей было всего двенадцать-три года, и ее нынешний рост модели был примерно таким же, как у шестнадцати-седьмилетней девочки.

Такое изменение не могло быть описано как не удивительное, не могло быть описано как не странное и не волшебное, но могло вызвать у него наибольшее чувство смущения. Как мог он, молодой человек в двадцать лет, молодая девушка в шестнадцать или семнадцать лет, которая обняла его за шею и назвала отцом, все еще вести себя так, как будто она его собственная дочь, открыто принять это?

"Эта... Химе снова выросла". Нинг Тао не знал, что сказать, у него в сердце беспорядок чувств.

Фокс Сяодзи хихикал: "Папа, когда мы вернёмся? Я все еще хочу в школу. Интересно, как сейчас дела у Сяопэна, я так по нему скучаю, или по учителю Фангу".

"И ты возвращаешься в школу?" Голос Чена Пинг Дао, удивленный взгляд.

Фокс Сяо Цзи наконец-то отпустила шею Нин Тао, когда она повернулась лицом к Чену Пиндао и сказала очень серьезно: "Точно, я социалистический преемник, я буду усердно учиться".

Чен Pingdao忍忍 посмотрел на Нинг Тао странным взглядом.

У Нин Тао тоже была головная боль, Фокс Сяо Цзи действительно снова повзрослела, просто взглянув на слова, которые она только что сказала, можно сказать, что ее разум совсем не вырос, все еще этот маленький ребенок нескольких лет.

Как бы выглядела шестнадцати- или семилетняя красивая подростковая лисица, сидящая в первом классе?

Чен Пингдао сухо кашлянул: "Брат Нин, твои люди уже ушли с перевала, а твоя дочь выросла, так что ты можешь взять их всех с собой, Рычащий Небесный Пес может остаться".

Нин Тао сказал: "На этот раз я приехал, чтобы забрать Сяо Цзи домой, так как старейшина Инь уже ушёл с перевала, тогда давайте вернёмся вместе".

Инь Мо Лан кивнул.

Нинг Тао посмотрел на "Ревчее небо": "Ревчее небо, хочешь ли ты поехать со мной или остаться здесь, ты сам принимаешь решение".

Чен Пингдао присел на корточки и обернул руки вокруг шеи рычащей небесной собаки: "Сын собаки, мне нечего сказать, если ты хочешь вернуться к своему старому хозяину. Однако, практика your俢 только начинается, у вашего хозяина слишком много мирских вещей и три жены и дочь, чтобы проводить с вами любое время, а тем более направлять вас в практике your俢, так что вам нужно все обдумать".

Нин Тао был немного неразговорчив, но не перебивал слова Чена Пиндао.

Тогда Чен Пингдао сказал: "Ты редко входишь в Дао, поэтому тебе следует бережно относиться к своему творению, разве ты не хочешь принять человеческую форму в будущем"?

Рычащий небесный пёс снова посмотрел на Нинг Тао нерешительным взглядом.

Нин Тао сказал: "Рев на небесах, ты можешь остаться, Старший Чен прав, у меня нет времени направлять тебя в твоей практике, но Старший Чен может помочь тебе от всего сердца". Я ваш хозяин, но старейшина Чен - ваш хозяин, и вам следует прислушиваться к старейшине Чену еще больше. Лелеять свои права по рождению и усердно их практиковать".

"Хмм!" Ворчащий Тенгу сильно кивнул, и в его глазах поднялся водяной туман.

Нин Тао протянул руку и погладил голову собаки, улыбаясь: "Не грусти, я приду, когда захочу, если нужно, я тебя отвезу".

На рычащей морде собаки вырвалась улыбка: "Старый папа, тогда я должен найти злодея?"

Нинг Тао сказал: "Конечно, ищите троих каждый месяц, просто зацепитесь за цель, не спускайтесь". Племя черных рогов включено и есть спутниковый сигнал, ваш телефон можно отнести к племени, чтобы зарядить, а затем позвонить мне и сказать, кто цель и где, и я буду решать, когда это делать".

"Гав!" Рычащий собака лаял от нетерпения.

Нин Тао снова посмотрел на Чена Пинга и сказал: "Старейшина Чен, духовный материал, который я просил вас собрать для меня?".

Чен Пиндао вздохнул: "Я знал, что ты спросишь, посчитай, что я должен тебе в прошлой жизни, я приготовил это для тебя уже давно, в моем доме, пойти со мной и получить его". Однако, не будьте слишком счастливы, я найду только два, и я не смогу помочь вам с остальным, так что разберитесь сами".

Этот результат совсем не удивил Нинг Тао.

Похоже, что планы выехать в Соединенные Штаты действительно нуждаются в рассмотрении.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 0546: Примитивный метод обогащения оружия**

ГЛАВА 0546 Метод первобытной алхимии Ворчащий небесный пёс остался позади, Лис Сяочжи и Инь Мейлан последовали за Нин Тао обратно в северную столицу, было уже три часа ночи, он привез Лис Сяочжи доброго Инь Мейлана обратно в четыре двора, а затем вернулся в клинику Тяньваи. В первый раз, когда он был женщиной дома, чтобы разобраться с возвращением Инь Мурана и Фокса Сяодзи, ему вообще не нужно было об этом беспокоиться, и он все еще думал о кунском мясе и летающем мече, и он не хотел больше ни минуты ждать.

Клиника была тихой, черно-белые переплетались в горшочке добра и зла, с чуть большим количеством черного, чем белого. Еще один день, и мы увидим, куда он движется, и будет ли он обновляться в следующем месяце.

Нин Тао сел на стул за своим столом, затем открыл маленький сундук с лекарствами и вытащил бамбуковый набросок из бухгалтерской книги.

Однако Червь Два не вылез из кусков бамбука.

Нинг Тао сказал: "Баг Эр выходит, перестань играть, я знаю, что ты ждешь моего решения".

Черно-белый червь выполз из куска бамбука, поддерживая верхнюю часть тела, высокая маленькая голова, маленькая пара глаз уставились прямо на Нин Тао, или так император червя пришел в положение.

"Ты сказал, что придумал легенду о чем-то, расскажи это." Нинг Тао сказал.

Книга учета бамбука кратко появился на Червь Er хотел сказать: заплатите мне тысячу медицинских сборов, и я скажу вам.

Нинг Тао сказал несколько затаив дыхание: "Ты же не говоришь это, не заплатив, правда?"

На бамбуковом эскизе бухгалтерской книги появилось то, что хотел сказать Вормвуд: "Да".

Нинг Тао сказал: "Я трачу 300 долларов в месяц, чтобы поддержать тебя, а ты говоришь со мной о деньгах"?

Червь посмотрел на Нинг Тао неподвижно, как будто я не открою рот, если ты не заплатишь.

Нин Тао сопротивлялся желанию удариться головой: "Тогда скажи мне, зачем тебе столько денег на консультацию?".

На бамбуковой книге счетов, что Wuzi Er хотел сказать, что триста долларов, которые вы дали мне было достаточно, чтобы накормить меня, и мне нужно было бы больше денег для моей практики. Кроме того, я еще молода. Как я могу вырасти, не поев?

Нинг Тао на мгновение подумал: "Я дам тебе сотню гонораров за лечение и расскажу эту легендарную историю".

Червь Два не двигал мышцами.

Нин Тао не хватило доброй милости сказать: "Триста, а не сухая тяга".

На бамбуковой тетради в бухгалтерской книге появились слова, которые хотел сказать Вормвуд: квази.

Позже на бамбуковом ноутбуке появился простой договор купли-продажи, грубо говоря, что Нин Тао добровольно заплатил за него триста долларов. После того, как Нин Тао подписал и подтвердил это, остаток на бамбуковой книге был на триста долларов меньше, чем сумма денег на диагностику добра и зла.

Собрав деньги, Буг II начал лазать по бамбуковым чипсам.

Легендарная история возникла из бамбуковой тетради: в древние времена Легендарного Духа существовало царство, царь обладал безграничной властью и был очень могущественным. У него была дочь, очень красивая и красивая. К сожалению, однажды его дочь похитил кун. Он вел свою армию в погоню за Куном, но Кун был настолько силен, что вся его армия погибла в бою, и он был ранен. Позже мудрый бессмертный дал ему идею убить Куна, используя Драконовую кость, Облачную руду и Цзянь Шу в качестве копий, потому что у Куна была способность искажать пространство, а Облачная руда и Цзянь Шу смогли взломать силу Куна, чтобы Куна можно было убить.

Король прислушался к советам этого бессмертного и потратил все усилия своей страны, чтобы найти кость дракона, а также Цзянь Шу и Юнь Оре, чтобы сделать волшебное копье, а затем отправился искать Кунь на дуэль. Король убил куна копьем и спас свою дочь после тяжелой битвы. К сожалению, копье ударило ножом в тело Куна, и Кун затонул в море. Тысячи лет спустя потомки принцессы выловили из подводного моря оружие, которое вобрало в себя божественную силу Куна и превратилось в самое мощное оружие в мире - "Плоть в ружье", которое было настолько мощным в древние времена, что заставляло людей смеяться.

Глаза Нинга Тао были зафиксированы на трех словах "выстрел во плоти", а в голове у него был беспорядок чувств.

Червь Er заполз еще несколько раз и написал вывод: это моя история, вы можете уточнить выстрел плоти с помощью ключа, построенный из дерева, облачной руды и кун- мяса в качестве материалов. Этот пистолет, несомненно, увеличит твою силу и сделает тебя великим героем для меня на войне.

На этот раз Нин Тао отозвался: "Разве ты не говорил, что твоя история о летающих мечах, а ты дал мне историю об оружии, это считается коммерческим мошенничеством?"

На бамбуковой тетради то, что хотел сказать Вормвуд: легендарная история о том, как в тело стреляли, была правдой, гораздо более продвинутой, чем какой-то сломанный летающий меч. Я смотрю, это первая сделка, даю тебе скидку, ты не знаешь достаточно.

"Могу ли я наступить на него и лететь, как летающий меч?" Нин Тао также не потрудился зацикливаться на летающей штуке с развороченным мечом и спросил. Неважно, может ли выстрел в мясо также нести его летающий, а не летающий меч.

На бамбуковой книге, что Вормвуд пытался сказать: "Пистолет во плоти - легендарное оружие, так какой смысл летать на тебе? Хотя я мало что знаю о пистолете во плоти, осмелюсь сказать, что он может не только летать на вас, но и приносить вам неожиданные преимущества.

Сердце Нинг Тао взволновалось и спросило его: "Какая от этого польза?"

Первое, что тебе нужно знать, это то, что ты сможешь извлечь из этого максимум пользы.

Нин Тао сказал: "Тогда как мне его усовершенствовать, у меня нет проблем с усовершенствованием Дана прямо сейчас, но усовершенствование слабое, в настоящее время оно только усовершенствует и ремонтирует Оружие Дхармы, оно никогда не усовершенствовало настоящее Оружие Дхармы, как насчёт того, чтобы дать мне секрет для усовершенствования Оружия Дхармы"?

На бамбуковом портфеле бамбуковой книги появляется то, что хочет сказать Вормвуд: у меня есть только история, а не секретная книга. Если вы хотите получить секретную книгу по рафинированию оружия, то вы должны открыть хранилище снадобий, там должно быть что-то, что вам нужно. Хорошо, я собираюсь отдохнуть и попрактиковаться.

Отъебись!

Нин Тао свернул свою бухгалтерскую книгу и пошел в сторону магазина, на этот раз он, не колеблясь, достиг перед магазином и толкнул открыть дверь.

Первоначально он хотел открыть первую дверь магазина снадобий после открытия библиотеки библиотеки свитков искривления, но в то время он чувствовал, что это может быть замедлено немного больше, и теперь легендарные истории и предложения Bug 2 ускорили его план, чтобы открыть дверь.

Несколько десятков плоских пространств за дверью библиотеки были идентичны всем четырем библиотекам свитков Священного Писания, которые он открыл, и даже изношенный деревянный ящик в центре дома выглядел так, как будто он был сделан плотником.

Прежде чем открыть дверь, Нин Тао представлял себе ситуацию в арсенале оборудования для приготовления зелий, ситуация перед ним не была неожиданной. Он не ожидал, что арсенал зелья будет нагроможден всеми видами редких духовных трав, легальным оружием, танцами и так далее. Если бы он это сделал, он бы тоже был в задней двери и ждал, пока он потратит деньги, чтобы открыть его, не так ли?

Нин Тао открыл свою книгу счетов и посмотрел на бамбуковый скетч, когда он шел к коробке, и это было правдой, что не хватает 5000 денег на диагностику добра и зла.

Подойдя к деревянному ящику, Нин Тао пошел угадать, что внутри, и сразу же открыл ящик.

Деревянная коробка, содержащая только кусок спиртовой бумаги, оказалась пустой.

Нин Тао взял кусок духовной бумаги со словами на нём, и первыми словами, которые пришли ему на ум, были "Рецепт человеческого достоинства Дан".

Несмотря на то, что он был психически подготовлен, сердце Нинг Тао все еще не могло не хотеть проклинать. До сих пор он пользовался первичным рецептом Дэна, клиника несколько раз модернизировалась, но никогда не давала ему более продвинутого рецепта Дэна. Место, где он лечит пациентов с медицинскими расходами, не должно быть бесплатным, но он должен заплатить 5000 медицинских расходов, чтобы получить его у дверей этого медицинского склада!

В первый раз он решил открыть библиотеку свитков Священного Писания, а затем он почувствовал, что это пустая трата времени, чтобы использовать возможность открыть библиотеку бесплатно, поэтому он открыл вторую дверь библиотеки свитков Священного Писания. Он еще с большей неохотой воспользовался возможностью бесплатно открыть дверь казначейства арсенала лекарств.

Несмотря ни на что, нет никаких сожалений о лекарствах, которые можно принимать по рецепту. Он также прекрасно знал, что если нынешняя тенденция продолжится, он воспользуется возможностью, которую получил от убийства Злого Кайзера, чтобы открыть дверь казначейства Библиотеки свитков искривления, в конце концов, стоимость открытия двери будет увеличена вдвое. Таким образом, эта сторона хранилища медицинского оборудования дверь библиотеки будет открыта только за его счет, в конце концов, эта сторона открыта сзади, он потратил гораздо меньше денег.

После просмотра названий духовных материалов на бумаге, дозировки и ступеней рафинирования, глаза Нин Тао упали на следующий пункт рецепта: Рецепт дана человеческого ранга с соответствующим рецептурным договором может излечить все болезни людей, кроме тех, которые получают с неба, а рецепт дана наземного ранга с соответствующим рецептурным договором может излечить все болезни культиваторов и демонов, кроме тех, которые получают с неба. После этого Небесный Поручение Дана с соответствующим договором может исцелять недуги трех царств бессмертных и демона бессмертных, опять же, за исключением Небесного Поручения бессмертных и демона бессмертных. Стоимость рафинирования по разным рецептам дана разная.

За Первичным Рецептом Дан следует Рецепт человека Дан, за Первичным Рецептом Дан следует Рецепт человека Дан, за Первичным Рецептом Дан следует Рецепт человека Дан, а за Первичным Рецептом Дан следует Небесный Рецепт Дан. Оставляя в стороне первичный рецепт Дана, только три уровня рецепта Дана - человеческий, земной и небесный - считаются высокоуровневым рецептом Дана. С помощью этого рецепта больные люди в этом мире, за исключением тех Небесных Получателей, которые не могут изменить свою жизнь, могут излечиться от любой болезни!

Однако Нин Тао подумал о большем: "На этом рецепте сказано, что уровень земли может лечить болезни культиваторов и демонов, я задаюсь вопросом, могу ли я в будущем, когда я получу рецепт уровня земли по рецепту Dan и уточнения уровня земли по рецепту Dan, я смогу обойти механизм клиники для лечения демонических болезней, которые происходят из-за Ищущего Предка Дана"?

Может, это может, а может и нет, это догадки.

Нин Тао собрал Дан Цао и сделал большой шаг в сторону магазина оборудования Дан Пилл, затем открыл вторую дверь склада.

Без намека на сюрприз, остаток на бамбуковой книге еще на 10 000 меньше, чем медицинские сборы.

Арсенал зелий был до той же высоты, пустое пространство, содержащее изношенный деревянный ящик.

Нин Тао подошел и открыл деревянный ящик, увидел свиток из звериной кожи, взял свиток из звериной кожи и развернул его.

Содержимое свитка "Звериная кожа": метод примитивной алхимии.

Нин Тао выпустили длинный вздох облегчения, только что он побежал, чтобы открыть вторую дверь, потому что он не был готов получить секретную книгу переработки оружия, потому что он чувствовал, что хранилище медицинского оборудования должен быть один дан, одно оружие, он открыл коробку и получил дана рецепта, то если он откроет дверь и откроет коробку, он получит секретную книгу переработки оружия.

Древняя шкура зверя продолжает показывать содержание "Простого метода очистки артефактов": "В начале великой эпохи древний бог открыл небо и землю, и этот примитивный метод очистки артефактов возник из легенды о том, что древний бог, используя свою духовную энергию и кровь, как огонь, и небо и землю, как печь, применял метод очистки артефактов........

Нинг Тао смотрел на это слово за словом, не осмеливаясь пропустить ни слова.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**0547 Глава 0547 Цилиндр**

Глава 0547 Цилиндр живописи Обычный практикующий искусство рафинирования очень важен, но в "примитивном методе рафинирования", который является рудиментарным из библиотеки лекарственных материалов, горшок играет только вспомогательную роль, обращаясь только с духовными материалами.

Название этого примитивного способа очистки оружия грубое и простое, но содержание глубокое и даже содержит в себе навыки многих плотников и кузнецов, не говоря уже о не сложных. Нин Тао думал, что он поймет это, если он прочитает его дважды, но как только он погрузился в него и учился и думал об этом, он обнаружил, что это было просто его желаемое мышление, без периода обучения и практики, он не мог овладеть техникой усовершенствования магического оружия, и он не осмелился бы использовать драгоценный духовный материал для уточнения легендарного мяса выстрел.

На рассвете Нин Тао убрал Свиток Звериной Шкуры Метода Изначальной Алхимии, покинул клинику и прошел к арендованному двору.

Менее чем за день до переезда клиники ему пришлось кое-что уладить.

Это был хороший день, день был синий и без пятен, белые облака были так чисты, как будто они были вымыты, и солнце было золотистым и теплым.

Настроение Нин Тао также было затронуто, глядя на восход солнца, в углу его рта появился намек на улыбку: "Одинокое крыло сказало, что мне было трудно пройти, вероятно, имея в виду Wu Yue, я не только прошел через это, но и вытащил перчатки Золотого Света Святой Матери Wu Yue". Завтра рано утром, когда клиника переезжает, а погода такая хорошая, значит ли это, что мне повезет?"

Когда он подошел к двери арендованного четырёхугольника, Клык Мин из противоположного дома встал лицом к лицу, неся в руке большую пачку соевого молока или что-то в этом роде, как только он увидел Нин Тао, он тепло приветствовал: "Доброе утро, доктор Нин".

Нин Тао тоже вздохнул: "Доброе утро, учитель Фанг, так рано уходите на завтрак"?

Фан Мин смеялся: "Это не забывает пополнить счет за газ, не может приготовить завтрак, обычно я готовлю его для них двоих, сегодня мне остается только попросить их позавтракать в уличных ларьках".

Нин Тао сказал: "Тогда возьми его обратно быстро, он такой холодный, что не будет вкуса, когда будет холодно".

"Хорошо, поговорим позже". Фан Мин открыла дверь в свой дом и вошла.

На этот раз она не спросила, вернулся ли Фокс Сяодзи, а Нин Тао не захотел, ни слова об этом. И да, если бы она спросила, он бы солгал ей. Первоклассник, который уходит на некоторое время, внезапно становится девочкой-подростком в возрасте шестнадцати или семнадцати лет, что не имеет смысла, как бы вы это ни объяснили. Более того, у него всегда было странное чувство семьи через дорогу, он не мог видеть сквозь нее и сомневался в своем сердце, поэтому он не хотел рассказывать Фан Мину о возвращении Фокс Сяодзи еще больше.

Вернувшись во двор, женщины семьи уже приготовили завтрак, и большая группа людей ела вместе, а те, у кого не было места, все еще носили с собой миски для еды, сцена была оживленной.

После завтрака Нин Тао рассказал ей, что она хочет сказать, и принял меры, затем позвонил Бай Цзину домой.

"Хозяин, вы вызвали наложницу к себе домой одну и хотите, чтобы она служила вам?" Как только ягодицы Нин Тао опустились, Бай Цзин подошел сзади и массировал плечи, нескромно разговаривая.

"Нет, нет, нет, тебя хорошо обслужили." Нин Тао поспешил сказать, а затем открыл маленький ящик с лекарствами и вытащил кусок кости рога дракона, который был внутри маленького ящика с лекарствами и положил его на стол, соблазнив Бай Цзин, чтобы он мог уйти.

Конечно, как только она увидела драконовую кость, Цзин двинулась влево и схватила ее в руке, посмотрела на нее с прямым лицом и сказала: "Муж, это... драконовья кость?".

Нин Тао сказал: "Это роговая кость дракона, которая немного лучше, чем обычная. Я дам его тебе, чтобы ты взял его с собой во время твоего выращивания, окуни его в какого-нибудь Дракона Ци. Я помогу тебе очистить кости демона после того, как клиника переедет и заработает немного денег на клинике".

Белый Цзин снова подошел и сжал руки Нин Тао: "Муж, я хочу, чтобы ты сделал кости для меня сейчас, пообещай.

План отвлечения провалился всего через несколько секунд.

Нин Тао сказал с некоторой головной болью: "Невозможно отточить кости демона за один раз, по моим подсчетам, это займет несколько раз". Если я возьму твою демонскую кость, тебе придется лечь спать и выздороветь, но Божественная Государственная Благотворительная Компания не может оставить тебя в покое, поэтому ты можешь помочь мне сначала заработать какую-нибудь добрую нирвану".

Белый Цзин оттянул назад свой воротник и вставил роговую кость дракона прямо в него.

Нин Тао любопытно спросил: "Что ты делаешь?"

Я возьму его с собой прямо сейчас и окуну в какого-нибудь дракона ци", - сказал Уайт, улыбаясь. Вы правы, не стоит торопиться, сначала я должен помочь вам заработать деньги на консультацию, а также окунуть немного дракона ци, и будущая операция будет легче".

Нинг Тао сказал: "Просто пойми, все в порядке, спускайся, мы уже давно в доме, а другие думают, что мы делаем что-то плохое внутри".

Он сказал: "Ничего страшного, если он не скажет", и вся верхняя часть тела Бай Цзин прижималась к его рукам, а голос ее был мягким: "Мы муж и жена, и это правильно, что мы делаем все, кто осмелится сказать, что я оторвал ему рот".

Нинг Тао: ".........."

Белый Цзин подошел к уху Нин Тао и сказал: "Муж, как насчет того, чтобы я отплатил тебе за то, что ты так хорошо со мной обращаешься?

Этот гоблин...............

Такое мягкое бормотание, нежное запутывание, талия Нин Тао необъяснимо болит, но реакция все равно не двусмысленна.

Мисс Уайт улыбнулась: "Лол, муж, ты кивнул головой........".

"Вовсе нет!"

"Не признавайся", да? Я вытащу улики и покажу тебе..........."

То, что изначально было серьезным делом, необъяснимо стало неортодоксальным. Нужно вытащить улики, немного сопротивляться, а на месте происшествия небольшой беспорядок.

Но как раз в это время за дверью раздался голос Цзян Хао: "Хабби, тебя кто-то ищет снаружи".

Углы рта Бай Цзина поднялись, лицо недовольства, но и урезали.

Нинг Тао ответил: "Я сейчас буду".

"Что вы там делаете? Мне удобно войти?" Голос Цзян Хао.

Но прежде чем он смог закончить предложение, дверь была открыта, и вошёл Цзян Хао, в то время как Бай Цзин в это время всё ещё сидел на коленях у Нин Тао.

Цзян Хао посмотрел на Нин Тао и Бай Цзина и тоже не заговорил.

Атмосфера в комнате сразу была немного неловкой.

Когда она встала с колен Нингтао, Джулия медленно сказала, когда убирала юбку на теле: "Мы говорим о деле".

Цзян Хао посмотрел на штаны Нин Тао: "Это очень позитивная вещь".

Нинг Тао неловко сказал: "Это... кто меня искал?"

Цзян Хао сказал: "Это учительница через дорогу, Фан, я не приглашал ее войти и сказал подождать за дверью".

Нин Тао слегка нахмурилась: "Что она здесь делает, она знает, что Фокс Сяодзи вернулся?"

Цзян Хао сказал: "Маловероятно, что Фокс Сяодзи вернулась домой рано утром и даже не вышла за дверь, только теперь, когда Чин пошел ее будить, как этот учитель Фан мог знать об этом?".

"Пойду проверю". Нинг Тао встал и подошел к двери.

"Подожди". Цзян Хао позвонил Нин Тао.

"Что еще?" Нинг Тао спрашивал.

Цзян Хао протянул руку и поднял маленький предмет.

Нинг Тао был так смущен, что выдернул ногу и направился в сторону.

Цзян Хао сместила глаза на Бай Цзин и сказала: "Ты можешь есть, но не вытирать рот?

Белый Цзин хихикал: "Ты можешь назвать это воровством, когда им два года? Моя добрая сестра, я только что придумал демоническую технику, подходящую тебе для тренировки, она очень мощная, я скажу это за тебя............................".

Нин Тао вышел и встретил Фокса Сяодзи, которого только что отозвал с кровати Цинь Чжоу, проводивший её в столовую на завтрак.

"Папа, можно мне сегодня пойти в школу?" Увидев Нин Тао, Фокс Сяо Цзи не ушёл и громко спросил его.

Нин Тао сказал: "Сначала иди поешь, а потом поговорим после еды". Сказав это, он подмигнул Цин Чжуй.

Цин погоня перетащил Фокс Сяодзи в столовую, Фокс Сяодзи боролся, но где соперник Jiaolong, она была перетащина в столовую, не позже столовая была полна ее шумный шум.

Нин Тао вышел и встретил Фан Мина, который стоял за дверью и ждал.

Муж Фан Мина, Хуан Донглин, и ее ребенок, Хуан Сяопэн, также были там, стояли справа и слева от Фан Мина. Хуан Сяопэн носил на спине карикатурный школьный портфель, в то время как рука Хуана Донглина не упоминала о его портфеле, а скорее странно носила деревянный цилиндр для рисования.

Хуан Сяопэн вежливо сказал: "Доброе утро, дядя Нин".

Нин Тао улыбнулась и сказала: "Доброе утро, Сяопэн, это в школу?"

Хуан Сяопэн серьёзно кивнул головой, "Да, дядя Нин, Сяо Цзи вернулся? Я давно ее не видел, она больше не хочет ходить в школу?"

Нин Тао сказала: "Сяо Цзи все еще в доме своей бабушки по материнской линии и вернется через пару дней, к тому времени я приглашу твою семью на ужин".

Хуан Сяопэн посмотрел на Нин Тао с разочарованным выражением лица.

Сердце Нин Тао на самом деле немного расстроен, потому что он солгал ребенку, но это также то, что не может быть сделано, Fox Xiaoji теперь выросла в шестнадцати или семнадцатилетняя девица двойник, как познакомиться с ее одноклассниками?

"Это, господин Фан и господин Хуанг, вы собираетесь в школу и компанию здесь, верно?" Нин Тао сменил тему, также хотел предупредить другую сторону, все равно уйти, не откладывать время работы.

Хуанг Донглин не ответил и посмотрел на Нин Тао без выражения лица.

Фанг Мин открыла рот и сказала: "Доктор Нинг, нехорошо врать такому маленькому ребёнку, да?"

Нин Тао на мгновение замер на мгновение, и странное чувство внезапно возникло в его сердце.

Фанг Мин внезапно засмеялся: "Доктор Нинг, тебе все равно, я шучу с тобой".

Нинг Тао засмеялся: "Мне тоже нравится шутить, вы, ребята, все еще в порядке, если все в порядке......."

Фан Мин взглянул на Хуана Донглина.

Затем Хуанг Донглин открыл рот: "Доктор Нин, я обычно люблю рисовать, в эти дни я нарисовал картину, думая, что вы вылечили нашего семейного ребенка в прошлый раз, когда нам не за что благодарить, поэтому я хочу отдать вам эту картину".

Сказав это, Хуан Донглин снял деревянный цилиндр для рисования, который был перекинут через плечо, и обеими руками передал его Нин Тао.

Глаза Нин Тао приземлились на деревянный цилиндр картины, это странное чувство только что было еще более очевидным, но он не мог сказать, что это было.

Фан Мин сказал: "Доктор Нин, вы не согласны с тем, что наш подарок слишком легкий, когда вы не принимаете так много картин моего мужа?"

Она никогда раньше не говорила с Нин Тао в таком тоне, и это был второй раз за такое короткое время, когда она говорила с ним в таком тоне.

Эта семья, это неправильно.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**0548 Гл. 0548 Возвращение Vixen**

Глава 0548 Возвращение лисицы "Хотел бы я посмотреть, какую картину вы посылаете моему господину". Мягкий Небесный Голос" подошел с шагом и протянул руку помощи, чтобы получить живописный цилиндр, который Хуанг Донглин передал Нин Тао.

Пришли и другие четыре рыбных демона, а также Инь Мо Лань, пять моделей-мужчин и гвардеец Цзиньи, стоявший позади Нин Тао, шестеро мужчин уставились на семью из трех человек, стоявшую под ступеньками перед главными воротами с неудовлетворительными лицами.

Нинг Тао внезапно протянул руку, но схватил не цилиндр для рисования, а мягкую руку Небесного Голоса: "Небесный Голос, иди вниз".

Мягкий Небесный Голос на мгновение застыл, но за ним последовали и отступили.

Странная улыбка плавала по углам рта Клыка Мина, и она говорила еще более невозмутимо: "Как ты смеешь, Т'анг Ман на самом деле даже не осмеливается взять трубку для рисования".

Нин Тао был равнодушен и безразличен: "Учитель Фанг, что с тобой сегодня?".

"Что со мной случилось?" Фан Мин спросил риторически.

Хуанг Донглин положил канистру обратно.

Нин Тао осторожно сказал: "Я не знаю, правильно ли мне называть тебя Учитель Фанг, просто скажи прямо, ты Хе Фанг Шенг, чего ты хочешь?"

Фан Мин и Хуан Донглин не могли не взглянуть друг на друга, а потом пара снова посмотрела на Хуан Сяопэна.

Нин Тао продолжил: "Кто бы ты ни был, и кто бы ты ни был в этой семье, я поставлю перед тобой уродливые слова, если у тебя плохие намерения, тебе лучше взвесить свою долю, и ясно подумать, если ты это сделаешь, то у тебя все равно будет шанс или ты уйдешь отсюда".

"Хахаха......" Фан Мин внезапно выпустил громкий смех.

В этот момент Хуан Сяопэн внезапно закричал: "Сяо Цзи, это Сяопэн, ты выходишь, давай пойдем в школу вместе"!

Голос Фокс Сяодзи доносился из ворот: "Сяопэн, это я, я Фокс Сяодзи, я возьму свою книжную сумку, мы пойдем в школу вместе!"

Сразу же после этого снова прозвучал голос Цинь Чжоу: "Остановись здесь и не выходи"!

Голос Фокс Сяо Цзи: "Ты не моя мать, я не хочу тебя слушать, уходи!"

Фанг Мин хладнокровно засмеялся: "Доктор Нинг, что вы имеете в виду? Сяо Цзи, очевидно, дома, но вы говорите, что Сяо Цзи все еще у бабушки, вы даже солгали о ребенке, вам не стыдно?"

У Нин Тао глаза замерзли: "Неважно, кто ты, мне тоже все равно, кто тебя проинструктировал, это мой последний шанс дать тебе уйти отсюда немедленно".

Фокс Сяодзи не кончилась, трое матерей в семье блокировали ее, она еще не имела такой возможности вырваться из трех блочных линий. Но три матери, которые могли ее остановить, не смогли, и она завыла: "Вы все плохие матери! Я не хочу, чтобы ты была моей мамой! Ни одна мать не помешает своему ребенку ходить в школу. Я не хочу тебя!

Гуляя по направлению к Фан Мину, Нин Тао пробудил глаза и способность носа видеть и чувствовать запах, но в его глазах, будь то Фан Мин или Хуан Донглин и Хуан Сяопэн, у трех членов семьи не было полунормального поля предшественника, все они были очень нормальными обычными людьми.

Очевидно, что это был чей-то генофонд, который обладал семьей и контролировал ее.

Такой результат заставляет Нин Тао чувствовать себя смущенным, чтобы прогнать эту семью из трех человек, придется сделать ход, но действительно ли необходимо делать ход на трех обычных людей?

Лицом к Нин Тао, которая приближалась с каждым шагом, Фан Мин показала самообладание, которое не соответствовало ее статусу, и она даже не двигала мышцами.

Но, не дожидаясь, пока Нин Тао протянет руку и ткнет пальцем Фан Мина, Хуан Донглин переместился и снял крышку деревянной фототрубки.

В тот момент с холста освободилось знакомое дыхание.

Нинг Тао был ошеломлен, это было............

Картина внезапно вылетела из деревянной живописной трубки и, естественно, распространилась по воздуху, это было на самом деле - Шесть Путей Реинкарнации!

Нин Тао должен был догадаться уже давно, но власти запутались. Кто бы мог подумать, что Шесть Путей Реинкарнации вылетят из руки Хуанга Донглина в этот самый момент?

Минуту назад, интуитивно, он также думал, что эта семья из трёх человек либо принадлежала У Юэ, либо Николасу Конти, что сделало бы ещё менее вероятным предположение на "Диаграмме реинкарнации шести Дао". У него была своя основа - Шесть Даосских Перевоплощений, которые в тот день улетели сами по себе, он был седьмым в списке Десяти Яростных и Злых Оружия Дхармы, у него был свой Дхарма-дух, что означало, что у него было своё собственное сознание и предназначение, как он мог автоматически попасть в руки У Юэ или императора Николая Канга?

Но как только Нинг Тао был ошеломлен, в пустоту внезапно вздрогнула Диаграмма Реинкарнации Шести Дао и родилось странное энергетическое поле.

Внезапно Нинг Тао проснулся, вскочил и схватил Фигурку Шести Путей Реинкарнации, в то время как рычал: "Закрой глаза!"

Диаграмма "Шесть путей перевоплощения" внезапно улетела в сторону "Четырех домов".

Предупреждение Нин Тао также было настолько малым, что несколько Рыбных Демонов и Инь Мо Лан пострадали от этой жуткой энергетической волны, одна за другой, их тела застыли, а глаза застыли. Худшим был самый слабый мягкий Тянь Инь, который не только притупил ее глаза, но и хихикал и хихикал безостановочно, и не знал, в какую иллюзию она упала.

Нин Тао не смог укрыться от пяти рыбных демонов и Инь Мо Лана, поэтому гнался за ними.

Фан Мин, Хуан Донглин и семья Хуан Сяопэн втроем последовали за ними к воротам двора, а пять рыбных демонов и Инь Мо Лань удивительным образом даже не отреагировали на это.

В мгновение ока в небо пролетела Шести Путей Реинкарнации, подвешенная в пустоте высотой около трех метров. Жуткое энергетическое поле, исходящее из диаграммы реинкарнации Шести Дао, в этот момент не уменьшалось, а быстро увеличивалось.

Во дворе Бай Цзин, Цзян Хао и Цинь Чжуй замерли, глядя на подвешенную над головой схему реинкарнации Шести Дао, каждый из них выглядел дезориентированным. Тем не менее, они были сильнее, чем пять рыбных демонов и Инь Мо Лань в конце концов, особенно Цинь Чжуй, чьи глаза вернулись в нормальное состояние после всего лишь мгновения застоя. В этот самый момент она прыгнула вперед и вместе с Нин Тао схватила "Диаграмму реинкарнации Шести Дао".

Пары - это одно сознание, и та же самая идея в настоящее время.

Ничего себе!

Шесть Путей Реинкарнации внезапно избежали блокады и захвата Нин Тао и Цин Чейсинга, и в мгновение ока полетели, чтобы увидеть Лис Сяодзи в пустоте.

"Уйди с дороги, Химе!" Нин Тао издал испуганный крик и сделал шаг в пустоту, сложив тело и бросившись на Fox Xiaoji.

Однако вместо того, чтобы уклониться, Лис Сяо Цзи протянула руку помощи и схватила Схему Реинкарнации Шести Дао, а на ее детском лице появилась улыбка, которая заставила людей догадываться и выглядеть непонятно.

Диаграмма "Шесть путей перевоплощения" не уклонилась и приземлилась прямо в руки Фокс Сяо Цзи.

Рука Нинг Тао также схватилась за диаграмму реинкарнации Шести Дао.

Левая рука Фокса Сяо Цзи внезапно оттолкнулась, и в грудь Нин Тао ворвалась ладонь.

Бряк!

С приглушенным звуком, тело Нин Тао оторвалось и вылетело, как воздушный змей, врезавшись в столб, который яростно содрогнулся, и в одно мгновение появилось несколько трещин!

В этот момент Цинь Чжоу, Бай Цзин и Цзян Хао, которые только что пришли в себя, набросились на Fox Xiaogi вместе.

"Ха!" Фокс Сяо Цзи холодно хрюкнул, и с волной правой руки, Шесть Дао Реинкарнация Диаграмма в руке прокатился в сторону трех женщин с грохотом.

Пустота закрутилась, сцена не была картиной, подметающейся к трем женщинам, казалось, что гигантское колесо, доминирующее в реинкарнации, раздавило на три женщины!

Величественная энергия, иллюзия предыдущей жизни и загробной жизни, три женщины, казалось, были под заклинанием фиксации и застыли в одно мгновение.

Силуэт фигуры вылетел на электрическом болте и захлопнулся на схеме реинкарнации Шести Дао с собственным корпусом.

Нинг Тао снова убил.

Единственным человеком в этой комнате был тот, кто не был затронут Диаграммой Реинкарнации Шести Путей, как он мог позволить Лис Сяодзи причинить боль своим трём женам с помощью Диаграммы Реинкарнации Шести Путей!

Бряк!

Энергия была настолько сильной, что стеклянная плитка полетела, а мебель разбилась!

Тело Нин Тао снова было сбито с ног, но на этот раз он был готов к этому, ударив телом по пустоте и топотя ногами, как будто за ним стояла невидимая стена, дающая ему возможность прыгать.

Фокс Сяо Цзи больше не выбивал, а кричал Нин Тао: "Хватит!"

Тело Нинг Тао на мгновение застыло и приземлилось на землю, заблокировав три жены.

Только после этого три женщины снова вышли из галлюцинаций, каждая уставилась на Фокс Сяо Цзи с неистовым взглядом, но глубоко испугавшись Шести Путей Фигуры Реинкарнации в своей руке.

Нин Тао гневно сказал: "Сяо Цзи, что ты делаешь? Я твой отец! Они твоя мать, ты бунтарский сын, и ты осмеливаешься ударить меня и твою мать!"

"Прекратите!" Фокс Сяо Цзи хладнокровно посмеялся: "Я не твоя дочь, так как же они могут быть моей матерью"? Моя мать - это небо и земля, а я - рожденный демон".

"Обратный сын!" Цинь Чжоу хочет снова нанести удар.

Нинг Тао протянул руку помощи и остановил ее.

В это время Фан Мин, Хуан Донглин и семья Хуан Сяопэн втроем подошли, столкнулись с Фокс Сяодзи и прыгнули на колени, сказав в унисон: "Поздравляю, Мастер Реинкарнации и Возрождения"!

Из рта Фокс Сяо Цзи вырвалась веревка хитрого смеха: "Хи-хи-хи.........."

Нин Тао знал, что она уже не та девушка, которая называла его отцом, и часто доставала его. В момент возвращения Фокс Цзи, Шесть Дао Реинкарнация Диаграмма, которая была ее загадочное оружие, в момент, когда она вернулась в ее руки, лисица, которая когда-то взбудоражил кровавый ветер и дождь в мире выращивания вернулся.

Сейчас казалось, что семейное трио Фан Мина, Хуан Донглина и Хуан Сяопэна готовилось к сегодняшнему дню, но, к сожалению, у него не было времени и сил на расследование и ответную реакцию. На самом деле, разве он сам не хотел, чтобы Фокс Сяодзи восстановил свою память, а затем рассказать ему секрет Дэна Поиск Предков? Как он мог сомневаться в том, что семья из трех человек тоже имела такую цель, когда у него самого была такая цель?

Жуткий смех Фокс Цзи остановился, когда она уставилась на Нин Тао: "Я думаю, что ради вашей воспитывающей доброты ко мне, вы разрушили мое перевоплощение и возрождение, так что я не буду об этом упоминать. Однако, наша вражда закончилась, я ничего тебе не должен, и ты больше не сможешь управлять мной, как отцом. Я сейчас уйду и буду заботиться о твоих женщинах и мужчинах, или я уйду с дороги!"

"Как ты смеешь!" Цзян Хао издал гневный крик, и озноб на его теле резко усилился.

"Ха! Никакого самосознания!" Демоническая аура на теле Фокс Цзи также резко возросла.

Саблезубый.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 0549 Противостояние отцов и дочерей**

ГЛАВА 0549 СТРАХОВАНИЕ ДЧЕЙ ОТЕЧЕСТВЕННОГО СОБСТВЕНИЯ Неожиданное нападение У Юэ - это ограбление во рту у одинокого крыла, или пробуждение леди Лисы перед ее глазами - это ограбление во рту у одинокого крыла?

Нин Тао не знал, но что он знал, так это то, что если ситуация перед ним не была хорошо обработана, то на его стороне был бы еще один мощный враг.

Кто такой Фокс Химе?

Она была Фокс Цзи, бесноватой, которая сотни лет назад вызвала ожесточенный шторм в Культивируемом Мире. Когда она родилась, ее воспитание было настолько глубоким, что о ней говорили, что она "фея лисы". Несмотря на то, что не было возможности проверить это утверждение, одно было ясно, и это было то, что если бы Шесть Путей Реинкарнации пробудили её культивирование, то никто из присутствующих здесь не был бы её противником!

Только между молниями ума Нин Тао, Цзян Хао уже переступил через плечо, и под ней, земля быстро замерзла, голубой лед устремляется к Fox Ji, как волна в реке. Именно она меньше всего знает о том, как ужасна здесь Фокс Цзи. "Непослушание" Фокс Цзи возмутило ее, и, как ледяной демон, она - та, у кого слабее всего эмоциональные способности к управлению.

"Ты хочешь смерти, я дам тебе ее!" Голос Фокс Цзи был ледяным, а демоническая аура на его теле выплеснулась дико, несравненно мощно! И в то же самое время, Шесть Путей Реинкарнации в её руке быстро уменьшились и даже начали сливаться с её телом!

Нинг Тао выглядел ошарашенным.

Узоры на Шести Пути Реинкарнации появлялись на коже Фокс Цзи по кусочкам, какие-то видимые, какие-то невидимые, нетрудно было представить себе Шесть Путей Реинкарнации, появлявшихся на ее коже, это была, несомненно, самая странная татуировка в мире!

Как рисующая кожа, "Диаграмма шести реинкарнаций", занявшая седьмое место в списке десяти лучших злых заклинаний, правильно ли ее использовать?

Как только Диаграмма Шести Путей Реинкарнации вошла в тело, аура Фокс Цзи внезапно изменилась, и эта демоническая аура была настолько сильна, что даже Цинь Чжуй не мог с ней сравниться!

Вдруг Нин Тао протянул руку и схватил Цзян Хао за руку, потянув ее за собой, в то же время заблокировав тело Цзян Хао и столкнувшись с Фокс Цзи прямо.

Противостояние между отцом и дочерью.

Демоническая аура на теле Фокс Цзи все еще росла, и в результате ее впечатления окружающий свет искажался, и даже в глазах Нин Тао появлялись видения.

Я отдыхал в утробе матери и слышал звук Великого Пути.

Нин Тао сказал Фокс Цзи: "Забудь, ты можешь идти, я не жду, что ты узнаешь меня как отца, и я не жду, что ты отплатишь мне за мое воспитание, у меня только одна просьба, можешь ли ты рассказать мне секрет Предка, который ищет Дэна?"

Фокс Чжи смотрел на Нинг Тао ледяными глазами. Воспоминания и сила пробудились в ее прошлой жизни, и ее личность изменилась.

Нинг Тао вздохнул: "Ты правда собираешься это сделать? Все здесь заботились о тебе и любили тебя".

Эти слова, казалось, коснулись чего-то, и яростная аура на теле Фокс Цзи немного ослабла, а затем мощная аура демонической силы быстро восстановилась в ее теле. Сразу после этого она тоже была в небольшом долгу перед Нин Тао, затем повернула и ушла.

Похоже, это ее последняя дань уважения Нин Тао как "отцу".

Трое из семьи Фан Мина сползли с земли и последовали за Фокс Чжи.

Только тогда пять рыбных демонов и Инь Мо Лан у двери вернулись в нормальное состояние, стена перекрыла путь Фокс Цзи и трем семьям.

Нинг Тао сказала: "Отпусти ее".

Пять рыбных демонов и Инь Мо Лан уступили.

Фокс Цзи привела Фан Мина, Хуана Сяопэна и Хуана Донглина к двери, и когда она добралась до двери, Фокс Цзи оглянулась на Нин Тао.

Нин Тао сказал: "Маленький Чжи, разве ты не читаешь половину чувств? Это всего лишь одно моё желание".

Фокс Цзи две секунды молчал, прежде чем сказать: "Я не твой маленький Цзи, и между нами нет никакой любви". Будет ли враг или друг после сегодняшнего дня, еще предстоит увидеть".

Нинг Тао горько улыбнулся и перестал спрашивать.

Фокс Цзи вывел семью из трех человек за дверь, оставив только золотое утреннее солнце.

"Муж, просто отпусти ее?" Голос Бай Цзина нарушил тишину во внутреннем дворике.

Только тогда Нинг Тао убрал свой взгляд с дверного проема: "Если мы ее не отпустим, мы все равно сможем ее убить?"

Она сказала: "Но она не помнит никакой доброты, мы так долго о ней заботились, ты просто задаешь ей вопрос, но она даже не заботится о тебе, я все равно так зла!

Нинг Тао сказала: "Только не сердись, возможно, она не знает тайну того, что Предк ищет Дэна".

Мисс Уайт на мгновение замёрзла: "Это её рука, как она могла не знать?"

Нинг Тао сказала: "Это нормально, что она не знала, именно из-за таблетки Искателя Предков за ней охотились и убили Лигу Демонов, у нее не было другого выбора, кроме как использовать Шесть Путей Фигуры Реинкарнации". Кроме того, что Дух Дана никогда не был пойман, кто может раскрыть свои тайны без Бессмертного Дана Духа Дана?".

В этот момент Ян Шэн сказал: "Милорд, неужели многие из нас до сих пор боятся ее, как лисицу? Только что мы должны были поймать ее и жестоко пытать, и я не поверил бы ей, если бы она не призналась".

Большая группа людей посмотрела на Нин Тао, и было очевидно, что Ян Шэн не единственный, у кого были такие мысли, у всех присутствующих они тоже были.

Нин Тао на мгновение замолчал, прежде чем сказать: "Я знаю, что у всех вас есть такие мысли, но вы когда-нибудь думали об этом, у нас уже есть два грозных врага в У Юе и Николасе Конти, и, может быть, Линь Цинхуа и Линь Циньюй в будущем, если мы снова превратим Фокс Цзи в нашего врага, сможем ли мы справиться с этим? Wu Yue и император Николай Кан однажды ударил Fox Ji сильно, и даже убил Zhu Hongyu, так что ли Zhu Hongyu ее дочь или ее люди, давайте не будем говорить об этом на данный момент, поскольку ее глубокая ненависть с Wu Yue и императором Николаем Кангом, она вернулась, это не мы, которые находятся в беде, но Wu Yue и император Николай Кан.".

Это настоящая причина, по которой Нин Тао отпустил Фокса Сяодзи, все в этой комнате были возмущены "предательством" и обидой Фокса Сяодзи, но он всегда держал себя в руках. Возвращение Fox Ji было равносильно несравненно острому острому мечу, который бы ударил ножом в У Юэ и Николаса Конти, даже не прибегая к его команде!

"Хабби......" Цзян Хао собирался замолчать.

Нинг Тао посмотрел на нее: "Почему ты тоже заикаешься?"

Тогда Цзян Хао сказал: "Я знаю, что ты хочешь убить мечом, но ты когда-нибудь думал, что как только Fox Ji убьет У Юэ и Николаса Конти, она также нападет на тебя в будущем на благо Дэна Поиск Предков". В то время она была бы сильнее и труднее, чем сейчас".

Действительно, этот меч Fox Ji's был мечом с двойной бородкой, который в настоящее время наносит удар по У Юэ и Николасу Конти и будет наносить удар по нему в будущем.

Не то, чтобы я не думал об этом, но на данный момент это лучший способ справиться с этим, - сказал Нинг Тао. В будущем, кто может сказать, что произойдет в будущем. В будущем она будет сильнее, но и мы не будем застаиваться".

Цзян Хао вздохнул: "Это может быть только так, ты глава семьи, независимо от того, какое решение ты примешь, мы поддержим тебя".

В углу рта Нинг Тао появился намек на улыбку: "С вами, ребята, я никого не боюсь".

Белый хлопнул ей в ладоши: "Давайте все возьмемся за это место и сделаем то, что нам нужно потом".

Когда люди убирали "поле боя", Нин Тао вернулся в свою комнату и наложил на голову большое обаяние щепотки, затем сел на кровать со скрещенными ногами и вошел во внутренний мир со стартовой рукой Богини Милосердия, сидящей на лотосе.

Он заходит, и ребенок выходит.

Хотя Fox Ji проигнорировал эту просьбу и ничего не сказал о тайне Искателя Предков Дэна, это не помешало ему найти ответ по-своему. Кроме того, он также хотел узнать, кто именно спал в семейном трио, так как Фан Мин, Хуан Донглин и Хуан Сяопэн были обычными людьми и не могли быть последователями Фокс Цзи.

Время, когда Фокс Цзи покинула "Четыре дома" было лучшим временем, но тогда ей было бы легко это выяснить, особенно если бы "Диаграмма реинкарнации шести Дао" все еще была с ней. Вот почему он задержал время почти на две минуты.

Осталось две минуты, и лисичка вообще не могла далеко уйти.

Нинг Тао прошел через крышу и мгновенно повернул к выходу из переулка. Золотой солнечный свет излился на его голову, и тот, кто существовал как младенец Юаня, вдруг почувствовал жгучее ощущение, которое было очень невыносимо. Дженаи боятся солнца, что не является ложью. Однако, с сильным щепоткой талисмана, чтобы держать энергетическое тело первенца, не было ничего страшного, чтобы почувствовать жгучее ощущение в этот момент.

Аурическое обоняние Нин Тао быстро уловило запах Фокс Цзи, а также запахи Хуана Донглина, Хуана Сяопэна и Фан Миня, и четверо из них на самом деле только что прошли к входу в переулок.

Глаза Фокс Цзи внезапно сместились в сторону, где находился Младенец Юаня Нин Тао.

Она узнала?

Нин Тао уклонился и отошел на два километра с одной мыслью. Пукка, сидящая на ветке дерева, попала ему в глаза, и одним движением в голове он сжал тело младенца Юаня и похоронил голову в этойукке.

Через две секунды от ветки дерева поднялся октогенианин и направился к устью переулка, откуда только что ушёл Нинг Тао.

Рот из переулка.

Фокс Цзи посмотрел налево и направо, его глаза немного запутались, как будто он что-то нашел и с трудом определил это.

"Хозяин, мы в подразделении слева, пожалуйста, пойдемте с нами." Хуанг Донглин склонил голову, когда говорил.

Фокс Чжи слегка кивнула головой, и она пошла за семьей из трех человек, когда они шли налево.

Нин Тао хлопнул крыльями и поспешил, но все равно не решился наклониться слишком близко, пролетев расстояние в несколько десятков метров друг от друга, остановился на мгновение, а затем пролетел еще одно расстояние, следуя по пути.

Фоксджи смотрел в сторону, когда он шел, но в этот момент его взгляд был не потому, что он чувствовал, что что-то невидимое следит за собой, а потому, что этот мир цветов. После воспоминаний и силы прошлой жизни, снова глядя на этот шумный город, она почувствовала нечто отличное от прежнего. Это было несложно увидеть по ее глазам, наполненным смятением и удивлением.

Пройдя некоторое время пешком, Фан Мин остановил такси, и четверо из них сели в машину, которая продолжила свой путь.

Нин Тао выстроился в очередь, чтобы наверстать упущенное, но он не беспокоился о том, что потеряет его, потому что такси просто не может быть быстрее, чем родной брат в таком городе, как Бэй Ду. Более того, он не верил, что три цифры семьи, эти три младенца Юаня, обладали диапазоном движений даже дальше, чем он. Расстояние, которое его Младенец Юань преодолел, составило четыре километра без энергичного удержания щиплющего талисмана, и восемь километров с энергичным удержанием щиплющего талисмана, он пришел к выводу, что тела трех Младенцев Юаня находились в пределах этого четырехкилометрового диапазона!

Конечно, такси подошло к входу на небольшой территории, проехав около двух километров.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 0550 Реинкарнация Причина**

0550 Глава Реинкарнация Потому что Нинг Тао упал на ветку французского платанчика и посмотрел на такси издалека.

Двери такси открылись, и семья из трех человек и Фокси вышли из машины и въехали в окрестности.

Нинг Тао оставил французский платан и прилетел на этот участок.

Семья из трех человек и Фокси зашли в многоквартирный дом на лифте, а затем в другой лифт.

Нин Тао наблюдал за номерами прыжков лифта на ступеньках перед многоквартирным домом, и строка цифр в конце концов остановилась на цифре "11".

Многоквартирный дом на первом этаже, в котором могут разместиться до четырех семей, легко найти, как только будет определен этаж.

Нинг Тао взлетел, взмахнул крыльями и улетел на 11-й этаж. Он пролетел вокруг 11-го этажа и быстро опознал свою цель. Двери и окна дома были плотно закрыты, и даже окна от пола до потолка за балконом были нарисованы шторами.

Нин Тао приземлился на балкон и подошел к окну от пола до потолка.

Хотя на окнах от пола до потолка за балконом были нарисованы занавески, а дверь была закрыта на землю, теперь он был просто осьминогом с маленькими глазами и коротким ростом, а занавески за окнами от пола до потолка не соприкасались с землей, оставляя зазор. Разрез был всего лишь щелью, чтобы человек мог лежать на полу и заглядывать в гостиную, но теперь он мог его видеть, просто согнув шею.

В этом вся прелесть смены птиц.

На полу гостиной лежали три человека, двое мужчин и одна женщина, все выглядели очень молодо, женская фигура была еще довольно приятной для глаз, изгибы тела под плоским лежащим положением были немного волнистыми, очень сексуальными.

На самом деле, культивирующему или даосскому демону было очень легко поддерживать свой юный вид после достижения определенного уровня культивирования. Однако большинство практикующих врачей или демонов будут следовать законам природы и не будут сознательно заботиться о собственном лице и коже, как бы старыми они ни были. Это была не только самоуверенность демона Культиватора Истинных Людей из-за его собственных сил, это было на самом деле нечто вроде культивирования.

Фокс Цзи и семья из трех человек вошли в дом на шаг раньше, чем Нин Тао, но только на один шаг. Так же, как Нин Тао увидел Фокс Цзи и семейное трио, семейное трио внезапно упало на землю. Через несколько секунд двое мужчин и одна женщина, лежавшие на земле, открыли глаза.

Двое мужчин и одна женщина подползли от земли, а затем опустились на колени перед Фокс Цзи.

"Мяо Йе Царство, Ли Чуичи отдает дань уважения своему хозяину." Голос молодой женщины.

"Чанчуньцзы, Сунь Вэй отдает дань уважения своему хозяину." Голос молодого человека, этот молодой человек имел квадратное лицо и ясные брови, дающие людям чувство праведности.

"Белый Журавль, Инь Дашэн отдает дань уважения своему хозяину." Голос другого юноши, у этого юноши были густые брови и большие глаза, а его крепкое тело создавало впечатление, что он не сердится.

Большинство практикующих врачей будут давать себе имя, отличное от их собственного имени, чтобы представить свой статус практикующих врачей, наиболее распространенными из которых являются "настоящий" и "сын". Этот очень похож на даосский даос, но без поколений. Есть также те, кто не берет название своего культивирования, такие как Цин Чжуй и Цзин Бай, а также Инь Мо Лань.

"Вставай и говори", - сказал Фокси.

Трое мужчин встали.

Выражение Мяое Смертного Ли Чуйчи было взволновано: "Учитель, мы втроем слишком долго ждали этого дня, ты наконец-то вернулся!".

Белое журавлическое царство Инь Дашэн сказал: "Хозяин, мы сотни лет ждали вашего возвращения реинкарнации, было бы хорошо, если бы вы вернулись, мы определенно можем восстать снова с востока!"

Фокс Цзи сказал: "Как моя диаграмма реинкарнации Шести Дао оказалась в твоих руках?"

На балконе Нин Тао тоже затаил дыхание, ему также было любопытно, как Фигура Шести Путей Реинкарнации, исчезнувшая в тот день из горного храма, могла попасть в руки этих троих?

Чанчунь Цзы Сунь Вэй был обязан своим телом и обнял кулак, как он почтительно сказал: "Учитель, мы ждали тебя на месте твоего рождения сотни лет, одновременно спасаясь от преследования Лиги Демонов по удалению". В тот день сама Фигура Реинкарнации Шести Дао полетела обратно, и мы пришли к выводу, что хозяин был реинкарнирован. Схема "Шесть путей перевоплощения" направила нас троих в Северную столицу, а затем мы нашли нашего хозяина. Но в то время ты был рядом с Нин Тао и все еще был слаб. Тогда у Нин Тао было много помощников, и мы беспокоились о том, чтобы не быть противниками, поэтому мы выбирали трех обычных людей, трахали их, а затем делали Нин Тао соседом, ожидая возможности".

Ли Чуйи добавил: "Это было только вчера вечером, когда мастер вернулся, когда Шесть Путей Перевоплощения Диаграмма породила индукцию и сильно вибрировала, что мы поняли, что возможность пришла, поэтому мы принесли Шесть Путей Перевоплощения Диаграмма к мастеру".

Инь Дашэн сказал: "Хозяин, что Нин Тао обманывает вас, даже используя отца хозяина как своего собственного... Более того, мы узнали, что он также ищет эликсир предков Дана, так что мы должны убить его, чтобы положить конец любым будущим неприятностям"!

Фокс Цзи сказал затихшим голосом: "Убейте его или нет, у меня есть только мнение по этому вопросу, никто из вас не должен упоминать об этом в будущем".

"Да!" Трое мужчин ответили в унисон.

Сердце Нин Тао не испытывало ни малейшего облегчения, потому что он знал, что причина, по которой Фокс Цзи не позволила своим людям упомянуть о его повторном убийстве, возможно, заключалась в том, что она еще не вернулась в свое прежнее пиковое состояние, или просто в том, что он теперь не угрожал ее интересам. Женщина, стоявшая в гостиной, уже не была той знакомой Лисой Хемой, которая называла его Отцом и приставала к нему, чтобы он купил сладостей для еды.

Fox Ji сказал: "На этот раз я реинкарнирован и переродился, человек, которого я больше всего хочу убить, это то Небесное Бессмертное, Wu Yue. Что У Юэ не только убил моего любимого ученика Красного Нефрита, но и попытался украсть мою Фигурку Реинкарнации Шести Дао, чтобы помешать мне реинкарнироваться и возродиться. Однако она не знала, что я договорился о ней, и я установил семь ворот в горном храме, и семь ворот были сделаны из шести пантеонов реинкарнации. Если кто-то украдет мою Схему Шести Путей Реинкарнации, она активирует мою Схему Шести Путей Реинкарнации и поможет мне реинкарнироваться в первый момент моей жизни. Если бы не ты, я бы переродился в горном храме, это все, что ты хочешь знать?"

Нин Тао был ошеломлен, и то, что Фокс Цзи говорил в этот момент не трем мужчинам в гостиной, а ему, подслушивающему!

Внезапной волной его руки, мощный ци внезапно выстрелил. Окна от пола до потолка между гостиной и балконом разбиты и разбиты.

Нин Тао даже не смог вовремя уклониться, а верхняя часть тела "Брата Восьмерки" была разбросана несколькими кусочками стекла, пропитанными кровью! Боль смерти пришла неумолимо, и была несколько раз увеличена Духовным Сознанием Младенца Юаня, это чувство было поистине невыносимо!

"Не беспокой меня больше, я вернусь за тобой". Голос Фокс Чжи был холодным.

Бастер сломался.

Младенец Юаня Нин Тао больше не мог быть спрятан в теле своего восьмого брата и был непосредственно выброшен.

В гостиной трое мужчин У Юэ набросились на балкон.

Нин Тао не осмеливался задерживаться, и с одной мыслью он мгновенно вернулся в свое тело.

Сила Фокси пугает, а сердце глубоко! Она давно обнаружила, что Нинг Тао прячется в этом борделе, но она сказала так много слов, прежде чем сделать свой ход.

Какова ее цель?

Неизвестный Нин Тао, он открыл глаза, и три пары глаз уставились на него.

"Так это и есть Бытие из тела?" Цзян Хао любопытно спросил: "Почему я ничего не чувствую?"

Цинь Чжоу сказал: "Я только что почувствовала возвращение моего мужа, видите ли, он только что открыл глаза, очень точно".

Белый сказал: "Я тоже это чувствую, когда мой ребенок выходит из тела, я должна сесть на змею и почувствовать, каково это - быть змеей, я почти забыла это чувство, я скучаю по нему".

Три женщины говорят одно слово, а я говорю что-то, что не имеет никакого отношения к этому инциденту.

Правда ли, что структура женского мозга отличается от структуры мужского?

Нин Тао горько засмеялся: "Так вы, ребята, охраняли меня и обсуждали Младенца Юаня, выходящего из тела?"

Три женщины кивнули в унисон.

Нин Тао вышел из кровати: "Я поделюсь с вами опытом, в будущем, когда ваш младенец Юаня сможет выбраться из тела, пожалуйста, помните этот столб, во-первых, не выходите из тела на солнце, особенно под палящим солнцем, сильное солнце повредит вашему младенец Юаня, это как быть сожженным на костре на стойке. Во-вторых, не попадайте на тело мишени, обладающей как психическими, так и физическими возможностями, начиная с маленьких животных, желательно насекомых, например, муравьев. В-третьих, есть диапазон деятельности младенца Юаня, за пределами которого он опасен. Мой радиус действия всего четыре километра, так что вам лучше иметь в виду номер".

Хотя говорить об этом в данный момент немного преждевременно и немного подозрительно, это тот опыт, с которым он лично экспериментировал и которым он заранее поделился со своими тремя женами, чтобы они могли понять их и избежать травм или страданий после рождения ребенка в будущем. На самом деле, для него, защита своей жены была самой важной вещью, даже более важным, чем раскрытие тайны Искатель Предков Дэн.

Бай дал Нин Тао пустой взгляд, и на ее лице появился редкий флеш. Но она не рассказала секретную историю о муравье, эту историю даже Цинь Чжоу не знал.

Цзян Хао сказал: "Дорогая, ты догоняла Фокс Цзи и семью из трех человек?"

Нин Тао кивнул: "Эта семья из трех человек - не более чем марионетка, которая одержима, и один из этих трех человек - реальный человек Мяо Йе, Ли Чуйи, один - реальный человек Белого журавля, Инь Дашэн, и один - сын Чанчунь, Вэй". Эти три таланта были верными последователями Фокс Джи. После ее смерти они ждали ее перевоплощения и возрождения на том месте, где она родилась. В тот день в храме "Горный Средний Храм" "Шесть Путей Реинкарнации" не пролетели, а на самом деле полетели туда, где родился Фокс Цзи, а затем те трое нашли свой путь сюда и остались через дорогу от нас".

"Какой хитрый парень, что так долго нас обманывал!" Лицо Цинь Чжуй было наполнено гневом.

Цзян Хао спросил: "Хабби, где сейчас Фокс Цзи и трое его людей?"

Нин Тао сказал: "Я сел на лай и проследил за Фокс Цзи и тремя ее людьми до ближайшего участка". Но меня узнали, и лиса-дзи ударила, и восьмой брат умер, и я не осмелился остаться надолго, чтобы вернуться, догадываясь, что это заставит ее и ее троих мужчин уже уехать".

"Она осмелилась?" Лоб Цзян Хао также был наполнен гневом.

Нинг Тао сказал: "Мне не больно, и мне все равно. Думаю, первое, с чем ей придется иметь дело, это с У Юэ, и мы не беспокоимся, так что пусть они с этим борются".

"Муж, что ты выиграешь, если пойдешь за мной туда?" Цин спросил о нем.

Нин Тао сказал: "Чу Хонъю не дочь Фокс Цзи, она её ученица. Кроме того, заклинание, которое она наложила в горном храме, называлось "Шесть путей заклинания Реинкарнации", она всё давно планировала, даже У Юэ послал бы кого-нибудь украсть заклинание "Шесть путей заклинания Реинкарнации", которое она посчитала и хорошо подготовила. Это все, что я знаю, она довольно страшная лисица, но вы, ребята, тоже не должны нервничать, она пока не будет угрожать нам".

Три женщины только немного расслабились.

Уайт сказал: "Муж, когда ты только что ушел, я договорился с компанией о начале проекта "Три хороших человека", ты хочешь знать об этом?"

Спустилась необъяснимая волна усталости, и Нин Тао почувствовал немного сонливости, он сел на голову кровати и зевнул: "Ты говоришь, я слушаю".

Уайт сказал: "Первого доброго человека зовут Кан Цзюнцзы и он руководит небольшой фармацевтической компанией...".

Нин Тао закрыла глаза, и голос Бай Цзина стал слабее. Он сказал, что никакого эффекта не было, но смерть этого лайка на самом деле несколько повлияла на него, в конце концов, держа несколько раз смертельный опыт не то, что кто-то может вынести.

"Муж, ты слушаешь?" Когда глаза Нин Тао были закрыты, Цзин Цзин попросила

В это время Цзян Хао внезапно воскликнул: "Ребята, смотрите, у меня муравей на теле............"

Цин Чжуй и Бай Цзин последовали и посмотрели на то место, на которое Цзян Хао указывал, прямо у нее на шее, где черный муравей полз по направлению к линии ее карьеры.

Цинь Чжоу взглянула на Нин Тао, который отдыхал ее глаза, и собиралась что-то сказать, когда Цзин тихо коснулся Бая, который не знал, чего она хочет, но и не сказал этого.

Мисс Уайт сказала: "Да, это наш муж, он такой непослушный, как ты можешь так издеваться над сестрой"?

Красивое лицо Цзян Хао внезапно покраснело и нервно сказало: "Хабби, не шути, не ползай внутрь... будь осторожен, чтобы не ущипнуть тебя до смерти"!

Нин Тао внезапно открыл глаза нервным взглядом: "Кто меня прижмет?"

Цзян Хао посмотрел на муравья, который поднялся на линию карьеры и вдруг нажал на палец вниз, а затем посмотрел на Бай Цзин с гневом.

Белый кашлянул сухим: "Второго хорошего человека зовут Е Цянь....."

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 0551: Бесстыдные**

0551 Глава Бесстыжий Человек Ночь наступила, клиника за небом еще не собрала арендную плату за переезд, но в доме Цзян Хао три женщины уже обсуждают, к чему она переедет.

"Я хочу поехать в Ханчжоу". Глаза Цинь Чжуй были наполнены тоскливым божественным светом: "Там горы и вода, красивый пейзаж, я давно хотел посетить храм Линь Инь, и пагоду Пика Грома на Западном озере, я помню, чтобы отдать дань уважения старейшине Бай Сучжэню".

Цзян Хао на мгновение подумал: "Я бы хотел, чтобы она переехала в Японию, там много военных преступников, которые до сих пор не попали в засаду, и несколько мерзких правых, было бы неплохо, если бы Тяньтианская клиника смогла наказать злых людей, которые там находятся".

Это все, в чем ты хорош?" - сказала мисс Уайт. Какой мужик с большим сердцем".

Цзян Хао уставился на Бай Цзина: "У тебя на груди родинка, так скажи мне, куда ты хочешь, чтобы она двигалась"?

Белая Цзин подняла палец на верхнюю часть головы: "Конечно, лучше всего переместиться в Бессмертное царство, тогда нам не нужно будет проходить сквозь смуту, чтобы попасть в Бессмертное царство".

В углу рта Цзян Хао прозвучал намёк на презрение: "Детский, даже если Небесная Внешняя Клиника действительно переместилась в Бессмертное Царство, и мы пошли, она все еще считалась безбилетником, ты уверен, что небесный гром не поразил тебя, когда ты добрался до Бессмертного Царства?".

Белый Цзин был в ярости: "Ты варвар?"

Нин Тао с некоторой головной болью сказал: "Разве вы не можете ладить друг с другом, вы заставляете меня использовать семейный закон"?

Когда он услышал "семейный закон", у Цзян Хао слегка покраснели щеки, а потом он закрыл рот. Отшлепать такого большого человека, и одного со спущенными штанами, был образ, который она просто не могла принять при мысли, не говоря уже о казни.

Простите, простите, простите, простите, простите, простите, простите, простите, простите, простите, простите, простите, простите, простите, простите, простите, простите, простите, простите, простите, простите, простите, простите, простите, простите, простите, простите, простите, простите, простите, простите, простите, простите, простите, простите, простите, простите, простите, простите, простите, простите, простите, простите, простите, простите.

Нинг Тао: ".........."

Этот семейный закон создан специально для нее, и ее глаза светятся каждый раз, когда она упоминает о его применении!

За дверью внезапно раздался голос Мягкого Небесного Голоса: "Милорд, снаружи смотрят люди".

Нинг Тао двинулся в своем сердце и спросил: "Кто это?"

"Это двое подростков подарили нам зацепку на горе Удан, они принесли подарки и сказали, что хотят встретиться с Его Светлостью, я сказал им подождать за дверью, а потом пришел доложить, Ваша Светлость, вы хотите с ними встретиться?" Мягкий Небесный Голос спросил через дверь.

Нинг Тао сказал: "Скажи им, чтобы подождали, а я потом выйду".

"Хорошо". Мягкие небесные ноты ушли.

Бай Цзин сказал: "Разве эти два ученика-подростка У Юэ, У Сяолинь и Лю Сяньэр, не хотят получить свои подарки?".

Нин Тао засмеялась: "Разве это не то, что фракция Ву Юэ хочет вернуть ей волшебное оружие? Она не могла смириться с собой, но хотела вернуть свои перчатки Золотого Света Святой Матери, поэтому она отправила этих двух подростков. Она знала мой характер и пришла к выводу, что я не буду смущать двух подростков".

Белая Цзин ворчала: "Она убила моего мужа парой золотых перчаток и теперь хочет вернуться, она думает, что мы здесь ломбард? Вещи теперь мои, и если она сможет, она сама придет ко мне и ограбит их!"

Нинг Тао сказал: "Вы, ребята, говорите, я пойду избавлюсь от двух подростков, потом пойду в клинику и буду ждать, пока она заберет квартиру и переедет, и вернусь за вами, когда закончу".

После объяснения Нинг Тао вышел за дверь.

Мягкий Небесный Голос стоял во внутреннем дворике, глядя на луну в небе, сжимая в руке носовой платок и не зная, что внутри хлеба.

Нинг Тао сказал: "Ты говорил с этими двумя подростками?"

Мягкий Небесный Голос кивнул: "Так вот, они все еще ждут снаружи".

"Пойду проверю". Нинг Тао подошел к главному входу.

"Милорд, подождите". Мягкий Небесный Голос позвал Нинга Тао.

Нин Тао оглянулся на неё и улыбнулся: "Тянь Инь, то, что в твоём носовом платке, не было бы.........".

Мягкий Тингин засунул носовой платок в руку Нин Тао, повернулся и побежал, словно боясь, что его увидят.

Нин Тао открыл носовой платок, и в его глаза засиял ясный свет, состоящий из двух бусин из морского нефрита размером с большой палец. Такой духовный материал производился только моллюсковой сущностью в море, и хотя для других он был чрезвычайно редким, для Мягкого Тянь-Иня он приходил каждый месяц. Нет, после того, как собрала двоих, сестра семьи Бенг послала их к нему.

"Тянь Инь, спасибо". Нинг Тао сказал.

Нин Тао также не спешил на встречу с У Сяолинем и Лю Сянем, он вернулся в свою комнату, открыл удобную дверь и вернулся в Небесную внешнюю клинику. Поставив два нефритовых жемчуга, он сел со скрещенными ногами, настроил свою духовную энергию на добро и зло в Добром и Злом Триподе, а затем вытащил свиток из шкуры животного примитивным методом рафинирования для изучения........

Хочешь посмотреть, я посмотрю?

Подожди меня!

У ворот "Четырех домов" У Сяолинь и Лю Сяньер стояли бок о бок под ступеньками. Однако оба подростка все еще были одеты в тонкие, длинные рубашки, как пара людей, пересекавшихся с древних времен. Это почти конец года, холодный день, свист северного ветра, но и заставляет людей жалеть этих двух подростков, интересно, холодные ли они.

"Разве ты не говорил, что это выйдет сразу, почему ты не вышел после такого долгого ожидания?" Ву Сяолинь сказал тихо.

Лю Сяньер сказал: "Он делает это нарочно, чтобы досадить нам, но я уверен, что он выйдет и увидит нас".

"Сяньер, почему ты так уверен?"

Показав зрелость и стабильность, которые не соответствовали ее возрасту, Лю Сяньер едва заметил: "Мы здесь, чтобы заключить мир по приказу нашего благодетеля, он мудрый человек, он должен знать, что еще один друг всегда лучше, чем еще один враг".

У Сяолинь сказал: "Но мы не будем его друзьями".

Лю Сяэньэр дал Ву Сяолинь взглянуть: "На стене есть уши, даже если ты так думаешь в своем сердце, правда все равно правда, ты не можешь сказать ее здесь".

У Сяолинь кивнул головой и перестал говорить.

Два подростка ждали вот так, но прошёл час, а Нинг Тао так и не вышла на встречу.

В переулке все еще шли люди, но поскольку было уже поздно, переулок был пустынным и выглядел холодным и безлюдным.

"Сяньер, этот парень явно нас дразнит, давай вернемся и расскажем Мастеру." У Сяолинь потерял терпение и был взволнован.

Тем не менее, Лю Сяньер не был мертвым настроен на признание своей ошибки суждения, поэтому она поднялась по ступенькам, протянула руку и схватила медное кольцо двери и постучала по нему дважды.

Бах, бах.

Ворота во дворе открылись, но выходящим из ворот был не Нин Тао, а Инь Мо Лань, старый агент династии Мин.

"Кого ты ищешь?" Инь Муран спрашивал.

Лю Сяньер сдерживал огонь в животе и вежливо сказал: "Мы пришли спросить доктора Нин, час назад молодая леди сказала, что собирается явиться к доктору Нин, мы все уже час стоим здесь, могу я спросить, когда выйдет доктор Нин? Если ему неудобно выходить, мы можем зайти и нанести ему визит".

"Милорд велел вам подождать, так что будьте честны с собой." Сказав это, Инь Мо Лан закрыл дверь стуком.

Лю Сяньер замер перед дверью и долго не оглядывался назад.

Ву Сяолинь гневно сказал: "Этот парень действительно высокомерен, кем он себя возомнил и осмелился так с нами обращаться? Фея, пошли! Мастер Эн не отпустит его с крючка, заставив плакать!"

Желтый уличный фонарь светит на теле человека, давая ему ощущение одиночества. Она замерла на мгновение, не так ли Нинг Тао был таким?

У двух молодых людей есть желание подняться и пнуть его по лицу, но в это время, когда они видят Нин Тао, у них есть желание подняться и пнуть его по лицу.

Линь Тао медленно подошел с человеческой и безобидной улыбкой на лице: "Какое совпадение, два даосиста, Сяо Ву и Сяо Лю, что ты здесь делаешь?".

Ву Сяолинь не смог сдержать огонь в сердце: "Доктор Нин, вас нелегко увидеть, мы стояли перед вашим домом больше часа в холодный ветер! Это та провинция, у губернатора которой нет такой полосы, как у тебя, верно?"

Нинг Тао в тусклом состоянии сказал: "Вы можете идти, ребята, я же не заставлял вас ждать меня здесь".

Ву Сяолинь яростно смотрел: "Ты........"

"Старший брат, мне лучше поговорить". Лю Сяньэр прервал слова У Сяолиня и изменил их на вежливый тон: "Доктор Нин, мы по приказу нашего благодетеля просим вас вернуть ей перчатки для колдовства, пожалуйста, верните их".

"Так вот в чем дело". Нин Тао смеялся и сказал: "Тем не менее, ваш хозяин на самом деле послал вас поговорить о таком большом деле, она действительно любит свое лицо". Теперь, когда я знаю об этом, вы все можете вернуться к своей работе. Кстати, принеси ей сообщение, и если тебе нужны эти перчатки, пусть она сама их получит".

Сдерживая огонь в своем сердце, Лю Сяньер сказал: "Доктор Нин, пожалуйста, подумайте внимательно, еще один друг всегда лучше, чем еще один враг".

Нин Тао засмеялся: "Я даже не знаю, сколько у меня врагов, я думаю, что все еще есть девяносто девять тысяч без ста тысяч, все еще есть более девяноста тысяч без одного, насколько это важно?".

Лицо Лю Сяньэр стало зеленым и красным, но ее способность контролировать свои эмоции была намного лучше, чем у У Сяолиня: "Доктор Нин, вы должны прислушаться к условиям, которые наш благодетель прописал для вас".

"А?" Нин Тао выглядела заинтересованной: "Тогда скажите нам, какие условия прописал ваш Учитель?".

Сяньэр Лю сказал: "Мой благодетель готов потратить миллиард долларов, чтобы искупить ее перчатки Святой Матери Золотого Света".

Рот Нинг Тао слегка приоткрылся, ничего не сказав, такая реакция дала ощущение шока.

В уголке рта У Сяолиня появился намек на презрение: "Доктор Нин, миллиард - это не маленькая сумма, подавляющее большинство людей даже не осмеливаются думать о том, чтобы заработать столько денег, но вы можете сделать это кивком".

Нинг Тао засмеялся: "Не пойми меня неправильно, я не удивился, но я хотел посмеяться, но боялся повредить твоей гордости".

Ву Сяолинь слегка замерз: "Что ты имеешь в виду?"

Нин Тао сказал: "Мой смысл очень прост, так как ваш хозяин думает, что деньги могут решить проблему между мной и ней, не невозможно, современное общество, что имеет значение, это капитальная операция". Но ее цена слишком низкая, вы, ребята, возвращайтесь и скажите ей, чтобы она добавила еще ноль к одному миллиарду, а я продам ей перчатки Золотое Сияние Святой Матери".

У Сяолинь сделал математику в своем сердце, а затем его выражение изменилось: "Десять миллиардов? Ты просто... лев, широко открывающийся!"

"Я же не заставляю тебя покупать слишком много?" Нинг Тао узко улыбнулся и сказал: "Тогда добавь еще ноль".

"Ты!" Ву Сяолинь мгновенно разозлился.

Нинг Тао сказал: "Ты не можешь позволить себе притворяться дедушкой". Пошли. Вы двое юниоров не справитесь с этим, не делайте из себя дурака, пусть это сделает ваш хозяин. Я не ломбард. Я так много работал, чтобы украсть вещи, зачем мне их продавать? Она хочет позаботиться обо мне деньгами, хорошо, возьми сто миллиардов, не беспокой меня без них".

Оставив эти слова позади, Нинг Тао повернулся и пошел в том же направлении, в котором он шел туда-сюда.

Через некоторое время клиника Sky Out Clinic переедет, и это самое главное.

Лю Сяньэр посмотрел на спину Нин Тао, слезливо и возмущенно, и замер на полминуты, прежде чем появилось слово: "Бесстыжий!".

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 0552: Боги награждают рождённых**

Глава 0552... путь вселенной... Чёрт! Когда...

Звук стука железа в клинике сопровождался болезненным стонанием человека, и эти два звука странно смешались.

Ни за что другое, потому что Нинг Тао действительно бьет кулаками по железу.

Чёрт!

Черно-белый духовный огонь кулака разбился, и железный слиток на земле вспыхнул, и на месте его разбития появилась слабая линия кулака.

Кулак поражает железо, что является базовым навыком метода примитивной алхимии. Если он хочет сделать то, что Червь 2 называет "пистолетом во плоти", он будет бить не железные слитки, а киль и кунское мясо.

Как легендарный уровень заклинания может быть получен легко и без особых усилий?

Боль тоже должна быть избитой.

Когда, когда, когда...............

Кулак был лишь орудием, его Духовный Огонь и Сердцевой Метод Изначального Искусства.

Удар за ударом, искры огня были иллюзорными и потушенными.

Под ударом кулака, квадратный железный слиток медленно превратился в форму буханки. Ржавчина на дискусе тоже исчезла, на смену ей пришел яркий металлический цвет. Примеси в железных слитках также становятся значительно меньше, чище и немного качественнее.

На самом деле, наибольший выигрыш все же был его кулак, этот удар вниз, его кулак раздулся в пареной булочке, но мышцы были явно сильнее, чем раньше. Это открытие доставило ему огромное удовольствие, потому что после того, как первенец вышел из тела, он был в Маленьком царстве нирваны, практиковался как ваджра. Использование этого примитивного метода для доработки оружия на самом деле также является процессом самосовершенствования организма.

Это открытие заставило Нин Тао также пузыриться безумной мыслью: "Я не думал, что этот первобытный метод алхимии может помочь мне культивировать мое тело ваджры, я не должен ограничиваться ударом по железу кулаками, я даже могу ударить по железу головой, коленом или даже..........".

Любая часть, которая может быть использована для железа, он собирается использовать его!

До тех пор, пока это было что-то благоприятное to俢, он не боялся думать и не стеснялся.

Базз!

Внезапно появился динь-донг.

Нин Тао собрал свои мысли, посмотрел на штатив добра и зла, и черно-белый переплетал добро и зло qi был восстановлен в мгновение ока, за ним последовало облако зеленого дыма, который распространился на каждый сантиметр клиники.

Пора собирать арендную плату и клиника переезжает.

Как и в прошлый раз, в этом ослепительном дыму, Нин Тао ничего не мог видеть, он чувствовал себя так, как будто находился в хаотичном пространстве, не было ни земли, ни неба, весь мир остался для него один.

Совсем не было ощущения взлета, не было ощущения полета куда-то и приземления, весь процесс, казалось бы, длился долго, и опять казалось, что это всего лишь мгновение ока, а потом все закончилось в тумане.

Зеленый дым рассеялся, и черно-белые запутанные добро и зло qi вновь появились из Доброго и Злого Трипода. Знакомые достопримечательности вернулись к Нин Тао, полки, столы, стулья, семь звездных ламп, кровати......

Кровать?

Глаза Нинг Тао остановились со стороны вестибюля клиники, возле запирающей стены, где находилась дополнительная кровать. Это была очень простая деревянная каркасная кровать, без постельного белья, кровать была покрыта досками из дерева, а каркас был белоснежным с досками, что создавало впечатление ледяной резьбы, которая выглядела очень чисто.

Но как может быть лишняя кровать без всякой причины?

Нин Тао встал на ноги, сделал несколько шагов к кровати с деревянным каркасом и протянул руку, чтобы почувствовать деревянные доски на кровати. Кровать с деревянным каркасом выглядит как простая и обычная кровать, но имеет фактуру теплого нефрита. Было очевидно, что дрова для этой кровати были чем-то вроде дров духа, но он не узнал этого.

"Это правда, но... как может быть лишняя кровать? Видит ли эта клиника меня трудолюбивым и вознаграждает ли она меня кроватью, чтобы предложить практику или исцелить больных?". Нинг Тао пробормотал про себя.

Никто не сказал ему, что происходит.

Но все-таки хорошо иметь кровать, раньше было так, что хорошие люди приходили или плохие люди приходили, они могли лежать только на полу, чтобы получить лечение, теперь дополнительная кровать может, по крайней мере, позволить хорошим людям пациенты лежать, чтобы получить лечение, эта клиника также, наконец, немного похожа на клинику.

В первый раз, когда я подумал об этом, я все еще не мог понять, почему будет больше одной кровати, Нин Тао быстро подошел к столу, вытащил из маленькой аптечки бамбуковую книжку, и начал просматривать.

Появилось содержимое бамбуковой учетной книги: убить злых царей, в этом месяце клиника бесплатна. В клинике завершено первоначальное накопление, естественная кровать, дом рядом с домом. В следующем месяце аренда медицинского центра "Чхон До" составляет 25 000 пунктов платы за консультацию добра и зла, следующая дата взимания арендной платы - 29-е и 11-е часах езды, доступный остаток счета - 2019 пунктов платы за консультацию добра и зла.

Нинг Тао замер на месте.

Когда он увидел слово "небеса вознаграждают усердие", он был так счастлив, что подумал: "Небеса действительно мудры, когда видят, как они вознаграждают за такое усердие постель". Но я не ожидал, что в этой клинике добавят койку и скажут "от института", не модернизируют, а повышают арендную плату до 25 000 баллов добрых и злых денег клиники!

Если мы добавим "естественную кровать", то клиника станет медицинским центром Тянь Тао, согласно этой модели, если мы добавим операционный стол или что-то в этом роде, то она станет третьесортной больницей в бессмертном мире.

И я, я сейчас в царстве первенцев, и если я поднимусь на два уровня, это будет катастрофа, отвезет ли меня Медицинский центр "Небесный путь" в Царство Бессмертия после $100,000? И я стану Сиань?"

Если ты следуешь за арендной линией, то ты прав.

Но...

"Я использовал аллергическую реакцию Предка Ищущего Дэна, чтобы увидеть Фею Мэй Сян и владельца Небесного Собачьего Тренога, я не видел кровати в этой клинике, что здесь происходит? Может быть, после того, как эти двое завершили свое первоначальное накопление, Тяньцкая клиника дала что-то еще? Например..." Глаза Нинг Тао внезапно переместились на американский штатив благовоний и штатив Небесной собаки на полке с одной стороны, и в его сердце необъяснимо родился намек на обиду, что он хочет разбить кровать.

Если бы владелец бессмертного Мэй Сяна и Небесного Собачьего Тренога завершил так называемое примитивное накопление, а Небесная Иностранная Клиника получила Тренога Мэй Сяна и Небесного Собачьего Тренога, когда они обновились до Небесной Медицинской Клиники Дао, то он был бы пожалеен!

Чем больше он думал об этом, тем больше ошибался, Нинг Тао взял бамбуковую книжку и вернулся на "родильную кровать", положил бамбуковую книжку на кровати и сказал: "Баг Эр, выходи".

Червь Er вырвался из куска бамбука, взялся за верхнюю часть тела и посмотрел на Нинг Тао с высоко поднятой головой.

Нинг Тао был немного встревожен: "Клоп Эр, узнай эту кровать, что это за кровать?"

Червь II двигался, не двигаясь, поддерживая имперскую осанку.

Нин Тао сказал в плохом настроении: "Почему ты устраиваешь со мной вонючую драку? Ты все еще хочешь продать мне свои дерьмовые истории или нет, поторопись и забирай постель, если хочешь".

Только тогда Bug Er переместился, и он выполз из бамбукового эскиза гроссбуха, на одну из досок деревянного каркаса кровати, и зарылся внутрь.

В процессе ожидания Нин Тао просто взял три штатива и положил их на кровать.

Буйи вылез из доски и забрался обратно на бамбуковый набросок гроссбуха, после чего начал писать на своей заднице.

Содержание Бамбуковой Книги Счета появилось на бамбуковом портфеле: натуральная кровать, сделанная из натурального дерева, может поглощать ауру неба и земли, питать душу, способствовать работе ци и крови, повысить жизненную силу и функцию органов, и питать инь и янь, это действительно странная кровать на небе и на земле. Эта кровать рождается в соответствии с вашим прошлым, настоящим и будущим, и поэтому является вашей естественной кроватью.

Нин Тао замер на полминуты до того, как вышло предложение "Правда?".

Слова Wu Er появились на бамбуковой тетради: я всегда говорил девять слов и никогда не говорил ложных слов. Небесный Путь наградил вас за вашу тяжёлую работу и дал вам естественную постель.

Я благодарю твою сестру!

Сердце Нинга Тао хотело проклясть, и он указал на три штативы, которые были сопоставлены рядом с бамбуковым джейном в бухгалтерской книге, и сказал: "Тогда скажите мне, эти три штатива также Небесные Благословительные штативы, что Небесный Дао вознаграждает тяжелый труд и завершает первозданное накопление клиники за пределами Неба?

Удзи понюхал в воздухе, и его слова появились на бамбуковой тетради: "Точно, эти три штатива - все естественные штативы, одна - Мэй Сян, одна - Небесная собака, и одна - Сломанная. Эти три треноги также родились с небес в соответствии с прошлыми, настоящими и будущими судьбами трех предыдущих мастеров.

Сердце Нинг Тао внезапно впало в депрессию: "Все остальные - легальная керамика, что значит дать мне кровать?"

Слова червяка Er появились на бамбуковой тетради: Эта кровать является также кроватью заклинаний, вы можете установить духовную связь, есть также заклинание на ней, эта кровать может быть уменьшена, вы можете носить ее с собой, вы можете также иметь кровать, чтобы спать на ней во время деятельности в пустыне.

Нинг Тао: ".........."

Слова Червя Эра снова всплыли на бамбуковом эскизе бухгалтерской книги: у каждого своя судьба, а твои прошлые и настоящие слова и поступки также предопределяют твою будущую судьбу. У тебя три жены, дракон, змея и ледяной демон, все они похожи на волков и тигров, и их души опустошены. В будущем ты будешь спать в этой постели, чтобы питать свою душу и почки.

Видя такие слова, Нинг Тао даже не знал, что сказать. Однако обиды в его сердце исчезли, у каждого была своя судьба, эти три человека были Небесным Небесным Триподом, он был Небесной Небесной Кроватью, в этом не было ничего плохого. Кто может винить его за это? Он может винить только себя за то, что он переполнен персиковыми цветами.

Слова Bug Er всплыли на бамбуковом эскизе бухгалтерской книги: на мой взгляд, эта естественная кровать также может быть использована в качестве щита. Нерушимая, эта естественная кровать может быть использована не только для занятий в помещении между вами и тремя вашими женами-демон, но и для сражений на открытом воздухе с врагами.

В сердце Нинг Тао был беспорядок чувств: "Ладно, не надо больше говорить об этой кровати, скажите мне, кто владелец этой гнилой сломанной штатива".

На бамбуковой тетради появились слова Червя Эра: я получил его информацию, он - бронзовый зубной реальный человек, Цзи Сяофэн, умерший менее 100 000 человек за аренду.

Нин Тао снова спросил: "Из какой династии он родом?"

Слова Wu Er появились на бамбуковой тетради: я знаю немного, но вы можете не верить мне.

Нинг Тао любопытно спросил: "Что ты имеешь в виду?"

На бамбуковой тетради появились слова Ву Эра: "Бесполезно знать, что этот мир - не этот мир, не этот пустой момент". Тебе больше не нужно спрашивать, дело не в том, что я не могу это раскрыть, а в том, что я тоже этого не знаю.

Такой ответ на самом деле не был сюрпризом для Нин Тао, человеческой цивилизации в этом мире было всего несколько тысяч лет, Чен Пинг Дао уже толкнул к династии Цинь, владелец этих трех штативов был, очевидно, до Чен Пинг Дао, если он толкнул дальше, не было места, чтобы толкать.

Не этот мир, не этот раз. Что такое мир, и что такое пространство-время? Нин Тао не мог не представить, но его глаза были похожи на безбрежный туман, непреодолимое море звезд, и он был в растерянности, как думать.

После минуты молчания Нин Тао убрал бамбуковый набросок бухгалтерской книги, а затем положил три штатива обратно на полку.

Он говорил с Ченом Пиндао об этих трёх горшках, и Чен Пиндао тоже не знал о происхождении этих трёх горшков, только догадываясь, что в какой-то момент клиника выдаст технику рафинирования магического горшка с оружием. Теперь эта тайна была раскрыта, но я не понимала, что три треноги были основаны на врождённых Небесных Дарах трёх бывших мастеров Керамики Дхармы, неудивительно, что они были настолько могущественны, что даже сломанную Керамику Дхармы можно было починить.

Нин Тао представлял себе, что однажды он получит одну из этих волшебных гончарных штативов, но не ожидал, что он будет вознагражден Небесным Путем, который дал ему кровать.

Собрав свои вещи, Нин Тао колебался между кроватью для родов и дверью "медицинского зала", и, наконец, отказался от идеи лечь на кровать и попробовать эффект, и подошел к двери.

Клиника больше не клиника, это медицинский центр "Небесный путь", так что же он переместился на этот раз?

На этот раз, он пришел внезапно, и был на самом деле след от него, потому что он, мастер, был всего в двух шагах от восхождения к бессмертному статусу, и клиника была эскалации с его шагами, так что неудивительно, что завершение первоначального накопления в медицинский зал.

Дверь в комнату открылась, и Нинг Тао ушла..........

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 0553 Открытие года**

0553 Глава, открывающая "Дажи" Фасад Медицинского зала "Небесная дорога" представлял собой узкий проход, через который можно было пройти только людям, и по обеим сторонам прохода находились небольшие, старые здания. Над головой проходила линия проводов и волоконно-оптических кабелей, стены оштукатуривались всевозможными маленькими объявлениями о том, что делать профессионально, чтобы расчистить канализацию, что делать профессионально, чтобы расчистить замки и так далее.

Нинг Тао посмотрел на небо, было темно, и ночь только что наступила. А в Северной столице к этому времени уже почти рассвело.

Нинг Тао оглянулся назад, а позади него медицинский зал "Небесный Дао" представлял собой всего лишь низкую плиточную комнату с красными кирпичными стенами, кишащими мхом, а дверные панели были довольно потрёпанные, как будто их можно было выбить одной ногой.

Как ты смеешь называть себя доктором Небесного Пути с таким фасадом?

Нин Тао горько улыбнулся и покачал головой, затем подошел к концу прохода. Этот проход был тускло освещен, но вон там был ослепительный свет, и шумные звуки можно было услышать издалека, по-видимому, с улицы.

Выйдя из прохода, лицо Нинг Тао действительно было улицей. Магазины по обе стороны улицы полны вывесок с китайскими иероглифами, такими как настоящая сычуаньская кухня, массаж для слепых, чаепития в Сяочжуане, парикмахерские и косметические услуги, а также некоторые английские вывески, электронные сигареты, супермаркеты и т.д., создающие впечатление беспорядка. Пешеходы, гуляющие по улицам, были всех цветов, белого, черного, желтого, и говорили на разных языках и с разными акцентами.

Что это за место?

Подобно тому, как Нин Тао пытался найти кого-то, чтобы спросить, мимо него проходил гид с баннером с группой туристов.

Гид сказал во время прогулки: "Друзья-туристы, это нью-йоркский Чайнатаун, вы следите за мной, чтобы не бродить, хотя здесь много китайцев, но окружающая среда очень хаотична, не стесняйтесь верить товарам или услугам, которые продают вам незнакомые люди, обратите внимание на безопасность......".

Ответ вышел.

Клиника Тендай была модернизирована от первоначального накопления до медицинского центра в Тендае, и перенесена в такой город, как Нью-Йорк, который также является городом высокого класса.

Тем не менее, этот результат не был неожиданным и для Нинга Тао, как он не раз предсказывал до переезда, что это Соединенные Штаты, место, связанное с Николасом Конти. Теперь результаты готовы, и это действительно Нью-Йорк, США. Если и было что-то, чего он не ожидал, так это то, что Небесный Дао наградил его родильным ложе, наряду с конкретными городами и местами.

Нью-Йоркский Чайнатаун расположен на Манхэттене, в богатом районе, а Чайнатаун - наоборот. Здесь есть всевозможные люди, и окружающая среда, безусловно, не очень хорошая.

Нин Тао прогулялся по улице, знакомясь с его окружением, и в глубине души задумался над вопросом: "Может ли заграничная штаб-квартира клана Тан находиться в центре этого Чайнатауна? Тогда какие именно отношения у Тан Тяньфэна с Тан Цзысянь, которых я ни разу не видел?"

Не осознавая этого, я шел к пагоде перед Чайнатауном и дальше. Нин Тао остановился в своих треках и посмотрел вверх. Табличка с тремя словами "Чайнатаун" на ней была хорошо видна. Он убрал глаза и вернулся назад и набрал ключевое слово "черная пожарная компания" в своем мобильном телефоне Baidu, а затем запустил поисковую систему.

Вскоре всплыла куча информации, относящаяся к "Компании Черный Пожар", но не было никакой информации, которую он хотел бы получить, и в верхних строчках были все рекламные объявления, в то время как последние несколько были несколько связаны с "Черным Пожаром", но были также и внутренней информацией в Китае.

Нин Тао немного нахмурился: "Тогда известная наемная компания должна иметь некоторую достоверную информацию, даже если это ввод китайских иероглифов, не так ли?".

Но как раз в это время, высокий белый толстяк пришел лицом к лицу, и не дождался, когда Нинг Тао уйдет с дороги, сразу же разбился.

Толстый белый мужчина весил не менее трехсот фунтов, на одну голову выше, чем Нинг Тао, и почти вдвое больше его веса, он, вероятно, думал, что Нинг Тао, который блокировал его путь, будет разбит им, как бумажная коробка. Тем не менее, под его влиянием Нин Тао даже не дрогнул, но он споткнулся и чуть не упал на землю, как будто ударился о дерево, растущее на улице.

Нин Тао убрал телефон и спросил на полузапеченном английском: "Сэр, вы в порядке?"

У толстого белого человека на лице было отвратительное выражение: "Ты что, слепой? Посмотрите на телефон, по которому вы стоите на обочине улицы, по улицам ходят люди, неквалифицированные желтокожие, вы должны вернуться в свою страну!".

Если бы Нинг Тао был сбит им с ног до головы, он, вероятно, не стал бы проклинать и ушел бы с улыбкой на лице. Но Нинг Тао не был сбит им с ног, его чуть не сбили с ног, что было слишком.

Нинг Тао ни на минуту не оглядывался назад, он ничего не делал, но слова проклятия этого парня было так трудно услышать.

Толстый белый мужчина также имел спутника, моложе, смотрящего в середине двадцати лет, с татуировками на шее и ушными шпильками на ушах, что давало ему яростное, неприятное ощущение. Он посмотрел на Нин Тао, стоящего там в оцепенении, и протянул руку помощи и толкнул его: "Извинись, дурак".

Нин Тао вдруг засмеялся, в интернете время от времени вспыхивала проблема расовой дискриминации в США, но он никогда не встречался, ему было все равно, но он не ожидал встречи с Медицинским центром Тянь Дао только что переехал в нью-йоркский Чайнатаун в первый же день, это ведь слишком большая удача, правда?

"Фарк"! Ты что, не слышишь меня? Извинись!" Белый толстяк отругался и внезапно протянул руку и схватил воротник Нинг Тао.

Нин Тао уклонился, сдерживая свой гнев, и сказал: "Уходите, не создавайте проблем"!

Толстый белый мужчина рассмеялся в ответ с преувеличенным выражением, ''Хаха! Что только что сказал этот желтокожий дурак? Боб, я не расслышал тебя правильно, не так ли?"

У белого юноши, известного как Боб, тоже была странная улыбка на лице: "Этот парень боится, что он дурак, который только что ввез контрабанду, не знает, кто наш". Думаю, нам нужно отвезти его на угол, сообщить и передать в полицию".

Толстый белый мужчина сказал: "Я уверен, что у этого дурака нет грин-карты на человеке".

Многие люди на улице смотрели так, и многие с сочувствием смотрели, но никто не подошел, чтобы что-то сказать.

Белый юноша внезапно протянул руку и схватил за воротник Нин Тао, он был более ловким и немного быстрее, чем белый толстяк.

Если Нин Тао хотел уклониться или контратаковать, он мог сделать это без особых усилий, но на этот раз он не уклонился и не сопротивлялся.

Белый юноша схватил Нин Тао за воротник и потащил его к внешней стороне пагоды Чайнатауна. Всю дорогу Нин Тао даже не сопротивлялся, позволяя белой юности схватить его за воротник и вытащить наружу.

"Посмотри на что? Убирайся отсюда!" Толстый белый мужчина рычал.

Толпа зрителей рассеялась толпами.

"Как парень попал в неприятности с людьми Дональдов? Ему придется заплатить за это". Кто-то сказал.

"Эти двое мужчин соблазнительно ссорятся и часто едят и пьют бесплатно в моем магазине, и берут деньги на защиту..."

"Парень был бы в порядке, если бы его избили, было бы ужасно, если бы у него не было гринкарты и его избили и передали в полицию".

Слух Нинга Тао был настолько острым, что те, кто смотрел оживленную сцену, стояли далеко и говорили маленькими голосами, но он все равно отчетливо их слышал. Звук этих аргументов также заставил его понять, что он "в беде". Но чем больше это происходило, тем больше он хотел посмеяться. Когда Тендо Медикал Холл еще был клиникой, и он не переехал, он задавался вопросом, переехал ли он, но не понимал, что хорошая погода в первый день переезда была просто, хорошая погода, которая не имела ничего общего с его удачей.

Белая молодёжь вытащила Нин Тао из Чайнатауна в неосвещённый угол.

Белый толстяк протянул руку и вытащил маленький сундук с лекарствами на плече Нин Тао, желая открыть его, но как он мог не открыться, он был несколько раздражен: "Ублюдок, как твоя грудь не может быть открыта без замка?".

Нинг Тао просто посмотрел на него и ничего не сказал.

"Тупица! Заставь тебя посмотреть на меня!" Белый толстяк прижал маленький сундук с лекарствами и хлопнул им по голове Нинг Тао.

Нинг Тао все еще не сопротивлялся, но сказал белой молодежи, известной как Боб: "Хочешь ударить меня?".

Белая юность на мгновение замерла, прокляла, а затем ударила кулаком в лицо Нинг Тао.

Бряк!

Лицо Нинг Тао слегка отклонено, и только слегка.

Белый толстяк надрал Нингу Тао задницу, но Нингу Тао даже мышцами не потрясло.

"Фарк!" Белая юность была раздражена и снова подернула кулак в нос Нин Тао.

Нос - очень хрупкая часть человеческого тела, такой сильный удар должен быть даже у профессионального боксера, нос Нин Тао в порядке, не говоря уже о том, что он сломан, даже нет следов носового кровотечения.

Нинг Тао в тусклом состоянии сказал: "Вы, ребята, достаточно повздорили, моя очередь?"

"Дурацкие желтокожие!" Толстый белый человек ругал и тянулся за талию.

Он носил с собой пистолет.

Как раз в это время Нинг Тао пошевелился и закачал кулак в грудчатую клетку белого толстяка.

Ка-чау!

Звук разрыва скелета разом доносился из грудной полости белого толстяка, под сильной болью толстяк широко открывал рот, но не мог кричать. Из угла его рта также вылилась струя крови, видимо, сломанное ребро проткнуло легкое!

"Ты........" белый юноша был ошарашен, но он также быстро отреагировал, повернулся и побежал.

Фигура Нинг Тао покачалась, и еще один удар подернулся в поясничном отделе позвоночника белой молодости.

Ка-чау!

Белая молодежь также рухнула на землю.

Нин Тао посмотрел на свой кулак, и его сердце было наполнено волнением: "Использование вашего кулака, чтобы поразить железо действительно полезно, Первобытная Алхимия Метод может действительно помочь мне культивировать тело Vajra!

Толстый белый мужчина пытался перевернуться и вытащить пистолет, но когда он пошевелился, то засосал дыхание так сильно, что не мог пошевелиться.

Нин Тао схватил одну из ног белого юноши и перетащил его, поставив их вместе, перед тем как сказать: "Ребята, вы ранены, нам стоит обратиться к врачу?".

"Чтобы..." сказал толстый белый мужчина нервно, "Вызовите скорую... я чувствую, что умру..."

В углу рта Нин Тао появился намек на улыбку: "Как называется машина скорой помощи, я врач, я буду лечить вас и обещаю вылечиться, вы готовы принять мое лечение?".

"Я... вызвал свою скорую". Где толстый белый мужчина осмелится поверить, что Нинг Тао будет лечить его травмы.

Нин Тао протянул руку помощи и нажал на то место, где у белого толстяка сломаны ребра, и, напрягаясь, сказал: "Что ты только что сказал, я не расслышал тебя отчетливо, пожалуйста, повтори".

"Я, я... я делаю". Толстый белый человек плакал.

Нин Тао снова посмотрел на парализованную белую молодёжь: "Готовы ли вы принять моё лечение?"

Белая молодежь показала нерешительный взгляд, не зная, как реагировать.

Нин Тао снова положил руку на сломанный поясничный отдел позвоночника белой молодости.

Белая молодежь последовала за изменениями и трепещущим голосом сказала: "Я, я... хочу...".

Нин Тао ударил обе ладони вместе и ударил их по головам двух белых людей.

Такой гнилой злобный человек, небесная игла обморока была бы излишней, было бы уместно дать пощечину по спине.

Открылась удобная дверь, и Нинг Тао затащил двух мужчин внутрь........

День открытия.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**0554 главы, большие или маленькие.**

Глава 0554 Could be big or small Looking outside, the Heavenly Dao Medical Hall выглядело как скромное заброшенное жилище, стесненное пространством и фаршированное грязным мусором и беспорядочным беспорядком, никто даже не потрудился бы войти и взглянуть. Но внутри, это было все то же самое таинственное существование, с добрым и злым горшком зеленого дыма, вращающегося вверх, и семизвездочная лампа никогда не гаснет.

Нин Тао затащил двух белых мужчин в медицинский кабинет, как мертвую курицу, а затем случайно бросил их на пол в вестибюле. После того, как клиника "Небесный край" метаморфизовалась в медицинский центр "Небесный Дао", появилась еще одна кровать, но он явно не хотел, чтобы эти два подонка лежали в его кровати для лечения.

Поставив двух белых людей, Нин Тао открыл маленькую аптечку и вытащил скетч из бамбуковой книжки, а затем поместил его на тело белого толстяка, через несколько секунд он поднял скетч из бамбуковой книжки, чтобы проверить результаты диагностики.

Содержимое бамбуковой книги счетов выглядит следующим образом: "Роголид, родившийся 11 февраля 1981 года, человек тьмы и зла, первое зло, ищущий денег и убивающий, насчитывает 5 случаев из 35 очков злых мыслей и грехов, второе зло, умышленно наносящее 10 случаев из 50 очков злых мыслей и грехов, третье зло, принуждающее добро к проституции, вымогающее деньги и богатство, насчитывает 101 случай из 505 очков злых мыслей и грехов, четвертое зло, рас и рас, насчитывает 22 случая из 22 очков злых мыслей и грехов... Тело имеет 653 очка злых мыслей и грехов и может прописать договор злых мыслей и отрубить конечности, чтобы искупить грехи".

Расовая дискриминация также является грехом злых помыслов, но ценность греха злых помыслов относительно невелика, совсем немного.

Затем Нинг Тао снова поставил диагноз белой молодёжи, у белой молодёжи по имени Боб Уилл, на теле также было 637 очков злых мыслей и грехов, а условиями искупления были также отсечение конечностей, чтобы искупить грехи.

После того, как диагноз был поставлен, Нин Тао также не спешил будить двух черных и злых белых людей, и сначала пошел к столу, чтобы прописать двум людям рецепт греха злого ума, прежде чем использовать свою духовную силу, чтобы разбудить двух людей.

"Сэр, могу я спросить... что это за... место?" Боб Уилл спросил с осторожностью, с вежливым и вежливым взглядом.

Нин Тао сказал: "Это мой медицинский павильон, и здесь вас будут лечить, но вам нужно будет подписать рецепт".

"Медицинское училище?" "Это в Чайнатауне?" сказал Роджор Риддл ориентировочно.

Нинг Тао кивнул.

Рогоридл запер глаза с Бобом Уиллом.

Нин Тао поместил два рецепта перед двумя, вместе с ручками.

"Не можешь прочитать... можешь перевести?" Боб Уилл посмотрел на Нинг Тао, его глаза были наполнены божественным светом подозрений и тревоги.

Нинг Тао сказал бледно: "Тебе не нужно это читать, тебе просто нужно это подписать". Кроме того, есть ли в этом мире что-нибудь, что ты не посмеешь подписать? Даже если бы я написал две записки, что вы, ребята, должны мне миллион, вы бы их не вернули, не так ли?"

Боб Уилл взял ручку и колебался, чтобы подписать ее.

Нинг Тао подошел и поднял ногу, чтобы наступить на поврежденный позвоночник Боба во имя зла.

"Я подписываю!" Боб Уилл подписал свое имя, не дожидаясь, пока Нинг Тао наступит на него двумя ударами.

Нин Тао посмотрел на Рого Ридла: "Ты подписываешь или нет?"

Рогоридель вздрогнул от необъяснимого удивления, а также поспешно взялся за ручку и подписался.

Нин Тао отложил два злых помысла и спросил: "Кто такой Дональд?".

"О чем ты его спрашиваешь?" Рогориэль осторожно сказал.

Нин Тао сказал: "Ранее на улице я слышал, как кто-то сказал, что вы, ребята, люди Дональда, мне было любопытно, какие люди культивировали вас, ребята, чтобы вы были такими замечательными талантами, поэтому я хотел спросить об этом, или посетить как-нибудь в будущем".

"Я... мы не знаем никакого Дональда". Рогориэль сказал, что глаза мерцают.

Нинг Тао бьет по грудной клетке Роджриделя хорошим ударом в ногу.

"А..." раздался крик Рогориэля о бойне.

Нин Тао повернулся к полке и взял гильотину, которая обрабатывала травы, и сказал без выражения лица: "Позвольте мне спросить вас в последний раз, кто такой Дональд"?

"Я говорю..." вздрогнул Рогориэль, "он наш босс... подпольный король Манхэттена... и вы, китайские банды, не посмеете с ним связываться... платить ему каждый месяц... и снабжать его... мы здесь, чтобы забрать товар..."

"Какие вещи?" Нинг Тао спрашивал.

Нинг Тао поднял руку, и это была косая черта.

Ка-чау!

Жутким голосом один из телят Рогориделя расстался со своим телом, кровь дико лилась, но на земле не было крови. Кровь, вытекающая из его коротких ног, казалось, ушла в другое место, а не здесь.

Рогориэль широко открыл рот, но выпустил только хриплый звуковой крик страдания.

Нинг Тао протянул руку и схватил бедро Рогориделя, остановив кровотечение, в то время как он использовал силу духа, чтобы защитить свою сердечную чакру, и сказал Бобу Уиллу: "Твой друг, кажется, не может говорить, так почему бы тебе не прийти и не сказать мне".

Где Боб Уилл осмелился хотя бы на секунду задуматься: "Дональд хочет, чтобы мы пришли и получили товар... наркотики... и женщины...".

"Женщины?" Нинг Тао был особенно чувствителен к грехам, которые случались с женщинами.

Боб Уилл сказал: "Да, женщины... У Дональда есть несколько ночных клубов на Манхэттене с лучшими девушками по всему Нью-Йорку... они приезжают со всего мира, а также у них есть девушки, которых он обманул из вашей страны Китая... Дональд не только зарабатывает на их теле, но и использует их для перевозки наркотиков...".

"В каком ночном клубе часто бывает Дональд?" Нинг Тао спрашивал.

"Стигианский бар в Квинсе, где... это его штаб-квартира." Боб Уилл сказал.

"Кто здесь снабжает?" Нинг Тао снова спросил.

"Я не знаю его имени, я зову его Мистер Блэк, как его народ, это место - территория Бригады Призрачных Теней... он - хозяин Бригады Призрачных Теней..." разбил Боба Уилла.

Нинг Тао на мгновение замолчал, прежде чем сказать: "Вы, ребята, знакомы с этим местом?"

Боб Уилл кивнул.

Нин Тао сказал: "Тогда ты когда-нибудь слышал о Секте Тан?"

"Секция Танг"? Боб Уилл покачал головой: "Я ничего не знаю о тангентской двери".

Нин Тао больше не о чем было просить, и он взял маленькую фарфоровую вазу, содержащую Boutique Primary Prescription Dan, и сначала дал Boutique Primary Prescription Dan Рого Риддлу, а затем Boutique Primary Prescription Dan Бобу Уиллу.

Несмотря на то, что он получил рецепт "Дэн" в Библиотеке оборудования "Дэн Пиллс", он еще не начал его дорабатывать. В будущем, даже если он усовершенствует рецепт дана, он не будет использовать его случайно, как эти два черных и злых белых людей перед ним, было бы чистым расточительством, чтобы дать им дана по рецепту дана.

"Ты же не собираешься убить нас, не так ли?" Боб Уилл плакал, слезы падали один за другим. В этот момент он все еще держит надменность предыдущего, чувствует себя трусом до крайности.

Нинг Тао сказал: "Я не убью вас всех, примите лекарства и пройдите лечение".

Бобу Уиллу и Рого Риддлу тоже было все равно, ядовиты таблетки в их руках или нет, Нин Тао дал таблеткам поесть, они открыли рот и проглотили их.

Зеленый дым вылился из горшка добра и зла, и через некоторое время два белых злодея тихо лежали на земле, хорошие руки и ноги, даже нога, которую только что отрубил Рогоридель, вернулась к нему хорошо.

"Ну, ты большой человек, просто собери деньги, я сделаю грязную работу." Нин Тао горько смеялся и размахивал гильотиной, которая обрабатывала лекарственные травы, и светил ей на ногу Луо Голиделя.............

В прошлом Небесная внешняя клиника исцеляла только больных, но условия искупления требовали, чтобы Нинг Тао наблюдал за осуществлением, если условия искупления требовали одного глаза, то этот глаз должен был быть проколот им лично, и если условия искупления требовали одного уха, то это ухо также должно было быть отрезано его собственными руками. Теперь, когда Небесная внешняя клиника завершила свое первоначальное накопление и метаморфизовалась в Небесный медицинский зал Дао, это осталось неизменным, и положение об искуплении для пациентов Договора о рецепте "Злая Мысль" все еще должно было находиться под его надзором. Тогда что-то вроде отсечения конечностей этих двух чёрных и злых белых людей, естественно, будет его делом.

Зелёный дым из горшка добра и зла снова вспыхнул, завернув двух чёрных и злых белых людей, выполнивших пункт об искуплении.

Зеленый дым рассеялся, и двое черных и злых белых все еще спокойно лежали на земле, глаза закрылись, мирно спали. Мало кто из них знал, что одна из их рук и одна из их ног исчезли, и что теперь они похожи на русских гнездовьев.

Исчезли и два злых помысла, подписанные двумя людьми, а бамбуковая книга счетов добавила еще тысячу злых помыслов и грехов.

Метаморфозы клиники превращаются в медицинский зал, а арендная плата за следующий месяц составляет 25 000 баллов добрых и злых денег клиники, а Нинг Тао должен заработать не менее 125 000 баллов злых помыслов и грехов, так что это только начало.

Нин Тао нес воротники двух черных и злобных белых мужчин под запертой стеной, открыл удобную дверь и вошел.

Это был уже девственный лес в Гунде (Африка), и несколько африканских гиен злобно смотрели на Нингтао, который только что вышел из темной дыры в земле.

Нин Тао случайно сбросил на землю двух черных злобных белых, повернулся и вошел в удобную дверь, которая еще не была закрыта.

Несколько гиен осторожно подошли сюда......

Для некоторых людей жить - грех, но убивать - это против небесной справедливости, и так поступать с ней безопасно для окружающей среды.

Нинг Тао вернулся в Небесную внешнюю клинику, а затем пришел в Небесную кровать, занятый до сих пор, и, наконец, успел опробовать свою волшебную кровать.

Разговаривая с самим собой, Нинг Тао даже не снял обувь и прямо лежал на белой, как нефритовая натуральная кровать.

Бряк!

В тот момент, когда он лежал в постели, его ум способствовал постели, чтобы установить необъяснимую и магическую духовную связь. Сразу после этого, одна руна за другой, вместе со звуком скандирования, возникла в его сознании.

Эти руны - заклинания родильного дома.

Как и в случае с получением Метода Культивирования из Трипода Добра и Зла, те руны, которые проникали в его мозг, становились частью его тела, и у него также было невыразимое чувство знакомства с этой кроватью, он чувствовал, что она является частью его тела, и он мог контролировать ее и свободно пользоваться ею.

Через некоторое время заклинание было получено, но духовная связь между Нин Дао и родильным домом все еще существовала, и под этой магической духовной связью он чувствовал поток тепла, стекавший с постели в талию.

Наиболее примечательным был его правый кулак, опухший в пареную булочку в клинике, где он перед движением играл на железе и испытывал постоянные боли. Хотя опухоль в правой руке всегда спадала при лечении особых духовных сил, но в течение такого короткого периода времени отек и боль в правой руке все время оставались. Но после лежания на этой естественной постели боль быстро уменьшается, и отёк становится намного быстрее.

Эта натуральная кровать не только питает ум и почки, но и обладает собственным целебным действием, что действительно хорошо!

Прилегнув более чем на десять минут, Нинг Тао выполз из постели, как Духовная Сила скандировала: "О Божественность Дома Милости... Соберите!".

Пустота дрожала, около двух метров в длину и полтора метра в ширину кровати для новорожденных сжималась мгновенно, только размером с книгу.

Нин Тао замер на полминуты, прежде чем отойти, протянул руку и поднял кушетку, это было похоже на перо в руке, без всякого чувства веса.

"Этот свет, если немного поупражняться..." Головная дыня Нинг Тао задала странный вопрос: "Будет ли она бегать вокруг?"

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**0555 Испытательный стенд**

0555 Глава Испытательная кровать "Манхэттенский Чайнатаун"? У Цзян Хао было удивленное выражение лица.

Очевидно, что сестры тоже не ожидали, что клиника переедет в США, и это было что-то вроде Чайнатауна на Манхэттене.

Нин Тао сказал: "Еще одно, клиника завершила свое первоначальное накопление, клиника Тяньвай превратилась в медицинский центр Небесного Дао, и в следующем месяце арендная плата становится 25 000 очков добрых и злых денег клиники".

Три женских выражения затонули сразу, и никто не радовался превращению клиники в медицинский центр "Небесный Дао", но, напротив, необъяснимое увеличение арендной платы на несколько тысяч пунктов ухудшило их настроение.

Цинь Чжоу с тревогой сказал: "Когда же это закончится? На случай, если однажды..."

Уайт прервал ее: "Не говори ничего неудачного, нет такой вещи, как тот день".

Цинь Чжоу ударил его по рту: "Да, без "что если", и без "в тот день", ударив меня вороньим ртом".

Тем не менее, атмосфера в комнате стала тяжелой.

Нин Тао не рассказывал им историю о бывшем владельце трех клиник, не то, чтобы он скрывал это от них, но какой смысл рассказывать им? Вместо того, чтобы что-то менять, это их беспокоит.

"Ха". Нин Тао сухо засмеялся, отвлекая внимание трех женщин: "Хорошо, что клиника превратилась в медицинскую школу, зачем вы все уставились друг на друга? Я говорю вам, что клиника завершила первоначальную метаморфозу накопления в медицинском зале, и Небесный Путь наградил меня врожденным заклинательным оружием".

"Что это за заклинание, принеси его и я посмотрю." Бай Цзин был так взволнован, что именно у нее были самые редкие сокровища и артефакты в семье.

Нинг Тао засмеялся: "Угадайте, какое волшебное оружие вы используете? Есть приз за угадывание правильного."

Уайт сказал: "Думаю, это так, все, что ты хочешь?"

Нинг Тао кивнул "Конечно".

Уайт сказал: "Я буду первым, наверное... это кастрюля-вуду, верно?"

Нин Тао улыбнулся, не сказав ни слова, взгляд, не раскрывающий тайну.

Цинь Чжуй на мгновение задумался, казалось, что-то придумал, и с восторгом сказал: "Муж, наверное, это летающий меч, да?".

Нин Тао все еще улыбался, не сказав ни слова, когда смотрел на Цзян Хао.

Цзян Хао тоже на мгновение подумал: "Не могу угадать, что это за за заклинание, но позвольте мне тоже прийти на вечеринку, наверное... это новое заклинание?"

Цзин Цзин засмеялся и сказал: "Хорошая сестра, талисман - это не талисман, ты вышел из игры, муж, скажи мне, кто правильно понял?"

Нинг Тао сказал: "Вы все неправильно догадались".

Белый Цзин беспокоился: "Муж, скажи мне, что это?"

"Кровать". Нинг Тао сказал.

Три женщины замерли сразу.

Кто, черт возьми, кровать волшебства?

Нин Тао открыл маленькую аптечку, вытащил кровать для родов размером с книгу, взял ее в руку и вручил трем женщинам.

Глаза трех женщин собрались на родильном ложе, державшемся в руке Нин Тао, и один за другим их глаза были наполнены удивлением и любопытством, а также растерянностью и некоторыми непонятными факторами, которые даже они сами, возможно, не в состоянии сказать.

После долгого наблюдения Белый Цзин спросил: "Муж, какая у него волшебная сила?".

Нинг Тао не ответил, молча положил грядку на землю, а затем произнес заклинание.

Пустота вздрогнула, и естественная кровать размером с книгу расширилась с грохотом, превратившись в большую кровать длиной два метра и шириной пять метров.

Три женщины были ошарашены.

Нинг Тао кашлял сухим, ''Это эксклюзивное заклинание, которое я получил из медицинского центра Небесного Дао, родильного дома, кто из вас хочет попробовать? Просто лягте и испытайте это."

Три женщины, однако, стояли неподвижно, глядя на кровать. В этом мире действительно есть люди, чьим волшебным оружием является кровать, но этот человек - их муж.

Столкнувшись с таким "эксклюзивным волшебным оружием", даже у Короля Ведьмы-демона не хватило духа прилечь и попробовать его. Однако очевидно, что эта ситуация носит временный характер.

Колокольчики джингл, колокольчики джингл...............

Телефон Нинг Тао внезапно зазвонил.

Нин Тао вытащил свой сотовый и посмотрел на него, контактным лицом на телефоне был Тан Цзисянь, он тайно сказал в своем сердце: "Она позвонила сразу после того, как медицинский центр Тянь Дао переехал в Чайнатаун Манхэттена, она знает? Вряд ли..."

"Муж, кто звонил?" Видя, что Нинг Тао не ответил, спросил Цзян Хао.

"Танг Цзисянь". Нин Тао сказал, а потом поцарапал клавишу ответа: "Это я, как дела, мисс Танг?"

Голос Танга Цзисяня звучал из телефона: "Я у дверей вашей клиники, выйдите и поговорите, у меня есть кое-что важное, что нужно обсудить с вами".

"Что нельзя сказать по телефону?"

"По телефону неудобно, ты узнаешь, когда приедешь один." Сказав это, Танг Цзисянь повесил трубку.

Это совпадение или то, что Тан Цзисянь назвал так же, как медицинский центр "Небесный путь" переехал в Чайнатаун Манхэттена?

"Вы, ребята, попробуйте эту кровать, я выйду и встречусь с ней, она в переулке, где раньше была клиника". Нин Тао сказал, что хочет знать, о каких "важных вещах" Тан Цзисянь хотел с ним поговорить.

Он не сказал, что Тан Цзисянь сказал ему встретиться наедине, но он сказал, чтобы они попробовали постель, а три женщины не последовали за ним, и на самом деле остались дома, чтобы попробовать постель.

"Рожденный быть кроватью для инструментов, я стараюсь быть удобным и неудобным." Как только Бай Цзин сел на край кровати, ее выражение изменилось в тот момент.

"На что это похоже?" Цзян любопытна.

"Сядьте и попробуйте тоже", - сказала мисс Уайт.

Цзян Хао и Цинь Чжуй также сели на край кровати, и вскоре оба изменили свои выражения. В кровати нет матраса, но она чувствует себя теплой и мягкой, совсем не жесткой. Что еще более удивительно, так это то, что под ягодицами течет поток тепла, который питает их тело и душу, и это так приятно.

Госпожа Бай просто легла на кровать и удобно растянулась: "Я никогда не спала в такой удобной кровати, это может помочь нам тренироваться, жаль.........."

"Такое хорошее заклинание, чего ты жалеешь?" Цзян Хао уставил на Бай Цзина пустой взгляд. Взаимоотношения между ними значительно улучшились за время, проведенное вместе, а эмоции, связанные с тем, чтобы быть любимыми, на возвышенном уровне воспитываются.

Белый с улыбкой сказал: "Просто он слишком маленький, иначе мы все могли бы спать на нем как семья".

Лицо Цзян Хао мгновенно покраснело красным, и она плюнула: "Позор тебе".

Переулок остался прежним, без видимых изменений, и даже дом, которым владела клиника Sky Clinic, выглядел неизменным.

Но Тан Цзисянь знал, что все изменилось.

Сзади шли шаги, не было необходимости оглядываться назад, Тан Цзисянь также знала, кто это был, она спросила: "Куда он делся?".

Нин Тао остановился у Тан Цзисяня: "Что случилось с моим поиском?"

Тан Цзисянь слабо нахмурился: "Неужели между нами не так много доверия?".

Нинг Тао засмеялся: "Я должен сказать что-нибудь сломанное"?

"Ты говоришь".

Нинг Тао сказал: "Боюсь, я не вижу тебя насквозь".

Танг Цзисянь сказал: "Я тоже не вижу тебя насквозь, но это не влияет на то, что я доверяю тебе". Если бы я хотел причинить тебе боль, я бы не позвонил женщинам, которые уведомили тебя в прошлый раз, и не попросил бы их выйти и помочь тебе. Я делаю это с тобой, а ты делаешь это со мной?"

Нинг Тао просто улыбнулся: "Рано или поздно ты узнаешь, давай, чего ты от меня хочешь?"

Тан Цзисянь слегка наклонила угол своего рта, немного недовольная, но все же сказала: "У меня есть новости, что Ху Цзи вернулась, ты об этом знаешь?"

"Я знаю". Ответ Нинг Тао был прост.

Тан Цзисянь подошла к двери того, что раньше было клиникой на Небесах, и во время прогулки сказала: "Леди Фокс вернулась, и все, кто участвовал в охоте за ней, находятся в опасности, поэтому мастер Факонг в очередной раз издал приказ о вызове, призывающий всех даосцев избавиться от демонов и защитить путь". Ты также единственный, кто приглашен, и я передам тебе приглашение от Master Fa Air позже".

И все?

Нинг Тао был более или менее удивлен, а также размышлял в глубине души над тем, какое решение принять.

Тан Цзисянь остановился у двери, протянул руку и толкнул на закрытую дверь комнаты. На двери был темный замок, но он не выдержал ее натиска.

ЩЕЛКНИ.

Дверь в комнату открылась.

Танг Цзисянь зашел внутрь.

Нин Тао также интересовался в глубине души тем, как выглядел дом, которым когда-то владела Тяньцзянская внешняя клиника, и он также подошел и вошел в дверь.

За дверью была небольшая комната, в лучшем случае десять или около того квадратных метров, со старой мебелью, кроватями, диванами, столом и стульями, и старым телевизором, который выглядел так, как будто он больше не работает. Будь то мебель, пыльный пол или даже паутина в углах, не было известно, сколько лет прошло с тех пор, как хозяин дома вернулся.

Невозможно вместить клинику такого размера в такое пространство, важно знать, что в фойе клиники есть десятки квадратных метров площади, плюс шесть библиотек, которые уже открыты, то есть сотни квадратных метров площади, как может этот маленький домик находиться перед вами?

"Я так не думаю". Тан Цзисянь нарушил тишину между ними.

Нинг Тао слегка пожал плечами: "Я тоже не могу разобраться".

Тан Цзисянь смотрел прямо на Нин Тао, что взгляд, казалось, пронзил его внутреннюю душу.

Нин Тао также посмотрел на нее со слабой улыбкой на углу рта: "Приглашение, о котором вы сказали, не нужно мне давать, я подумал об этом, я просто врач-культуролог, это моя работа - исцелять больных и спасать людей, так что избавьтесь от Дао из Охраны Демонов или что-то вроде того, у меня тоже нет такой способности".

"Неужели тебе нужно быть таким скромным? Ты даже не способен достать одежду Ву Юэ? Приглашение было вручено мне, а что касается того, пойти тебе или нет, то это твое дело". Тан Цзисянь взяла конверт из ее тела и передала его Нин Тао.

Нин Тао взял конверт, развернул его перед лицом Тан Цзисяня и вытянул приглашение внутрь, чтобы взглянуть на него.

В пригласительном письме примерно написано, что тысячелетний дух лисы вновь появился, чтобы принести в мир катастрофу, и что народ Рассвета будет страдать.

Нин Тао отложил приглашение и подумал о двух людях: Уничтожающем Сердце Мастере-саме и Сострадающем Сердце Маленьком Мастере-саме. Он не мог не беспокоиться за школу Эмэй. В то время Мастер Синь Синь также участвовал в охоте за Лисой, и даже украл фрагмент черепа Чжу Хунъюй, который был любовником Лисы, так что если Лисья Леди вернется, не будет ли она стремиться отомстить Мастеру Синь Синь?

В углу рта Тан Цзисяня появился намек на смех: "Кто приходит на ум?".

Нин Тао собрал свои мысли и спросил: "Кто выбрал адрес для этой вечеринки?".

"Конечно, это мастер Фа Конг, я не квалифицирован, чтобы быть таким мастером." Тан Цзисянь сказал.

"Я получил приглашение, если больше ничего не будет, я вернусь". Нинг Тао подошел к двери.

"Еще одно, мне сообщил Мэн Бо, что во время весеннего фестиваля на Луне будет лунный десант, не хочешь встретиться с Мэн Бо и рубашкой Су?" Глаза Тан Цзисяня были наполнены божественным светом предвкушения.

Вот в чем она на самом деле.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**0556 Глава 5: "Различные способы не работают вместе**

Глава 0556: Путь иной, но не такой. Мастер Факонг явно хочет вновь учредить "Лигу удаления демонов", совершить подвиг по удалению демонов и защите пути как хозяина. Может, его жизнь и закончена, но Нинг Тао не хочет идти на этот умора.

Для него это не так просто, как стоять слева или справа. Нажмите на курок по всему телу, и одно плохое решение может привести к цепочке плохих вещей.

Фокски не был его врагом, по крайней мере, не сейчас. Как только он присоединится к Лиге Демонов Удаления Master Fa Air, это будет как стоять напротив врага Fox Ji, и даже делать товарищей по команде с таким врагом, как У Юэ, тогда как У Юэ не может его выставить?

Но если он не пойдет, то Fox Ji, скорее всего, пойдет в Секту Эмей, чтобы отомстить, и Мастер Ми Синь, и Маленький Мастер Си Синь - действительно хорошие люди, стоящие в перспективе Небесного Пути, но он не может просто сидеть сложа руки и смотреть.

Дверь удобства открылась, и в долине появился Нинг Тао.

Эта долина была скитом Эмейской секты, Нинг Тао однажды пришел и оставил окровавленный замок под горным обрывом, поэтому ему было удобно прийти в Эмейскую секту и захотелось прийти в течение минуты.

Хотя было уже поздно, долина все еще была покрыта белым туманом. В то время как гора покрыта снегом на вершине, здесь теплее, чем снаружи, из-за малой высоты над уровнем моря и окружающих гор.

Грунтовая дорога протянулась вперед, а на полях рядом с дорогой выкапывали самки монахинь, которые выкапывали картофель и сладкий картофель. Кто-то увидел Нинг Тао и побежал к храму посреди долины.

Чёрт!

Звонит колокол, пугая птиц.

Не дожидаясь, когда Нинг Тао подойдет к горным воротам, Мастер Бездумный появился на перекрестке с большой группой монахинь-самок. Сострадание пришло также, стоя в куче людей, осторожно смотрящих в сторону Тонгтийской лозы, ожидая, что этот человек появится. Когда она увидела эту знакомую фигуру, намек на смех не мог не появиться из угла ее рта.

Нинг Тао также увидел Сострадание и улыбнулся ей. Некоторым людям не обязательно часто видеться, и после этого они могут чувствовать себя тепло и уютно. Он и Цзы Синь были такими, и они с Цзы Синь встречались только дважды, но они, казалось, знали друг друга двадцать лет.

"Мастер Нинг, не приходите невредимым". Мыслитель вздохнул.

Нин Тао последовал примеру древних и обнял кулак: "Я отдам дань уважения хозяину".

Некоторые из женщин-нинни в группе позади Госпожи Разума не могли не заткнуть рты и не посмеяться.

Си Эн, которая стояла рядом с Шумей, сверкнула в спину, и эти издевательские монахини последовали за ними с плотно закрытыми ртами, хотя они намеренно притворялись серьезными, но их выражения были несколько комичными.

Си Син на самом деле смеялась, но ничего не могла с собой поделать, и для Си Эн было бесполезно пялиться на нее.

Господин Мастер Огнетушитель Разума сказал: "Интересно, что Мастер Нинг на этот раз натворил?"

Нин Тао сказал: "Интересно, знает ли Старейшина о Фокс Чжи....................................".

Не дожидаясь, пока он закончит свое предложение, Мастер Сущность Души прервал его: "Мастер Нин, пожалуйста, пойдемте с бедной монахиней".

Нинг Тао кивнул головой и последовал за Мастером Истребителем.

Цан сказал: "Давайте все разойдемся, делайте, что хотите".

Группа маленьких монахинь разбросаны, и Ci En привел восемь Меч Формирование Женские монахини, чтобы следовать Heartbreak Master Lady.

Цзы Синь хотел последовать за ним, но боялся упрека Цзы Ень и замер там на некоторое время, не зная, что делать.

Госпожа госпожа оглянулась на Цзы-Шин и сказала: "Цзы-Шин, ты тоже приходи".

"Да, хозяин". Цзюй Синь сразу же проявил улыбку, встал на ноги, затем подошел к Нин Тао, но опять не осмелился смотреть на Нин Тао, и не осмелился с ним разговаривать.

Напротив, Нин Тао взяла на себя инициативу поздороваться с ней: "Мастер Цз Синь, как поживаете?".

Цзин кашлял.

Милосердие закрыло ей рот.

Нин Тао на самом деле очень понравилась эта маленькая монахиня, но не в том смысле, что она смешала мужские и женские чувства или какое-то желание, а в чистом виде. Сострадание дало ему ощущение бриллианта в необработанном, ее разум чист и чист, как будто это чистая пружина. Сколько женщин в этом мире так же чисты, как вода?

"Я дам тебе кое-что попозже". Нин Тао прошептал, и ему было все равно, кашляла Си Эн или нет.

Цзы Синь не осмелилась говорить, но нервно посмотрела на Цзы Ень рядом с ней.

Мастер Мастер Эрксин слабо сказал: "Сострадательное Сердце, почему бы тебе не поблагодарить Мастера Нинга быстро, то, что он хочет послать тебе - это творение".

Сиксин на мгновение замерзла, а затем склонила руки перед Нин Тао: "Спасибо, мастер Нин".

Нин Тао засмеялась и взглянула на мастера Эрсина, ничего не сказав, но тайно сказала в своем сердце: "Как она узнала, что я хочу отправить Цзюй Синь к творению"?

С его нынешней силой и средствами, было бы на самом деле просто послать Сострадательное Сердце творение.

Цзы Ень и другие восемь монахинь-мечниц смотрели на Нин Тао с подозрением в глазах, сцена была слегка неловкой.

Войдя в храм, Нинг Тао после путешествия последовал за Бессердечным Мастером в травяную хижину. Еще до того, как он вошел в дверь, он чувствовал слабый аромат чая, и звук того, как кто-то опускает чайную чашку, а кто-то пьет чай внутри.

"Мастер Нинг, пожалуйста, входите". Господин Наставник сказал, снова обращаясь к сопровождающим ученикам: "Вы все ждите снаружи".

Нин Тао вошел в дверь после мастера Мьен и с первого взгляда увидел мастера Фа Кенга, сидящего перед чайным столиком и потягивающего чай. На том чайном столике была также "Чаша изгнания демонов", волшебное оружие, которое он однажды починил. Его не удивило, что здесь был Мастер Сокол.

Видя, что пришли Мастер Дева и Нинг Тао, Мастер Фа Кенг встал из-за чайного столика, объединил свои ладони и провозгласил буддийский призыв: "Амитабха Будда, Мастер Нинг, будь здоров".

Нинг Тао улыбнулась, "Добрый господин".

Мастер Сокол сказал: "Я знал, что Мастер Нинг придет в Секту Эмей, вы действительно пришли. Мастер Нинг, вы действительно старомодный и праведный человек. Я разослал приглашения всем праведникам встретиться в Золотом куполе на 30-ый день лунного месяца, чтобы обсудить великое событие - избавление от демонов, но я не ожидал, что Мастер Нинг приедет так рано".

Нин Тао сказал: "Мастер неправильно понял, на этот раз я пришел сюда только для того, чтобы напомнить о возвращении Учителя Угасания Разума, госпожи Фокс Цзи, похоже, что мне больше не нужно напоминать ей об этом".

"Амитабха". Гроссмейстер Хозяйка Вечного Сердца объявила призыв Будды: "Достаточно того, что у Мастера Нинга есть это сердце, бедная монахиня благодарна".

Мастер Фа Кенг поднял заварочный чайник и заварил чашку чая: "Мастер Нин, сядьте и выпейте чашку чая, пока я с вами разговариваю".

Нин Тао занял место, сделал глоток чая и легко сказал: "Хозяин, слова убеждения не нужно повторять". Я всего лишь врач-культуролог, моя работа - исцелять больных и спасать людей, я не умею устранять демонов и охранять дао или что-то еще".

Лицо Мастера Сокола показало недовольное выражение: "Мастер Нин, что лисица вызвала кровавый шторм в мире выращивания тогда, вы можете сделать вид, что ничего не случилось? Кроме того, не забывай, что она собирается усовершенствовать Дэна Искателя Предков, она не позволит доктору по выращиванию, как ты, рано или поздно ты будешь мишенью ее всплеска".

Нин Тао сказал: "Перед машиной есть дорога к горе, лодка к мосту будет прямой". Правда, если придет день, я с ней разберусь и исправлю проблему".

"Мастер Нинг, сейчас критическое время, мое поколение культиваторов должно быть единым, разве вы не понимаете, почему вы не можете стоять в одиночестве?" В тоне Мастера Сокола был намек на допрос.

Нин Тао слабо сказал: "Учитель, я только что ясно дал понять, что я всего лишь врач-культуролог, такие драки и убийства - это то, во что я не хочу вмешиваться, так что перестаньте меня убеждать".

Нин Тао открыл маленький ящик с лекарствами и вручил госпоже Ми кусок талисмановской бумаги с нарисованным на нем кровавым замком.

Господин Хозяйка Разума развернулась, но только увидела облако крови и любопытно спросила: "Что это такое?".

Нин Тао сказал: "Это мой кровеносный замок, если Фокс Цзи и ее люди ищут неприятностей в Эмейской секте, и госпожа Мастер не может с этим справиться, просто позвони мне, и я буду рядом с тобой через минуту".

Мастер-любовница Вечное Сердце сложила талисман и убрала бумагу, затем сложила обе ладони вместе: "Амитабха Будда, Мастер Нинг, древний путь теплый, бедная монахиня здесь, чтобы поблагодарить тебя".

Нин Тао засмеялся: "Не за что, учитель. Ты помог мне в тот день на парящей скале горы Удан, так что я не буду просто сидеть и смотреть. Поверьте, если это время придет, обязательно позвоните мне, у меня есть кто-то на стороне, и мы вам поможем".

Госпожа Мастер Разума кивнула.

Такова была цель Нинг Тао приехать в Секту Эмей, и он очень ясно подумал, что либо встать на сторону Лиги по удалению демонов под председательством Мастера Факонга, либо встать на сторону Фокс Цзи - это неправильно. Что было наиболее выгодно для него, так это не стоять ни на одной из сторон и позволить Fox Ji сражаться с У Юэ и Николасом Конти, ему просто нужно было помочь секте Эмей, которая нуждалась в помощи.

"Мастер Нинг, люди вокруг вас, наверное, все демоны, верно?" Тон мастера Факонга был странным.

Нин Тао сказал: "Есть хорошие и плохие люди, и есть хорошие и плохие демоны, действительно есть несколько демонов, которые следуют за мной, но я научил их быть хорошими, и они не причинили вреда людям, но помогли людям, что в этом плохого?

Мастер Сокол хрюкнул слегка, недовольный в своем сердце, но не в состоянии найти слова, чтобы опровергнуть.

Нин Тао не мог не любить Мастера Сокола, но и он тоже не мог его любить. Мастер Дхармы - это действительно человек великой доброты, способный отстаивать справедливость во всём и ставить в центр жизни всех людей мира, но он слишком педантичен в своём мышлении, чтобы быть гибким. Простой пример: по сравнению с Лисой Леди, которая была перевоплощена и возрождена безгрешной, не У Юэ, который должен был быть Злым Лидером, тот, кто должен быть оправдан? Но не было необходимости гадать, Мастер Фа Эйр, должно быть, тоже послал приглашение У Юэ.

Нин Тао встал и сказал: "Госпожа, я пришёл сюда, пора возвращаться, я хотел бы поговорить с Цзю Синь наедине, прежде чем возвращаться, можно?"

Гроссмейстер-наставник объявил о призыве Будды: "Мастер Нинг, пожалуйста, чувствуйте себя как дома".

Нин Тао снова сказал Мастеру Факонгу: "Мастер, пожалуйста, наслаждайтесь едой и прощайтесь".

Мастер Факонг ворчал, и его лицо упало в сторону.

Нинг Тао просто улыбнулся, повернулся и вышел за дверь.

Когда Сиксин увидел, что Нин Тао вышел, она хотела поприветствовать его и поговорить с ним, но она увидела, что Си Эн холодно смотрит в сторону, она была робкой в сердце и убрала ногу, которую только что взяла.

Нин Тао сказала: "Господин Цзинь, я поговорил с вашим господином и хотел бы поговорить с вами наедине, она согласилась, вы хотите поговорить со мной?".

Цзы Синь последовал: "Господин Нин, пожалуйста, пойдемте с бедной монахиней".

Нин Тао кивнул головой, а затем проследил за Цзю Синь. Двое мужчин пересекли коридор и подошли к участку отсека.

Сострадание открыло дверь в комнату и привело внутрь.

Комната была маленькой и необорудованной и могла быть хорошо убрана. Комната была наполнена освежающим ароматом сострадания.

Очевидно, что это комната сострадания.

Нинг Тао протянул руку помощи и закрыл дверь комнаты.

Сиксин напрягся: "Нинг... Мастер Нинг, что ты делаешь?"

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 0557 Хаотические отношения**

Глава 0557 Хаотические отношения Маленькая монахиня привела юношу в свою комнату, и юноша протянул руку помощи и хлопнул дверью. Очень мало людей, которые не думают неправильно о таких вещах. Вероятно, именно поэтому Цзюй Синь нервничала, она боялась, что Нин Тао сделает что-то, что не было разрешено этикетом.

Нинг Тао улыбнулся и сказал: "Не нервничай, я не плохой человек".

Сострадание заикалось: "Я, я знаю, что ты неплохой человек, но... хорошие люди... совершают ошибки"!

Нинг Тао: ".........."

Цзы-Шин отступил назад, но случайно дотронулся до кровати, внезапно потерял равновесие и упал на кровать.

Нинг Тао в панике сказал: "Не двигайся".

Цзы Синь стал еще больше нервничать, услышав это: "Ты... чего ты хочешь?"

Зная, какие у нее были заботы, Нин Тао хотела посмеяться, но не осмелилась, поэтому могла только торжественно сказать: "Твой хозяин уже сказал, что я дам тебе творение".

"Что......... Создание?" Милосердие все еще нервничало.

Нин Тао открыл маленький сундук с лекарствами и вытащил из него выщипывающий талисман, энергично держащий талисман с щепоткой, и два маленьких фарфоровых флакона. Внутри этих двух маленьких фарфоровых флаконов, один из которых содержал бутик с первичным рецептом Дана, а другой - очищающий Дан.

"Что это?" Цзы Синь сел с кровати, к этому времени она уже не так нервничала, любопытно глядя на вещи, которые Нин Тао держал в обеих руках.

Нин Тао сказал: "Эти четыре вещи, которые также выщипывают талисманы, могут удалять примеси и токсины из твоего тела". Это то же самое, что и сильный щиплющий талисман, который может оживить Ваши мышцы и кости, расчистить меридианы и оказать определенное очищающее действие на костный мозг. Эти два флакона содержат эликсир, в одном из которых находится мой рецептурный эликсир, обладающий эффектом продления вашей жизни и повышающий вашу жизненную и физическую силу, а в другом - очищающий эликсир, который также может очистить вас от костного мозга и очистить вашу духовную энергию, приняв с ним ванну. Эликсир, который я вам говорил, чтобы вы его так воспринимали, но эти два талисмана могут быть прооперированы только мной лично, если вы желаете, я сначала дам вам щипковый талисман, а затем энергичный талисман-холдинг".

Услышав, как Нинг Тао закончил, голос Сострадания необъяснимым образом стал намного меньше: "Мастер Нинг........."

"А?" Нинг Тао подошел к ней.

"В Эмейской секте столько сестер и братьев, почему ты..... почему ты так хорошо со мной обращаешься?" Маленькая цикада со слегка зарытой головой, не осмеливаясь посмотреть на Нинг Тао.

Нин Тао был так добр к ней, потому что она ему нравилась, но его любовь была очень чистой, не смешанной с полу- намеком на мужские и женские чувства и желания, но такие слова определённо невозможно было ей сказать, он подумал о том, чтобы наступить на открытие и сказал: "Нам с тобой суждено, Будда сказал, что есть сужденные люди, вот почему я помогаю тебе".

Цзю Синь Пуф фыркнул и прикрыл свой вишневый маленький ротик: "Будда этого не говорил".

"Это то, что сказал Лю Сюн". Нинг Тао пошутил, и мужчина добрался до кровати.

"Кто такой Лу Сюн?" Цзы Синь любопытно сказал: "Тоже культиватор?"

Нин Тао сказал: "Лю Сюнь - очень великий литературный человек... что, если ты ляжешь, я сначала дам тебе обаяние".

Она не ходила в школу, так что она не говорит о Лю Сюне.

Цзы Синь на мгновение засомневалась и, наконец, сняла обувь и легла на кровать, но она положила руки на грудь, не только покрывая важные части, даже воротник, который уже был плотно закрыт, также был прижат до смерти, чтобы защитить от любого непокорного шага Нин Тао.

Нинг Тао был немного неразговорчив, но в конце концов он смог только приклеить выщипанный шарм к ее заснеженной шее.

"Больно?" Цзы Синь сказал несколько нервно.

"Это не больно, и было бы здорово, если бы вы могли просто закрыть глаза и поспать." Нинг Тао сказал.

Это было нормально, что он не сказал этого, а когда сказал, Цзы Синь вместо этого расширил пару уродливых глаз, осторожно уставившись на Нин Тао перед ней.

Нинг Тао тоже не была в хорошем настроении, духовная сила активировала выщипывающий талисман, затем взяла под контроль все тело Сострадания через выщипывающий талисман и удалила примеси и токсины из ее тела.

Нинг Тао не разговаривал с ней, сосредоточившись на контроле над выщипывающим талисманом.

Через несколько минут...

Нин Тао покорно вырвал талисман с снежной шеи Цзы Синь. То, что он надел, было всего лишь талисманом, но то, что он вывел, было большим черным, кислым, грязным запахом, который плеснул на землю, давая людям ощущение яда и густого сока, который был выжат из гноя.

Цзюй Синь взяла себя в руки и посмотрела на лужу грязи, пролившуюся на землю с выщипанным талисманом, в удивлении: "Это... это все из моего тела?"

Нин Тао кивнул: "Эти вещи не только повлияют на ваше здоровье, они также повлияют на ваше культивирование. Но теперь, когда токсины и примеси, которые вы накопили за эти годы, были удалены выщипывающим талисманом, вы будете чувствовать себя более гладко, чем когда-либо прежде, когда вы снова зайдете на to俢, и это будет половина усилий".

"Спасибо". Сострадательный голос был легким, как ропот комара.

Нинг Тао засмеялся: "Ложись, я сейчас дам тебе очарование, которое ты будешь крепко держать в руках".

Имея опыт использования выщипанной руны, Цзюй Синь послушно прилегла на землю, и на этот раз ее реакция была гораздо более естественной.

Нин Тао наклеил на маленький живот Си Синь энергично удерживаемый щиплющий талисман, пел заклинание, и духовная энергия активизировалась.

Она пыталась встать, но ноги не сдвинулись.

После активации талисмана его мощность может быть использована для управления мышцами и костями всего тела, а также для очищения костного мозга и сутры. По этой же причине три женщины в семье использовали энергично удерживаемый талисман, Нинг Тао, напротив, не выдержал бы этого.

"Это, ты приляг ненадолго, а я подожду тебя снаружи." Чтобы избежать подозрений, Нинг Тао покинула комнату Сострадания.

Если бы он остался в комнате Цзы Синь с плотно закрытыми дверьми и окнами, было бы странно, если бы хозяин, который прошел мимо, не думал в этом направлении.

Конечно, через минуту после того, как Нин Тао только что вышел из комнаты Си Син, пришла Си Эн. И к этому времени крики Цзю-Ын все еще периодически выходили из ее комнаты.

"Что делает Милосердие?" С видом гнева на его лице, Си Эн собиралась вытолкнуть дверь.

Нин Тао протянул руку помощи и заблокировал ее: "Мастер Цань, я использовал сильный шарм, чтобы помочь Мастеру Цань успокоить ее мышцы и кости и очистить ее костный мозг, вам лучше не входить и не беспокоить ее".

Си Эн смотрела на Нин Тао с полуподделом.

Нин Тао открыл маленькую аптечку, вытащил общую наклейку с рецептом, а затем написал записку и вручил ее руке Си Ен: "Старший мастер Си Ен, у меня есть дела, которые нужно сделать, так что я попрощаюсь". Пожалуйста, передайте эту памятку Мастеру Цаню, есть два способа применения эликсира на этом."

Оставив эти слова, Нинг Тао сделал шаг и ушел.

Некоторые чувства должны быть чистыми, как вода.

Си Эн посмотрела на спину Нин Тао и долго не двигалась.

Сотни лет спустя, каждый раз, когда Мастер Сиксин из Эмейской секты рассказывал своим ученикам об этом прошлом событии, на ее щеках все еще появлялся румянец..........

Вечером семья из четырех человек прибыла на вход в комплекс.

Рубашка Су, которая долго ждала у двери, подошла с теплой, ласковой улыбкой на лице: "Брат Нин, в последний раз я попрощался с тобой, с тем из нашей семьи, который весь день шептал мне на ухо, так что я рад, что ты пришёл".

Нин Тао улыбнулся и сказал: "Я немного занят со многими пациентами, приехал, как только освободился, не побеспокоил брата Менга и его невестку, верно?".

"Видишь, о чем ты говоришь?" Взгляд Су-рубашки упал на трех женщин рядом с Нин Тао и осторожно сказал: "Брат Нин, это трое?"

Она действительно видела Цзян Хао, Бай Цзин и Цин, преследуя их давным-давно, а также была очень удивлена и любопытна в своем сердце, удивлена, как есть такие красивые женщины в этом мире, любопытно об их отношениях с Нин Тао.

Нин Тао Ся улыбнулась: "Золовка, позвольте представить вам, это Цзян Хао, моя жена."

Цзян Хао пожал руку Су и упал, чтобы сказать: "Привет, невестка".

Су Рубашка засмеялась: "Сестра и брат Нинг действительно идеально подходят друг другу, кроме тебя, я больше не могу думать ни о ком, кто подходит брату Нингу".

Лоб Цзин сразу бороздил.

Нин Тао осмелилась сказать, прежде чем выйти из себя: "Невестка, это сестры моей жены, одну зовут Бай Цзин, а другую - Цин Чжуй".

Опять улыбка на лице Су-рубашки: "Вы, три сестры, такие красивые, интересно, какой мужчина будет счастлив жениться на вас".

Бай Цзин указал на Нин Тао и сказал: "У него получилось".

Рубашки Су застыли на месте, и подсознательно посмотрели на Цзян Хао, тоже да, как могла тетя сказать такую откровенную вещь, и все еще перед своей сестрой и шурином.

Нин Тао неловко сказал: "Пойдем внутрь, не заставляй брата Мэна ждать слишком долго".

Цинь Чжуй инстинктивно схватил Нин Тао за руку, и его выражение естественным образом кричало: "Привет, невестка, я Цинь Чжуй".

Нин Тао сухо кашлянул: "Эти две сестры очень близки ко мне и часто шутят обо мне".

Рубашка Су снова посмотрела на Цзян Хао.

Цзян Хао слегка пожал плечами и ничего не сказал. Игра настолько несовершенна, что вина не в ней, не в кораблекрушении или кораблекрушении.

В "Су рубашке" и доме Мэн Бо Нин Тао снова представил Цзян Хао, Бай Цзина и Цинь Чжуй Мэн Бо. В этот раз Бай Цзин и Цинь Чжуй не показали никаких проблем, но рубашка Су затащила Мэн Бо на кухню и пробормотала какое-то время. Когда он вышел, Мэн Бо также посмотрел на Нин Тао с гораздо более невыразительными цветами.

Нин Тао сожалеет, что привел в дом Бай Цзина и Цин, но они обе жены, и это не в его стиле, чтобы привести одну без двух, так что смущение просто молчит.

Атмосфера за ужином была сердечной.

Когда вино было почти пьяным, Нин Тао перешел к делу: "Брат Мэн, я слышал, что у нашей страны есть еще один план посадки на Луну, это правда?".

Мамбо сказал: "Да, через месяц, на шестой день первого месяца, я снова буду на Луне, а через два дня я буду отчитываться с базы".

Нинг Тао удивился: "Так волнуешься?"

Мумбо сказал: "В последний раз, когда я привозил пробу минералов, которая должна была прийти, у меня уже были предварительные результаты, и это было воспринято очень серьезно сверху, вот почему была такая спешка".

Из секретного кода он не сказал, что это за минерал, но Нинг Тао знал, что это облачная руда.

Нин Тао тоже не стал сообщать новости, просто сказал: "Я желаю Большому Брату Мэну успехов, и, кстати, помогите мне понять желание моего сердца".

Мэн Бо улыбнулся и сказал: "Брат Нин, не волнуйся, я приму твое дело близко к сердцу, я определенно помог тебе с этим желанием".

Нин Тао показал зубы и улыбнулся, когда заканчивал бокал: "Я выпью за Большого Брата Мэна".

Тогда вдруг зазвонил телефон Бай Цзин, она вынула телефон и посмотрела на номер, затем встала и пошла в сторону, чтобы ответить. Затем она подошла и подошла к уху Нин Тао и что-то сказала.

Под столом Су-рубашка ударила коленом бедро Мэн Бо, намекая на что-то.

Мамбо притворилась, что ничего не случилось.

Нин Тао сказал: "Брат Мэн, невестка, я немного спешу".

Мэн Бо врасплох сказал: "Куда торопиться?"

Нинг Тао сказал: "Это дело пациента, я должен позаботиться об этом и собраться как-нибудь в другой раз".

Цзян Хао, Бай Цзин и Цин Чжуй последовали за Нин Тао.

Футболки Мэн Бо и Су послали Нин Тао и трех женщин за дверь, а затем наблюдали за семьей из четырех человек, идущих пешком. Только когда он не увидел свою спину, Су-рубашка вышла с: "Дорогая, как ты думаешь, что девушка по имени Бай Цзин и Цинь Чоу связаны с братьями Нин?"

"Наверное... "Мэн Бо внезапно уставился на Су-рубашку: "Тебе не все равно, какие у них отношения, это их личное дело, им даже плевать на добрую сестру Цзян, какая тебе разница?"

Рубашка Су с глазурью на Мэн Бо: "Йо-хо, растущий темперамент, ты сегодня вечером помоешь посуду!"

У Мен Бо подергались губы: "Мужественный мужик, умойся!"

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 0558: Враг в любви**

Глава 0558: Враг любви.

"Здравствуйте, мистер Уайт".

"Здравствуйте, шеф Цин........."

В большой офисной площади были звуки приветствия, и Бай Цзин и Цин Чжуй провели Нин Тао через большую офисную площадь и в кабинет президента.

Хотя Нинг Тао был истинным владельцем этой компании, никто его не узнал. Тем не менее, он также не заботился об этих ложных именах, и он не заботился об уважении того, кто, до тех пор, пока он может помочь нуждающимся, его сторона также может заработать некоторые хорошие мысли и заслуги, и он будет удовлетворен.

Когда дверь в кабинет президента захлопнулась, в большой офисной комнате шелестел разговор.

"Кто следил за нами, Шеф Уайт и Шеф Грин?"

"Я не знаю, никогда не видел этого раньше, есть кто-нибудь?"

"Это не может быть телохранителем, которого наняли мы, вождь Бай и вождь Цин, мы, вождь Бай и вождь Цин, настолько красивы, что нанять телохранителя для защиты очень необходимо".

"Этот человек не выглядит сильным и не имеет на себе половину убийственной ауры телохранителя, если бы он мог быть телохранителем, разве я не был бы убийцей?"

"Ребята, вы думаете, этот человек может быть нашим парнем - Шефом Уайтом или Шефом Кингом?"

"Ты издеваешься, просто парень, который носит разбитый деревянный ящик, достоин нашего Вождя Бая и Вождя Цинга?"

"В этом офисном здании, не говоря уже о нас Шеф Цин, есть несколько человек, которых я знаю, которые преследуют нас Шеф Бай, новый генеральный директор брата Бай является одним из них, годовая зарплата начинается с десяти миллионов, тск!

"Да ладно, откуда ты знаешь?"

"Я же говорил вам, ребята, не вынимать его и не говорить глупости........"

В древние времена, когда были люди, были дзянху, сейчас, когда есть люди, есть сплетни.

К счастью, Нинг Тао не слышал сплетен, иначе он бы не знал, как это неловко.

В офисе Цинь Чжоу заварил чашку чая для Нин Тао: "Муж, пожалуйста, выпейте чаю".

Нинг Тао улыбнулся и сказал: "Это старая супружеская пара, почему такая вежливая?"

Цинь Чжуй посмеялся: "Старые муж и жена тоже должны уважать тебя".

Уайт сказал: "Упс, ребята, вы можете вернуться и снова флиртовать, я оставляю всех на сверхурочные, я должен покончить с этим сегодня вечером".

Нин Тао сказал: "Когда приедет пациент по имени Кан Чжун Цзюнзи?"

Бай Цзин сказал: "Ян Шэн взял Манзули и других, чтобы забрать людей, они, вероятно, скоро придут".

Нин Тао сказал: "Цзин, покажи мне информацию о Кан Чжунци".

Девушка достала из ящика стола пакет с файлами и передала его Нин Тао, но, не дожидаясь, пока он вытащит информацию из пакета с файлами, она села ему на колени с ягодицами и рукой с корнем лотоса на шее: "Муж, твой небесный дар натуральной кровати просто потрясающий, мы добавили такой драгоценный предмет мебели дома, когда дела здесь идут, как насчет того, чтобы пойти домой и попробовать новую мебель?

Нинг Тао сказал несколько затаив дыхание: "Какая мебель, это волшебное оружие".

Белый Цзин надул и засмеялся: "Разве это не кровать, даже если это волшебная кровать, она для сна, тебе не кажется?"

Цинь Чжуй уставился на Цзин Цзина: "Я сказала, что флиртую с мужем, что ты сейчас делаешь".

Белый Цзин с улыбкой сказал: "Ревнуешь?"

Цинь Чжуй просто смотрел на нее.

Тук-тук.

Стук был за дверью.

Бай Цзин в панике встал с круга Нин Тао, затем протянул руку и выпрямил юбку. Дома она король демонов ведьм, но в компании, она пытается построить громкий образ женщины-президента, и когда ее подчиненные видят ее сидящей на коленях у мужчины, она рухнет образ, который она упорно трудилась, чтобы построить.

"Входите". Через несколько секунд мисс Уайт была в том состоянии, в котором должна была быть.

Дверь в кабинет открылась, и в дверном проеме появился клерк: "Шеф Бай, мистер Лэнг с верхнего этажа хотел бы вас видеть".

Лоб Бай Цзина сразу же бороздил: "Что он здесь делает?"

Клерк сказал: "Я не знаю, он снаружи, вы хотите видеть мистера Уайта?"

Нинг Тао не знал, что за человек мистер Что такое Лэнг, и ему было все равно. Точно так же, как Бай Цзин разговаривал с клерком, он открыл пакет с файлами и вытащил из него информацию Кан Чжун Цзюн.

В этот момент Уайт сказал: "Иди и скажи ему, что я недоступен, и если у него есть что-то, что может попросить его прийти ко мне завтра".

Клерк сказал: "Хорошо, я пойду..."

Но как раз в это время к двери со стороны подошел мужчина в белом костюме, кто бы ни был в этом офисе, сделал шаг и вошел.

Нин Тао использовал послесвечение из угла глаз, чтобы посмотреть на человека, который только что вошел в дверь. Этот человек в начале тридцати лет, с угловатым лицом, сильным телом и хорошим темпераментом, можно увидеть с первого взгляда, что он является видом успешного человека с высоким доходом и большим акцентом на качество жизни. Однако, бегло взглянув, он переключил свой взгляд обратно на профиль Кан Чжун Цзюй, не заботясь о том, кто другая сторона, и не желая с ними познакомиться. В конце концов, это было большое офисное здание с большим количеством компаний, и это было нормально для госпожи Бай знать кого-либо.

"Шеф Лэнг, вы......." клерк выглядел смущённым, хотел сказать это, но осмелился не сказать.

Уайт сказал: "Спускайся и делай свою работу".

Клерк, желая выбраться, повернулся в ответ и ушел.

"Мисс Уайт, вы не возражаете, если я приду без приглашения?" Человек, которого звали мистер Лэнг, улыбнулся и сказал нежным голосом, хотя его поведение было несколько неуместным, создалось впечатление, что он не может злиться.

В это время Цинь Чжоу подошёл к уху Нин Тао и прошептал: "Муж, этого человека зовут Лан Яньхао, он часто руководит нашей компанией, чтобы связать своих людей, он очень раздражает".

Нин Тао, казалось, что-то понял и снова посмотрел на Лан Яньхао.

У женщин есть женская интуиция, у мужчин - мужская.

Ланг Яньхао также посмотрел на Нин Тао, который сидел на диване, но это все из-за интимного жеста Цинь Чжоу. Для Нинг Тао, как человека, он на самом деле так не думал. Человек, который был просто одет, сидя на диване с изношенной деревянной коробкой, перекинутой через плечо, не мог смотреть вверх, даже если бы захотел.

"Здравствуйте, мисс Цин". Ланг Яньхао и Цин гнались друг за другом.

Цинь Чжуй просто посмотрел на него, даже не поздоровавшись.

Ланг Яньхао слегка пожал плечами, казалось бы, не заботясь о безразличной реакции Цинь Чжуя и о том, что он привык к этому.

Уайт сказал: "Мистер Лэнг, чем я могу вам помочь?"

Ланг Янхао улыбнулся: "Я прошел мимо вашей компании после работы и увидел, что все ваши сотрудники работают сверхурочно, так что я подумал, что вы, вероятно, тоже работаете в компании, так что я приехал повидаться с вами. Ты, наверное, еще не ел, не стесняйся говорить, что хочешь, мне все равно сейчас нечего делать, я пойду и куплю это для тебя".

Нин Тао положил информацию в руку и сказал: "Как насчет того, чтобы заказать раков, с каким-нибудь отваром из морепродуктов или что-нибудь в этом роде, толстым и легким, чтобы соответствовать".

Глаза девушки мерцали, как она посмотрела на Нин Тао и, казалось, наблюдал за его выражением и интересно, что он имел в виду под этим.

"Могу я спросить, кто это?" Ланг Яньхао даже не поздоровался с Нин Тао, когда они с Цинь Чжоу только что поздоровались, и только в это время он заинтересовался тем, кто такой Нин Тао.

Уайт сказал: "Это я.....".

Нин Тао прервал слова Бай Цзина: "Я двоюродный брат мастера Бай, моя фамилия Нин".

Бай Цзин замер на мгновение, и она немного нервничала. Точно. Что это за лекарство в твоей тыкве?

В глазах Лан Янь Хао вспыхнул блеск недовольного божественного света, но он не показал, все же вежливо сказал: "Старый брат Нин, ты ведь здесь, в Бэй Ду?".

Нин Тао улыбнулся: "Да, поэтому я приехал в Бейду в поисках развития".

Ланг Яньхао сказал: "Компания вашей кузины - это благотворительная компания, если вы амбициозны и у вас есть более высокие ожидания на будущее, я дам вам совет - не присоединяйтесь к компании вашей сестры, потому что компания вашей сестры занимается благотворительностью". Если тебе интересно, можешь прийти в мою компанию".

Нин Тао осторожно спросил: "Чем занимается ваша компания?"

Наша компания - это бизнес на вынос, не стоит недооценивать этот бизнес", - сказал Ланг Яньхао, - "В настоящее время APP нашей компании насчитывает 80 миллионов активных пользователей по всей стране, и наши партнеры также находятся по всей стране". Позвольте мне так выразиться, каждый день мы зарабатываем даже пятьдесят центов на оплате услуг одного пользователя, это сорок миллионов, это двенадцать миллиардов в месяц".

Нин Тао улыбнулся: "Я мало что знаю о бизнесе, но думаю, что ваша компания просто потрясающая". Но что я могу сделать, если вступлю в вашу компанию?"

Ланг Яньхао слабо улыбнулся: "Молодым людям нужно испытать, вы двоюродная сестра мисс Бай, но мне также нужно проверить ваши способности, вы должны начать с родов".

Когда Цинь Чжуй услышала это, ее брови упали, но как только у нее начался приступ, Нин Тао кашлянул, и она последовала за ним и снова закрыла рот.

Белая Цзин еще больше нервничала, а из ее бледного лба даже проросла прекрасная бусинка пота. Ее беспокоило то, что лорд-муж не подозревал ее в плохом поведении, не так ли?

Нинг Тао, с другой стороны, сказал в квадратной книге: "Я подумаю об этом".

В это время к двери кабинета вошел другой человек, красивый мужчина, но он говорил дребезжащим голосом, вошел, не сказав ни слова, затем обнял кулак и с почтением сказал: "Господин мой, две матери, народ привезли, устроили в салоне".

Это был Ян Шенг, вождь деревни демонов, который мог откусить сталь.

Ланг Яньхао замер на месте, его глаза упали на лицо Нин Тао, но его глаза уже не были такими, как сейчас. Хотя Ян Шэн не был знаком с ним, он также знал, что был начальником отдела безопасности Благотворительной компании Шэньчжоу.

На самом деле, China Charity всегда была горячей темой в этом элитном офисном здании. Не только две женщины-руководители China Charity красивы как феи, но даже руководители нескольких отделов красивее друг друга, все они выглядят как мужчины-модели. Даже помощница президента, мисс Софт, это так же прекрасно, как небо, я не знаю, сколько людей имеют душу, о которой можно только мечтать.

Но к удивлению и замешательству Лан Яньхао, в этом офисе было только двое мужчин, он и Нин Тао. Кроме того, Ян Шенг звонил Бай Цзин и Цин Чин Чин Мать Мать!

Один лорд, две матери!

Нинг Тао помахал рукой: "Спускайся, я зайду попозже".

"Да, милорд". Янг Шенг отступила.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**ГЛАВА 0559 Великий Благочестивейший Санкционированный**

Глава 0559 Санкционированное большое добро Атмосфера в офисе была неловкой.

Ланг Яньхао дважды засмеялся: "Господь и Мать, что это значит?". Мисс Уайт, вы что-то репетируете, да? Как шоу о помощи при бедствиях?"

Нин Тао встал с дивана, но, не дожидаясь, пока он скажет хоть слово, Бай Цзин поспешно переехал и снял с плеча маленький сундук с лекарствами, заискивающе сказав: "Муж, позволь мне помочь тебе с сундуком с лекарствами".

Нин Тао знала, почему она так нервничала, и нашла это забавным: "Ты никогда не помогаешь мне с аптечкой, что сегодня не так?"

Бай Цзин сопровождал улыбающееся лицо: "Я не......"

Ланг Яньхао перефразировал: "Что это за шоу, я бы тоже хотел пригласить в него звезду".

Я сказала: "Не устраивай беспорядок, если мой муж неправильно поймет и мы поссоримся, я тебя не пощажу".

Ланг Яньхао замер на месте.

У него был проблеск надежды только что, желая думать, что это была репетиция какого-то шоу помощи при бедствии, но когда Цзин позвонил г-ну Нин Тао перед ним и сказал что-то вроде этого, как у него могла быть какая-то надежда?

Белая Цзин внезапно сложила губы и поцеловала Нин Тао в щеку, затем посмотрела на Лан Яньхао и сказала: "Теперь ты понимаешь? Я уже человек славы, он не какой-то мой кузен, он мой человек, оставь меня в покое в будущем".

Это втирает соль в рану!

Губы Лан Яньхао дрожали, хотели что-то сказать, но не сказали.

Нинг Тао был немного смущен: "Вы двое идите и подождите меня за дверью, пока я поговорю с этим мистером Лэнгом."

Бай Цзин ответил и вытащил за дверь маленький сундук Нин Тао с лекарствами.

Цинь Чжуй сказал: "Муж, эти материалы должны быть доставлены туда"?

Еще один взрыв.

В этот момент голова Ланга Яньхао, казалось, сильно ударилась деревянным молотком, который попал в колокол в храме, и небо кружилось, а глаза его были наполнены золотыми звездами. Девушка, которую она любит, замужем, и этого достаточно, чтобы разбить ему сердце, но Белый посыпал соль в раны, и он до сих пор спокойно думает о том, как сместить фокус, чтобы преследовать Цинь-Чжуя, но он не понимает, что Цинь-Чжуй - это тоже женщина этого ребенка!

У Бога нет глаз!

Хорошая капуста - это все свиньи!

Как этот парень мог позволить Бай Цзину и Цин Чжуй выйти за него замуж одновременно?

Ненадолго раздраженный Ланг Яньхао даже захотел позвонить в полицию, он собирался сообщить об этом парне по поводу двоеженства!

"Не утруждай себя всей этой информацией, я все видел." Нинг Тао сказал.

Цинь Чжоу сказал: "Тогда я буду ждать тебя за дверью с сестрой".

Она также ушла, даже не глядя на Лан Яньхао от начала до конца.

Нинг Тао сухо кашлянул: "Простите, мистер Лэнг, что шучу с вами, эти двое инсайдеров были немного непослушными, я был небрежен в своей дисциплине".

У Лан Яньхао губы дёрнулись, и только потом вышли слова: "Ты... они... все твои жены?"

Нинг Тао улыбнулся и кивнул.

Рука Ланга Яньхао не могла устоять перед тем, как потянуться за карманом брюк, стремление вызвать полицию, чтобы сообщить о двоеженстве только что стало сильнее.

Нин Тао слабо сказала: "Так что не думай ерунды, они тебе не подходят". Некоторое время назад парень приставал к Цзину, а потом сломал ему ногу, не зная, что случилось".

Ланг Яньхао слегка замерз, и его рука, которая хотела вытащить его сотовый, сжималась.

Нин Тао подошел к двери, и когда он проходил мимо Лан Янь Хао, его рука хлопала в плечо Лан Янь Хао: "Господин Ланг, я не собираюсь сопровождать вас, если на моей стороне еще что-то есть, вы хотите выйти сами, или мне позволить кому-то проводить вас?"

С этой легкомысленной пощечиной Ланг Яньхао чувствовал себя так, как будто он весит несколько сотен фунтов на своем теле, все его тело не может двигаться, а его ци и кровь вспыхивают в его сердце, невыносимо. Он вдруг понял, что человек, который может получить Бай Цзин и Цин Чжуй женаты в то же время, может ли он быть обычным человеком?

Нин Тао снял руку с плеча Лан Ян Хао и снова сказал: "Иди".

Ланг Яньхао не посмел больше оставаться и подошел к двери офиса.

В это время Цзян Хао вошёл в дверь офиса с большим пакетом вещей в руке: "Хабби, я купил немного еды назад, ты хочешь съесть картошку-фри с куриной ножкой или кожуру яйца и нежирную мясную кашу?".

Ноги Лан Яньхао снова окоченели, он не мог не смотреть на Цзян Хао больше, этот Нима снова высшая красавица, и даже назвал этого малыша мужем в лицо!

Неужели небесный глаз - это фальшивый глаз, сделанный из стеклянных шариков?

Нинг Тао сказал: "Я не голоден, вы, ребята, ешьте".

Цзян Хао сказал: "Почему ты не голоден, мы мало ели в доме Мен Бо раньше, ты ешь больше или меньше, или я покормлю тебя куриной ножкой?"

Это много собачьего корма!

Ланг Ян Хао не хотел задерживаться ни на секунду, взглянул на Нинг Тао, повернулся и ушел налево.

Боюсь, что он никогда не забудет лицо Нин Тао и это место, благотворительную компанию Шэньчжоу, до конца своей жизни.

Семья из четырех человек прибыла в гостиницу.

На диване в конференц-зале сидел мужчина в возрасте около тридцати лет, с нежным взглядом и темпераментом. Когда в дверь вошла семья Нин Тао из четырёх человек, он забрался встать с дивана, но был немного не в себе и никого не поприветствовал.

Этот человек - главный герой проекта "Хороший человек", Кан Чжун Цзюнь.

Нин Тао прочитал свой профиль, руководил фармацевтической компанией, женился на ближневосточной жене и имел прекрасную дочь смешанной расы. Имея деньги и успешную карьеру, он должен быть счастлив в жизни, но медицинское обследование полгода назад обнаружило опухоль мозга в его голове, и опухоль смешалась с нервами и кровеносными сосудами, и в его случае ни одна больница в мире не осмелилась оперировать его. Пока три ведущие больницы приговорили его к "смерти", сказав, что ему осталось максимум месяц.

Его информация показывает, что как только опухоль головного мозга давит на очень важный кровеносный сосуд, она образует эмболию, а также умирает от инфаркта головного мозга и недостатка кислорода в мозге. Он все еще выглядит здоровым человеком, но у него в голове бомба с таймером. Пациент с бомбой.

Бай Цзин сказал: "Господин Кан, позвольте представить вам, это божественный доктор Нин Тао Нин, который вылечил Мен Бо, он может вылечить вас".

Нин Тао протянул руку Кан Чжунци: "Здравствуйте, господин Кан, не волнуйтесь, я вас вылечу".

Кан Чжунци пожал руку Нин Тао и засомневался перед тем, как сказать: "Мне очень жаль, я... я решил... я не буду лечить".

По этой причине Нин Тао и её семья из четырёх человек являются гостями в доме Мэн Бо, и когда Бай Цзин получил телефонный звонок, семья поспешила обратно.

Пациент должен отказаться от программы "Хорошие люди", которая была запущена, деньги, вложенные в нее вперед - ничто, и Нин Тао это не волнует, но время - это то, что он не может позволить себе потерять. В этом месяце аренда медицинского центра "Небесный Дао" составляла 25 000 баллов денег на диагностику добра и зла, он должен был заработать не менее 12 500 баллов за хорошие и плохие заслуги, в среднем ему нужно было почти 400 баллов за хорошие и плохие заслуги каждый день, время было для него жизнью, как он мог позволить себе проиграть!

Бай Цзин нахмурился: "Господин Кан, мы подписали контракт, потратили много денег и человеческих ресурсов, чтобы вылечить вас, как вы можете говорить "без лечения" или "без лечения"?".

С виноватым выражением лица Кан Цзюнзи сказал: "Я знаю, что это неправильно для меня, но я ничего не могу сделать, я постараюсь сделать все возможное, чтобы компенсировать тебе твои потери".

Уайт сказал: "Нам не нужны деньги, пока ты выполняешь наш план".

"Я..." Кан Цзюнзи издал вздох, этот вздох, казалось, истощал все силы, он стучал и садился на диван, в его глазах образовался водяной туман необъяснимым образом, угрожая расплакаться в любой момент.

Девушка собиралась что-то сказать, но когда увидела грустный и отчаянный взгляд Канга, она не выдержала и проглотила то, что должна была сказать.

Нин Тао также не торопился выяснять и понимать ситуацию, и он спокойно пробудил глаза к их телескопическому состоянию. В его глазах предыдущее погодное поле Кан Цзюнцзы было чрезвычайно слабым, тем более, что часть, соответствующая концу мозга, была мрачной в жизнеспособности. Однако он был также удивлен этим взглядом, потому что на этом предвестнике Кан Цзюнзи уже было много хороших ци, и даже если он не выполнил план хорошего человека, у него все равно было много хороших идей!

Чистый и дикий Великий Добрый Человек страдает от такой неизлечимой болезни, это призыв Неба стать Бодхисаттвой?

Взглянув на диагноз, Нин Тао сказал: "Вы все идите и ждите меня, я поговорю с господином Кангом".

Три женщины вышли из салона.

Нин Тао сел напротив Кан Цзюнзи и открыл рот: "Господин Кан, я думаю, что вы, должно быть, столкнулись с какими-то трудностями, иначе вы бы не отказались от этой единственной надежды". Ты говоришь, и я думаю, что смогу помочь тебе решить проблему".

Только тогда Кан Чжунци посмотрел на Нин Тао тихими глазами и сказал: "Доктор Нин, я знаю, что вы все добрые, но... проблемы, в которых я нахожусь... вы, ребята, совсем не можете мне помочь".

Нин Тао мягко улыбнулся: "Господин Кан, мы с вами не знакомы, это наша первая встреча. Честно говоря, я не только хорош в медицине, но и в других вещах. Ты боишься говорить, если осмелишься столкнуться со смертью? Не возражаете, могу я вам помочь или нет, просто сначала скажите мне, а потом я скажу, могу ли я вам помочь".

Кан на мгновение замолчал, прежде чем открыть рот: "Моя жена Заина, она сирийка, и ее родной город находится в Дамаске. Знаешь, там было семь лет войны, и она бы уже почти закончилась, но..."

Нинг Тао не торопил его, просто спокойно слушал.

Кан издал вздох, и его голос немного задохнулся: "Моя жена Заина думала, что она в безопасности и забрала мою дочь обратно в страну, чтобы навестить мать, я остался здесь с вами из-за бизнеса моей компании и программы лечения, но я не ожидал... Мои жена и дочь были задержаны ЦРУ, как только они приехали в Турцию... Моя компания также была внесена в санкционный список США, и я лично стал объектом санкций...".

Нин Тао сказал непонятно: "Как люди ЦРУ заполучили вашу жену и дочь, и как вы попали под санкции?".

Кан уже не мог сдерживать свои эмоции, и на его глаза приходили слезы: "Я открыл фармацевтическую фабрику по производству некоторых основных лекарств, потому что Заина - сирийка, а ее родственники и соотечественники страдают от войны, как я, муж, могу ей не помочь? Поэтому на протяжении многих лет я жертвовал деньги по разным каналам и даже посылал лекарства в сирийскую страну... Я помогал простым людям, но не ожидал, что они скажут, что я финансировал террористов и не только санкционировал свою компанию и себя, но и арестовал свою жену и дочь... Я уезжаю в Турцию и собираюсь спасти свою жену и дочь, так что я не могу остаться на лечение... Я благодарю вас за все, что вы сделали для меня, но вы не можете мне помочь вообще".

Вот почему он не получает лечение, чтобы прекратить программу Доброго Самаритянина.

Нин Тао встал с улыбкой на лице: "Трудности, с которыми ты сталкиваешься, - это то, с чем я могу тебе помочь, я отвезу тебя в Турцию".

Кан Чжунци 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 0560: Вы пришли из ада без двери.**

0560 Глава Hell No Door You Come Your Own Kang Junzi замер на полминуты до того, как вышла фраза: "Доктор Нин, я благодарен за помощь, которую вы мне оказали, но... давайте не будем шутить на эту тему, мне нужно идти, у меня мало времени, я забронировал билет в Стамбул завтра утром".

Нин Тао сказал: "Вы берете самолет в Стамбул, вы даже не можете выйти из аэропорта, ЦРУ люди поймают вас в аэропорту". В вашем текущем физическом состоянии, у вас может быть инфаркт мозга в любое время. Если тебя ударят, ты просто не можешь себе этого позволить, возможно, что один удар может убить тебя, и в это время ты сначала пошёл к Яню, даже не увидев свою жену и дочь, ты этого хочешь?"

"Меня... Меня это не волнует!" Эмоции Кан Чжунци немного вышли из-под контроля.

Нин Тао продолжил: "Господин Кан, вам нужна моя помощь, и только я могу вам помочь".

"С чем ты должен мне помочь? Как ты можешь мне помочь?" Кан Чжунци смотрел на Нин Тао тихими глазами, он явно не верил, что Нин Тао сможет ему помочь.

И да, как могут помочь в таких неприятностях ЦРУ, жестокая рука Империи, и врач с другой стороны?

Нин Тао открыл маленький сундук с лекарствами, вытащил обычную палочку с нарисованным на ней кровяным замком и сказал: "Господин Кан, если я привезу вас в США через минуту, а потом привезу обратно, вы мне поверите?".

"Доктор Нинг, у меня нет времени на ваши глупости, мне правда нужно идти." Кан Цзюнзи встал с дивана и все равно направился к двери.

Нин Тао взял ключ от больницы и вставил его в кровяной замок, и с легким поворотом, черная как чернила дыра открылась и заблокировала тело Кан Чжун Цзюньцзы.

Кан Чжунци был ошарашен и не мог поверить своим глазам.

Нин Тао перестал объяснять, взял Кан Чжунци за руку и вошел в удобную дверь.

Когда Нин Тао затащил Кан Цзюцзы в медицинский павильон Небесного Дао, лицо человека на Добром и Злом Триподе внезапно показало улыбку.

"Вот......" Кан Чжун Цзюнь снова был ошеломлен.

Нинг Тао сказал: "Это моя медицинская школа, и сейчас мы находимся в Чайнатауне на Манхэттене, США".

Кан Цзюцзы, однако, казалось, был во сне и в трансе. Он не поверил, но не мог понять, что только что произошло, очевидно, в зале заседаний Благотворительной компании Шэньчжоу, но затем он оказался в этом таинственном медицинском зале.

"Я знаю, что ты мне не веришь, я тебя провожу." Нин Тао взял Кан Чжунци за руку и направился к двери, подошел к ней и открыл ее, затем снова потянул его к концу прохода.

В столице еще ночь, но здесь рано утром. Яркий солнечный свет льется сверху, даря теплое ощущение. Ранним утром Чайнатаун был скудно пешеходным и выглядел холодным и пустынным.

Нин Тао сказал: "Господин Кан, если вы все еще не верите в это и думаете, что это волшебство или что-то в этом роде, вы можете спросить у людей здесь, и они скажут вам, что это за место".

Кан Чжунци покачал головой, его голос нежно дрожал от нервозности и волнения: "Нет... не надо... мы с женой приехали сюда... Я знаю, что это за место... как мы сюда попали?"

Нин Тао не объяснил, его глаза приземлились на трех пешеходов, которые шли сюда.

Это два белых и один черный.

В это время белый человек увидел Нин Тао, который остановился на своем пути и сознательно сравнил фотографию, которую он держал в руке в направлении Нин Тао.

"Это тот парень!" Белый человек с фотографией закричал.

Трое мужчин внезапно бросились в Нин Тао с большой скоростью, и между пробегами все три человека имели движение, положив руки вверх к талии.

У троих мужчин было оружие на теле, но они не были копами, они должны были быть людьми Дональда.

Прошлой ночью медицинский центр Тянь Дао переехал сюда, и Нин Тао вышел проверить окрестности, но не ожидал столкнуться с двумя белыми злодеями, Рогором Риддлом и Бобом Уиллом, которые убрали его с улицы из-за небольшой ссоры и захотели преподать ему урок и забрать его вещи. Двое белых злодеев теперь кормили гиен в Гунде, Африка, и хотя он не оставил никаких следов, его видели многие люди на улицах, и камеры наблюдения в придорожных магазинах поймали бы его, и небольшое расследование дошло бы до его головы.

Трое боевиков повернулись, чтобы закрыться.

Тянущий Кан Чжунци, Нин Тао перевернулся в узкий проход и сказал: "Давай, не оглядывайся!".

Канг напрягся, "Они... они из ЦРУ?"

Не объясняя, Нин Тао отпустил руку Кан Цзюцзюн, поднял капюшон одеяния Тянь Бао между прогулками и использовал свое тело, чтобы заблокировать угол, под которым стрелок мог стрелять в Кан Цзюцзюн.

Трое боевиков погнались в узкий проход, где уже не было страха быть пойманными под наблюдением или увиденными, и все они вытащили свое оружие.

"Эй! Стоп!" Черный стрелок ворчал.

Нинг Тао даже не повернул голову назад, и как раз в то время, когда говорил черный стрелок, он уже подошел к двери Медицинского зала Небесного Дао и протянул руку помощи, чтобы подготовиться к открытию.

Увидев, что Нинг Тао не уходит, трое вооруженных людей подняли оружие и поспешили.

Нин Тао толкнул открыть дверь, он не вошел в себя, но толкнул Кан Цзюцзюань внутри, как только смог, а затем медленно подошел к двери, и намеренно поддерживал рукой дверь, когда он вошел, не давая ей закрыться.

Чернокожий схватил первого, кто преследовал его до двери, и приставил пистолет к груди Нинга Тао, злобно сказав: "Черт, пусть бежит!".

Два белых стрелка вошли в дверь.

Человеческое лицо на Добром и Злом Триподе все еще в некоторой степени улыбалось, ситуация, которая делала Нинг Тао взволнованным и счастливым. Знать, что эти три стрелка имеют по крайней мере одну или две тысячи очков грехов злого ума, но заслуга хорошего ума на теле Кан Цзюн-цзы все еще может удержать улыбку на лицах людей на штативе, а это значит, что заслуга хорошего ума на Кан Цзюн-цзы составляет по крайней мере несколько тысяч очков!

Откуда Кан Чжунци знает, о чем в данный момент думает Нин Тао, он до смерти напуган, не дожидаясь, пока три стрелка будут ругать его, он взял на себя инициативу и поднял руки, плача: "Пожалуйста, не арестовывайте меня, я должен идти спасать мою жену и дочь... пожалуйста...".

"Ублюдок! О чем ты бормочешь?" Белый стрелок внезапно ударил в руку прикладом пистолета и разбил его о голову Канга.

Нин Тао внезапно двинулся, и, раскачиваясь на своем теле, заблокировался перед Кан Цзюцзы, схватив одну руку за ружье белого стрелка, в то время как его другая рука была сжата в кулак и жестоко подергана за грудчатую клетку белого стрелка.

Ка-чау!

Под звук разбитого скелета белый стрелок издал крик, и весь мужчина оторвался от земли, затем тяжело упал на землю, свернувшись в виде креветок, кровь из рта и носа, не мог пошевелиться.

"Фарк!" Черный стрелок замахнулся рукой на Нинг Тао.

Тем не менее, его скорость была далека от Нин Тао, и еще до того, как он успел полностью поднять запястье, которое держал пистолет, что-то вдруг полетело к нему в поле его зрения. Эта штука шла так быстро, что к тому времени, как он хорошенько посмотрел, она выбила дверь в лицо.

Это нога Нинг Тао.

Бряк!

Тело черного стрелка весом не менее двухсот фунтов также поднялось на землю, зубы, кровь из носа в беспорядке упала на землю и больше никогда не вставала.

Два товарища мгновенно спустились вниз, а оставшемуся белому стрелку дали возможность пострелять.

Бах!

Выстрел прозвучал.

Взрыв пистолета.

"А" завыл третий белый стрелок, держа ладонь белой рукой.

Нин Тао взглянул на Доброе Злое Динь и пожаловался: "Твоя реакция тоже слишком медленная, да?"

На самом деле, дело не в том, что подавление медицинского центра "Небесный Дао" шло слишком медленно, а в том, что трое боевиков были слишком слабыми и слабыми, чтобы спровоцировать механизм подавления медицинского центра, пока не выстрелил третий боевик. Как раз в тот момент, когда Нин Тао произнес слова жалобы, белый стрелок, взорванный в руках, упал прямо на землю, казалось бы, на тело тысячефунтового камня, не способного даже немного двигаться, и кровь продолжала поступать из его рта и носа.

Остальные два не лучше. Одно подавление, все подавление.

Однако Нин Тао даже не удосужился посмотреть на них, когда подошел к ошеломленному Кан Чжунци: "Господин Кан, не нервничайте, со мной рядом со мной никто не сможет вам навредить, теперь вы верите, что я могу спасти вашу жену и дочь"?

Только тогда Кан Цзюньцзы вернулся к своим чувствам, но он все еще чувствовал себя, как во сне: "Сян... Шин..."

В углу рта Нин Тао появился намек на улыбку: "Пока я не вылечу тебя, ты должен держать это в секрете, ты не должен никому рассказывать о моей медицинской школе, о наших планах, о том, смогу ли я спасти твою жизнь, а твоя жена и дочь, сможешь ли ты это сделать?".

"Я могу это сделать!" Кан Чжун Цзюнзи снова сильно кивнул, и только в этот раз он вышел из себя, как во сне.

"Сейчас я дам тебе простое лечение, ты немного поспишь, а потом я отвезу тебя в Египет, и мы поедем из Египта в Стамбул, понимаешь?" Нин Тао сказал: "Бейте железо, пока горячо, и он не хочет больше тратить время впустую".

Канг сказал: "Я могу это сделать, без проблем".

Нин Тао открыл маленький ящик с лекарствами и вытащил Небесную Иглу, готовясь вырубить Кан Цзюцзы, и, кстати, вливая в него немного духовной силы, помогая ему повысить свою жизненную силу и усилить сопротивление.

Как раз во время этого процесса Кан Чжунци посмотрел на трех стрелков, лежавших на земле, засомневался на мгновение или сказал: "Доктор Нин, что с ними... что с ними?".

Нин Тао сказал: "Не волнуйся за них, в моей медицинской школе есть правила, и такие хорошие люди, как ты, будут вознаграждены за то, что пришли". Когда приходят такие плохие люди, как они, это плохая карма".

Он мог только многое объяснить.

Если бы не Кан Цзюцзы, не веря, что он может помочь, он бы не открыл дверь удобства, чтобы привести Кан Цзюцзы в Небесный Дао медицинский зал. Однако он не беспокоился о том, что Кан Цзюцзы раскроет секреты Небесного медицинского зала Дао, потому что Кан Цзюцзы поставил свою жену и дочь перед жизнью, и он, конечно же, не раскроет секреты Небесного медицинского зала Дао до тех пор, пока не спасет свою жену и дочь. Что же касается последующего, то после того, как он получит окончательное лечение, он забудет все воспоминания, связанные с Небесным Залом Медицины Дао.

"Господин Кан, вы готовы?" Нинг Тао спрашивал.

Кан Чжунци кивнул: "Я готов".

Когда Нин Тао вонзил иглу в голову Кан Цзюнзи, вибрировал намек на духовную силу, и Кан Цзюнзи сразу же упал в его объятия. Он положил Канга на землю и подошел к трем стрелкам. В перерывах между прогулками он вытащил бамбуковую тетрадь из маленького сундучка с лекарствами..............

Есть путь на небеса, откуда ты не идешь, и нет двери в ад, откуда ты родом.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 0561 Проблемы семьи**

Глава 0561 Семейные неурядицы Дверь удобства открылась, и Нин Тао вернулся в тот салон благотворительной компании Шэньчжоу, на этот раз это было почти в часе езды, когда он уехал с Кан Цзюньцзы.

Три женщины смотрели на своих мужчин, одна за другой со смущенным взглядом на лицах.

"Где Кан Чжун Цзюн?" Уайт спросил.

Нинг Тао сказал: "Я оставил его в медицинском зале, там он тоже в безопасности".

"Почему ты так долго?" Цзян Хао тоже спрашивал.

Нин Тао сказал: "Я встретил трех нью-йоркских гангстеров, которые искали неприятности и, кстати, собирали плату за лечение".

Эти три парня принесли ему более тысячи шестнадцати сотен злых мыслей и грехов, и теперь, боюсь, в брюхе гиены в африканской Гунде.

Цинь Чжуй сказал: "Муж, медицинская школа переехала в Америку, мы тоже переезжаем"?

Нин Тао на мгновение подумал, прежде чем сказать: "Пока нет необходимости, давайте сначала выполним план Доброго Человека Дзюнзи Кан".

"Милорд, почему Канг отказался от лечения?" Бай Цзин спрашивал.

Нин Тао объяснил причину, по которой Кан Чжун Цзюнзи рассказал ему.

"Проклятье!" Гнев Цинь Чжуй проявился сразу: "Господин Кан только финансирует гражданских лиц и спасает тех, кто преследуется войной, так какое же право имеет ЦРУ арестовывать его жену и дочь, которые не являются преступниками!".

Цзян Хао посмотрел на Нин Тао: "Когда ты планируешь поехать в Стамбул, на этот раз я поеду с тобой, я смогу получить некоторую разведывательную поддержку".

Нинг Тао сказал несколько встревоженно: "Твоя личность очень особенная, я беспокоюсь, что как только она станет известна ЦРУ, твоя личность доставит тебе большие неприятности".

Цзян Хао сказал: "Программа "Хорошие люди" - это самое главное, что такое маленькая неприятность? Кроме того, разве я бы не изменил свое лицо? Я меняю лицо древних, ЦРУ не похоже на бога, они не могут смотреть на меня вверх".

"В таком случае это не должно быть проблемой". Нинг Тао сказал.

Цинь Чжоу сказал: "Муж, я тоже иду".

Не дожидаясь, пока Нин Тао что-нибудь скажет, Бай Цзин сказал: "Мне все равно, не пытайся оставить меня дома одну".

Нинг Тао засмеялся и сказал: "Тогда на этот раз мы выйдем как семья и устроим беспорядок".

"У тебя есть какие-нибудь планы?" спросил Цзян Хао.

Нин Тао на мгновение подумал и сказал: "Сначала я поеду в Египет, потом в Стамбул и сделаю все возможное, чтобы помочь мне выяснить, где ЦРУ держит жену и дочь Кан Джунзи". А Цзин и Цинь Чжуй, ваша сторона готовит поздние приготовления, чтобы позволить Кан Цзюцзюань делать хорошую работу, деньги, припасы и лекарства должны быть подготовлены заранее".

Три женщины кивнули друг другу.

Нин Тао добавил: "Когда я приеду в Стамбул, я открою дверь и отвезу вас туда, мы вытащим народ, а затем сразу же отправимся с турецкой границы в сирийское государство, где мы завершим последнюю часть этого проекта "Добрые люди". Я поставил диагноз, что у Канга уже есть много добрых дел в организме, и после того, как мы поможем ему сделать намного больше добрых дел, я оцениваю, что он станет самым диагностированным пациентом с добрыми делами, которых я когда-либо встречал. Кроме того, его жена Заина была уроженкой Сирии, страны, которая пережила семилетнюю гражданскую войну и была полностью выжженной землей с большим количеством страдающих людей, которые нуждались в помощи. Мы можем закрепиться там через Заину и даже построить благотворительную базу, куда наши добрые люди могут пойти, чтобы потом делать добрые дела".

Цзян Хао с радостью сказал: "Это хороший план, как для того, чтобы помочь нуждающимся, так и для того, чтобы мы могли больше заслужить за хорошие мысли". Итак, муженек, когда ты переезжаешь?"

Нинг Тао сказал: "Чем раньше, тем лучше..."

Белый прервал его: "Ты знаешь о синдроме смены часовых поясов, ты сейчас едешь в Египет и, скорее всего, столкнешься с людьми". Вы можете остаться дома на одну ночь, а мы втроем, жены, можем приготовить сухую еду и бутылки с водой, чтобы вы могли поесть в пустыне".

Нинг Тао посмотрел на нее: "Ты правда так думаешь?"

Но Белый Цзин засмеялся: "Ты взял домой кровать с заклинаниями, не попробуешь?"

Нинг Тао: ".........."

Просто испытание в постели. Что за сухая еда и бутылка с водой?

Однако, на самом деле, он хотел попробовать, независимо от того, имело ли это Небесное Рождение тот эффект, о котором говорил червь 2...........

Дверь удобства открылась в медицинском зале "Небесная дорога", и большая группа людей вышла из затемненной ямы, Цзян Хао, Цинь Чжуй, Бай Цзин и пять рыбных демонов и Инь Мо Лань.

Поездка домой также потребовала бы транзита через медицинский центр "Небесный Дао", только расстояние этого транзита было бы немного страшновато, около одиннадцати тысяч километров.

Кан Чжунци все еще лежал на земле в медицинском зале Небесного Дао, его глаза были закрыты и дыхание было равномерным, выглядело так, как будто он крепко спал.

Мягкий Тингин беспокоится: "Милорд, простудится ли он, если будет спать на земле?". Почему бы тебе не забрать его обратно, а я позабочусь о нем."

Нин Тао на мгновение задумался и сказал: "Пусть спит здесь, тело его слабое, и он беспокоится о безопасности жены и дочери, как физически, так и психически истощенных". Он спит здесь, и Медицинский Зал Небесного Дао защитит его от любых несчастных случаев, больше нигде не уверен".

"Милорд, это Соединенные Штаты?" Манзури спросил.

"Да, это Чайнатаун Манхэттена", - сказал Нин Тао.

Манзули сказал: "Могу я выйти и взглянуть? Я никогда не был в Америке."

Чжан Цяньсуй также сказал: "Милорд, я тоже хочу выйти и посмотреть".

Хотя Ян Шенг и Ван Лао Бай ничего не сказали, они также посмотрели на Нин Тао с небольшим ожиданием в глазах.

Цзян Хуо и Цин Чжуй также хотят пойти посмотреть на это, но единственный, кто не заинтересован, это Бай Цзин, который побывал во многих местах в этом мире, и она не удивлена такими местами, как Чайнатаун.

Нин Тао сказал: "Тогда пойдем прогуляемся, но это место полно трех сект и девяти ручьев рыбы и драконов, есть всевозможные люди, обратите внимание на безопасность, это все-таки не наша территория".

Большая группа людей покинула клинику и прошла через узкие проходы в Чайнатаун.

К этому времени на улицах шумели пешеходы, туристы, местные жители, покупатели и продавцы, суетились и смешивались с людьми.

Не побродив по реке несколько минут, я разочаровался: "Здесь грязно, хуже, чем на улицах, не весело".

Нинг Тао сказал: "Место, где собираются белые люди, лучше, я покажу тебе его как-нибудь в будущем".

Цзян Хао взял Нин Тао за руку: "Вообще-то, где бы он ни был, пока ты со мной, я буду счастлив".

Бай Цзин нахмурился: "Ай, плотная конопля".

Цзян Хао смотрел на Бай Цзина.

Манзули сказал: "Милорд, где Уолл-стрит?"

Нинг Тао любопытно спросил: "Что ты хочешь от Уолл-стрит?"

"Я хочу познакомиться с окружающей средой и обязательно сделать что-нибудь на Уолл-стрит в будущем", - сказал Манзули.

Нин Тао не мог не посмеяться, Угорь-Эльф явно недооценил силу империи Мэй и переоценил собственную силу. Если бы Уолл-Стрит была настолько темной, то не было бы его очереди.

"Я действительно не знаю, почему клиника переехала сюда, мне совсем не нравится это место." Цинь Чжуй сказал.

Клиника была модернизирована до медицинского центра и перенесена в Чайнатаун, будут ли злые короли убиты в Чайнатауне? Или это связано с Чайнатауном?"

Теоретически, когда Небесный медицинский центр Дао переехал в Соединенные Штаты, большинство злых королей были Николасом Конти, но на примере Ву Юэ на самом деле было невозможно сказать.

"Упс! Там продается сахарный человек, я пойду проверю." Мягкая Железика подошла к ларьку, торгующему сахарниками.

Нин Тао собрал свои мысли и посмотрел на спину Мягкого Тянь Иня, и собирался спросить ее, есть ли у нее деньги на нее, когда его шестое чувство вдруг пробудилось, и его глаза затем двинулись в другую сторону.

На главной улице, посреди толпы людей, старик в длинной зеленой рубашке в тканевой рубашке вошел в зону его зрения.

У старика было чистое и худощавое лицо, с длинными серебристо-белыми волосами и длинной бородой, а также высокая и худая фигура, довольно много бессмертного воздуха и костей.

Старик также остановился посмотреть на Нинг Тао.

Расстояние между двумя людьми составляет несколько десятков метров, шумная толпа, но четыре глаза друг на друга на мгновение, два человека, кажется, всего в одном шаге, глаза друг друга могут проникнуть в сердце друг друга.

Кто он?

Сердце Нинг Тао пошевелилось, а затем пробудило его глаза к состоянию взгляда.

Старик внезапно повернулся, втиснулся в шумную толпу и исчез в мгновение ока.

Нинг Тао даже не успел увидеть свое предопределенное погодное поле.

Бай Цзин подошел к Нин Тао, а также посмотрел в сторону, куда исчез старик: "Муж, на что ты смотришь?".

Нинг Тао сказал: "Старик, такой странный старик."

Цинь Чжуй тоже посмотрела вверх, но не увидела странного старика, она любопытно спросила: "Где он?".

"Он ушел". После паузы Нинг Тао сказал: "Нам тоже пора идти".

В это время Мягкий Небесный Голос подошел с фениксами, сделанными из зеленого сахара, съедая их во время прогулки, очень счастлива. С одеялом в руке, она сказала Нин Тао: "Милорд, я купила одеяло, чтобы забрать его и прикрыть господина Канга".

Нин Тао сказал: "Тогда возвращайся и прикрой его, кстати, Сахарный Человек хорош?"

Большая группа людей вернулась в медицинский зал Небесного Дао, Мягкий Небесный Голос уложил Джун Канга под одеяло, а затем вернулась через дверь удобства, которую Нин Тао открыл во двор "Четыре Хаддласа" в Северной столице.

Несколько рыбных демонов и Инь Мо Лан вернулись в свои комнаты, оставив только Нин Тао и трех женщин во внутреннем дворике.

Нин Тао вдруг озадачен вопросом: впереди комната Цзян Хао, слева комната Цин Чжуй и Бай Цзин.

Цзян Хао, Бай Цзин и Цинь Чжуй также были смущены тем, что эта странная семья, похоже, впервые столкнулась с подобной ситуацией.

Тихая, неловкая.

"Кхм!" Уайт устроил сухой кашель: "Это, муж, ты переворачиваешь карты".

Нинг Тао: ".........."

Куда обратиться марке?

"Действительно не могу, тогда попробуй эту естественную кровать вместе, тоже уморительную." Уайт добавил, что она здесь единственная, кто может сказать такие слова.

Это было странное чувство для Нинг Тао быть таким смущенным, но не отталкивающим в своем сердце, и даже немного фантастическим.

Лицо Цзян Хао мгновенно покраснело, она нежно плюнула: "Позор тебе, муж, ты идешь с ними, ты приходишь после суда". В этот час я также попросил кого-нибудь узнать, где держат жену и детей Кан Цзюнзи".

Нинг Тао издал длинный вздох облегчения: "Хорошо, я приду позже и найду тебя".

Цзян Хао ощипал ноги и ушел, сделав несколько шагов, и вдруг повернулся назад и сказал: "Когда ты вернешься, верни это волшебное оружие Небес, я тоже хочу его попробовать".

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 0562: В кровати есть дыра.**

Глава 0562 Была пещера на Небесной Кровати Пустота содрогнулась сразу, и Небесная Кровать внезапно изменилась с размера книги на двуспальную кровать, длина которой составляла 2 метра, а ширина - 1,5 метра. Однако даже при таких размерах он не очень весит, создается впечатление, что если поставить его за пределами дома, порыв ветра может унести его в небо.

Белые и Цин гнались по родовому ложу, а глаза сестер были полны удивления и смятения.

Нин Тао не пошел на веселье, он открыл маленькую аптечку и тайком засунул две Демонские почки себе в рот. Первый - с самой сильной маной, второй - с самой сильной маной, а второй - с самой сильной маной.

Как может праведный воин рубить змей и убивать драконов, не питаясь полным желудком? Теперь, когда за снижение веса выступают за то, чтобы сначала поесть, а затем сбросить вес, а не есть в полной мере, как иметь силы, чтобы похудеть?

Точно так же, как сестры изучали родильное ложе, Нинг Тао достала из маленького сундучка с лекарствами обычную палочку и ручку и нарисовала на палочке с лекарствами. Он пытается нарисовать старика, которого видел в Чайнатауне, потом Бай Цзин или Инь Мо Лан опознают его, может, он получит какие-нибудь подсказки.

Тем не менее, он был полон амбиций, прежде чем начать рисовать, но он понял, что у него нет таланта в живописи, и что он был старик с бессмертным стилем, но он был нарисован, как по учебнику дедушка Ду Фу.

"Боже, как красиво, как нефрит, кристально чистый, полный ауры, хорошая кровать, жалость... "Белый Цзин нарушил тишину в этой комнате.

Цинь Чжоу спросил: "Сестра, чего ты жалеешь о таком добром Небесном Одаренном Вуду?".

Белый сказал: "Жаль, что размер слишком маленький, едва хватает двоим, чтобы спать в такой ширине, но немного тесновато для нас троих".

Цинь Чжуй сказал в неверии: "Почему бы тебе просто не сжать его? Не будь придирчивым с таким хорошим заклинанием".

Глаза Бай Цзина переместились к Нин Тао: "Муж, что ты там делаешь?"

Нин Тао сказал: "Живопись, я пытался нарисовать старика, которого видел в Чайнатауне раньше, но это не сработало".

Подошла Белая Цзин и посмотрела на простой портрет Нин Тао кистью на обычной наклейке с рецептом и на мгновение подумала, прежде чем сказать: "Муж, ты тоже не думаешь, что это может быть тот человек".

У Нинг Тао дрогнул разум, "Кто?"

Бай Цзин сказал имя: "Танг Тяньфэн".

Когда я увидел его в первый раз, он был фанатом властей, а Бай Цзин был зрителем. Он не связывает старика с персонажем "Тан Тяньфэн", но Цзин думал о Тан Тяньфэне из своих портретов, которые на него даже не похожи.

"Если этот старик - Тан Тяньфэн, то есть большая вероятность, что он уже знает, что медицинский центр "Небесный Дао" переехал в Чайнатаун". Когда он узнает, Тан Цзысянь узнает, что если Тан Цзысянь позвонит мне, то этот старик, скорее всего, будет Тан Тяньфэн". Нинг Тао сказал, добавив, что он также подтолкнул его.

Белый Цзин сказал: "Танг Тяньфэн знает, что медицинский центр "Небесный путь" находится в Чайнатауне, но это медицинский центр "Небесный путь", как он посмел туда пойти, чтобы устроить сцену? Муж, не думай об этом, медицинская школа переехала в Чайнатаун Манхэттена, и рано или поздно ветер из Чайнатауна появится".

Нин Тао кивнул рукой и вытащил портрет, бросив его в мусорную корзину.

Бай Цзин присел на корточки и снял с нее туфли и носки для Нин Тао.

Сторона Цинь Чжоу перешла на санитарную сторону и сделала глоток дыхания дракона вниз, и вода стала парить горячей. Она принесла воду и положила ее под ноги Нин Тао, а затем поймала одну из ног Нин Тао, чтобы оттереть ее с Цзин Баем в одиночку.

Подобным лечением здесь могут наслаждаться только сестры Цин Чжуй и Бай Цзин, но если вы пойдете к Цзян Хао, вы не получите такого обслуживания. Эти двое - древние женщины, с чувством четырех добродетелей, которые вытекают из их тел, и после женитьбы на Нин Тао, они, естественно, считают его небесным существом, и должны служить ему от всего сердца. Цзян Хао, с другой стороны, современная женщина, с современным образованием и современным мировоззрением, поэтому это нормально, что она отличается от Бай Цзин и Цин Чжуй.

Но Нин Тао не был всем хозяином, после того, как сестры послужили ему и умыли ему ноги, он также позволил сестрам сесть и умыть ноги. Четыре кристально чистых нефритовых ножки в раковине для ног, каждый палец - это тщательно вырезанное произведение искусства, даже что-то вроде мытья ног становится лакомством.

Муж моет ноги, а Цзин и Уайт хихикают и хихикают все время, играя нефритовыми ногами и разбрызгивая воду.

Это согласие и уважение мужа и жены друг к другу.

После мытья ног Белая Цзин мягко сказала: "Муж, дай мне одно из твоих больших, больших очаровательных очарований".

Нинг Тао в панике покачал головой: "Хватит уже".

"Потом ты рисуешь два, один для меня и один для моей сестры." Уайт сказал.

Нин Тао снова покачал головой: "Даже бумага для рисования рун исчезла".

"Да пошёл ты к чёрту." Она подозревает, что в маленьком сундучке Нинг Тао должно быть много амулетов, но она не может открыть маленький деревянный ящик.

Где бы Нин Тао осмелился дать им то, что энергично держать щепотку талисмана, он обнял Цинь Чжуй и положил его на эту врожденную кровать, Цинь Чжуй имел счастливую улыбку на его лице, глядя на его глаза может плавить сталь. Нин Тао оглянулся на Цзин, который все еще пытался открыть маленькую коробку с лекарствами, и сказал: "Цзин, ты придешь сам или я понесу тебя?".

Белый Цзин снова спросил: "Неужели больше нет?"

Нин Тао серьёзно расправил руки: "Больше нет".

Белая Цзин распахнула руки: "Тогда ты придешь и перенесешь меня".

Подходит Нин Тао и забирает Цзин Цзин, а также кладет ее на кровать Тяньцзи Тяньборна.

Она стала немного узкой с тремя людьми, зажатыми сверху.

"Лежать на ней тепло, аура богата, она чувствует себя так же комфортно, как погружаться в духовный источник, и тренировка с этой кроватью - это определенно половина усилий". Это был не первый раз, когда Белый восхищался небесной кроватью, а затем добавлял ту же самую концовку: "Она такая маленькая, что если не быть осторожным, то закатишься под кровать".

Цинь Чжоу сказал: "Муж, ты можешь сделать его немного больше?"

"Я постараюсь". Нинг Тао ввел духовную энергию в заклинание, а затем скандировал мантру.

Духовная связь между мастером оружия и заклинанием возникла в непредвиденный момент, и в сознании Нин Тао появились плотные руны и заклинания. Это заклинание было заклинанием, которое активировало оружие заклинания, и он произносил его не один раз, довольно знакомое. Но с этим одним активированным заклинанием, другого заклинания не было, оружие заклинания уже находилось в активированном состоянии, и он распевал его напрасно, никакого специального эффекта заклинания не возникало.

Можно ли использовать этот небесный дар натурального вуду только на сайте for俢 и спать?

Нин Тао просто опустошил голову все отвлекающие факторы, закрыл глаза и пробудил его врожденное духовное сознание по отношению к внутреннему миру.

Он заходит, и ребенок выходит.

"Муж, ты куда?" Цинь Чжуй уже чувствовала, как из ее тела вышел Младенец Юаня Нин Тао, но она не знала, почему Нин Тао вышел из ее тела в это время.

Белая Цзин тоже почувствовала это, она протянула руку, чтобы схватить его, но ничего не поймала, она сказала: "Возвращайся сюда, что ты делаешь? Говорю тебе, ты не можешь убежать от монаха, ты не можешь убежать от храма, ты веришь мне, когда я снесу храм ради тебя?"

И она действительно это сделала.

Нин Тао, однако, мог видеть свое тело, но его младенец Юань не испытывал физических ощущений. Как только Бай Цзин снес храм, он выкопал голову в естественной постели Тянь Цзи.

Впервые, что он узнает и через что он пройдет, он понятия не имел. Тем не менее, он знал, что его младенец Юань не будет в опасности, потому что это заклинание не было еще одним заклинанием, это было небесное небесное заклинание, основанное на его собственном прошлом, настоящем опыте и будущей судьбе небесного заклинания. С определенной точки зрения, это родильное ложе на самом деле было его собственным родным обаянием, его вступление в свой родной обаяние было таким же, как вступление в свое собственное владение, как это может быть опасно?

Без половины чувства удара, Нинг Тао вошла в кроватку. В глазах неба был слабый ясный свет, дающий ощущение, что он смотрит на звезды так, как будто полярные области смотрят на небо, загадочно красивая, но не ослепительная и мягкая аурора.

По мере того, как мысли Нин Тао двигались, Младенец Юаня пролетел через это странное пространство, которое ощущалось как дирижабль, бесцельно летящий сквозь звезды, не зная, куда идти и где находится конец.

Нет ощущения, что время уходит, время, кажется, застопорилось. Я не знаю, как далеко я летел, как долго я летел, но черный, как чернильный вихрь, появился в огромном "звездном небе". Казалось, все вращалось вокруг него, и это был центр этого жуткого пространства.

"Этот вихрь похож на черную дыру во вселенной, что значит быть способным появиться в моем Небесном Законе Внутренности? Что там?" Нин Тао сделал паузу и внимательно наблюдал, но даже с Небесным Глазом в состоянии Юаня Младенца, он не мог видеть ничего внутри вихря. Хотел войти, но испугался.

Люди рождаются с чувством благоговения перед неизвестным, не говоря уже о существовании, похожим на черную дыру, и это чувство еще сильнее.

Если он не осмелился войти, но если он вышел вот так, то Нинг Тао не захотел этого делать, он завис в этом странном пространстве и колебался.

Прошло еще одно мгновение..............

"Разве не самое трудное, что может сделать человек, это преодолеть себя? Это моя Небесная Внутренняя Жизнь, если я даже боюсь своей собственной Внутренней Жизни, как я встречусь с Небесной Бедностью в будущем?" Думая об этом, Нинг Тао больше не колебался и окунулся головой в этот черный вихрь, похожий на дыру.

Казалось бы, таинственный и причудливый водоворот черной дыры был мгновенно брошен за ним, и над ним разразился хаос. Хаотичное пространство можно рассматривать как форму пятиконечной звезды, с рунами, мигающими в конце каждого угла, плотно сложенными вместе и пульсирующими, образуя особую форму.

Одним движением разума Нин Тао, тело Младенца Юаня мгновенно переместилось в конец угла.

Сотни рун были нагромождены перед ними, плывущими вверх и вниз, качаясь влево и вправо, казалось бы, загроможденными, но обычными.

"Правда" - это то, что ошеломило Нинг Тао 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/

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

**0563 Глава 5 Элементы**

0563 Глава пятая Элементы Ао-Йи Эта куча рун, плывших вверх и вниз, как снежинки, образовывала форму дерева.

Дерево, сделанное из рун?

Нинг Тао не мог поверить своим собственным глазам, но это было действительно представлено перед его небесными глазами. У небес есть глаза, которые не должны быть обмануты. То, что видит небесный глаз, есть истина, а то, что видит дерево, есть дерево.

Этот звездный рог - дерево, а какие остальные четыре рога?

Разум Нинг Тао переместился и мгновенно переместился на другой звездный рог.

На этом звездном роге была также куча рун, плавающих вверх и вниз, трепещущих, как снежинки.

Открывая Небесный Глаз, Нинг Тао смотрел внимательно, это была форма постоянно волнистой волны.

"Это как волна... это может быть вода?" Нинг Тао думал в своей голове.

Он последовал за Ним и снова перешел на третий рог, открыв небесные глаза на истину.

На роге третьей звезды также была груда рун вверх и вниз, но форма композиции была неподвижна и выглядела очень солидной. Насколько мог видеть небесный глаз, он был в форме камня.

После этого Нинг Тао отправился на четвертый и пятый звездные рога.

На четвертом звездном роге была фигура кучи горящего пламени из рун.

Пятый звездный рог был в форме куска почвы, сделанного из рун, несколько похожего на руническую кучу той породы, но отличающегося, он был больше похож на песчинку, хотя, тем не менее, он не обладал прочностью той породы.

Пять рогов хаоса, каждый из которых имеет руническую "правду".

Один за другим, Нинг Тао уже имел ответ в своем сердце. Истина" на пяти углах хаоса - это на самом деле пять элементов золота, дерева, воды, огня и земли!

Дерево представляет собой дерево.

Эта порода представляет собой золото.

То, что представляет собой эта волна, это вода.

Этот ил представляет собой грязь.

То, что обычно представляет собой этот костер, это огонь.

Внутреннее ядро" даруемой Богом кровати на самом деле является пятью элементами!

"Хахаха! Понятно!" С громким смехом Нин Тао нырнул головой в кучу рун, представляющих собой дерево, кучка плавала вверх и вниз, качаясь влево и вправо, по мере того, как руны, образовавшие дерево, сливались с его младенческим энергетическим телом Юань, которое наполнялось мерцающими рунами. И когда он ушел, он не взял с собой ни одного. Но именно это погружение, это слияние позволило ему познакомиться со всеми рунами, из которых состоит "дерево".

Не столь удивительной была его память, сколько то, что эта Небесная Кровать изначально была его натальным волшебным оружием, и все было выведено по его словам, что сделало ее частью себя. Что такого сложного в познании себя?

После этого Нин Тао вошел в воду, огонь, землю и золото, понимая и овладевая соответствующими рунами и заклинаниями........

Когда Тянь Цзи родился на кровати, Бай Цзин сдался и простил её за то, что она была такой вокальной, но не могла разбудить "спящего" человека, который не только был без сознания, но и даже не чувствовал и не реагировал. Перед лицом такой ситуации, даже если бы у нее были все средства, она была бы героем и бесполезна.

"Он сделал это нарочно". Бай Цзин был в депрессии: "Может быть, он уже одержим муравьем и в этот момент пополз в Цзян Хао".

Цинь Чжуй сказал: "О чём ты думаешь? У твоего мужа нет тела, он точно вернётся, но тебе действительно не стыдно, я краснею за тебя.....................".

"Не смей так говорить о своей сестре"? Посмотрим, не уберу ли я тебя!" Белый набросился на спину Цинь Чжуй и протянул руку, чтобы пощекотать ее.

"Она не хулиганка, но она также протягивает руку, чтобы пощекотать Бай Цзин и даже потянуть за одежду".

Фотография настолько испорчена, что глазам жарко.

Но так же, как две сестры спутались вместе и сцена развивалась до неузнаваемости, Нин Тао открыл глаза. Но Зеленый Дракон и Белая Змея еще не нашли его и продолжали резвиться.

Духовная Сила была введена в родное заклинание, и когда Духовная Сила беззвучно произнесла заклинание, родное заклинание Нинг Тао внезапно издало "жужжащий" звук штатива.

Зеленый Дракон и Белая Змея узнали, что Нинг Тао вернулся на этот раз, и две пары прекрасных глаз смотрели прямо на него, но лишь через секунду их разум и внимание были отвлечены.

Из Небесной Кровати, которая была так же великолепна, как и "Аврора Бореалис", был выпущен ясный свет, который мог быть настолько мягким, что на него даже нужно было внимательно смотреть, чтобы увидеть. Как раз в самый разгар этого ясного света из досок появились листовые почки, которые быстро росли, распространяясь от почек, росли новые листья, почки, а затем и красочные цветы.

Хаотичное пространство Небесного Рождения открылось, и с расширением энергетического поля маны, изначально маленькое Небесное Рождение стало широким и широким, а расширенная ветвь наполнилась травой и зелеными листьями, и цветы расцвели и очаровательно пахли.

Всего за несколько вдохов то, что было маленькой небесной естественной клумбой, превратилось в широкую и просторную клумбу из натуральных цветов и растений. Трава - это доска, а цветы - матрас, столько же волшебства, сколько и волшебства.

Нин Тао вырвала белоснежный цветок и положила его в волосы, улыбаясь: "Цзин, он все еще кажется маленьким?

Но Белый Цзин все еще был там замерз, призрачный взгляд.

Нин Тао вырвал еще один маленький зеленый цветок со своей стороны и засунул его между волосами, улыбаясь и говоря: "А Чжоу, этот цветок так прекрасен на твоей голове".

Цин выпустил крик и зарылся в свои объятия.

Бай Цзин пришла в себя и удивилась: "Муж, что происходит, что происходит?

Нин Тао сказал: "Это мое родное волшебное оружие, оно содержит тайны пяти стихий, то, что я использую сейчас, это волшебная сила пяти стихий, эти пять стихий рождаются вместе, чтобы дать эту обильную жизненную силу, эти травы и цветы все формируются аурой неба и земли, вы можете поглотить его больше".

Цинь Чжуй замер на мгновение и вспыхнул: "Муж, разве ты не просишь нас есть траву здесь?".

Нинг Тао улыбнулась: "Это можно понять как таковое".

Вдруг Уайт прогрыз его........

Ешь траву, ешь траву.

Луна чистая, звезды за окном тонкие, а на канаве светит яркая луна.

Через час Нин Тао вышел из двери, неся на спине небольшой сундук с лекарствами в другую комнату. У него уверенная и сильная улыбка на лице и он ходит с ветром в шаге.

Диагноз, который он поставил, не был обманчивым. Это аборигенное заклинательное оружие позволило ему восстановить уверенность в себе и сокрушить всех гоблинов.

На самом деле, пространство Хаоса из Пяти Элементов, скрытое во внутреннем ядре родины Тяньцзи, было для него на самом деле пещерным небом в манере, как только оно было открыто. Эта мана-пещера находится под его контролем, и если он хочет, чтобы трава росла, то трава будет расти. Он заставит виноградную лозу расцвести, и виноградная лоза расцветет; он заставит дерево принести плод, и дерево принесет плод.

Дерево делает огонь, огонь делает землю, земля делает золото, золото делает огонь, огонь делает дрова. Всё в этом небе и земле развилось из пяти стихий, и в пещере хаотической магической силы, открытой этим сосудом Первоначального Закона, он подобен ветру, дождь есть дождь, и облака переворачивают дождь в его руке!

Именно в ходе этого испытания Нинг Тао узнал, что его знание о Небесной Кровати на самом деле было только глубоким, потому что изменения в пяти элементах были слишком велики для него, чтобы он мог полностью их понять. Но, найдя дверь к сокровищу, а также открыв дверь, сокровище имеет некоторое сокровище внутри, наконец, однажды выяснится.

Подойдя к двери комнаты Цзян Хао, Нин Тао протянул руку помощи и дважды слегка постучал в дверь.

"Кто это? Так поздно..........." пришел голос Цзян Хао из дома.

Она точно знала, кто стучится в ее дверь, но не могла не сдержаться.

Нинг Тао слегка кашлянул: "Хорошо, это я".

После ряда звуков ходьбы в тапочках, дверь в комнату открылась, и Цзян Хао, который был одет в ночную рубашку, появился в дверном проеме. Свет позади вас затуманен, изгибы затуманены, и есть манящая красота пейзажа тушью.

"Разве ты не ходила к двум сестрам?" Цзян Хао сказал.

Нинг Тао: ".........."

Хотя существование друг друга было признано давно, и они так долго жили вместе и стали семьей по смыслу, но женщины есть женщины, и в этом мире нет ни одной женщины, которая бы не ревновала.

"А как же заклинания?" Цзян так ревнует, что просто на вкус.

Нинг Тао похлопал маленький сундук с лекарствами: "Он в сундуке с лекарствами".

Цзян Хао уступил: "Тогда я тебя впущу".

Нинг Тао неловко улыбнулся и вошел в дом.

Цзян Хао закрыл дверь в свою комнату и последовал за Нин Тао обратно в дом, наблюдая снова, как Нин Тао вывел небесную естественную кровать, которая сократилась до размера книги.

Нин Тао ввел немного духовной энергии, духовная энергия скандировала заклинание, и Тяньчжи смог раскрыться в процессе падения на землю, превратившись в деревянную кровать шириной 1,5 метра и длиной 2 метра. В это время года она не росла как трава, не расцвела красочными цветами, просто обычная простая деревянная подстилка.

Не дожидаясь, когда Нин Тао поприветствует его, Цзян Хао снял тапочки и заполз на кровать, чувствуя это руками то здесь, то там, а также задницей то здесь, то там, чувствуя это.

Нин Тао также снял обувь и забрался на кровать, улыбаясь, как он сказал: "Хорошо, ты ждал меня?".

Цзян Хао дал Нин Тао пустой взгляд: "Вонючая красавица, я не ждал тебя".

Нинг Тао подошел: "Где от меня воняет, понюхай".

"Ты воняешь повсюду, хаха... "Цзян Хао был поражен его собственными словами, и вдруг вспомнил что-то снова, глядя прямо на Нин Тао: "Мама спросила, когда мы вернём внука к ней, и я сказала, что не могу определиться с этим, я должна была спросить тебя".

Нинг Тао сказал: "Разве я не это пытаюсь сделать?"

"Те две сестры, которых ты только что привел, Зеленый Дракон и Белая Змея, ты не возражаешь?" В глазах Цзян Хао был намек на сомнение.

Когда Нинг Тао был спровоцирован, он должен был протянуть руку помощи и схватить кого-нибудь.

"Подожди". Цзян Хао поддержал Нин Тао: "В основном я хочу попробовать ваше небесное заклинание, вы мне его еще даже не показали". Если это все, что нужно, чтобы увеличить или уменьшить заклинания, то нет ничего редкого".

"Тогда не жалей об этом." Нинг Тао сказал.

Цзян Хуо надул: "Трудно сказать, сможешь ли ты все еще использовать его, чтобы убрать меня". Думаешь, я тебя боюсь, ты же не знаешь, что я все это время был в твоей власти".

Базз!

Небесная Небесная Кровать внезапно захлестнулась, и хаотичное пространство распахнулось, комната не была комнатой, она превратилась в океан!

Прежде чем Цзян Хао успел оглянуться, он с грохотом утонул в воде. После небольшой паники она вдруг поняла, что эта вода не обычная, у неё не было ощущения удушья, а только тёплое и уютное ощущение погружения в Духовный Источник.

Она не могла видеть Нинг Тао, но чувствовала, что Нинг Тао был везде, даже каждая капля воды была Нинг Тао.

"Атао, где ты?" Сердце Цзян Хао было поражено и любопытно, и в это время на ветру и волнах приехала знакомая фигура...........

Некоторые люди никогда не используют целлюлозу в лодках и полагаются на волны.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**ГЛАВА 0564 Стамбульская ночь**

Глава 0564 Ночь в Стамбуле Ночь наступила, и на одной из улиц Стамбула появился электромобиль с черно-белым рисунком.

Нинг Тао пришел.

В то время как автомобиль с аккумуляторной батареей Tien Dao медленно ехал по улице, Нин Тао искал подходящее место для приземления, одновременно ощущая историческую атмосферу и уникальную культуру этой тысячелетней столицы.

Так как автомобиль с аккумуляторной батареей Tien Dao собирался вытащить в конце улицы, Нин Тао увидел объявление об аренде, размещенное на стене, на турецком и английском языках соответственно. Он затормозил электромобиль Тендо, достал мобильный и набрал номер в объявлении об уходе.

Через несколько секунд с телефона раздался мужской голос, бормочащий неразборчиво, и он сказал по-английски: "Сэр, вы говорите по-английски? Я бы хотел снять твой дом......"

Десятью минутами позже перед Нин Тао на избитом мотоцикле прибыл мужчина средних лет в белой шляпе на голове.

Он был хозяином, и дом, который сдавался в аренду, представлял собой небольшое двухэтажное здание с небольшим двориком. Это был очень старый дом, типичный для византийского стиля, с каменными кольями для привязывания лошадей и каменными корытами для питья во дворе, и не было известно, сколько византийских воинов или рыцарей крестовых походов привязывали и кормили здесь своих лошадей.

Нин Тао очень понравился дом, и, посмотрев на него, он сказал: "Босс, у вас очень красивый дом, я хочу его снять, сколько он стоит за месяц".

Земной человек сказал: "В моем доме есть несколько комнат с отдельными кухнями и столовыми, ванными комнатами, гостиными и даже кабинет для чтения... красивая обстановка и близость к центру города, так что 3000 долларов в месяц".

В Стамбуле за 1500 долларов вы можете снять квартиру площадью от ста семи до восьмидесяти квадратных метров в центре города, которая также является хорошо оборудованной. Это место немного недоступно, 2500 долларов - это высокая цена, 3000 долларов - это определенно цена бамбукового бара.

Но даже бамбуковый бар Ningtao признал это, у него не было визы и он не мог остановиться в отеле.

Нин Тао тоже не потрудился торговаться с этим земным человеком, а сразу перешел к делу и сказал: "Я сдам твой дом на два месяца, дам тебе десять тысяч долларов, и я дам тебе наличные".

Человек застыл на месте, он думал, что Нин Тао будет торговаться с ним, его сердце также было настроено принять цену книги, которая на самом деле две тысячи долларов в месяц.

Нин Тао сказал: "Но у меня есть одно условие: я не хочу, чтобы кто-то беспокоил меня, и чтобы кто-то знал мою личность". Я просто хочу остаться здесь на два месяца в тишине и покое и прочувствовать жизнь здесь. Я могу заплатить тебе сейчас, если хочешь, и ты просто выпишешь мне простую квитанцию об аренде".

"Нет проблем, это точно не проблема." Мужчина из племени туки согласился одним махом, и он не позволил Нин Тао показать свои документы, или даже спросил имя Нин Тао, чтобы открыть так называемую квитанцию об аренде для Нин Тао.

На самом деле это также связано с плохим экономическим климатом, поскольку не так давно Турция была санкционирована Соединенными Штатами за захват американского священника. Финансовые гиганты Уолл-стрит воспользовались осадой, турецкая лира погрузилась, а активы простого человека резко сократились. Тот факт, что Нинг Тао является арендатором за десять тысяч долларов, просто недостижим, кому какое дело, кто он такой?

Нин Тао дал деньги, собрал квитанцию об аренде человека Tuqi, а затем столкнул электрический автомобиль Tien Dao во двор.

"Увидимся, друг мой, и хорошего дня." Турецкий мужчина попрощался с Нин Тао, улыбка на его лице была красивее дамасской розы.

Нинг Тао просто улыбнулся и кивнул, прежде чем закрыть за собой дверь. Затем он пришел в комнату и сначала снял кровавый замок в уединенном месте, а затем вернулся с кровавым замком в центр Небесной внешней клиники.

Кан Цзюцзы все еще лежал на полу в вестибюле медицинского зала, покрытого одеялом.

Цзян Хао, с другой стороны, сидел за ее столом и посмотрел на книгу о выращивании отмечает, что Бай Цзин дал ей, очень сосредоточены. Она уже очистила свои грехи, и у нее было много хороших мыслей и заслуг на теле, поэтому вместо того, чтобы чувствовать себя наполовину подавленной, она чувствовала себя очень естественно и комфортно, находясь в этом медицинском зале.

"Назад". Цзян Он положил свои записи и приветствовал их.

Нин Тао сказал: "Я арендовал дом в Стамбуле, сейчас я отвезу туда тебя и Кан Чжун Цзюнзи".

Цзян Хао проследил за Нин Тао в сторону Кан Цзюцзы. "Он так долго спал, без проблем? Я не знаю достаточно о нем, чтобы прикасаться к нему".

Нин Тао сказал: "Я сознательно дал ему поспать так долго, что опухоль мозга на боку его головы опасна, плюс он слишком переживает за свою жену и дочь, и его кровяное давление будет нестабильным, что в свою очередь ухудшит его состояние".

"Так как его состояние так плохо, мы все равно отвезем его в Стамбул на случай......" Цзян Хао собирался замолчать, выглядя очень взволнованным.

Нинг Тао улыбнулся: "Я с ним справлюсь". Я разбужу его и мы поедем в Стамбул."

Небесная игла проткнула голову Кан Цзюнзи, и через несколько секунд он медленно открыл глаза.

Нин Тао улыбнулся: "Господин Кан, вы проснулись. Мы едем в Стамбул, ты готов?"

Кан Цзюньцзы подполз с земли, он так долго лежал, но в его теле не было и половины чувства дисбаланса расстройств Ци и крови. Его умственные и физические реакции также были довольно хорошими, и никто бы не подумал, что он был человеком с серьезным заболеванием, который не знал, что у него опухоль мозга внутри головы. Это было причиной духовной силы Нинга Дао и особой атмосферы в Медицинском зале Небесного Дао, где он спал некоторое время, что было более полезным, чем пребывание в больнице в течение месяца.

"Мне не к чему готовиться и я готов идти." После паузы Кан Чжунци снова спросил: "Доктор Нин, как долго я спал?".

Нинг Тао сказал: "Почти 24 часа".

"А?" Кан Чжун Цзюньцзы мгновенно встревожился: "Мои жена и дочь определенно боятся...............

Только что все было хорошо, и как только он услышал, что его не было 24 часа, его эмоции вышли из-под контроля. Но это никак не связано со временем, этот человек поставил под угрозу свою жизнь и смерть, и, боюсь, только жена и дочь теперь его поддерживают.

Нин Тао протянул руку и схватил ее, вливая немного духовной энергии в свое тело, чтобы помочь стабилизировать свои эмоции, одновременно утешая его: "Господин Кан, поверьте, я обязательно спасу вашу жену и дочь".

Кан Цзюцзюн кивнул, его эмоции немного застыли, но слезы на глазах хорошо.

Его жена и дочь настолько зажаты, что даже не знают, где их держат, а ЦРУ, жестокая рука самой могущественной империи на Земле, стоит за этим, как он может быть вольным и по-настоящему расслабленным?

Нин Тао отпустил руку Кан Чжунци и пошел под стену замка, чтобы открыть только что появившийся кровавый замок.

Темная как чернила дыра появилась из ниоткуда, Нин Тао отпустил Кан Цзюнзи первым, звезда Кан Цзюнзи была немного напугана, но все же не стеснялась войти внутрь. Ради жены и дочери он должен быть храбрым!

Нин Тао и Цзян Хао также вошли в дверь удобства после этого, и когда они вышли снова, они уже были в комнате в том небольшом, старом здании в центре Стамбула.

Несмотря на то, что он во второй раз воспользовался удобной дверью, это странное космическое путешествие все же дало ему сильное ощущение шока.

Цзян Хао подошел к окну и протянул руку, чтобы отодвинуть шторы.

Ночью из окон проливались огни Стамбула, и глаза троих мужчин были встречены захватывающим видом на город. Современные небоскребы, старые замки и церкви смешиваются, и современное и старое сталкиваются, создавая не только пламя цивилизации, но и неповторимый исторический колорит этого тысячелетнего города.

"Здесь................ Кан Чжун Цзюй был ошарашен."

Нинг Тао сказал: "Это Стамбул, и если это не случайно, то вашу жену все равно следует держать в этом месте".

Цзян Хао сказал: "Господин Кан, я поинтересовался и провел расследование, и вполне вероятно, что ваша жена и дочь содержатся на разведывательной станции ЦРУ в Стамбуле, которая находится недалеко от авиабазы США".

Кан Чжун Цзюнь Цзюй сказал: "Может быть... это значит, что его там тоже нет? И нас только трое? Как нам попасть в ту разведывательную станцию, о которой вы говорили, чтобы спасти мою жену и дочь?"

Цзян Хао сказал: "Это уже не то, о чем тебе нужно беспокоиться, я уже составил план по спасению твоей жены и дочери, тебе просто нужно делать то, что я говорю".

Кан Чжунци с тревогой сказал: "Что бы ты ни хотел, чтобы я сделал, давай, что ты хочешь, чтобы я сделал?".

Цзян Хао нарисовал занавески, затем указал на стул и сказал: "Господин Кан, пожалуйста, садитесь".

Кан Чжунци сел в это кресло.

Цзян Хао сказал: "Господин Кан, после того, как вашу жену и дочь увезли из аэропорта Стамбула ЦРУ, вам звонили из ЦРУ? Или, кроме того, ни один человек или агент ЦРУ не связывался с вами? Если есть, расскажи мне все, о чем ты говорил".

Канг был зациклен на воспоминаниях..............

Весь разговор между Цзян Хао и Кан Цзюцзы, Нин Тао не участвовал, просто смотрел. Он хорош в алхимии, но Цзян хорош в таких вещах. На самом деле, пока он знал, где держат жену и дочь Канга, ему было несложно их спасти, но самой трудной частью этого спасения было найти место, где их держат. А это, он ослеп на оба глаза.

После короткого воспоминания Кан открыл рот и сказал: "Когда мою жену и дочь контролировало ЦРУ в аэропорту, мне позвонила жена, но звонок был не от жены, а от незнакомца, хоть и говорящего по-китайски, но очень тяжелый...".

"Что он сказал?" спросил Цзян Хао.

Кан сказал: "Он сказал, что моя жена связана с террористами и находится под контролем, и он попросил меня передать список сирийцев, которые финансировались в течение многих лет и которым были даны наркотики, и я сказал, что могу предоставить его, и попросил их освободить мою жену и дочь". Но другой человек избегал говорить об этом снова, говорил со мной о здоровье моей жены и дочери, а потом упомянул кого-то другого...".

"Кто?" спросил 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 0565: Операция "Сейбл Цикада**

Глава 0565 Операция "Соболь Чикада Канг" названа так: "Абдулла, она брат моей жены, офицер-полковник сирийской правительственной армии, который воевал в течение многих лет, Заина говорит, что его не было дома три года, а его сын погиб при бомбардировке американской армией....".

Канг Джунзи ворчал все время об этом сирийце по имени Абдулла, но все, что он рассказывал - это обычная история солдата, как Нинг Тао мог не почувствовать, что этот Абдулла не террорист.

"Господин Кан, где брат вашей жены ссорился все эти годы? Или он сделал что-то особенное?" спросил Цзян Хао.

Кан Чжунци на мгновение подумал: "Я не знаю, я говорил с Зайной, но она тоже не знает". Но перед началом войны я увидел в доме Заины фотографию его брата Абдуллы и президента Сирии вместе".

"Брат вашей жены - телохранитель президента?" спросил Цзян Хао.

Кан Чжунци покачал головой: "Не знаю, я не видел нас с братом жены несколько раз, но... он посоветовал мне ни с кем не разговаривать о нем, чтобы сказать что-то о том, чтобы держать это в секрете или что-то в этом роде".

Взгляд Цзян Хао переместился на Нинг Тао: "Кажется, я все понял".

Нинг Тао любопытно спросил: "Что ты выяснил?"

Это разрыв между рядами, как горы, слова Кан Цзюньцзы, Нин Тао также слышал каждое слово, но он не выяснил правду об инциденте, но Цзян Хао выяснил.

Цзян Хао сказал: "Брат жены г-на Канга - Абдулла, который должен быть телохранителем президента государства Сирия, и даже если это не так, возможно, что он отвечает за эту работу, и ЦРУ не хочет захватить ни г-на Канга, ни его жену и дочь, они хотят захватить Абдуллу через него и его жену и дочь".

Кан в недоумении сказал: "Что ЦРУ делает, удерживая Абдуллу?".

Цзян Хао продолжил: "Одной из стратегических целей Соединенных Штатов на Ближнем Востоке является Иран, а другой - Сирия, и гражданская война в Сирии была спровоцирована Соединенными Штатами, чтобы свергнуть нынешний режим в сирийском государстве и установить проамериканский марионеточный режим. Целью гражданской войны в Сирии было свержение нынешнего режима в сирийском государстве и установление проамериканского марионеточного режима. А наименее затратным и наиболее эффективным способом достижения этой стратегической цели является обезглавливание".

Когда она это сказала, Нинг Тао тоже догадался, и он посмотрел на жену агента с лишним блеском восхищения в его глазах.

Кан Чжунци внезапно напрягся: "Так что... я никак не могу спасти свою жену и дочь, не так ли?"

Нинг Тао сказал: "Просто выясни, где держат твою жену и дочь, это лишь небольшое дело, чтобы спасти их".

Цзян Хао сказал: "Господин Кан, пожалуйста, доверьтесь мне и моему мужу, пока вы сотрудничаете с моими действиями, ваша жена и дочь обязательно вернется к вам".

Кан Чжун Цзюньцзы не мог дождаться, чтобы сказать: "Что ты хочешь, чтобы я сделал?"

Цзян Хао сказал: "Позже мы выходим, ты звонишь жене на мобильный и говоришь, что приехал в Стамбул и хочешь ее увидеть, и своих дочерей, и спрашиваешь у них, где они".

"Я сейчас же позвоню жене". Сказав это, Кан Чжунци собирался вытащить свой телефон.

Цзян Хао Да, нажал на руку Кан Цзюнцзы: "Здесь нельзя печатать, дай мне свой телефон, телефон нужно выключить". Если люди из ЦРУ отследят ваш номер, то скоро найдут его здесь".

Танг Цзюнзи вытащил свой мобильный и передал его Цзян Хао.

Цзян Хао Ли открыл заднюю крышку телефона, снял аккумулятор и сказал: "Хабби, давай выйдем сейчас же, найдем удобное для нас место для переезда и позвоним тем парням".

"Просто телефонный звонок?" Кан Чжунци спрашивал.

Цзян Хао сместил глаза, чтобы посмотреть на Нин Тао, его глаза были также полны любви и восхищения. Хотя она ничего не сказала, похоже, что муженек наблюдал за тобой.

Нин Тао мягко улыбнулся: "Нет, господин Кан, есть еще одна вещь, которую я хочу, чтобы вы сделали........."

Через час к Софийскому собору прибыло такси. Дверь машины открылась, и двое мужчин и женщина вышли из машины. Один из мужчин и одна из женщин вышли из машины и уехали, в то время как другой мужчина подошел под камеру перед церковными воротами и вытащил свой мобильный телефон, чтобы сделать звонок.

В это время года еще не было поздно, а по улицам еще ходили. Некоторые из магазинов также до сих пор открыты, в них продаются сувениры, а также кофе и барбекю. Аромат жареного мяса и кофе распространяется с ночным бризом, дразнящим аппетит.

"Дорогая, ты голодна или нет, как насчет того, чтобы пойти перекусить?" Цзян Хао посмотрел на магазин шашлыков, который выглядел очень хорошо, его глаза немного светились.

Каждая женщина является естественным едоком и не способна сопротивляться еде, а в сочетании с экзотическим романтизмом она становится еще более неотразимой.

Нин Тао оглянулся на Кан Чжунци, который стоял перед дверью Софийской церкви и звал, а затем кивнул: "Пойдем, поедим".

Между прогулками, Цзян Хао покрыл ее лицо, и демоническая аура на ее теле была явно активна.

Нинг Тао знал, что она делает, но все равно не мог не посмотреть на нее с любопытством. Потрогайте ваше лицо, эту универсальную способность, которая возникла от Предка Ищущего Дэна, Линь Цинь Хуа, Линь Цинь Яо, Цзян Хао. Но до сих пор он не знал, почему у него эта способность, не мог понять принцип. Говорят, что это ген, который пробуждает предков, но одного этого объяснения явно недостаточно.

После того, как мы закончили план хорошего человека, пришло время разобраться с Николасом Конте. До тех пор, пока он получит Духовный Материал Николая Конти, он сможет усовершенствовать полный Поиск предков Дана. В то время, возможно, мы могли бы раскрыть тайну кисти лица нового демона?

Цзян Хао опустила руку, под уличным фонарем, это было красивое лицо, брови, как далекая красота, глаза, как осенний бассейн, маленький рот просто не говорить, но и дать людям ощущение похоти, соблазнительные очень много.

Нинг Тао постучал в сердце: "Кто это опять?"

Цзян Хао протянул руку Нин Тао, его голос негромко бормотал, "Диао Цикада".

Нинг Тао: ".........."

Цзян Хао сказал: "Вот как я провел свою жизнь с тобой во время операции между Турцией и сирийским государством, это тебя устраивает"?

Нин Тао на мгновение замер, а потом покачал головой: "Без проблем".

Цзян Хао протянул руку и нежно ущипнул Нин Тао за талию: "Как ты думаешь, это как получить новую жену, у тебя должно быть красивое сердце, да?"

Нинг Тао сухо кашлянул и ничего не сказал. Ты не можешь просто подхватить это. Ты не можешь подхватить это.

Он, пожалуй, единственный в мире, кому посчастливилось пойти на барбекю с одной из четырех самых красивых женщин, соболем Цикада, и даже спать в утешителе и делать то, что ему нравится делать, например, рассказывать истории о призраках перед сном и изучать иностранные языки перед сном. Вы должны знать, что для пробуждения генов предков, меняется весь человек, а не просто лицо..........

Пара села за столик на соседней улице, и к ней подошел официант с меню. Цзян Хао заказал фирменное барбекю, рекомендованное магазином, и две чашки кофе. Нин Тао, с другой стороны, держал глаза на Кан Цзюнзи, который стоял перед дверью Софийской церкви, слушая звук, исходящий от монитора в его ушах.

Монитор дала Цзян Хао, и таких вещей на рынке нет, и только она может их получить. Также в ухе Цзян Хао был один, и голос Кан Цзюцзы, как и голос человека, который разговаривал с Кан Цзюцзы, был поднят.

Однако, телефон Кан Чжун Цзюньцзы не перезвонил.

Нинг Тао слегка нахмурился: "Почему другая сторона еще не ответила на звонок?".

Цзян засмеялся: "Не торопитесь, другая сторона определенно находится в процессе определения местоположения Кан Цзюнзи через спутник, местоположение определено, и команда быстрого реагирования уже почти в пути, к этому времени кто-то будет говорить по телефону с Кан Цзюнзи".

Как только ее слова упали, звук говорящего внезапно доносился с двух мониторов.

"Господин Кан, где вы сейчас?" Это голос незнакомца, на китайском, но он очень нестандартный, дающий ощущение сырости.

Другая сторона просит, несмотря на то, что знает, что это не подтверждение, она тянет время.

Тем не менее, Кан честно задал вопрос оппоненту: "Я сейчас в Стамбуле, я здесь, где моя жена и дочь? Я хочу их увидеть!"

"Ты увидишь свою жену и дочь, они пока в безопасности." Голос с другой стороны: "Как вы попали в Стамбул, я только что проверил в то же время, нет никаких записей о вашем въезде в таможенную систему Турции".

Канг сказал: "Мне запретили путешествовать, меня сюда везли контрабандой".

Это то, чему его научил Цзян Хао.

"Ты один или их несколько?"

"Я один".

"Что-то не так с твоим телом? Мы выяснили, что ваше здоровье немного плохое.........................."

"Что именно ты пытаешься сказать? Я хочу увидеть свою жену и дочь!"

"Не волнуйся, ты скоро их увидишь."

Как раз в то время, когда они разговаривали, официант в ресторане подавал Нин Тао и Цзян Хао жареное мясо и кофе. Официант, который доставил еду, не мог не взглянуть на Цзян Хао дважды, ее глаза были полны изумления.

Цзян Хао притворился, что не замечает, наслаждаясь жарким и продолжая слушать разговор Канга с агентом ЦРУ.

Нин Тао понизил голос: "Что официант только что подглядывал за тобой двумя взглядами, думаю, тебе не стоит превращаться в более обычную женщину, ты легко можешь превратиться в четырех красивых женщин, слишком привлекательных для глаз".

В углу рта Цзян Хао всплыла слабая улыбка: "Разве это не из-за того, что ты все еще сосешь глаза"?

Это что-то говорит.

Нинг Тао: ".........."

Цзян Хао добавил: "Позволь мне превратиться в уродливое чудовище и позволить тебе презирать меня, чтобы сестры взяли на себя ответственность? Я не настолько глупа, если тебе придется сделать меня уродливой, я вернусь сегодня вечером, превращусь в Желтую Луну Инь и пересплю с тобой".

Нин Тао закончил чашку кофе и притворился, что пьет ее, ничего больше не сказав.

Хуан Юэй, жена Чжугэ Ляна, была известной уродливой женщиной в эпоху Троецарствия. При выборе между A Sable Cicada и B Ying желтой луны, он определенно выберет A, а не B.

Как раз в это время Кан Цзюнзи опустил свой мобильный телефон, снял прикрепленное к нему сложное электронное устройство, бросил рукой на землю, затем раздавил ногой и пошел вперед.

Не дожидаясь, когда он уйдет очень далеко, внедорожник Chevrolet Saaban заревел, срочно затормозил на боку, открыл дверь, и с протянутой внутри рукой, затащил его в машину с грохотом.

Нин Тао вытащил сотню долларов из кармана брюк и положил их на стол, затем встал с Цзян Хао и ушел...........

Началась операция с кодовым названием "Sable Cicada".

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**0566 Глава 0566 Нет оправдания преступлению, которое ты хочешь совершить.**

0566 Глава: Что плохого в грехе внедорожников Chevrolet Saber, красный свет не остановится.

Нин Тао и Цзян Хао вышли на улицу, но просто посмотрели в сторону, откуда ушел Chevrolet Saaban, а затем зарылись в переулок без уличных фонарей.

Нин Тао открыл маленький ящик с лекарствами, наклеил на лоб энергично удерживаемый амулет и скрестил ноги на земле.

Он заходит, и ребенок выходит.

Энергичный талисман на лбу также превратился в пятно энергетического света и слился с Младенцем Юаня Нин Тао, но, к сожалению, Цзян Хао не мог видеть или чувствовать его присутствие, он просто смотрел врасплох и имел странное выражение на его лице.

С одной мыслью Нин Тао пролетел над Chevrolet Saababan, который находился уже в километре отсюда, а затем головой окунулся в машину.

В машине сидели пять агентов ЦРУ в штатском, три белых и два черных. Белый мужчина вел машину, оставив двух белых агентов, одного на втором пилоте, и двух черных агентов и белого агента на диване на заднем сиденье. Два черных агента прижали Канга в середине слева и справа.

Пластиковый галстук уже был на руках у Канга.

В вагоне было полно людей, которых никто не знал, что в вагоне был незваный гость.

Нин Тао упал, чтобы сесть рядом с белым агентом, а также посмотрел на человека немного больше.

Белый агент был самым старым в караване, около сорока лет, с слегка облысевшей головой, волоском, протянувшимся почти до сотого храма, и маслянистым, гладким лбом. Такой человек не бросается в глаза по любому поводу, но его один глаз произведет впечатление.

Эти глаза были похожи на глаза ястреба, бесчувственные, мрачные и ужасные.

"Господин Канг, мы наконец-то встретились". Слегка лысеющий белый агент открыл рот, говоря по-китайски, но выглядит сырым.

С таким голосом, он явно был тем, кто только что говорил с Кан Чжун Цзюнь. Неудивительно, что он также был лидером этого каравана людей.

Кан Цзюнзи поднял руки, которые были заключены в тюрьму за пластиковые галстуки, и гневно сказал: "Кто ты такой, чтобы арестовывать меня? Я законный бизнесмен в Китае и не нарушаю никаких законов ни одной страны! И мои жена и дочь, которые тоже не преступники, кто вы такие, чтобы их арестовывать!"

Черный агент, сидящий слева от Канга, внезапно поднял локоть и хлопнул им в сторону щеки Канга.

Слегка лысеющий белый мужчина протянул руку и схватил черного агента за запястье, ворча: "Глупый! У него опухоль в голове. Ты можешь убить его! Он очень ценен для нас, и тебе лучше дать мне немного сдержанности!"

Он говорил на английском языке, который Нинг Тао тоже мог грубо понять.

Черный агент кивнул, уронил руку и снова схватил карабин М4, лежащий на коленях с глушителем. Такой пистолет любят использовать агенты ЦРУ.

"Господин Кан, позвольте представиться. Меня зовут Люк Шоу, и мы проведем немного времени вместе". Слегка лысеющий белый человек сделал вступление и не был уверен, настоящее ли это имя или поддельное. Когда он говорил, он вытащил военный нож и перерезал пластиковую повязку на запястье Кан Чжун Цзюй.

Кан Цзюцзы пошевелил запястьем, сдержав напряжение в сердце, и осторожно сказал: "Куда ты меня ведешь?".

Люк Шоу сказал: "Разве ты не хочешь увидеть свою жену и дочь? Я отведу тебя к твоей жене и дочери прямо сейчас."

Канчжунци снова спросил: "Где мои жена и дочь?"

Люк Шоу сказал: "Не торопитесь, она скоро будет здесь, и я уверяю вас, что ваша жена и дочь в безопасности и невредимы".

Кан Чжун Цзюньцзы только тогда почувствовал облегчение.

Нин Тао высунул глаза из окна, глядя на летящий уличный пейзаж, и судя по расстоянию в сердце. Хотя его Младенец Юань был сильно поддержан талисманом Пинччингом, а дальность его деятельности была увеличена до восьми километров, он все равно не мог следовать за ним, если находился за пределами этого расстояния. Тем не менее, он не беспокоился о потере его, потому что Кан Цзюньцзы носил его кровяной замок, и Цзян Хао также шел в этом направлении в данный момент. Она носила его тело на спине, и за каждый километр, пройденный ею, дальность движения его младенца Юаня увеличивалась на один километр.

Это операция "Сейбл Цикада".

Бряк!

Внезапно со стороны дороги произошел сильный взрыв, и припаркованный кожаный автомобиль превратился в огненный шар. Большая группа разгневанных турков забрасывала камнями придорожные автомобили, а также витрины магазинов, а другие кричали "Смерть Америке".

Глаза Нин Тао переместились на неистовую группу тюркских мужчин, небогатый, выглядящий как человек среднего возраста, который зажег доллар двадцати деноминаций и кричал безумно, и на кого-то другого, кто подошел к горящему доллару и зажег сигарету.

Внезапно пролетел камень и ударил по стеклу бокового окна движущегося Chevrolet Saaban. Поскольку это было пуленепробиваемое стекло, окно не разбилось, а камень отскочил и упал на землю.

Черный стрелок проклял, но не предпринял никаких дальнейших действий.

Единственный человек в этом караване, который был напуган, был Кан Цзюнзи, звук взрыва и камни, которые последовали за нападением на автомобиль, поставили его на край.

Люк Шоу сказал: "Мистер Канг, не бойтесь. Я знаю, что вам не нравится такое место, и до тех пор, пока вы будете сотрудничать с нами, вы и ваша жена и женщина скоро будут свободны, и санкции против вашей компании и вас лично будут сняты".

"Что ты хочешь, чтобы я сделал?" Кан Чжун Цзюнь Цзюй сказал ориентировочно.

Хитрая улыбка появилась из угла рта Лу Кершоу: "Ваша компания является очень распространенной фармацевтической компанией в Китае, которая также производит некоторые основные лекарства. Вы очень хороши в бизнесе, ваша компания приносит прибыль на протяжении многих лет, у вас есть два дома в северной столице и вилла с видом на море в Санье с активами более миллиарда, я прав?".

Канг кивнул головой, но его глаза были немного запутаны, он явно не знал, для чего Лукшоу сказал это.

Лукшоу продолжила: "Ты и твоя жена, Заина, встретились в Дамаске, в то время, как члены китайского инвестиционного корпуса, и твоя жена и ты встретились на банкете, устроенном сирийским правительством, и ты влюбился с первого взгляда, потом женился, а на следующий год у тебя была дочь по имени Кан Цзяцзя, так?".

Кан Чжун Цзюньцзы снова кивнул и добавил: "О чем ты говоришь?". Какого черта вам надо?"

Лукшау сказала: "Нам ясно, что после начала гражданской войны в Сирии, из-за твоей жены, ты пожертвовал Сирии 82,12 млн. долларов, а пожертвованные наркотики накопились до 61,23 млн. долларов".

"Все эти деньги и лекарства пошли простым людям, и я не сделал ничего плохого!" Эмоции Канга немного вышли из-под контроля.

Лукшоу сказал слабо: "Вы думаете, что то, что вы сделали, хорошо, но многие борцы за свободу страдали и даже умирали из-за ваших денег и лекарств". У нас достаточно доказательств того, что вы нанесли ущерб национальным интересам США, чтобы задержать вашу жену и дочь и наказать вашу компанию и вас лично".

Преступлению нет оправдания.

Услышав, как этот парень говорит такие вещи, Нинг Тао не мог не подумать о большой ушной царапине, которую можно нарисовать.

Один склонен быть властным, когда бьёт окружающих. Когда страна непобедима в мире, она становится такой добродетелью, что может наказывать кого угодно и свергать кого угодно. Кто говорит, что он черный, тот черный, а кто говорит, что он белый, тот белый.

Кан Чжунци рассмеялся в ответ: "В любом случае, мы с женой в твоих руках, так что все, что ты скажешь, будет правильно, не так ли? Мне нужен адвокат! Мы идем в ваш американский суд, в Международный суд!"

Лукшоу, однако, осталась в этом спокойном, невозмутимом тоне: "Господин Канг, я говорю вам с уверенностью, что у вас не будет ни адвоката, ни суда, которые приняли бы вашу претензию. Есть только один способ спасти свою жену и дочь. Если вы будете сотрудничать с нами и делать то, что мы говорим, то не только ваша жена и дочь снова будут свободны, но и вы сможете поехать в Соединенные Штаты, чтобы получить лучшее лечение. Тогда ваша семья получит грин-карты в США".

"Мне не нужны твои грин-карты и лечение, мне нужны мои жена и дочь, назови это, что ты от меня хочешь?" Кан Чжунци спрашивал.

Лукшоу на мгновение замолчала, прежде чем сказать: "Из-за твоего пожертвования, и из-за твоей жены, ты имеешь очень высокую репутацию в Дамаске". Мы приготовили для вас партию лекарств, и вы берете эту партию с собой в Дамаск и записываетесь на встречу с Абдуллой. Наши люди замаскируются под твою свиту, и ты не должен раскрывать их личности".

"Ты хочешь использовать меня, чтобы заполучить Абдуллу?" У Кан Чжун Цзюньзи было удивленное выражение лица.

Нин Тао также полностью понял, что поимка Заины и Канга ЦРУ была не более чем попыткой выманить Канга из Китая для проведения операции по его поимке, а затем использовать его для входа в Дамаск для операции по обезглавливанию.

Люк Шоу сказал: "У тебя есть только один шанс, и если ты откажешься, то никогда больше в жизни не увидишь свою жену и дочь". Кроме того, никогда не представляешь, что они будут страдать до конца своей жизни".

"Ублюдок!" Канг внезапно встал и подернул кулак к голове Люкшоу.

Черный агент схватил Канга за запястье и удержал его на диване.

Тогда Шевроле Саабан притормозил и съехал с дороги, направляясь к воротам на обочине.

Дверь открылась автоматически и за ней стояли два вооруженных человека с оружием, один из которых толкнул дверь, а другой помахал водителю класса Chevrolet Saber, жестами заставив его перевести машину в положение рядом с ним. За ними находился просторный двор и большая вилла с видом. В коридоре виллы стояли вооруженные люди с оружием, а на крыше лежали снайперы в камуфляже.

Это крепость ЦРУ в Стамбуле, возможно, временно, посвященная Кан Джунзи.

Шевроле Сабан въехал во двор и остановился. Канга также вывели из машины и сопроводили к центру виллы двое чернокожих вооруженных людей.

Нин Тао уже вошел на виллу первым, на вилле было много камер наблюдения, но ни одна из них не могла запечатлеть присутствие его младенца Юаня.

Нин Тао встретил стену и быстро осмотрел каждую комнату на вилле. К сожалению, он не нашел жену Канга Заину и дочь Кан Цзяцзя. Однако, он нашел коридор на первом этаже, который вытянулся вниз.

Вход в этот коридор охраняли два вооруженных человека с заряженным оружием.

Скаутируя здесь, Нинг Тао обнаружил, что у этих вооруженных людей были не только люди из ЦРУ, но и специальные солдаты. Это также нормально, что агенты ЦРУ не будут въезжать в страну Сирии для проведения операции по обезглавливанию, для которой потребуется солдат спецназа, находящийся в бою более ста лет.

Внезапно между двумя спецназовцами дул облачный ветер, и один из них подсознательно оглянулся вокруг, но не нашел ничего необычного снова.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 0567 Законный дьявол**

0567 Глава Юридический демон В конце коридора находился подвал с плотно закрытой железной дверью, по обеим сторонам двери стояли два хорошо вооруженных спецназа, а в дверном проеме и проходах были установлены камеры видеонаблюдения, которые не оставляли места для наблюдения.

Однако такое препятствие было ничтожным для Нинг Тао, который прошел прямо через середину двух спецназовцев и через дверь.

В подвале были мать и дочь, блондинка и девочка смешанной расы. Высокая блондинка, с голубыми глазами и прямым носом, обладала красотой типичной западной женщины. Девушка, с темными волосами и желтой кожей, но также с парой голубых глаз, была очень красива.

Эта женщина была Заиной, женой Кан Цзюнзи, а эта девушка из смешанной расы была его дочерью Кан Цзяцзя.

У Зайна и Канга на теле не было явных повреждений, но их дух был беден, а одежда и лица были грязными.

Нин Тао втайне почувствовал облегчение от того, что Зайна и Кан Цзяцзя действительно не подвергались пыткам, но психологические пытки определенно были неизбежны. Ситуация с матерью и дочерью выглядит плохо, но она здорова.

"Мам, как долго эти плохие парни будут нас держать? Я хочу домой, я скучаю по папе". Кан Цзя нарушил тишину в подвале, выглядя уставшим и говоря слегка хриплым голосом, создавая впечатление, что у него есть воздух.

Это связано с потерей воды.

Заина сказал: "Не бойся, с мамой мы скоро вернемся, а потом ты увидишь папу".

Рассказ такой лжи наполнил глаза Заины слезами боли и самосовершенствования. Она сама не верила в то, что уйдет отсюда, и, очевидно, не верила, что ее муж, который был тяжело болен, был способен вырастить ее и ее дочь отсюда.

Сердце Нин Тао стало мягким, когда он смотрел эту сцену, он хотел утешить мать и дочь, но это было очевидно нереально. Оставшиеся мать и дочь вообще не могли его видеть, не слышали его, и даже если бы они его слышали, он бы не издал ни звука.

Нин Тао отступил, и случайно наткнулся на Лукшоу, идущего по дороге с Канг Джунзи.

"Как я уже говорил, скоро ты встретишь свою жену и детей, и Я человек слова Моего, и Я сделаю все обещания, которые даю тебе". Люк Шоу сказал, когда он шел.

Кан Цзюцзы выглядел нервным, один глаз смотрел вниз, не мог дождаться, когда увидит свою жену и дочь.

Подойдя к железным воротам туннеля, Лукшоу подмигнул, и специальный солдат снял сканер, который он носил с собой, чтобы проверить тело Кан Чжун Цзюнзи.

Мобильный телефон Кан Цзюнзи давно был конфискован, и вскоре проверка на него закончилась, когда другой специальный солдат открыл железную дверь и затолкнул Кан Цзюнзи внутрь.

В тот момент, когда железная дверь закрылась, Нинг Тао покинул виллу. Духовное ощущение, он быстро определил местоположение своего тела, и одним движением ума, это было похоже на полет воздушного змея, и на этот раз он вернулся обратно.

Это был тротуар на обочине дороги, и Цзян Хао носил его на спине, его темп ветра. Когда Нин Тао открыла глаза, оказалось, что вокруг никого нет, и она просто отпустила шаги и побежала.

"Я вернулся". Нинг Тао прошептала ей на ухо.

Цзян Хао пошел по его стопам, а также ослабил руку, которая кружила бедра Нин Тао.

Нинг Тао оторвалась от нее и улыбнулась: "Почему ты не вызвала такси?"

Цзян Хао сказал: "Я хотел позвонить, но не наткнулся на такси после того, как прошел весь этот путь. Все равно лучше быть дома и взять машину на телефон". Была пауза, прежде чем она вспомнила что-то: "О чём я с тобой говорю, ты уже нашёл жену и дочь Кан Чжун Цзюй?"

Нин Тао поднял палец в направлении той крепости: "Как раз в этом направлении находится вилла с внутренним двором, жена и дочь Кан Цзюнцзы были заключены в подвал под виллой, а Кан Цзюнцзы также был заключен в тюрьму, когда я уезжал". На той вилле были не только агенты ЦРУ, но и спецназ, но я не знаю, какой спецназ".

Затем он снова рассказал о разговоре, который он услышал в машине.

Цзян Хао немного нахмурился: "Это действительно операция по обезглавливанию, а также хочет посеять вину на нашу страну, человек - китайский бизнесмен, медицина тоже считается китайской медициной, после того, как операция по обезглавливанию закончится, предполагается, что она не позволит Кан Цзюнзи и его жене и дочери жить, убьет их и станет доказательством того, что мы осмеливаемся воевать в Сирии, я не знаю, кто придумал этот план, сердце этого человека ядовито, его сердце наказуемо!".

Из угла рта Нин Тао появился намек на холодный смех: "В таком случае, тогда необходимо выяснить, кто сформулировал этот план, я должен с ним хорошо побеседовать".

"Тогда тебе придется взять меня, и мы поговорим с ним как пара." Цзян Хао сказал.

Нинг Тао кивнул: "Пойдем, спасем кого-нибудь".

Цзян Хао взял Нин Тао за руку и последовал за ним: "Неужели ты не попросишь Бай Цзина и Цин преследовать их?".

Нин Тао сказал: "К тому времени мы увидим, если не будет неприятностей, и мы легко справимся с ними, то нет необходимости вызывать их на битву, подождите, пока Ся не позовет их".

"Ты не боишься, что они оба будут ревновать?"

"Чему тут завидовать?"

"Ты не знаешь женщин, откуда ты знаешь, что они не будут ревновать?"

Нинг Тао: ".........."

""Ты говоришь со мной, какие заклинательные эффекты они имеют на Небесной Рождественской Постели?"" И как они реагируют?"

"Луна сегодня такая полная, видите ли!"

"Посмотрите на себя, вы тоже слишком грубо меняете тему, не так ли?"

Пара шла и болтала, когда они шли к цитадели ЦРУ. Не было никакого подобия того, чтобы идти на войну с двумя мужскими телами, но это было похоже на то, как есть горячую кастрюлю, пить немного вина и ложиться спать домой.

Двадцать минут спустя вилла появилась на линии прямой видимости Нинг Тао.

Нинг Тао не сказал Цзян Хао, что это была вилла, но вид Цзян Хао зацепился за нее.

Ворота, написанные железом, по-прежнему плотно закрыты, снаружи не видно никаких вооруженных людей, и даже если бы во главе стены были установлены камеры наблюдения, это не вызвало бы подозрений.

"Хабби, мы должны убить прямо или получить немного технического?" Стоя в темном углу, Цзян Хао посмотрел на лежащего на крыше виллы снайпера в камуфляжной одежде и сказал.

У Нинга Тао уже была идея в голове: "Ты подожди здесь, я сначала пойду и разведаю ситуацию, а потом мы решим, убивать ли прямо или иметь какие-то технические действия".

Внезапно появился автомобиль, который также был внедорожником класса Chevrolet Saab.

Есть только одна организация в мире, которая склонна к таким машинам, и это ЦРУ.

Шевроле Саабан замедлился, когда он приблизился к Нин Тао и Цзян Хао.

Нин Тао вдруг обнял Цзян Хао и поцеловал ее в губы.

Тело Цзян Хао слегка застыло, но и расслабилось после того, как застыло только на секунду или две, и с большой преданностью открыло губы.

Она была элитным агентом Бюро спецслужб, так как же от нее можно было скрыть ненормальное поведение Нинг Тао? Так же, как она целовалась с Нин Тао, послесвечение из угла глаза приземлилось на внедорожник Chevrolet Saab.

Окна были плотно закрыты, и вы не могли видеть, кто сидел в машине.

Рядом с дорогой большие, плотно закрытые железные ворота виллы внезапно открылись. Внедорожник Chevrolet Saaban съехал с дороги и въехал в ворота, не останавливаясь ни на секунду все время.

Железная дверь виллы снова закрылась.

Нин Тао отпустил Цзян Хао.

Два проблеска красного цвета поднялись на щеках Цзян Хао, которые на самом деле были также проблесками Диао Цикады.

Несмотря на то, что это было немного неуместно, Нинг Тао все еще выглядел слегка ошарашенным: "Хорошо, ты действительно хорошенькая".

Глаза Цзян Хао были злыми, но в углах его рта была улыбка: "Ты хочешь сказать, что Диао Цикада действительно прекрасна, не так ли?"

Невозможно говорить об этом.

С закрытыми глазами Нин Тао упал в объятия Цзян Хао.

"Милый?" Цзян Хао пожелтел.

Нин Тао, однако, не отреагировал, его душевное сознание уже вошло во дворец грязевых пилюль, а Младенец Юань был вне тела.

В следующую секунду Младенец Нин Тао приехал на эту виллу. Вид на крышу и двор беспрепятственный.

Двери этого внедорожника "Шевроле Саабан" открылись, и вниз спустились первые два хорошо вооруженных солдата спецназа с боевой краской на лицах. Затем спустился еще один белый офицер в камуфляже, в начале сорока лет, высокого роста, со значком на руке, нарисованным орлом, пистолетом, гарпуном и якорем.

Это значок морского котика.

Морские котики здесь, и кажется, что эта сторона готова начать операцию "обезглавливания".

Лукшоу поприветствовала его из вестибюля виллы, и в нескольких шагах друг от друга распахнула руки и обняла белого офицера: "Полковник Кин, давно не виделись, как поживаете?".

Белый полковник, известный как Кин, сказал: "Мой старый друг, ты принес мне хорошие новости, не так ли? Где этот китайский торговец?"

Лукшоу сказал: "Запертый в подвале, наш врач осматривает его, и я жду отчета о его здоровье".

"Что это значит?" Кин удивлённо посмотрел.

Лукшоу сказал: "По нашей информации, у него опухоль мозга и в любой момент может случиться инфаркт мозга".

Кинан нахмурился: "Мои люди готовы, битва в Сирии близится к концу, это наш последний шанс, и я все равно отвезу его в Дамаск сегодня вечером". Самолет был готов, и я был здесь, чтобы забрать его. Даже если это смерть, он должен закончить работу за меня, прежде чем умрет".

"Тогда нам придётся взять с собой нашего полевого врача, я покажу ему первым." Люк Шоу шел в сторону виллы.

Кин проследил за двумя морскими котиками до виллы.

"Это приведет Канчжуна в Дамаск, и ты очень торопишься". Холодная улыбка появилась из угла рта Нин Тао, и, не дожидаясь, пока группа войдет в подвал, он уже вошел в него.

В подвале доктор осматривал тело Кан Чжун Цзюй. Зайна и Кан также находились в середине подвала и уже могли иметь на руках пластиковые галстуки, за ними следили два агента ЦРУ, чтобы держать их подальше от Канга.

"Что это за кровь на тебе?" Врач спросил, как он указал на пятно крови на внутреннем слое куртки Кан Цзюнзи.

"Это было... Я его случайно включил." Английский язык Канга тоже прошел, но он явно не умел врать, проблема, которую легко можно было скрыть в прошлом, и тем не менее, он выглядел нервным.

Тогда вошли Люк Шоу и Кин.

Джин посмотрел на Зайну и Канга, не подумав: "Уведите эту женщину и ребенка".

Кан Чжун Цзюньцзы сразу же заволновался: "Что ты делаешь? Куда ты собираешься их забрать?"

Кин холодно сказал: "До тех пор, пока ты будешь помогать нам с нашей миссией, твоя жена и дочь будут в порядке, и если ты облажаешься, прости, я отправлю их в ад".

"Ты ублюдок!" Кан Чжунци сорвался.

"Папа! "Ух ты..." Кан Цзяцзя закричал в шоке.

Заина хотела подержать ребенка на руках, но когда она протянула руку, то поняла, что у нее на руках пластиковые галстуки, и тогда на ее глаза пришли слезы.

Внезапно пронесся облачный ветер.

Стоя в дверном проеме, Люк Шоу, казалось, что-то почувствовал и оглянулся назад, но коридор был пуст, даже не призрачная фигура.

PS: Счастливого отпуска и безопасного путешествия всем вам. Кстати, я умоляю о месячном пропуске, чтобы меня включили в список в этом месяце..........

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**0568 Глава 1 Убийство на кровати**

0568 Глава 1 Удар по кровати 'Уведите! Возьми их всех!" Кин отдал приказ.

Два агента ЦРУ, один поднял Заину, которая сидела на полу, и вытолкнул ее наружу. Один просто поднял Кан Цзяцзя, который присел на корточки и завывал, а также направился к лестнице обратно на землю.

Канг поспешил вернуть свою жену и дочь, только чтобы его задерживал спецагент SEAL.

"Ты обещал мне, ты обещал мне!" Канг кричал на Люка Шоу.

Люк Шоу пожал плечами: "Что я тебе обещал?"

Кан Чжун Цзюньцзы гневно сказал: "Ты обещал мне воссоединить со мной жену и дочь, и ты сказал, что им не причинят вреда!".

Люк Шоу чихнул: "Лучше бы тебе помолчать, иначе опухоль в твоей голове лопнет, и ты больше никогда в жизни не увидишь свою жену и дочь". К тому же, я думаю, что ты вообще не понимаешь, что я тебе говорю. До тех пор, пока вы будете помогать нам в выполнении нашей миссии, ваша жена и дочь будут освобождены, а ваша семья воссоединится".

"Если я откажусь, что вы будете делать?" Кан Чжун Цзюнь Цзюй ушел от злости.

Как только Кин схватил Кан Цзюнзи за воротник, он сразу же поднял Кан Цзюнзи с земли с силой в руке, а затем яростно сказал: "Как ты думаешь, что это за место? Кто мы, по-твоему? Как ты смеешь заключать с нами сделку! Если вы поставите нам еще какие-нибудь условия, мы предадим смерти вашу жену и дочь!"

Кан Цзюн-цзы внезапно отвлекся, как мог человек одной ногой войти в ворота призрака, как он мог противостоять этой группе людей и спасти свою жену и дочь от этих голодных волков в человеческой шкуре?

Кин отпустил руку, и Канг упал на землю. Кин подмигнул, и спецагент SEAL поднялся и поднял Канга с земли, сопровождая его на улицу.

Во дворе два агента ЦРУ запихнули Заину и Канга в машину, а Заина неохотно прижала ногу к педали и умоляла: "Дайте мне еще раз увидеться с мужем, мне нужно с ним поговорить, пожалуйста".

"Фарк!" Агент ЦРУ врезался прикладом пистолета в спину Заине.

Заина упал с криком на землю, и в это время Кан Цзюнзи также случайно был выведен, увидев, что кто-то был жесток по отношению к Заине, он бросился, как сумасшедший. Однако, не дожидаясь, пока он бросится на сторону Заины, пара больших рук пришла сзади и обернулась вокруг талии, как бы он ни боролся, он не мог вырваться из заключения спецназа котиков.

Джин подошел, протянул руку помощи и схватил Кан Цзюцзы за волосы, жестоко сказав: "Лучше пусть все прояснится, твоя жена и дочь в наших руках". Мы можем сделать все неправильно во имя свободы и интересов народа Сирийской Арабской Республики. Если ты не будешь сотрудничать, ты хочешь, чтобы мы поступили так с твоей женой и дочерью, с нами и с твоим лицом?"

Кан гневно сказал: "Моя жена - сирийка, и я спонсировал многих сирийцев, которые из-за вас потеряли свои дома и близких, вы должны пойти и спросить их, нужна ли им ваша так называемая свобода!

"Похоже, ты упрямая и глупая желтокожая, сделай что-нибудь, чтобы он понял, с чем он сейчас сталкивается!" Кин сказал.

Люк Шоу кивнул.

Агент ЦРУ, который стоял рядом с Заиной, внезапно ударил Заину в живот, и с большой силой и твердой рукой, Заина, который был сбит с ног на голову, был отправлен в полет от его удара, ударившись об шину и упав на землю.

Зайна широко открыла рот, но не могла издавать ни звука.

Но у агента ЦРУ не было ни малейшего намерения останавливаться, он подошел, протянул руку помощи и схватил Зайну за волосы, оторвал ее от земли, а затем взорвал еще один кулак в маленький животик Зайны.

"Пуф!" Полный рот крови, вылитый из рта Заины.

"Нет..." Кан Чжунци ворчал как сумасшедший, а потом сказал необъяснимо: "Разве ты не говорил, что спасешь меня? Где ты - а!"

Люк Шоу на мгновение замер и перешел на сторону Кан Цзюнзи: "Что ты только что сказал, кто тебя спасет?".

Но Кан Цзюнзи держал рот на замке, только что он чуть не сошел с ума, прежде чем выкрикнул эти слова, но как только выдохнул, пожалел об этом. Конечно, Люкшоу сразу же пришел его допросить.

"Что этот парень только что сказал?" Кин спросил, не слышно китайского.

Люк Шоу сказал: "Этот парень только что сказал, что кто-то придет ему на помощь, и похоже, что у него есть сообщники, неудивительно, что он такой крутой".

Кин хладнокровно посмеялся: "Агент Китая? Черт возьми, кучка миниатюрных желтокожих разведчиков, я убью их сам, если они попытаются сорвать наши планы!" После паузы он снова закричал на агрессивного агента ЦРУ: "Зачем ты остановился? Давай!"

Агент ЦРУ ударил кулаком и подернул его к голове Заины....

Внезапно в воздухе появилась линия холодного света, и к тому времени, как она снова остановилась, она уже была на затылке агрессивного агента ЦРУ.

Это была не сабля, не кинжал, не летающий кинжал, а просто ветка дерева. Ветка, замерзшая от льда, линия холодного света, которая только что пронеслась по воздуху, была также отражением замерзшей ветки.

Ветка, которая была заморожена на месте, просто не могла быть оружием. Но именно эта замерзшая ветка застряла в затылке агента ЦРУ, семь или восемь дюймов в длину, оставив снаружи только дюйм или два!

Бряк!

С удивленным и жутким взглядом, агент ЦРУ, который был зарезан заживо веткой дерева, упал прямо на землю.

"Готовьтесь к бою!" Люк Шоу закричал.

Люди здесь либо элитные агенты ЦРУ, либо морские котики, один за другим, сильные люди против десяти. До того, как голос Лукшоу успокоился, они уже были в боевой готовности, черпали оружие, стреляли из сейфа, готовились к стрельбе. Однако они даже не заметили тени врага, ветка была расстреляна со стороны крыши виллы, но спрятавшиеся на крыше снайперы даже не отреагировали.

Но как только несколько агентов ЦРУ закрыли глаза на крышу виллы, человек упал с крыши и даже не отреагировал на полпути после удара о землю.

Он снайпер.

А еще у него из головы торчала замерзшая ветка.

Бах, бах, бах!

С оглушительным выстрелом пули обрушились на крышу.

Но все равно никто не появился.

Два агента ЦРУ бросились на виллу под прикрытием огня.

Тук-тук-тук!

Но как раз в тот момент, когда это должно было произойти, большая железная дверь была постучана.

Почти у всех глаза сходились на плотно закрытой железной двери, и один за другим страх смерти хватал ошеломленных агентов ЦРУ, а дверь спецназа, казалось, разделяла непостижимая путаница - пули здесь летели, как дождь, и кто, черт возьми, был настолько вежлив, что постучал?

Тук-тук-тук!

Большая железная дверь, которая была плотно закрыта, снова постучалась, и без спешки.

Человек у двери казался вежливым.

Кин внезапно поднял руку, и автоматический пистолет в его руке выплеснул пылающий язык, пуля свистнула в сторону большой железной двери.

Когда когда ..................

В серии скучных грохотных звуков в большой железной двери появилось еще дюжина пулевых отверстий.

Бах, бах, бах...............................

Больше пуль полетело к большим железным воротам.

Всего за несколько секунд большая железная дверь перестала быть дверью, это было большое сито. Железный замок на двери был сломан пулей, и железная дверь открылась.

Все глаза были собраны на дверном проеме.

Потом они увидели кровать шириной один метр пять и длиной два метра.

По всему подбородку.

Это была кровать?

Но даже если бы Железный Человек стоял за дверью и стучал, атака насыщения только что была бы ситом. Тем не менее, кровать была в хорошей форме, говорят, что были пробиты через протекающее пулевое отверстие, и даже ни один шлак дерева не упал!

Кровать внезапно сдвинулась с места, и мужчина внезапно вышел из-за нее, подпирая края кровати одной рукой и говоря: "Господин Кан, я освободил руку по дороге, и опоздал на минуту, чтобы заставить вас страдать".

Нинг Тао пришел.

Слезы Кан Чжун Цзюнзи попали ей в глаза, а губы дрожали, когда она хотела что-то сказать, но не смогла.

Бах, бах, бах!

Еще один душ пуль улетел в сторону Нинг Тао.

Тело Нинг Тао снова втянулось в кровать.

Пуля попала на кровать Тяньчжи Тяньборна, все пули упали на землю, все боеголовки были деформированы, но даже не оставила следов попадания пули, все еще белоснежная и чистая, как красивый нефрит вырезанный.

"Убейте его!" Кин рычал.

Два морских котика заряжали слева и справа, спринтеруя во время выстрелов, чтобы надавить на Нинга Тао, который прятался за своей кроватью.

С трепетом в пустоте, стоящая кровать внезапно полетела в сторону, врезавшись в тела двух морских котиков. С их реакцией даже ракета могла уклониться, но эта кровать летала быстрее ракеты, и уклониться было невозможно!

Бряк!

Два высоких, сильных морских котика взорвались на месте, распространив кровь и плоть по небу!

Убить одну кровать!

Тело Нин Тао также переместилось, убив во дворе сразу после естественной кровати Тяньцзи.

И этот двор все еще в шоке и не может выйти.

Он действительно разбил двух котиков кроватью!

Эта кровать, это танк или поезд Судного дня?

Кровать летела, а Нин Тао разведал руку и уронил кровать, прямо напротив Зайна и Кан Цзяцзя.

На самом деле он не хотел посылать Небесную Кровать, чтобы принять участие в битве, ему было так же легко убить этих парней, как и зарезать цыпленка, но он должен был учитывать безопасность Зайна и Кан Цзяцзя и Кан Цзюцзюн. Пули должны летать, как только начинается битва, а пули не долго видны, поэтому они должны быть защищены небесным родильным домом.

После того, как Zayna и Кан Цзяцзя под защитой естественной кровати Тяньцзи, Нин Тао внезапно набросился на Кан Цзюцзюн.

Лукшоу сорвалась и протянула руку, чтобы схватить Кан Чжун Цзюнзи.

Пуля внезапно вылетела с крыши и головой окунулась в голову Люка Шоу, которая так внезапно распахнулась, что только половина его головы упала в сторону.

Мозги, кровь и какой-то беспорядок, который не мог сказать, что это было изрыгнуто на лице Кина, и страх, который никогда не чувствовался до того, как напал на каждый нерв в его существе.

Потому что...

Как раз в тот момент, когда голова Люка Шоу взорвалась, человек, который бросился с кроватью, был рядом с 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 0569 Убийство курицы, но забивание собаки.**

Глава 0569 Убийство Цыплят Мясницких Собак Кин повернул автоматический пистолет в руке в сторону Нинг Тао, не целившись сознательно, бросив руку и раскачивая ружье, пока палец нажимал на спусковой крючок.

Движение течет штрихом Анжелины Джоли из Лиги Ассасинов.

Бах, бах, бах...............................

Из дула автоматического пистолета вылетело несколько пуль, и все они попали в грудь Нинг Тао.

Холодная улыбка появилась на углах рта Кина, и никто не смог обогнать его пули.

Нинг Тао внезапно протянул руку и схватил Кина за шею.

Улыбка Кина замерла на мгновение.

Нин Тао внезапно ударил Кина по ноге, а правая рука, схватившая Кина за шею, внезапно превратилась в когти и сжалась вниз. Тело Кина мгновенно потеряло равновесие и упало на землю, так же, как его тело прижалось к Кан Чжун Цзюй.

Бах, бах, бах...............................

Пуля разлетелась по двору, с одной стороны пуля улетела в сторону Нинг Тао, и дождь, как правило, попал в затылок и затылок Нинг Тао. С крыши виллы с одной стороны стекла пуля, а во дворе агентов ЦРУ и спецназа пуля застряла так, как будто у нее выросли глаза.

Кин вдруг понял, почему Нин Тао схватил его и прижал к Кан Цзюнцзю, которого он использовал как щит из плоти и крови. Он пытался встать, но одна из ног Нинг Тао была у него на спине, так что он не мог пошевелиться!

Поспешная стрельба быстро утихла, и большая группа императорской элиты упала в лужу крови.

Нин Тао дал им неподвижную цель, чтобы поразить, как они хотели, но они также стали мишенями для Цзян Хао.

Силуэт прыгнул с крыши виллы и приземлился со стороны Нинг Тао.

"Кто ты... кто ты!" Голос Кина дрожал от страха и гнева.

Никто ему не ответил.

Цзян Хао прошел мимо Кина и поднял руку, чтобы застрелить агента ЦРУ, ползущего к двери в голову.

Кин без особых усилий проглотил полный рот, пытаясь выглядеть сдержанным перед тем, как сказать: "У тебя большой беспорядок".

Нинг Тао схватил Кина за задний воротник и приподнял его, мягко говоря: "Что ты сказал?".

Кин изо всех сил старался придерживаться жесткой позиции: "Вы, ребята, знаете, кто я? Я офицер-полковник в морской пехоте США, и убивая нас, вы воюете против Америки!"

Нинг Тао хладнокровно засмеялся: "Так это то, что ты называешь большой истерикой?"

Кин зарычал: "Ты можешь даже начать Третью мировую войну!"

Пфф!

Жуткий голос.

Кин склонил голову, его зрачки внезапно расширились. Секунду назад, как раз в тот момент, когда он кричал, что его убийство положит начало Третьей мировой войне, самая красивая восточная женщина, которую он когда-либо видел в своей жизни, вонзила ему в грудь саблю и проткнула легкие.

Однако Цзян Хао даже не взглянул на Кина и не протянул руку помощи, чтобы вытащить ошарашенного Кан Чжун Цзюньцзы.

"Все в порядке". Цзян Хао сказал.

Кан Чжун Цзюн-цзы, вернувшись к своим чувствам, натянул ноги и бросился к родильному дому Тянь Цзи, крича: "Зайна! Цзя!"

Заина вытащила Кан Цзяцзя из-за естественной кровати Тянь Цзи, Кан Цзюцзюн подхватил Кан Цзяцзя в одной руке, Заина протянула руку, чтобы удержать отца и дочь на руках, после этой череды трудностей семья наконец-то воссоединилась.

Нинг Тао посмотрел на Цзян Хао немного затаив дыхание.

Цзян Хао сказал: "Не волнуйся, я не ударил его ножом в сущность, он не может умереть, и отходы все еще можно использовать, чтобы заработать деньги на медицине".

Нинг Тао на самом деле знает, что Кин не умрёт, но даже если Цзян ударит Кина ножом до смерти, ничего страшного.

Вдалеке вдруг прозвучала сирена.

Турецкая полиция не могла не знать о происходившем здесь ожесточенном огнестрельном бою, и на самом деле они довольно быстро отреагировали, приехав менее чем за десять минут.

Нин Тао подошел к небесной кровати Тяньцзи и сказал: "Нам пора идти".

"Вам, ребята, это с рук не сойдет." Джин сказал, что в нескольких простых словах, крови, которая выходила из его рта, было почти достаточно, чтобы большая миска с кровью закружилась.

Как только Цзян Хао поднял руку, рукоятка пистолета врезалась в голову Кина.

Бряк!

Голова Кина ударилась о землю, и его рот наконец-то закрылся.

Таков стиль Ледяного демона, который обращается со своими людьми, как с теплым, как весенний ветерок, и со своими врагами, жестокими, как осенний ветер, подметающий листья.

Нинг Тао собрал Небесную Кровать и положил ее рукой в маленькую аптечку.

Три члена семей Кан Цзюцзюн, Зайна и Кан Цзяцзя уставились на Нин Тао с ошеломленным изумлением, и один за другим их глаза были наполнены божественным светом.

Этот молодой человек бросился с кроватью, повсюду убивая труп, кровь течет, что уже противоречит научным ценностям, теперь он фактически сложил кровать в книгу, а потом положил ее в маленький деревянный ящик, где эта половина научной причины?

Нинг Тао сухо кашлянул: "Это... это просто новейшее технологическое оружие нашей страны, не удивляйтесь, пойдемте со мной, мы должны уехать отсюда".

Затем Кан Чжун Цзюньцзы вернулся к своим чувствам и взволнованно сказал: "Зайна, это доктор Нин, наш хороший друг, он тот, кто спас меня"!

Заина открыла рот, как бы говоря слова благодарности, но как только она это сделала, из ее лица вылился рот, полный крови, и болезненное выражение лица пересеклось. Агент ЦРУ ударил ее так сильно, что она сильно пострадала.

Нин Тао сказал: "Госпожа Кан, не разговаривайте, давайте сначала пойдем в подвал".

"В подвал?" У Кан Чжун Цзюньзи было удивленное выражение лица.

Зайна также в изумлении посмотрела на Нинг Тао, она, очевидно, не понимала, почему Нинг Тао все еще возвращается в тот подвал в это время, разве это не то же самое, что дать полиции возможность окружить его?

Цзян Хао притащил Кина к вилле.

Сирены приближались.

"Да ладно, у нас нет на это времени." Нин Тао добрался до Заины и помог ей прогуляться к вилле.

Вдруг Кан Цзюцзюн вспомнил что-то, обнял Кан Цзяцзя и погнался за ним.

Несколько полицейских машин проезжают мимо, но даже в фильме им суждено сыграть роль коллекционеров трупов.

Дверь удобства открылась, и Заина и Канг, который держал ребенка, вышли из темноты, как чернильная дыра. Кан Цзюцзы был немного лучше, но Ке Зайна и Кан Цзяцзя были ошеломлены. Только что они были еще в подвале, но потом пришли в комнату с большим кастрюлей для курения, как они были шокированы, можно себе представить.

Человеческое лицо на Добром и Злом Триподе показало улыбку, и даже Цзян Хао, который убил так много людей, не споткнулся в своей улыбке, как он притащил в Кеон, который все еще имел военный меч, привязанный к груди.

Нинг Тао сухо кашлянул: "Это... это на самом деле также последние научные исследования нашей страны, технология фиксированной координатной мгновенной космической передачи, если бы не спасти вас, ребята, я бы не использовал ее, так что, пожалуйста, держите это в секрете".

У Цзян Хао на лице было очень странное выражение, как будто он хотел посмеяться, но не осмелился. Её собственный мужчина дурачится, и если она будет смеяться, она поможет.

Нин Тао, однако, все еще говорит с серьезной книгой: "Я надеюсь, вы пообещаете мне, в противном случае я буду использовать технику стирания памяти на вас, и это заставит вас потерять некоторые из ваших воспоминаний".

Ни слова не было сказано, и она снова начала кашлять кровью.

Кан Цзяцзя был на грани слез: "Мама, у тебя кровь, мама, тебе больно?"

Кан Чжунци с беспокойством сказал: "Зайна, где ты ранена? Доктор Нинг, быстро покажите моей жене, пожалуйста, помогите ей".

Нинг Тао сказал: "Не волнуйся, я вылечу твою жену, но пока что я должен вытащить вас отсюда, ваше пребывание здесь повлияет на мое лечение".

"Куда?" Кан Чжунци спрашивал.

"Стамбул". Нин Тао сказал: "Хорошо, позаботься о господине Канге и его детях".

Цзян Хао кивнул.

Дверь удобства открылась, и Цзян Хао вывел Кан Цзюцзы из медицинского зала Небесного Дао.

Заина смотрела, как ее муж и ребенок исчезают в темноте норы, и хотя она однажды только что ушла, в ее глазах все еще оставались опасения.

Именно в это время Нинг Тао пробудил глаза к их телескопическому состоянию и поставил диагноз Zayna.

Заина сильно пострадала.

Агент ЦРУ пнул ее в маленький живот, и этот удар фактически ранил ее в ребра. Одно из ребер было отбито, проткнув легкое и вызвав внутреннее кровотечение, которое, если бы его не лечить вовремя, поставило бы ее жизнь под угрозу.

В то же время, именно этот диагноз, Нин Тао обнаружил, что в предыдущем метеорологическом поле Заины также было большое количество хорошего ци, результат, который его немного удивил, но не удивил. Зайна и Кан были мужем и женой, и помогали Кангу делать добрые дела в течение многих лет, так как в ней могло быть меньше добрых мыслей и заслуг?

Результаты этого диагноза заставили Нин Тао колебаться, и он мог бы заработать большие заслуги, если бы он поехал по маршруту медицинского училища, но тогда Заина определенно потерял бы соответствующую память. Не пройдя через канал зала исцеления, используя энергично удерживаемый шарм щепотки может исцелить Зайну, и она не потеряет соответствующую память, но он не будет зарабатывать немного добродушных заслуг, так что, что он должен выбрать?

Поэтому... вы отдали моего мужа и ребенка?"

Нин Тао собрал свои мысли, и в углу его рта появился намек на улыбку: "Не волнуйся, после того, как ты стал свидетелем стольких высокотехнологичных приемов, ты все еще сомневаешься, что я не смогу тебя вылечить?".

Странная улыбка появилась на лице Заины: "Я набожный верующий, и я верю, что то, что я переживаю, это чудо, а не какая-то наука или технология... Ты ведь посланник Бога, верно?"

Нин Тао не ответил, он достал бамбуковый блокнот и подошел к Заине и мягко сказал: "Госпожа Кан, пожалуйста, возьмите его".

Заина взялась за бамбуковый набросок бухгалтерской книги и колебалась, прежде чем снова сказать: "Доктор Нинг, если Богу что-то понадобится взамен, я готова отдать все, что у меня есть, включая мою жизнь... Пожалуйста, спасите моего мужа, ребенок не может быть без отца....".

Нин Тао не ответил, он взял набросок бамбуковой книги из руки Zayna и открыл его, чтобы прочитать диагноз на нем.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 0570: Свежие и шикарные угрозы**

Результаты диагноза появились из бамбуковых тетрадей: Заина, родился 11 ноября 1985 года, благочестивый верующий в хороших людей, первый добрый сыновний благочестие и уважение к родителям, второй добрая вера в богов и духов, 7 баллов добродушных заслуг, третья доброта, чтобы дать кашу и лекарства, чтобы помочь людям, находящимся в бедственном положении, 1239 баллов добродушных заслуг, четвертая доброта, чтобы построить клиники и школы ... С 5896 баллов добродушных заслуг, вы можете написать рецепт контракт на добродушных заслуг, чтобы устранить заслуги, чтобы вылечить, увеличить продолжительность жизни ян на 58 лет, никаких болезней в вашей жизни, и ваши дети будут благословлены".

После того, как клиника "Небесный край" превратилась в медицинский центр "Небесный Дао", казалось, что она стала чуть более щедрой и благословенной для хороших людей.

Нин Тао собрал бамбуковый набросок бухгалтерской книги и открыл рот: "Госпожа Кан, у вас травма и внутреннее кровотечение, но на моем месте это незначительное состояние, так что вам не стоит беспокоиться, я могу вас вылечить".

"Это здорово..." слабый туман воды в глазах Зайны, "Я знаю, что недостаточно сказать "спасибо", но... я все равно хочу сказать "спасибо" за спасение моего мужа, моего ребенка и меня."

С этой благодарностью Нин Тао принял это откровенно, "Госпожа Кан, позвольте мне объяснить вам ситуацию". У вас есть два варианта, первый - я выпишу вам рецепт, который вы должны будете подписать, обменявшись своими добрыми мыслями и заслугами на здоровье, но в то же время вы проживете еще 58 лет, болезни больше не будут приходить в вашу жизнь, и ваши дети будут благословлены. Однако, выйдя отсюда, ты забудешь обо мне и всех воспоминаниях, связанных с моим лечебным домом".

Заина слегка замерзла: "Это... какой второй вариант?"

Нин Тао сказал: "Второй вариант - это то, что я исцеляю тебя талисманом, ты не потеряешь достоинства хороших мыслей о своем теле, ты не забудешь меня и эту медицинскую школу, но ты не будешь увеличивать свою жизнь, и твой ребенок не будет благословлен". Как ты выберешь, зависит от тебя".

"Я..." Заина выглядела нерешительно.

Нинг Тао молча ждала своего решения. Если бы это был злой человек, он мог бы обмануть. Но перед лицом такого благочестивого и хорошего человека он не хотел ее обманывать, поэтому он собирался сказать ей правду, а затем позволить ей самой выбирать.

Зайна минуту молчала, прежде чем сказала: "Доктор Нинг, будет ли моему мужу и моему ребенку лучше, если я сделаю выбор первой?".

Нин Тао кивнул: "Согласно традиции нашей стороны, это означает, что процветающий муж будет благословлен, а ваш муж и дети тоже последуют за вами".

"А для тебя?"

"Это хорошо и для меня, мне нужны хорошие мысли, достойные тебя."

"Я не совсем понимаю, но я возьму первый." Заина сказала.

На углу рта Нин Тао появился намек на улыбку: "Спасибо, госпожа Кан, на самом деле это величайшее благословение вашего мужа - выйти замуж за такую женщину, как вы".

Зайна также улыбнулась Нин Тао.

Он спасает ее семью, она помогает ему, и некоторые вещи не нужно говорить. Поистине добрые люди, добрые намерения которых часто скрыты в их сердцах, не высказываются.

Нинг Тао прописывает Договор о рецепте доброй нирваны и отсылает его Заине, не призывая ее подписать. Тем не менее, Заина просто посмотрел на него и подписал контракт на рецепт доброго Нумбинга Заслуги, а затем съел рецепт Дэн человеческой оценки, что Нин Тао дал ей.

Этот Дан был усовершенствован во время отдыха в египетской пустыне, и его план состоял в том, чтобы подготовить его к использованию на теле Кан Цзюнзи, но он не ожидал, что первый человеческий рецепт Дан будет использован на теле Заины.

Зеленый дым выскочил из Трипода Добра и Зла и мгновенно проглотил Заину.

Нин Тао тоже не простаивал, отступил в сторону и достал Небесную Кровать Тяньцзи, увеличив ее до размера одного метра и двух метров. После того, как дым отступил, он унес Зайну в постель, чтобы отдохнуть.

Заина также была первой пациенткой, которая насладилась небесным даром естественной постели, и эта ложь на самом деле была благословением, которое принесло большую пользу ее телу.

После исцеления Зайны, человеческое лицо на Добром и Злом Триподе показало яростный взгляд. Когда Заина была все еще набожная верующая в хороших людей, хорошая идея заслуги на ее теле было недостаточно, чтобы сделать лицо на добро и зло горшок показать, насколько очевидна злость, но после лечения, хорошая идея заслуги на ее теле очистили до нуля, и это Небесный Дао медицинский зал был эквивалентен только Кин, злой пациент.

Нин Тао подошел к Кину и поместил на тело Кина бамбуковый набросок из бухгалтерской книги. Пока он ждал, пока Книжный Бамбук поставит диагноз, он воткнул в голову Кина небесную иглу.

Через несколько секунд Кин открыл глаза.

Нинг Тао собрал Небесную иглу, а также взял бамбуковый набросок бухгалтерской книги, затем открыл ее, чтобы увидеть диагноз выше.

Диагноз Кина фигурирует в бамбуковой книге: Кин, родившийся 2 февраля 1976 года, злодей, первый злодей, начавший войну, 777 очков злых мыслей, 56 очков злых мыслей, 392 очка злых мыслей, 81 очко вреда невинным гражданским лицам, 244 очка злых мыслей, 4 очка злых мыслей, 1001 очко злых мыслей и 3601 очко злых мыслей, и все это может быть предписано в договоре о смерти во искупление его грехов.

Главное зло начинает войну со злыми помыслами и грехами 777 очков!

Это был первый раз, когда Нин Тао увидел такие злые мысли и грехи, и их было так много. До этого убийство было высшим злым помыслом греха, а убийство одного человека считалось семью злыми помыслами греха. Но я не понимал, что преступление начала войны, которое появляется на бамбуковой книге счетов, более чем в сто раз больше, чем преступление убийства, достигая ошеломляющих 777 пунктов злых помыслов!

Как бы удивительно это ни выглядело, все так же хорошо. Убийство одного человека уже является непростительным преступлением для преступника. Тот, кто начинает войну, убивает не одного человека, а тысячи людей, и разрушает дома тысяч людей. Такие грехи, даже высшие грехи злых помыслов, заслужены.

Этот диагноз также, кажется, зажег яркий свет в сердце Нин Тао, офицеры-полковники на уровне прихвостни, имеют такой высокий уровень злых мыслей и грехов, что запустили бич войны, то сколько злых мыслей и грехов должно быть тогда?

"Здесь... что это за место?" Кин говорил, и голос был воздушным и дрожащим.

Нинг Тао пошевелил глазами, чтобы посмотреть на Кина.

Кин протянул руку, чтобы вытащить саблю, прилипшую к груди, но сдался после одного лишь прикосновения к ручке. Сабля убивала его, но у него не хватило смелости справиться с этим.

"Это мой дом исцеления, ты сильно ранен, и я могу исцелить тебя, но мне нужно, чтобы ты подписал мой рецепт." Нин Тао был слишком ленив, чтобы говорить с ним всякую ерунду, и открыл дверь, чтобы объяснить горе.

"Я еду в больницу......." сказал Кин.

Нинг Тао не мог не улыбнуться: "Это больница, в какую ещё больницу тебе нужно попасть?"

Кин просто не верил, что эта китайская молодежь перед его глазами вылечит его, он посмотрел на Нин Тао с блеском в глазах: "Я офицер-полковник военно-морского флота США, если вы убьете меня, или если я умру здесь, это начнется война, и тысячи людей умрут..........".

Нин Тао убрал свой набросок бамбуковой книги и подошел к своему столу, а затем сел за стол, чтобы дать Кина контракт на выписку рецепта злых мыслей. Здесь так много нечестивых людей, он видел их насквозь давно, а те, кто может отбросить жизнь и смерть, часто являются обычными и слабыми добрыми людьми. Это лишь вопрос времени, когда более злобные люди, особенно те, которые чрезвычайно злобны, больше боятся смерти. Поэтому для него не является пустой тратой времени, чтобы сначала выписать рецепт доброго злого ума.

Кин подполз к двери, но не после одного шага, и кровопотеря в сочетании с затрудненным дыханием заставила его испытывать сильное сердцебиение при малейших движениях, как будто оно перестанет биться в любой момент.

Нин Тао просто посмотрел на него, а потом снова похоронил голову, чтобы прописать контракт на выписку рецепта злых мыслей.

Кин сделал два вздоха, пытаясь сказать: "У нас... есть операция перед отъездом, и запасной план... как только я не перезвоню, авиабаза узнает, что с нами что-то случилось..."

Нин Тао прервал: "А потом началась война, да?"

Первое, что он сказал, это то, что он собирался угрожать Нин Тао, но он не ожидал, что Нин Тао скажет это при нем, не только у него не было половины угрозы, но у него была небольшая шутка.

Нин Тао подошел с прописанным рецептом греха злого ума и поместил его рядом с Кин, затем вытащил из маленького сундучка с лекарствами бутик с первичным рецептом дана и поместил его и ручку на рецепту злого ума.

Кин смотрел на злой рецепт на полу, но не узнал кандзи на нем.

"Что на нем... написано?"

Нинг Тао сказал вслух: "Сказано, что ты будешь судим по небесам".

"Хе-хе-хе..................................." Джин яростно кашлял без двух смехов, явно не веря ни в какой Божественный суд.

Нин Тао сказал: "Вы потеряли много крови, ваши легкие проколоты и перегружены, ваши внутренние органы уже находятся в состоянии кислородного голодания, в том числе и ваше сердце, вы знаете, что недостаток кислорода в сердце может сделать? Он внезапно перестанет биться в то время, когда ты не ожидаешь".

"Отвезите меня в больницу.......".

Слабая улыбка появилась на лице Нин Тао: "Ты можешь не подписывать, ты можешь продолжать угрожать мне началом войны, мне угрожали многие люди, но ты первый, кто угрожает мне по такой причине, твои аргументы освежают и твои мысли шикарны, они мне вроде как нравятся, так что, пожалуйста, продолжай".

"Ты... кашляешь... вау!" Полный рот крови, вылитый из Кина.

Человек с ножом на груди, он умрет, но его до сих пор так дразнят, эта кровь не блевотина, она тоже должна блевать.

Нинг Тао сказал: "Твое время на исходе".

Страх смерти напал на Кина, и он настаивал на том, чтобы этого больше не происходило, дрожа от страха, когда он схватился за перо и подписал договор со злым умом, который Нин Тао дал ему.

Нинг Тао взял бутик Дэна по первичному рецепту и засунул его в рот Кина.

"Спаси меня......." сказал Кин.

Холодная улыбка появилась из угла рта Нин Тао: "Такие люди, как вы, выглядят свирепыми и могущественными, и даже больше боятся смерти, чем обычные люди". Однако, я могу сказать тебе, что небеса не могут спасти тебя".

Пуховка зеленого зеленого дыма в мгновение ока проглотила Кина.

Зеленый дым рассеялся, а сабля на груди Кина исчезла, даже кровь на его теле исчезла, чистая.

Нинг Тао вытащил небесную иглу и воткнул ее в положение сердца Кина.

Небесная Игла - это злая болезнь.

С его нынешним культивированием, эта небесная игла злокачественная болезнь, которая несла в себе смертельные мысли для Небес, Кин умрет еще до того, как он смог бы проснуться.

Открылась удобная дверь, и Нинг Тао вошел с Заиной 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/

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

**0571 Глава Анонимный горный гонщик Бог**

0571 Глава Безымянный горный всадник Бог Дзайна Йойо проснулся, она открыла глаза и увидела лазурное небо со знакомым лицом в золотом солнечном свете.

Слезы волнения в глазах Канга: "Зайна, как ты себя чувствуешь?"

"Я... что это за место?" Зайна боролась до ног.

Кан сказал: "Это пограничный регион Турции, а дальше - Алеппо".

"Зайна, ты все забыла?" Канг также был удивлен его реакцией.

"Что я забыл?" Зайна, казалось, пыталась что-то вспомнить, но ничего не могла придумать, потом вдруг вспомнила что-то и внезапно напряглась: "Где ребенок? Где дети снаружи?"

Кан Цзюнзи схватил Заину за руку: "Не нервничайте, доктор Нин уже отправил ребенка обратно в Северную столицу, кто-то о ней заботится, и теперь она в безопасности".

Зайна уже не так нервничала, но ее цвет лица все еще был слегка ошеломлен: "Кто такой доктор Нинг?"

Кан Цзюнзи переместил глаза на Нин Тао и Цзян Хао, которые стояли недалеко, говоря о чем-то, и поднял голос: "Доктор Нин, подойдите сюда на минутку"?

Взгляд Зайны также переместился на Нин Тао и Цзян Хао, у нее, казалось, было ощущение дежа вю, но она не могла вспомнить, где она его видела, выражение было странным.

"Она проснулась". Цзян Хао сказал.

"Пойдем посмотрим". Нин Тао пошел в сторону Кан Чжунци и Зайна, а между прогулками пробудил глаза, чтобы диагностировать телескопическое состояние. Драгоценное поле Заины было здоровым и ярким. Это было воплощением долгой жизни, хотя в ней уже не было ни унции добра.

"Доктор Нинг, моя жена, она не помнит, что случилось в Стамбуле, это нормально?" Кан Чжун Цзюньцзы беспокоился о дороге.

Нинг Тао сказал: "Нет проблем, просто используемые лекарства вызовут небольшую потерю памяти как побочное действие, и через некоторое время все будет в порядке".

Кан Чжун Цзюньцзы только тогда почувствовал облегчение.

Зайна посмотрела на Нинг Тао, ее лазурные глаза, наполненные смятением, как она осторожно пыталась: "Могу я спросить, вы доктор Нинг?"

Нин Тао кивнул: "Да, здравствуйте, госпожа Кан". Это нормально, что ты не можешь сейчас немного подумать, но не волнуйся, со временем все будет хорошо".

Это ложь с благими намерениями.

Нин Тао сменил тему: "Госпожа Кан, раз уж вы проснулись, давайте переедем в Алеппо".

Заина сказала: "Алеппо"? Нет, это слишком опасно, там много вооруженных НПО, там американцы, это как ад. Мой муж плохо себя чувствует, он этого не выносит, так зачем мы едем в Алеппо?"

Не дожидаясь объяснений Нин Тао, Кан Чжунци поспешил сказать: "Доктор Нин поехал в Алеппо именно за мной".

Зайна удивлённо посмотрела: "Для тебя?"

Кан Цзюнцзы дал краткий отчет о подписании программы "Добрые люди" с благотворительной организацией Шэньчжоу, а Шэньчжоу также описал, как Нин Тао спас ее и Кан Цзяцзя. Были вещи, которые он, конечно, не мог четко описать, но это, похоже, не помешало страстной Заине спасти своего мужа от принятия решения, которое она собиралась принять.

Зайна уставилась прямо на Нинг Тао: "Доктор Нинг, вы действительно можете вылечить моего мужа?"

Нинг Тао кивнул.

Заина сказал: "Тогда я отвезу тебя в Алеппо, где я знаю о поселении беженцев под названием "Долина пьющего коня". Беженцы не могли позволить себе бежать из Сирии и не хотели покидать свои земли, чтобы стать беженцами в Европе. Но это место окружено несколькими негосударственными силами, и там даже есть террористы и военные базы США, и людям там нужна помощь, но как мы прорвемся через осаду негосударственных боевиков в долину Питья Лошади?".

Нин Тао спросил: "Далеко ли это место отсюда?"

Заина на мгновение подумал, прежде чем сказать: "Около семидесяти или восьмидесяти километров".

Нинг Тао сказал: "Так близко, я отвезу вас туда на электрическом велосипеде".

"А?" Странный взгляд внезапно пересек лицо Зайны.

Нин Тао ступил за камень и вытолкнул долгожданный электромобиль Tien Dao.

На том камне, который он оставил, когда уехал в Стамбул, остался кровавый замок, и он привез Заину в Стамбул после того, как он ранее пожинал злые мысли и грехи от Кеона, а затем привез Заину и Канга через дверь удобства. Именно во время этого процесса он отправил Кан Цзяцзя в Бай Цзин и Цинь Чжуй, чтобы они позаботились о них.

Увидев, как Нинг Тао выталкивает автомобиль с аккумулятором, на лице Зайны появилось странное выражение. Она думала, что Нинг Тао разговаривает ради забавы, но не понимала, что у него на самом деле есть электромобиль. Она посмотрела на своего мужа, Кан Цзюнзи, и, похоже, хотела получить от него какой-то ответ.

Кан Цзюнцзы пожимал плечами: "Доктор Нин - божественная фигура, он сказал, что если он поедет с нами в Долину Пьющих Лошадей в своей электрической карете, то мы сможем поехать в Долину Пьющих Лошадей в его электрической карете".

Нинг Тао подошел к машине с аккумуляторными батареями и сказал: "Залезай".

Канг и Зайна забрались в электромобиль Тендо, Канг сидит посередине, а Зайна - сзади.

Кан Чжунци вдруг вспомнил что-то и посмотрел на Цзян Хао, который стоял рядом с электромобилем и сказал: "А как же госпожа Нин?".

Как только его слова упали, Цзян Хао наступил на педаль и сел в электромобиль Tendo, а затем сел на круг Нин Тао одним бедром.

Нин Тао повернул электрическую дверь, и электрический автомобиль Tien Dao выехал на дорогу.

Кан Чжун Цзюньцзы широко открыл рот и долго его не закрывал. Заина чувствовала себя не лучше, чем он, это был, наверное, самый мощный электромобиль, который она когда-либо видела, перевозивший четверых взрослых и все еще способный проехать через рытвины и пересеченную пустыню, и это было быстро!

"Миссис Канг, в каком направлении эта пьяная лошадиная долина, о которой вы грубо говорите?" Нинг Тао спрашивал.

Заина подняла палец в одном направлении: "В том направлении, но мы должны обойти этот холм".

Нинг Тао посмотрел на не очень крутой склон холма, не имея ни малейшего представления о том, как обойти его, и поднялся прямо вверх с маленькими электрическими воротами в руке.

D'oh d'oh d'oh......................................

Автомобиль-аккумулятор Тэндо раздавил большие и маленькие валуны и гравий вверх по холму, а поскольку поглощение ударов даже не успело вернуться на место, четверо мужчин просто отсеяли на автомобиле-аккумуляторе, и это было похоже на сидение на вибрирующем сите.

Нин Тао, Кан Цзюнзи и Зайна в порядке, подушки электромобиля Tiandao также являются изысканными подушками, настолько прочными и трясущимися не только наполовину неудобными ощущениями, но и очень комфортным ощущением наслаждения массажем. Кроме Цзян Хао, который сидел на коленях у Нин Тао. С каждым дрожанием ее бедра ударялись о бедра Нинг Тао, поднимаясь и опускаясь. Вначале она ничего не чувствовала, но чувствовала себя неправильно, просто сидя там............

Когда я увидел его в первый раз, он все еще был на полпути вверх по холму, и он не мог не оглянуться на Нинг Тао, у него закружились щеки, и глаза, казалось бы, капали в воде.

Нинг Тао покачал головой с невинным выражением лица.

Напротив, переднее колесо автомобиля-аккумулятора Тэндо внезапно врезалось в скалу, которая выступала почти на фут над землей, а затем прыгнуло вверх и снова упало на землю после того, как перешагнуло через скалу. Как раз в этот момент, маленький ротик Цзян Хао слегка открылся и чуть не выплюнул что-нибудь.

Нинг Тао тоже нахмурился, его лицо было полно болезненных выражений, вроде "до-до-до", только что чуть не заставило его перевернуть машину.............

"Доктор Нинг, какой марки этот ваш электромобиль? Где ты его взял?" Кан Чжунци, который знал, в какой сложной ситуации оказался Нин Тао в данный момент, спросил вслух.

"Это... ну... я модифицировал его, этот, о котором тебе не нужно думать, ты не можешь купить его." Нин Тао сказал, машина тряслась снова, он укусил его губу яростно, только в это время Цзян Хао посмотрел на него, какое совпадение, она также укусила ее губу.

Поднявшись на холм, Нин Тао затормозил аккумуляторную машину Tien Tao и посмотрел на скалистый склон холма, его хмурый взгляд превратился в персонажа "Чуань".

Цзян Хао укусил ее вишневые губы снова, и эти красивые глаза, как осенние бассейны были как светлячки в летнюю ночь, мигая и мигая.

Однако как раз в это время в далеком небе появилась серебристая светоотражающая точка, быстро летящая этим путем.

Цзян Хао и Нин Тао смотрели на небо почти в одно и то же время, а также увидели это серебристое светоотражающее пятно.

Выражение Цзян Хао мгновенно изменилось: "Это самолет Скаутинга Глобальных Ястребов, я думаю, нас заметили"!

Заина нервно сказал: "Здесь есть американская военная база, и вооруженные НПО, мы..."

Нин Тао прервала ее слова: "Госпожа Кан, не волнуйтесь, как я уже сказала, если я отвезу вас в Долину Пьющих Лошадей, то никто не сможет вам навредить".

При этом он отвинтил электрическую дверь, и электрический автомобиль Тендо снова запустился, двигаясь вниз по склону холма.

D'oh d'oh d'oh.......................................

Дрожание, бесконечное дрожание.

Уже и без того серьезное выражение лица Цзян Хао не повторилось, и на лице Си Ши расцвело персиковыми цветами.

Лоб Нин Тао также был морщинистым, несколько раз, если бы он не прочитал молчаливо первое предложение Вашей Сутры вовремя, он бы действительно перевернул машину.

Цзян Хао, однако, не было "ваша сутра" или "моя сутра", чтобы читать, скрежещу зубами весь путь, но он не мог избежать этой судьбы. Некоторое время она необъяснимым образом отрубалась, а затем в ожесточении сдавала назад и давала Нин Тао жесткое кольцо.

Нинг Тао сделал глубокий вдох и молча скандировал в своем сердце: "Я отдыхаю в моем зародыше и слышу Великий Дао звук".

Чёрт!

Божественные часы бьют.

К счастью, человек был в машине и не перевернулся.

Нетрудно подняться на холм, легче спуститься с холма.

Вниз по склону холма, электрический автомобиль Тендо набрал скорость и направился к долине пьющих лошадей.

В небе, глобальный орел снизил свою высоту полета, последовал за аккумуляторным автомобилем Tien Dao на некоторое расстояние, а затем внезапно подтянул вверх снова, и был вслед за аккумуляторным автомобилем Tien Dao с тех пор, отказываясь уезжать.

После того, как он снова проехал почти десяток километров вперёд, на горизонте появился маленький городок.

Зайна подняла руку и указала на город: "Это город Чайной Лошади, очень важный базар на Шелковом пути в древние времена, сейчас он.......................".

Но прежде, чем она успела закончить предложение, с пустырей с обеих сторон выехали десятки машин, колеса которых катились от густой пыли.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 0572 Пламенный старый водитель**

Глава 0572 "Старый пожарный" Заина, похоже, хотел сказать, что город был оккупирован какой-то неправительственной армией или террористом, но не сказал этого, хотя это и не имело значения, потому что десятки автомобилей были загружены вооруженными людьми, окружавшими его с обоих крыльев.

Глаза Цзян Хао заперты на военной машине Humvee, которая бросилась спереди, и черный флаг, который был вставлен на крыше автомобиля, его выражение резко изменилось: "Это... фронт Ais!"

ISF, международная террористическая организация, когда-то считавшаяся врагом, не пощадила бы даже ребенка. Они даже будут обучать детей-убийц, заставлять детей совершать пытки отсечения головы и даже надевать на детей бронежилеты, чтобы они могли ходить на рынки, в больницы или школы.

Десятки колесниц Aes Front бежали дико, как волки и тигры, эта сцена пробудила злую сторону Нин Тао, его ученики были черными, как чернила, без намека на эмоциональный цвет, как черная дыра, которая поглотила бы все.

Он зол!

Он никогда не был разоблачен террористами Фронта Аис, но видел много ужасных новостей о Фронте Аис на протяжении многих лет. Многие комментаторы говорили, что ISF поощрялась Соединенными Штатами, в то время как другие говорили, что это упражнение по ловле ветра и не имеет никаких доказательств. Но с этим Глобальным Ястребом, который не появляется, и Фронтом Эйса, похороненным с обоих флангов, какие еще доказательства ему были нужны?

Нетрудно разобраться с возникшей внезапной ситуацией.

Опорный пункт ЦРУ в Стамбуле был уничтожен, и большое количество агентов и спецназа все еще охотились на Канга и Заину и Кан Цзяцзя в Стамбуле, но, конечно же, безрезультатно.

По совпадению, Global Hawk во время разведывательной миссии обнаружил автомобиль с батареей Тэндо, в котором находились четыре человека, все еще поднимающихся на холм, а оператор, управляющий Global Hawk, возможно, из любопытства, разведал низкий уровень и сделал фотографии для отправки обратно в штаб, что привело к обнаружению Кан Цзюньцзы и Заины. Однако сухопутные войска США вряд ли смогли добраться сюда за такое короткое время, а ВВС не смогли их задержать, поэтому "ополченцы", террористы Фронта "Аис", были отправлены сюда.

Если есть еще одна страна в этом мире, которая не хочет мира во всем мире, с несколькими полюсами бок о бок, то это государство Маяк. Сколько людей потеряли близких и дома в результате движения "арабской весны"? Сколько еще людей потеряли близких и дома в результате цветовой революции в Восточной Европе и Центральной Азии? И возвращение в Азиатско-Тихоокеанский регион, снова великий маяк, глобальная торговая война....

На самом деле это никак не связано с либеральной демократией или чем-либо еще, только с военной гегемонией, которая управляет земным шаром, и ролью доллара как валюты расчетов в мировой торговой системе. Тот, кто угрожает этим двум интересам государства-маяка, то, к сожалению, не может бороться с экономическими санкциями крупных держав, тормозить развитие, а затем распадаться изнутри, а те, кто может бороться, будут убиты напрямую. Но в мире всегда будут те, кто верит, что она олицетворяет либеральную демократию, яркую справедливость. Говоря прямо, в мире, где прибыль имеет первостепенное значение, какое отношение имеет к ней ваша свобода?

С поворотом приближались десятки колесниц.

Бах, бах, бах...............................

Террористы стреляют в небо, чтобы отпугнуть.

Электромобиль Тендо внезапно остановился с острым тормозом, и Нинг Тао сказал: "Слезай".

Цзян Хао встал с колен Нин Тао и выпрыгнул из машины, убрав штурмовую винтовку, висящую у него на плече, не сказав ни слова. Ее ограбление на солнце все еще находилось в медицинском павильоне Небесного Дао, так что сейчас явно не время для Нинг Тао открывать Дверь Удобства, чтобы вернуть ее.

Кан Джунзи и Зайна также вышли из машины, и пара была настолько шокирована, что на их лицах не осталось и намека на кровь.

"Что делать... они все террористы без человечности!" Из-за страха голос Заины дрожал, когда она говорила.

Нин Тао не успел успокоить Зайну и Кан Цзюнцзы, он открыл маленький сундук с лекарствами и вытащил Небесную Небесную Кровать, духовная сила которой активировалась, и Небесная Кровать размером с книгу, которую он схватил в руке, развернулась с грохотом, превратившись в двуспальную кровать, шириной один метр пять и длиной два метра.

Кан Чжунци и Зайна были ошеломлены.

Нин Тао тоже не имел никаких объяснений, и прямо поставил кровать боком перед парой, заблокировав тело пары, а затем просто сказал: "Слезай, не двигайся, что бы ни случилось".

Кан Цзюньцзы и Заина, муж и жена, только потом в панике сорвались и свалились за кушетку для новорожденных. Естественная кровать, расположенная горизонтально, просто случайно превратилась в тупиковое покрытие, полностью экранирующее тела двух мужчин.

Нин Тао снова сказал: "Хорошо, ты охраняешь это место и защищаешь господина Канга и его жену, пока я забочусь об этих ребятах".

"Не волнуйся, я здесь, а ты будь осторожен". Цзян Хао сказал, а потом вытащил предохранитель из штурмовой винтовки.

Нин Тао кивнул, наступил на электрический автомобиль аккумулятора Tian Dao, и как только он привинтил электрическую дверь, он бросился к группе колесниц ближайшие от He Wei.

Образ не только не имеет намека на ощущение неминуемой ожесточенной битвы, но и дает людям крайне абсурдное ощущение - древний второй мастер тысячи километров езды в одиночку, сегодня есть доктор Нин на аккумуляторной машине, чтобы зарядиться в строю!

Стреляя в переднюю часть армейской машины Humvee, пулеметчик с тяжелым пулеметом в руках сначала замерз, а затем спустил курок.

Бей.............................

Тяжелый пулемет заревел, и пуля полетела в сторону электромобиля Тендо.

Нин Тао отклонил руль, и аккумуляторная машина Tien Dao мгновенно сместилась в сторону, уклонившись от ревущих пуль пулеметов.

Земля подняла пушечный цветок из грязи и каменных обломков.

Нин Тао вытащил волшебный талисман и выкинул его гладкой рукой.

Талисман превратился в белого голубя и взлетел в небо, трепеща крыльями и летая к группе колесниц на фронте Эс.

Пулеметчик, который собирался двигать дуло своего тяжелого пулемета в направлении электромобиля Тэндо, посмотрел на белого голубя с удивленным видом и растерянностью.

Многие террористы "Айс-Фронта" отреагировали так же, на самом деле, даже если бы Нинг Тао выпустил по ним ракету, они бы не удивились, но Нинг Тао отпустил их с крючка.

Это значит молиться за мир?

Ничего себе!

Белый голубь, пролетевший над Aes Front, внезапно взорвался, наполнив небо фейерверками, словно блестящими, тащит свой длинный хвост вниз к скоплению колесниц.

Бряк!

Хамви был поднят в воздух и его обитатели были сожжены до тла. Хамви также распался и расплавился в воздухе, превратившись в рассеянные и деформированные части, когда он упал на землю.

В этот момент я задаюсь вопросом, сколько террористов "Эйз Фронт" были ошеломлены и в шоковом состоянии опустили челюсти. По их мнению, молодежь на электрическом велосипеде просто дала им трюк, сначала голубь, потом голубь превратился в фейерверк, не осознавая, что молодежь на электрическом велосипеде на самом деле бросила в них белую фосфорную бомбу!

Больше "светящихся капель дождя" упало в воздух.

Грохот............

Во время сильного взрыва волкоподобное скопление колесниц было поглощено огненным морем, машины и люди на борту мгновенно сгорели до хрустящей корочки, а колесницы были непосредственно расчленены на деформированные части.

В мгновение ока осталась только одна из десятков колесниц.

Бородатый водитель колесницы убил руль, и автомобиль, замаскировавшись, с одной ногой на акселераторе скрылся в направлении города Чама. Карета пикапа "Великая стена" была заряжена тяжелым пулеметом, а бородатый мужчина держал в руках пулемет, широко раскинув глаза от страха, наблюдая за огнем позади него.

Внезапно с фланга подошла машина с аккумуляторной батареей.

Бородатый пулеметчик наконец-то хорошо рассмотрел всадника на электрическом велосипеде, темноволосого желтокожего юношу с небольшим деревянным футляром, перекинутым через плечо, и баржейным ружьем времен Второй мировой войны в руке. На мгновение глаза бородатого пулеметчика уставились до предела, казалось бы, в изумлении от того, как кто-то до сих пор может сражаться с баржей сегодня, в 21 веке.

Бах!

Прозвучал очень тихий выстрел, и пуля полетела.

Бряк!

Передняя часть пикапа Great Wall мгновенно лопнула, а двигатель, рама и даже часть кабины развалились, как жареный попкорн. Также исчезло тело террориста, сидящего в кабине под грудью, и его руки поднялись в воздух с помощью рулевого колеса.

Бородатый мужчина, стоявший на карете, чудесным образом был пощажен, поднят в воздух, но невредим.

Бряк!

Бородатый упал на землю, но он не дождался ни секунды, чтобы порадоваться, когда с неба упала карета пикапа "Великая стена" вместе с тяжелым пулеметом и врезалась в его тело.

Небесные сети редки, но никто не остаётся в стороне.

Десятки колесниц были просто стерты с лица земли, не оставив ни одной живой души.

Рядом с естественной кроватью Тяньцзи, Цзян Хао, носивший штурмовую винтовку, имел ошеломительное выражение лица. Она ожидала, что это будет захватывающая битва, и ее человек также нуждался, по крайней мере, погоня и горькая битва, чтобы заботиться о тех десятках колесниц и террористов на них, но она не ожидала, что Нин Тао, чтобы заботиться о битве с просто талисман и рафинирующего пули.

За естественной кроватью Тяньцзи, Кан Цзюнзи и Зайна склонились на землю и обнялись, сильные взрывы перед тем, как заставить пару содрогнуться и вообще не осмелиться посмотреть сцену битвы. Только когда Нинг Тао вернулся на электрическом мотоцикле Tien Dao, пара поняла, что бой окончен.

Цзян Хао спросил вслух: "Хабби, то, что ты только что использовал, было..."

Нин Тао мягко покачал головой и сказал: "Возможно, американская армия бомбила не тот объект и вместо этого помогла нам".

Цзян Хао только тогда понял, что Кан Цзюнзи и Зайна были прямо за ней, и это было нехорошо, в конце концов, для Нин Тао поговорить с ней о мане. Но она не торопилась, было много возможностей спросить его по дороге. Если на дороге нет никаких шансов, есть много возможностей, когда ты спишь ночью в одной постели.

Нин Тао собрал Небесную Кровать и положил ее в маленькую аптечку и с улыбкой сказал: "Господин и госпожа Кан, не удивляйтесь, эта кровать - черная технология, пожалуйста, держите ее в секрете".

Кто бы мог построить такую кровать по черной технологии?

Но несмотря на то, что их головы были полны вопросительных знаков, Кан Цзюнзи и Зайна кивали головой.

Нинг Тао похлопал позади него подушку электромобиля: "Садись, нам пора ехать".

Канг Цзюнзи и Зайна забирались на электрический автомобиль один за другим.

Цзян взглянул на бедра Нин Тао, посмотрел на него, а также жестко забрался в машину и снова сел в знакомое ей положение.

Нин Тао взломал пригоршню электрических дверей, и электрический автомобиль Tien Dao направился в город Чама.

Старый водитель снова на 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 0573: Город чайных лошадей**

Глава 0573 Чайный городок Бум!

Громким ударом в воздух был подорван дом, в котором хранились боеприпасы. Толстый дым и огненный свет поднялись вверх, и на небе появилось лишнее грибовидное облако, видимое с дальнего расстояния.

На пустой улице Нин Тао и Цзян Хао стояли рядом, наблюдая, как десятки сирийских беженцев, "спасенных" Кан Цзюцзюнзи вокруг Кан Цзюцзюнзи и Заины, что-то говорят. Ни Нин Тао, ни Цзян Хао не смогли это понять, но было несложно догадаться, что это были слова благодарности и благословения.

"Хабби, какое заклинание ты использовал раньше?" Цзян Хао думал об этом.

Не сказав ни слова, Нин Тао вытащил очарование белого голубя и передал его Цзян Хао.

Цзян Хао взял его и посмотрел на него, и был удивлен: "Разве это не сильный шарм щепотки, его все еще можно использовать вот так?

Нин Тао засмеялся и сказал: "О чем вы говорите, смотрите внимательно, это White Dove Rune, она отличается от энергично удерживающей и щипающей руны, я взял эту руну из библиотеки эликсирного оборудования и намеренно написал ключевую руну неправильно, поэтому она имеет другой эффект. Вот откуда взялась предыдущая выщипывание и типографская версия выщипывания; она называется "один иероглиф и две надписи, и используется для разных целей".

Цзян Хао с демонической силой пытался вытряхнуть талисман Белого Голубя, но дважды ей это не удалось.

Тогда подошли Кан Чжунци и Заина.

Заина сказала: "Доктор и госпожа Нинг, они жители этого города, и им не хватает еды и лекарств, и теплой одежды, но и нам тоже". Я уговорил их поехать с нами в Долину Пьющего Коня, но они не хотят ее покидать".

Нин Тао сказал: "Нет никаких проблем с едой, лекарствами или чем угодно, я могу продать это господину Кангу, а ты можешь отнести это тем беженцам".

"Продать его нам?" Заина замёрзла.

Кан объяснил: "Зайна, ты забыла, что, как и беженцы, которые только что были спасены, это часть плана добрых людей".

Зайна только тогда отреагировала, и только сейчас ее муж заплатил комиссию в 10 юаней за то, чтобы нанять Нин Тао и Цзян Хао для уничтожения террористов, скрывающихся в городе Хайма, чтобы ее муж мог освободить беженцев, которые были заключены в тюрьму. Так как людей можно нанимать на работу, то можно покупать и натуральную еду и лекарства.

"Но... где здесь еда и лекарства?" Заине было любопытно.

Нин Тао проследил за своим пальцем до комнаты на обочине: "Вот он, господин Кан, дайте мне немного, а потом я пойду принесу его для вас, ребята".

Кан Цзюньцзы вытащил карман брюк, но вытащил только скомканный, один доллар номиналом китайских монет. Ему было немного стыдно отдать его Нин Тао, или Нин Тао взял на себя инициативу протянуть руку и дождаться, когда он отдаст деньги, прежде чем положить доллар в руку Нин Тао.

Нинг Тао повернулся и вошел в комнату на обочине дороги, затем закрыл дверь в комнату. Зайна пыталась проследить за ней внутри, но была остановлена Цзян Хао.

Цзян Хао сказал: "Просто делай свою работу, не смотри туда, куда не следует, и не спрашивай, где не следует".

Кан Цзюнцзы и Зайна отступили, и хотя сердцам пары было любопытно, как в этой комнате есть еда и лекарства, отношение Цзян Хао легко погасило любопытство пары. Пара также разделяла общее чувство, что с этой холодной миссис Нинг было очень трудно ужиться, чем с мягкотелым Нин Тао.

Вторая дверь удобства открылась, и Нин Тао уже находился на складе Благотворительной компании "Северная столица Шэньчжоу".

Пять рыб демонов, которые были подготовлены давно бросил вещи, которые были упакованы в черную дыру, как чернила, особенно самые преувеличенные Ван Старая Восьмерка, несколько сотен фунтов одного завернутый в руку, как подушка, свистящие в сторону двери аспекта.

На складе, похлопывая пыль по телу Нинг Тао, мисс Уайт ворчала: "Муж, разве она не позвонила нам после того, как сказала "Стамбул"? Ты предвзята и просто сосредоточена на том, чтобы наслаждаться миром двух человек с Цзян Хао и забыть обо мне и моей сестре".

Голова Нинга Тао разболелась и сказала: "Я не предвзята, я имею дело только с некоторыми агентами ЦРУ и спецсолдатами, зачем тебе что-то нужно делать? Я беспокоился о том, чтобы напугать Канга, его жену и детей. Когда придет время Долины Пьющих Лошадей создать благотворительную базу, тогда вам, ребята, придется просто позвонить вам без моего ведома".

У меня предчувствие, что "Блэкфайр" может быть в движении".

"Николас Конти?" Цинь Чжуй холодно ворчал: "Муж, если Николас Конти и люди из компании "Черное пламя" появятся, а ты возьмешь меня и мою сестру с собой, я точно убью его".

Нин Тао кивнул: "Я должен вернуться, тогда эта сторона подготовит еще несколько благотворительных поставок, спрос будет еще больше, когда мы доберемся до Долины Питья Лошади".

"Просто вернуться?" Белая Цзин слегка приподняла лицо.

Это язык тела, который человек с нормальным интеллектом может расшифровать.

Ning Tao пришло над жестко и поцелуй на щеке Короля Демона Ведьмы, после этого возвратилось и поцелуй на щеке Цинь Чжоу.

Чаша с водой должна подаваться плоской.

"Ой!" Чжан Цяньцзюцзюй уговорил.

Мандзури намеренно вытащил его голос: "Лорд Вэй... Ву!"

Ян Шэн улыбнулся и сказал: "Милорд, почему бы вам и двум господам не отдохнуть здесь немного, а некоторые из нас выйдут и посмотрят на дверь, чтобы обеспечить безопасность".

Был еще один всплеск смеха от нескольких рыбных демонов.

Когда Нин Тао поцеловал Бай Цзин и Цинь Чжоу, ее глаза были наполнены тем, что она боялась, что даже не сможет сказать сама.

Нинг Тао был так смущен, но было трудно что-то сказать. Несмотря на то, что у него было три жены, он все еще был очень традиционным человеком в костях. Он может отпустить в свою комнату, но не на людях. Будь то Цзян Хао, Бай Цзин или Цинь Чжуй, он неловок, а иногда даже застенчив, когда у него есть интимные отношения.

Щки Цинь Чжуй слегка покраснели, но Цзин Цзин нечего сказать, поэтому она подходит к уху Нин Тао и шепчет: "Кажется, ты нравишься мягкому гоблину, муж, что скажешь?

Это клише или с какой целью?

Нинг Тао на мгновение замер и неловко сказал: "Хватит нести чушь, я должен вернуться".

Он хотел ходить и ходить с быстрой походкой.

Почему-то Мягкий Небесный Голос не осмелился посмотреть на Нинг Тао и опустил ей голову, две вспышки красного до сих пор необъяснимо появляются на ее щеках.

Нин Тао хотел поздороваться, но увидел, что Ян Шэн, Чжан Цяньцзюцзы, Мань Цзы Ли и Ван Лао 8 четверо смотрели на него улыбаясь, в любой момент была возможность переполоха, он также не потрудился поздороваться, вновь открыл дверь удобства и вернулся в клинику "Sky Outer Clinic".

Чайный городок.

Кан Чжунци взглянул на наручные часы в руке и не мог удержаться от разговора: "Госпожа Нин, почему доктор Нин еще не вышел? Там действительно есть еда и лекарства?"

За Кангом стояла большая группа сирийских беженцев, стариков, детей и женщин, единственная сирийская молодежь, которая все еще была инвалидом со сломанной ногой и на костылях. Беженцы посмотрели на госпожу Нин, которая стояла у двери. Они услышали от Заины, что здесь есть еда и лекарства, и все пришли подождать, но дверь все равно была закрыта и не показывала никаких признаков открытия после того, как стояла там в течение десяти минут.

Цзян Хао сказал: "Не торопитесь, просто подождите".

По ее словам, дверь в комнату за ней открылась.

Нин Тао вышел из двери комнаты, открытая дверь была заполнена большими мешками с провизией, Мэнниу, Йили и другими молоком, хлебом, мукой, рисом и другими продуктами питания, а также ведрами с водой и всеми видами основных лекарств, а также некоторыми холодными постельными принадлежностями и пуховой одеждой и так далее.

"Господин Канг, это товар, который вы купили, раздайте его этим беженцам сами."

Кан Чжунци и Зайна подошли к двери и были ошарашены на первый взгляд. Еда, лекарства и постельные принадлежности - все сделано в Китае, но это приграничный город в Сюйе, который ранее был оккупирован террористами, так как же может быть столько "Сделано в Китае"?

Кан Чжун Цзюньцзы замер на полминуты, прежде чем отойти и осторожно сказать: "Господин Нин, эти штуки........".

Нин Тао просто бледно улыбнулся: "Господин Кан, некоторые вещи не должны быть настолько понятны, делайте своё дело, нам всё равно придётся бежать в Долину Пьющих Лошадей после этого".

"Хорошо, сейчас я его раздам". Кан Чжунци перестал спрашивать.

Заина приветствует беженцев, десятки из них, полдома, полного припасов, на самом деле принимая все, что они хотят.

Нин Тао передал Цзян Хао, что охотится за солнцем: "Хорошо, убери пистолет".

Цзян Хао взял на себя погоню за ограблением на солнце, вдруг вспомнил что-то и уставился на Нин Тао: "Позже ты хорошо ездишь, убери пистолет, иначе мне плевать, если пистолет потрётся".

Нинг Тао: ".........."

Сцена была трогательной и трогательной, но с этой стороны был беспорядок, что было действительно нежелательно.

Цзян Хао тоже была смущена, она на самом деле не знала, как она могла сказать такие слова, и снова была в ярости: "Смотрите, что я сказала? Это все твоя вина."

Нинг Тао кивнул: "Точно, точно, это все моя вина".

Но как только пара флиртовала, на небе появилась еще одна серебряная светоотражающая точка.

Этот самолет-разведчик "Глобал Хок" опять за своё.

Цзян Хао поднял гоняющийся за солнцем захват и мгновенно заблокировал самолет-разведчик Global Hawk в высоком небе. Однако она не стреляла, потому что Global Hawk был настолько высоко вне зоны видимости гоняющегося солнца и настолько быстр, что даже законной снайперской винтовке было бы трудно по нему попасть.

Нинг Тао сказал: "Забудь, пусть сбивает, бесполезно сбивать".

Цзян Хао положил погони за солнцем хватает, его выражение было немного каменистым: "Этот глобальный орел, по оценкам, придет, чтобы разведать поле боя, мы вывезли этот Ais вооружены, по оценкам, что американская армия, которая отдала приказ этого террориста вскоре прибудет сюда, в то время, мы должны идти на войну?

Если они даже не хотят, чтобы последний кусочек ткани закрывал их лица, я думаю, что они, вероятно, тоже не хотят умирать. До тех пор, пока они осмеливаются приходить и стрелять в нас, нам, естественно, не нужно ничего вежливого. Нам не нужно больше ткани, чтобы прикрыть наши лица, чем они".

Цзян Хао сказал: "Я ничтожество, я теперь в форме Соболя Цикады, они не могут проверить мою голову, напротив, тебя сфотографировали они, боюсь, ты стал их врагом номер один".

Нинг Тао засмеялся, ''И что с того? Если половина людей в этом мире - злые и злые, то половина людей в этом мире - мои враги, что такое еще одна маячная нация?".

Если я не попаду в ад, то кто попадет в ад?

Цзян Хао улыбнулась также, ей понравилось, как ее мужчина источал такое доминирующее отношение.

Глобальный Ястреб облетал маленький городок Чайный Конь в течение двух кругов перед отъездом.

Кан Цзюнзи и Заина также завершили распределение этих благотворительных предметов.

Электрический автомобиль Небесного Пути снова выехал на дорогу, ускорившись в сторону Долины Пьющих Лошадей среди волн и благословений большой группы беженцев.

D'oh d'oh d'oh......................................

Цзян Хао укусил ее за губу в стыде и негодовании.

Один человек, очевидно, принял близко к сердцу то, что она сказала ранее.

PS: Я хотел бы знать, есть ли у вас ежемесячный абонемент, пожалуйста, проголосуйте за меня, 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 0574 Долина лошадей для питья**

Глава 0574 Питьевая долина Лошадь Долина Дневное солнце было теплым и ярким, и бесплодная гора протянулась к небу, как будто оно никогда не кончится.

Автомобиль с электрическим аккумулятором едет по каньону, окруженному горами, медленно шатаясь по ухабистым горным дорогам.

Первоначально, с превосходными внедорожными характеристиками аккумуляторного автомобиля Тэндо, даже в пустыне по соседству бездорожья, он мог развивать скорость от семидесяти до восьмидесяти ярдов, но Нин Тао должен был учитывать чувства пассажиров, особенно товарища Цзян Хао. Цзян Хао не знал, сколько раз он его ущипнул....

В конце линии видимости появился осквернитель.

С одной стороны перевала был обрыв, а внизу - река, но видно было только русло реки, но вода не протекала. На скале была проложена горная дорога, извилистая и извилистая, не имеющая конца. С одной стороны горной тропы находится подсечно-огневая скала, а нависающая скала создает атмосферу опасности, которая как будто может обрушиться в любой момент и раздавить людей в целлюлозу.

"Доктор Нинг, миссис Нинг, в нескольких километрах дальше находится место сбора "Долина пьющих лошадей"." Заина сказал с поднятой рукой, указывая в направлении перевала вперед: "Я слышал, как мой брат говорил, что, кажется, тысячи гражданских лиц живут там, спасаясь от войны, и все они нуждаются в помощи".

Нин Тао кивнул и спросил: "Госпожа Кан, вы говорите о реке внизу?".

"Да, внизу есть река Питьевая Лошадь... но, почему нет воды?" Зонд увидел высохшее русло реки, и Заина выглядела удивленной.

Изначально Нин Тао хотел спросить ее, почему в реке кончилась вода, но, похоже, она тоже не знала, так что ему больше не нужно было спрашивать.

Цзян Хао, которая сидела на коленях у Нин Тао, вдруг подняла голову, чтобы посмотреть в небо, и ее глаза мгновенно замерзли.

Опять появился Глобальный Ястреб, сохраняя очень большую высоту. Это происходило на протяжении всего пути, и это было похоже на привидение, появляющееся и исчезающее время от времени.

"Это все еще очень страшно". Голос Цзян Хао был холодным.

Нинг Тао остановил машину, а также посмотрел на Global Eagle, который пролетел сквозь воздух, и на мгновение замолчал, прежде чем сказать: "Зная, что мы здесь, американские сухопутные войска, возможно, не в силе".

Цзян Хао холодно сказал: "Один убить одного, два убить пару!"

Неужели сама Соболь Цикада была такой решительной в древние времена?

Это действительно то, что никто не может сказать ясно.

Лицо Цзян Хао "Диао Цикада" внезапно напомнило Нин Тао о деле в его голове, и он действительно должен был пойти в компанию "Черный огонь", чтобы "посетить" и одолжить некоторые духовные материалы.

Глобальный орел пронесся сквозь небо и исчез в мгновение ока.

Нин Тао закрутил электрическую дверь, и электрический автомобиль Тянь Дао продолжил свой путь в Долину Питья Лошади.

D'oh d'oh d'oh......................................

У девушки Диао Цикада было морозное лицо, и ее глаза были полны убийственной ауры, но через несколько секунд мороз и убийственная аура исчезли. Хотя этот взгляд все еще хотел убить, это убийство было другим видом убийства.

Там был человек, которому тоже не нравилось, бормотал слова из своего рта.

Я отдохнул в утробе и услышал звук Великого Пути.

Когда...

Когда когда ..................

Несколько километров изрезанных горных дорог остались позади, и Долина Пьющих Лошадей попала в поле зрения Нин Тао и Цзян Хао.

В бассейне, окруженном горами, по обе стороны сухого русла реки были построены самодельные хижины, но их было не так много, чтобы можно было разместить тысячи беженцев, о которых говорила Заина. Все больше беженцев живут в расщелинах в скалах, в естественных пещерах. Некоторые беженцы, у которых не было жилья и не хватало материалов, просто выстроили круг из камней, покрыли его ветвями и сорняками и назвали его домом.

Это поселение беженцев в Долине Пьющего Коня.

В верховьях реки Питьевая лошадь - скала, но, к сожалению, остались лишь жалкие остатки небольшого течения, а на скалах, которые должны были быть водопадами, видна серая и черная грань скалы. На лицевой стороне скалы остались следы влаги, и перерыв в потоке, очевидно, не затянулся надолго.

Под этой скалой собралось большое число беженцев, каждый из которых держал в руках пластиковые горшки, алюминиевые горшки и другую посуду, ожидая, когда их наполнят водой. Но когда же поток воды, который меньше, чем вода, выходящая из крана, будет заполнен сотнями и тысячами заполненных водой посуды?

Заина выпрыгнула из машины и посмотрела на беженцев, которые толпились за водой, ее выражение лица выглядело удивленным и смущенным: "Река пьющих лошадей не ломалась тысячи лет, как она ломалась?".

Нинг Тао тоже думал об этом.

Минуту назад, когда этот Глобальный Орел вновь появился, его идея о входе в Долину Питьевых Лошадей, чтобы помочь Кан Цзюцзы делать добро, на самом деле была несколько потрясена. У него было предчувствие, что наземные силы Королевства Маяков, скорее всего, будут отслеживаться на основе информации, предоставленной Global Hawk, и даже направлялись сюда после того, как был уничтожен опорный пункт Эс-Фронта.

Он бесстрашен и обладает достаточной властью для защиты Канга и Заины, однако в случае заманивания наземных сил Штата Маяк в колонию беженцев неизбежно будут иметь место жертвы среди беженцев в случае боевых действий. Таким образом, хорошие вещи тоже становятся плохими.

Однако он снова передумал, когда увидел, как протекает река. Если кто-то искусственно перекроет поток воды, даже если он не войдет, положение тысяч беженцев, живущих в Долине Пьющего Коня, будет очень опасным.

Итак, колебания вернулись к колебаниям, и он всё равно пришёл.

На данный момент, видя голый утес, где должен был быть водопад, он не мог не задаться вопросом в сердце: "Кто-то действительно отрезал поток воды специально?".

"Доктор Нинг, давайте подойдем и посмотрим." Зайна убрала свой взгляд и посмотрела на Нинг Тао.

Нинг Тао кивнул головой и толкнул электромобиль Тендо в сторону поселения беженцев.

Цзян Хао спрятала свой Сунчазер и прошла бок о бок с Нин Тао в направлении поселения беженцев.

Переступив через импровизированный каменный мост, о существовании которого не было известно сотни лет, Нин Тао увидел белый шатер в центре поселения с красным крестообразным знаком на занавеске шатра. Там была группа людей, фрезерующих вокруг, и белый человек в спортивной форме на открытом воздухе громко говорил о чем-то. Человек говорил по-арабски, голосом настолько громким, что его можно было услышать издалека, создавая впечатление, что он бегло говорил, но он явно не был арабом.

Нин Тао собирался спросить Заину, о чем говорит этот человек, когда из поселка внезапно появился десяток человек, с разбитыми автоматами АК в руках, торопился сюда, очень злобно кричал.

Зайна подняла руки и подошла, разговаривая по ходу дела.

Нин Тао спросил Канга: "Господин Кан, вы понимаете, что говорит ваша жена?"

Кан Цзюнзи кивнул: "Мы с женой часто приезжаем и тоже немного знаем арабский, хотите, чтобы я для вас перевел?".

Нинг Тао кивнул.

Кан сказал: "Моя жена представилась им, вооруженные люди являются защитниками поселения и, кажется, принадлежат к какому-то племени, они спрашивают мою жену, кто мы и почему мы здесь...".

Глаза Нин Тао снова переместились к белому человеку, который "говорил", а затем прервал перевод Кан Цзюнцзы: "Господин Кан, вы слышите, что белый человек говорит ясно?".

Общение здесь было бессмысленным, и перевод Канга был потерян вместе с ним.

Канг посмотрел на белого человека, внимательно выслушал и с перерывами сказал: "Здесь нет выхода скрыться... ваши страдания сегодня вызваны сирийскими властями... они жадные и коррумпированные... свобода зовет вас... никогда не было революции без кровопролития... вы возьметесь за оружие и станете солдатами свободы...".

Лоб Нин Тао медленно морщился, просто слушая перевод Кан Цзюнзи, он все еще чувствовал, что человек был любящим и праведным человеком, глубоко отвратительным перед схваткой, извергающим воздух с неба, но не ожидал, что он будет лоббистом, который будет издеваться над людьми до смерти.

В этот момент появилась Заина в сопровождении арабского мужчины около пятидесяти лет. Одетый в камуфляжный костюм, не уверенный, вытащили его из тела или нет, с несколькими прожженными пулевыми отверстиями, а также пятнами крови, он выглядел грязным.

Заина сказал: "Доктор Нинг, позвольте представить вам, это вождь Асадин, он вождь верблюжьего племени, а те, у кого есть оружие, являются племенными воинами верблюжьего племени". Многие из беженцев здесь были из племени верблюдов, территория которого была уничтожена войной, а фронт "Айс" разорвал его связи с племенем, поэтому остались здесь на некоторое время. Я сказала ему, кто я и кто ты. Он слышал, что вы были китайцами, которые пришли им на помощь, и они были очень счастливы".

Когда Заина закончил, Нин Тао взял на себя инициативу протянуть руку, чтобы пожать руку Асадину, и вежливо сказал: "Приятно познакомиться, вождь Асадин".

Асадин протянул руку Нин Тао, улыбаясь и произнося несколько слов.

Так как язык не был понятен, Заина действовал в качестве переводчика рядом с ним: "Доктор Нин, главный Асадин сказал, что он любит страну Китай, это очень великая страна, если бы у него был шанс, он определенно посетил бы Китай". Он также сказал, что хорошо, что китайцы пришли на помощь этой стране без всяких условий, не говоря уже об интригах и целях".

Нин Тао улыбнулся и сказал: "Скажите шефу, что если он приедет в Китай в качестве гостя, я дам ему экскурсовода и покажу нашу Великую стену и Императорский город".

Дзайна перевела слова Нин Тао вождю Асадину, и восторженный вождь просто обнял Нин Тао.

После нескольких слов вождь Асадин привел их четверых в поселение беженцев, поговорив с Нин Тао, когда они шли пешком. Несмотря на то, что язык непонятен, нет никаких препятствий для Заины, переводчика, который свободно владеет китайским языком.

Белый человек, который стоял перед белой палаткой, его глаза упали на тело Нин Тао, и на мгновение его глаза были немного "светлые". Затем он еще раз взглянул на Цзян Хао, Зайна и Кан Цзюнзи, после чего уставился и продолжил свою речь.

Прицел Нинг Тао приземлился на тело белого человека, пробудив оптическое состояние глаза и втянув его в прицел одним взглядом. Но это был один взгляд, его зрачки тихо потемнели, но и это был лишь мимолетный 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/

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

**0575 ГЛАВА 0575: Умышленно ищет драку**

Глава 0575 Умышленный поиск боя Асад привел Нин Тао, Кан Цзюцзюнзи и Зайна в свой дом, который был простой хижиной. Не войдя внутрь, Цзян Хао встал в дверной проем и выступил в качестве охранника или телохранителя.

Из хижины Заина перевела то, что только что сказал Асадин: "Вождь Асадин сказал послать нам двух воинов племени в качестве стражи, чтобы защитить нас".

Нин Тао сказал: "Пожалуйста, передайте мою благодарность, но нет необходимости, мы можем защитить себя".

После того, как Зайна передала слова Нин Тао Асадину, Асадин расправил руки и пробормотал что-то.

Заина сказал: "Вождь Асадин говорит, что здесь царит хаос, и даже обычно хорошие люди делают сумасшедшие вещи, когда их выживание под угрозой". Вы, ребята, их не знаете и легко можете стать мишенью для скрытых мотивов, так что лучше попросить мистера Нинга передумать".

Нин Тао сказал: "Госпожа Кан, пожалуйста, скажите шефу, что мы с женой оба очень могущественные воины, и попросите его не беспокоиться о нас. Тогда спроси его, что им нужно, и твой разум поможет им".

Заина снова поболтала с Асадином.

Взгляд Нинга Тао через дверь пещерной комнаты, взглянув на белую палатку, под этим углом не мог видеть белого человека, но мог видеть его предыдущее погодное поле.

Первое погодное поле белого человека содержало большое количество злого Ци, а также намек на зелёный и туманный демонический Ци.

По этой причине злое лицо Нинга Тао пробудилось раньше, а его ученики почернели, белый человек, который побуждал беженцев здесь умирать, был демоном, и демоном, который специализировался на том, чтобы вредить людям.

"Это может быть кто-то из компании "Блэкфайер"?" Сердце Нин Тао мрачно размышляло, на этот раз он просто посмотрел на него и убрал зрение, боясь пробудить бдительность другой стороны.

Заина сказал: "Доктор Нинг, шеф Асадин сказал, что это место нуждается в большом количестве еды и лекарств, некоторые дети больны и отчаянно нуждаются в некоторых лекарствах антибиотического типа, и он спросил, могу ли я получить какие-нибудь лекарства и еду".

Нин Тао сказал: "Скажите ему, что нет проблем, ваш муж может обеспечить их, плюс спросите его еще раз, почему рухнула река Питьевая Лошадь"?

Заина и Асадин немного поболтали, а затем добавили: "Начальник Асадина говорит, что вооруженная неправительственная организация контролирует воду вверх по течению и хочет, чтобы беженцы здесь присоединились к ним и воевали с ними, а если они этого не сделают, то воды здесь не будет".

Нин Тао сказал: "Понятно, ты расскажешь ему о проблеме с водой, и твой муж может помочь им с ней".

Заина перевела слова Нин Тао Асадину, который удивлённо посмотрел. Очевидно, он не верил, что Канг, который выглядел так, будто даже старика не смог победить, может помочь им с источником воды, и ему также показалось немного любопытным, почему Зайна должна была спросить у этого молодого китайца совета по всем вопросам, вместо того, чтобы консультироваться с мужем.

Нин Тао просто улыбнулся и сменил тему: "Госпожа Кан, пожалуйста, спросите шефа Асадина, когда он проходил мимо той белой палатки, снаружи говорил белый мужчина, кто этот мужчина и откуда он?".

После двух бесед с Асадином Заина сказал: "Доктор Нинг, шеф Асадин сказал, что этот человек - гражданская благотворительная организация с Запада по имени Рамзи, но не знал, из какой он страны". До этого здесь были два человека из Международного Красного Креста, чтобы помочь, это были два врача, а неделю назад было объявление о том, что надо куда-то ехать, а потом приехал мистер Рамзи. Он также врач, который привёл сюда помощь, и его здесь хорошо уважают".

Нинг Тао просто кивнул.

Асадин сказал кое-что еще.

Заина сказал: "Дом вождя Асадина здесь настолько тесен, что он не может заставить кого-то покинуть свою резиденцию, чтобы поселить нас, но он может отдать дом четверым из нас и пойти к воину племени, чтобы втиснуться в него".

Нингтао сказал: "Пожалуйста, передайте мою благодарность, но нет, скажите шефу Асадину, что у нас есть палатка, и мы установим ее позже". Также вы говорите ему, что лекарства и продукты питания, которыми ваш муж будет пользоваться здесь, скоро будут доставлены сюда российским транспортом, и пусть он организует мужчин, чтобы они были готовы к их приему".

Зайна перевела слова Нин Тао вождю Асадину, который сразу же раскрыл удивленное выражение.

Только что в дверь вошел мужчина.

Это был белый доктор Рамзи.

Цзян Хао не остановил его, но также появился в дверном проеме и посмотрел на Нин Тао, этот взгляд, казалось бы, что-то спрашивал.

Нинг Тао дрогнул и покачал головой.

Цзян Хао снова покинул дверной проем и вернулся на прежнее место.

Асадин встал, слова выходили из его рта, и жест в его руке пригласил Рамзи на его место.

Рамзи кивнул головой в приветствии и с улыбкой на лице сел напротив Нин Тао, затем снова улыбнулся Нин Тао и передал приветствие на английском языке: "Друг из Китая, меня зовут Рамзи, я врач, приятно познакомиться".

Улыбка также появилась на лице Нин Тао и он протянул руку Рамзи: "Здравствуйте, господин Рамзи, меня зовут Лу Бу, я тоже рад познакомиться с вами".

Цзян Хао превратился в Соболя Цикаду, но нет ничего плохого в том, что он превратился в Лю Бу.

Глаза Зайна и Кан Цзюнзи случайно собрались на лице Нин Тао, и пара, похоже, задавалась вопросом, как это стало Лю Бу? Однако, пара не проткнула ложь Нинг Тао. Пара не будет настолько глупа, чтобы проткнуть ложь Нинг Тао.

Язык не работает, и иногда он приносит немного пользы.

Рэмси пожал руку Нин Тао и засмеялся: "Оказалось, что господин Лу тоже врач, это здорово, я здесь единственный врач, рабочая сила слишком тесная, господин Лу, вы можете прийти и помочь мне?"

Нин Тао сказал: "Ты что, просишь меня быть твоим ассистентом?"

Улыбка Рэмси сразу застыла на его лице, и он не удивился, что Нин Тао отказался от своего приглашения, но его удивило, что Нин Тао отказался от него с таким тоном.

Нинг Тао продолжил: "Мистер Рамзи, проходя мимо палатки, я слышал вашу речь. Вы поощряете беженцев, которые приехали сюда, присоединиться к этим вооруженным НПО и сказать что-нибудь о том, чтобы дать оружие и деньги, и осмелились спросить, вы американец?".

Рамзи засмеялся: "Что ты пытаешься сказать?"

Нинг Тао в тусклом состоянии сказал: "Нет, я просто спросил случайно".

Улыбка на лице Рамзи исчезла, и его глаза слегка заострились: "Я не призываю беженцев сюда идти в бой, я говорю им разум и путь вперед". Свобода - самая драгоценная вещь в мире, а без нее какая разница между ней и трупом? Господин Лу, Вы китаец, и я нисколько не удивлен, что Вы предвзято относитесь к моему выступлению, потому что Вы не испытали, каково это - быть по-настоящему свободным".

Нинг Тао слабо улыбнулся: "Мистер Рамзи, что именно вы имеете в виду под свободой?"

Рамзи холодно ворчал, не отвечал.

Нин Тао продолжил: "Ты не хочешь сказать это или вообще не можешь? Ну, позвольте мне сказать, разве ваша идея равенства и свободы не похожа на то, как загонять военные корабли и бомбардировщики для свержения стран, которые, по вашему мнению, не являются свободными и равными? Вы поощряете этих беженцев брать в руки оружие и убивать людей в погоне за тем, что вы называете свободой и равенством, в то время как на самом деле даже у вас самих нет этой свободы и равенства?".

"Твои замечания нелепые, даже нелепые". В тоне Рамзи был намек на презрение.

Нин Тао сказал: "Насколько я знаю, вы практикуете элитное образование, и образование, которое получают обычные люди, не то же самое, что образование, которое получают элиты". В образовании простых людей нет даже класса политики, в ваших учебниках детям простых людей не сказано, что правительство на самом деле является насильственным учреждением, не говоря уже о жадности и жестокости столицы. Нет такой вещи, как равная свобода даже в образовании, и вы выступаете за равную свободу здесь?"

В глазах Рамзи вспыхнул зеленый блеск, и это был не просто гнев, это было убийство.

Нин Тао притворялся, что не видит его, в его глазах этот Рамзи был просто маленьким демоном, он хотел уничтожить его одним выстрелом, но он не сделал этого, у него были другие планы.

"Так как вы так братвы и склонны к благополучию мира, и здесь так много беженцев, почему бы вам не заставить свою страну заботиться о вас, но дать им оружие?" Тон Нинг Тао зашкаливает: "Ты только что сказал, что я не свободен, я даже не почувствовал этого, откуда ты это знаешь? Посмотрите на меня, где я не свободен, и какая несправедливость со мной обращаются? Я могу идти куда угодно, я могу говорить все, что угодно, я могу идти на работу в правительство до тех пор, пока я стараюсь, я могу начать компанию до тех пор, пока у меня есть деньги. Одним словом, я свободен или не знаю сам, какая тебе разница?"

"Желтокожий мальчик!" Рамзи, наконец, не смог сдержать свой гнев и щелкнул Асадину в лицо: "Ты сделал это нарочно? Если это так, ты пожалеешь об этом!"

Нин Тао, однако, посмеялся: "Видите ли, вы на самом деле расист, в глазах таких людей, как вы, белые являются лучшей расой в этом мире, а также Ли должен быть хозяином этого мира, не так ли? Ты был так зол, что назвал меня желтокожим ребенком. Кто ты? В моих глазах ты ничем не отличаешься от мертвой рыбы, плавающей в воде".

"Фарк!" Рамзи внезапно помахал рукой и подернул его в лицо Нин Тао.

Нинг Тао мог легко уклониться, но он даже на мгновение не уклонился и принял жесткий удар от Рамзи. Потом он сухо упал на землю, все еще с закрытыми глазами.

Он действительно был "без сознания", но его ребенок вышел из тела.

"Нинг... Доктор Луи, вы в порядке? Что с тобой?" Кан Чжунци поспешил помочь Нин Тао, в этой комнате, где он больше всего нервничал из-за Нин Тао.

Цзян Хао бросился снаружи двери и увидел, как Нин Тао упал на землю, она внезапно напряглась, и гнев в ее сердце сгорело. Но как раз в это время над ее щекой дул мутный ветер, она вдруг поняла что-то, ее гнев утих, и она набросилась на Нин Тао с испуганным криком, не пойдя в Рамзи, чтобы свести счеты.

В следующую секунду в белой палатке Рамзи появился младенец 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/

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

**0576 Гл. Тайная карта**

0576 Глава Тайна Карта Палатка молчала, было несколько шкафов с лекарствами, но вокруг было разбросано только несколько лекарств и медицинских принадлежностей, стетоскопы, мониторы артериального давления и прочее, выглядело пустым. На столе был ноутбук, но экран был выключен. Без использования сильного щепотки талисмана, в состоянии первенца, Нин Тао даже не смог поднять иглу, не говоря уже о том, чтобы открыть экран ноутбука для работы.

В углу палатки лежала походная кровать, а под кроватью лежала коробка из сплава шифров. Глаза Нинга Тао приземлились на комбинированный замок коробки с шифром, и он увидел, что на замке был какой-то химический клей, покрытый тонким слоем, который было трудно разглядеть невооруженным глазом.

Здесь нет серебра за триста таэлей.

С одной мыслью, разум Нинг Тао выкопал в коробке с шифром. Не было света, но это совсем не повлияло на Небесный Глаз Младенца Юаня.

Шифр содержал радио для одного человека и несколько паспортов. Нин Тао сжал в него младенца Юаня и посмотрел на него, все эти паспорта были паспортами Рамзи, были немецкие, британские, французские, и даже один из них был южноафриканским, одна и та же фотография, разные имена, но, конечно же, ни один из этих паспортов не был настоящим.

Американская радиостанция, состоящая из одного человека, нескольких поддельных паспортов, уже опознала Рамзи как шпиона, и только шпион мог бы побудить беженцев взять оружие в руки и покончить с собой против своих сограждан.

Нин Тао отступил, немного растерянный в своем сознании, ''Чьи инструкции получил этот Рамзи, чтобы прийти сюда и поощрять беженцев присоединиться к вооруженной неправительственной организации? Он демон, и с его способностями нет необходимости быть шпионом для американских военных или ЦРУ, чтобы делать подобную работу, может ли у него быть другой план?"

Глаза Нин Тао внезапно переместились на крышку коробки с шифром, где ничего не было, но толщина казалась немного ненормальной. Он последовал и поднял высоту Младенца Юаня до нижней части педальной коробки, при этом его голова находилась на той же высоте, что и крышка коробки, затем медленно увеличивал высоту. В результате его голова прошла через внутренний слой крышки коробки и нашла спрятанный мезонин.

В мезонине была спрятана карта, очень старая, очень плоско вставленная в мезонин коробки с шифром. На карте есть горы, реки и текст, но Нинг Тао вообще не может прочитать текст. Тем не менее, на основе сравнения гор и рек на карте, у него действительно было чувство дежа вю, и, как он посмотрел на место на карте, его взгляд вдруг остановился, удивление в сердце: "Разве это не ... это не Долина Пить Лошадь?"

Я знал, что у него есть другая цель!

Неудивительно, что какая-то вооруженная неправительственная организация хочет перекрыть здесь поток воды, и неудивительно, что Рамзи хочет побудить беженцев взять оружие в руки и сражаться!

Нинг Тао вышел из коробки с шифром.

Как раз в это время занавес палатки открылся и вошёл Рамзи.

Нинг Тао, который собирался уходить, остался снова, желая посмотреть, что задумал Рамзи.

Рамзи внимательно посмотрел на землю у двери палатки, похоже, проверил следы, затем снова оглянулся, и, убедившись, что никто не заходил, подошел к марширующей кровати, вытащил коробку с шифром и положил ее на кровать. После этого был проведен еще один тщательный осмотр химического распылителя на комбинированном замке, чтобы убедиться, что никто не переместил его, прежде чем вводить код, чтобы открыть его.

Нинг Тао стоял рядом с Рамзи, молча наблюдая за ним.

Рамзи открыл темный отсек коробки с шифром и обнаружил древнюю карту. После одного взгляда он снова поставил перегородку на место и спрятал карту.

"Я думал, что он придет за этой штукой, но я не думал, что это просто тупица." Слова вышли из уст Рамзи.

Сердце Нинг Тао тайно сказало: "Есть ли что-то, материал для духа или волшебное оружие? У него в руках американское радио для одного человека; за кем он охотится за сокровищами?"

Toot toot...............

Радио "Война" внезапно прозвучало как запрос на связь.

Рамзи снял коммуникатор со своего одноместного радио и ответил на звонок: "Это я, достопочтенный мистер Николас Конти, могу я спросить, что вам нужно?"

Люди из "Блэкфайр"?

Нинг Тао сделал движение в сердце и выкопал голову в наушник коммуникатора.

"Я получил информацию от военных, что Нин Тао разрушил оплот ЦРУ в Стамбуле прошлой ночью, спасая двух китайцев и сирийскую женщину, чей брат был офицером-гвардеером сирийского президента, что сорвало план военных по обезглавливанию сирийского президента". Голос Николаса Конти.

"Мистер Николас Конти, зачем вы рассказываете мне эту информацию?"

"Тупица! Взвод Global Hawk с авиабазы Туччи прибыл в Нин Тао с сирийской женщиной и ее мужем уже в Долине Пьющего Коня, он сейчас в центре Долины Пьющего Коня, я верю, что вы с ним уже познакомились!" В голосе Николаса Конти был гнев.

Рамзи замер на мгновение: "Может ли это... может ли это быть он?"

"Ты видел его?"

Рамзи сказал: "Это правда, что в Долину Пьющего Коня пришло трио китайцев, сирийская женщина, и только что я встретился с этими мужчинами, и я даже вырубил китайского юношу, но он утверждал, что это Лу Бу....".

"Лу Бу"? Идиот, это был знаменитый мастер боевых искусств из Трех Королевств Китая! Он обманул тебя... подожди... "Голос Николаса Конти внезапно зазвучал: "Ты уверен, что вырубил его?"

Рамзи колебался перед тем, как сказать: "Я... уверен".

Николас Конти минуту молчал, прежде чем сказать: "Уничтожьте эту карту сразу и действуйте так, как будто ничего не произошло, и делайте то, что должно быть сделано".

Рамзи сказал с яростным выражением: "Мистер Николас Конти, вы уверены, что хотите, чтобы я уничтожил эту карту?"

"Сейчас!"

"Хорошо, я сейчас же его уничтожу". Рамзи снова снял перегородку с темного отсека, вытащил карту, порвал ее несколько раз и засунул в рот, жевав ее, как он сказал: "Достопочтенный Николас Конти Клау, она у меня во рту".

Когда он закончил говорить это, он проглотил фрагмент карты.

"Хорошо, помни, оставайся там и веди себя так, как будто ничего не случилось." С этим Николас Конти закончил звонок.

Рамзи положил коммуникатор обратно вниз, затем закрыл коробку с шифром и положил его обратно под кровать. Он стоял неподвижно на краю кровати, как будто думал о чем-то.

Нинг Тао покинул палатку и вернулся в свое тело. Открывая глаза, он обнаружил, что лежит на руках у Цзян Хао, а Кан Цзюнзи, Зайна и вождь Асадин стоят рядом и наблюдают за ним.

"Он проснулся!" Кан Чжунци воскликнул.

"Доктор Нинг, вы в порядке?" Заина сказала с беспокойством.

Нин Тао подполз из рук Цзян Хао и притворился, что потирает щеки, как он сказал: "Я в порядке, я действительно не ожидал, что этот парень так сильно ударит".

Кан Чжунци и Зайна не могли не взглянуть друг на друга, и глаза пары были наполнены смятением. Как злобный человек, ворвавшийся в тайную цитадель ЦРУ с кроватью и убивший кучу агентов ЦРУ и морских котиков, получил удар от врача? Но даже с таким смятением в сердцах, пара все равно не говорила.

Нин Тао сказал: "Давайте найдем место для лагеря, госпожа Кан, и, пожалуйста, попрощайтесь за меня с шефом Асадином".

Заина передала слова Нинг Тао на арабском языке.

Асадин взглянул на Нинг Тао с инопланетным взглядом, а затем сказал Зайне: "Ты уверен, что я не хочу, чтобы ты был начеку?"

Заина сказала: "Нет, спасибо, до свидания, вождь Асадин".

Выйдя из хижины Асадина, Нинг Тао взглянул на белую палатку недалеко, перед которой пустует Рамзи, и из которой Рамзи не ступил. Он оглянулся вокруг, затем указал на склон холма со стороны водопада и сказал: "Это хорошо, давайте разобьем лагерь там".

Цзян Хао просто кивнул головой и ничего не спросил, следуя за Нин Тао по направлению к склону со стороны водопада.

На этом склоне холма вырос кустарник, не очень плотный, недалеко от водопада, а если бы там была вода, склон холма был бы очень влажным и непригодным для обитания человека, поэтому никто не строил на нем хижин или палаток, на которых ставились палатки. Теперь, когда водопад сломан, было бы неплохо установить на нем палатку, на которой с возвышенности была бы видна вся Долина Питьевой Лошади.

Они вчетвером прошли вдоль сухого русла реки в сторону холма, и прежде чем уйти далеко, Рамзи вышел из белой палатки, глядя на заднюю часть четверки, его глаза были холодными и не было выражено никакого выражения на его лице.

"Этот парень шпионил за нами". Цзян Хао посмотрел на ее ладонь и прошептал слова. У нее на ладони был кусок льда, на котором случайно оказалась белая палатка и проекция Рамзи.

Соединить кусок льда и придать ему функцию зеркала заднего вида - очень простая вещь для ледяного демона.

"Не смотри на него и веди себя так, будто ничего не знаешь". Нинг Тао прошептал.

Лёд исчез, как только стройная рука Цзян Хао схватила его и мягко спросила: "Дорогая, что ты узнала?".

Нинг Тао понизил голос: "Он человек Николаса Конти, поговорим позже".

Цзян Хао кивнул головой и перестал спрашивать.

Однако Кан Чжунци предпринял два быстрых шага, чтобы наверстать упущенное: "Доктор Нин, кто этот грубый парень, как он мог тебя вырубить?"

Нинг Тао сказал: "Не волнуйся, я дразню его".

Кан Чжун Цзюнзи вздохнул с облегчением, и на его лице появилась улыбка: "Я знал, что это так, как этот парень мог тебя побить. Но этот парень очень раздражает, и если бы я был так же хорош, как ты, я бы его хорошо избил".

Нинг Тао просто улыбнулся и ничего не сказал.

Ум Зайны был более деликатным, чем у Кан Цзюнзи, и она на мгновение засомневалась, но все равно говорила: "Доктор Нин, я вижу, что этот парень совсем не подходит вам, почему вы позволили ему бросить удар и нарочно упасть в обморок?".

Нинг Тао сказал: "Я сделал это специально, потому что он был шпионом, и я собирался послать через него неправильное сообщение. Это все, что я могу тебе сказать, не спрашивай больше".

Зайна кивнула, не то чтобы ей не было любопытно, но она определенно верила, что у Нинг Тао должны быть свои причины для этого.

Поднявшись на холм, Цзян Хао искал подходящее место для установки палатки. Нин Тао, с другой стороны, поднялся на более высокое место, открыл небольшой сундук с лекарствами, а затем вытащил небольшой фарфоровый флакон, который содержал Предков Поиск Дана.

Что спрятано в этой долине?

Может быть, Древний Дэн дал бы ему подсказку........

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 0577 Текст на персидском языке**

0577 Глава Персидский Текст Бум!

После короткого периода темноты водопад света, как правило, стекал вниз, и Долина Пьющего Коня все еще была передо мной, но пространство-время уже не было текущим пространственно-временным. Водопад погружается с одной стороны скалы, взбивая волну в бассейне воды на сто метров ниже. Но водопад все еще есть, эти волны все еще есть, и все достопримечательности перед вами все еще есть.

В видении Нингтао, в каньоне стояло бесчисленное множество персидских солдат на лошадях и верблюдах, неся мачете, щиты и копья, некоторые несли луки и колчаны, наполненные стрелами. Это была персидская армия, которая не знала, какой период истории существует, и они толпились в узкой долине, но это не выглядело так просто, как приехать сюда, чтобы попить лошадей и получить воду.

Что здесь делает столько персидских солдат?

Глаза Нинг Тао искали в армии в поисках улик. Но что искать, даже он сам не знал.

Внезапно, его глаза приземлились на сторону бассейна под водопадом, где хорошо одетый мужчина с полным ртом за ртом большой ящик отдохнул рядом с ним, не зная, что в нем содержится. Он столкнулся с водопадом и, казалось, что-то искал, но все, что у него было перед собой, это торопливая, падающая вода.

Может быть, то, что искал Рамзи, было прямо за тем водопадом?

Нинг Тао так думал, но он так не думал, потому что он внимательно наблюдал за скалой, когда пришел, и там не было ни пещеры, ни трещины, ни чего-либо еще. Но он считал, что картина прошлого времени, которую он видел перед глазами, как-то связана с этой древней картой, а также с действиями Николая Конти в этом месте.

Войдя в аллергическую реакцию эликсира Дэна, Нин Тао часто мог с первого раза запечатлеть нужный исторический временной отрезок, и это было связано с тем, что некоторые связанные с ним персонажи, некоторые крупные события всегда высвобождали больше энергии. Простой пример - на кургане запечатывания Цинь Ши Хуан в Чанъане ему впервые удалось запечатлеть исторический период, когда рабы построили мавзолей Ши Хуан, а не какой-то другой крестьянин, косящий свою траву на кургане запечатывания. В затонувшем корабле на дне моря, он смог захватить изображение Yang Yuhuan, а не какого-то скромного моряка, потому что энергия, которую она выпустила, была самой сильной.

Иногда все идет не так, как надо, но монологи - это очень вероятные события.

Это может показаться невероятным, но в этом есть смысл. Иначе как один единственный эликсир мог пройти сквозь время и пространство, чтобы найти Дух Дана? Если Земля существовала миллиарды лет с момента своего рождения, если каждую секунду прошлого считать прошлым временем, то узлы прошлого времени и пространства невозможно вычислить, как найти правильные узлы прошлого времени и пространства?

Глаза Нинг Тао переместились от человека в ярком костюме к полному рту ящиков, пытаясь найти какие-нибудь подсказки из ящиков.

Внезапно картина прошлого времени перед ними зашаталась, и когда она снова стабилизировалась, рядом с вычурным мужчиной появилась краснопокрытая женщина.

Это снова она, Дэнлинг.

Она была похожа на фею, которая спустилась с неба, и то, что она носила, было не каким-то платьем, а пламенным закатом. Как будто ее красота может заставить пространство и время замерзнуть, и у нее есть волшебная мана.

Шепчущие снежинки вспыхнули, и в голове Нинг Тао раздался знакомый и неземной голос.

"Ты приходишь... ты приходишь..."

Горькая улыбка всплыла в уголке рта Нинг Тао: "Ты просил меня прийти к тебе, чего ты хочешь?"

Женщина в красной одежде внезапно показала зубы и улыбнулась, эта улыбка была настолько красива, что могла заставить самый красивый цветок в этом мире потерять свой цвет.

Картина прошлого пространства-времени внезапно вздрогнула и исчезла.

Нин Тао не пытался войти в аллергическую реакцию Предков на Дэна, он положил это четвертое издание Предков Искать Дэна в маленький фарфоровый флакон, прежде чем он начал дышать.

"Дорогая, место выбрано, где палатка?" Цзян Хао подошел.

Нин Тао собрал свои мысли и посмотрел на нее: "Палатка находится на складе Благотворительной компании Шэньчжоу, я схожу за ней позже".

Цзян Хао сел рядом с Нин Тао, оглянулся на Чжэн Ба, который стоял недалеко позади, и посмотрел на пару Дзайна и Кан Цзюцзы с этой стороны, затем понизил голос: "Трудно сказать по дороге, теперь ты можешь сказать мне, что ты нашел в палатке того парня?".

Нинг Тао сказал: "Этот парень - демон, но он еще не знает, что это за демон". Я нашел радио для одного человека в его палатке, вместе с древней картой. Но я не знаю, что там написано на карте, и подозреваю, что это перс. Потом парень вернулся в палатку, и так случилось, что Николас Конте позвонил ему, и я сразу же его прослушал".

Цзян Хао был удивлен: "Он один из людей Николаса Конти?"

Нинг Тао кивнул: "Да, я думаю, что у него до сих пор есть личность военного или ЦРУ и он двойной агент".

"Что Николас Конти сказал ему?"

Нинг Тао сказал: "Николас Конти знал, что мы здесь, и сказал этому парню мою личность, а затем сказал ему уничтожить карту. Только что, я воспользовался Даном в поисках предков, чтобы попасть в аллергическую реакцию на Дана, и увидел здесь большое количество персидских солдат, и человека, который, казалось бы, был их царем, но я не уверен, что этот человек - персидский царь.......".

Говоря об этом, Нин Тао вдруг переместил глаза, чтобы посмотреть на Заину, и с движением в сердце, он встал и перешагнул через него.

Цзян Хао, казалось, поняла, чего хочет Нин Тао, и последовала его примеру.

"Доктор Нинг, где палатка?" Заина спросила.

Нин Тао сказал: "Просто забудь о палатке, я помогу тебе установить палатку, у меня есть одна вещь, о которой я хочу попросить миссис Канг".

"Чем могу помочь?" Зайна выглядела немного любопытно.

Нин Тао положил небольшой сундук с лекарствами, затем вытащил обычную палку с рецептом и ручку из небольшого сундука с лекарствами, и нарисовал нарисованную карту с небольшим сундуком с лекарствами, написав несколько слов, которые он даже не мог прочитать сам. Написание было сложным, и он запомнил лишь несколько слов, написанных в Долине Пьющего Коня. Только после написания этих слов он открыл рот и сказал: "Госпожа Кан, вы узнаете эти слова?".

Заина присела и внимательно посмотрела на каракулированную карту, помещенную на крышке маленького сундучка с лекарствами, и надпись, написанная на нем, размышляя полминуты, прежде чем сказать: "Доктор Нин, это персидский, я знаю некоторые из них, и то, что вы написали здесь, это Врата Ада, масло Черного Огня".

Нин Тао был впечатлен, что масло черного огня было одним из духовных трав в дан као дана Линь Цин Ю. Такой спиртовой материал был чрезвычайно редким и чрезвычайно труднодоступным, так как только там, где сосуществуют месторождения нефти, спиртовая грязь и спиртовая энергия, рождается мазут черного пламени. Чтобы собрать черный керосин, он должен упасть на землю. Но даже если у нее есть возможность убежать, ей трудно достать черный керосин с нефтяного месторождения, потому что сырая нефть не похожа на почву, и люди не могут передвигаться в шламообразной нефти.

Заина сказала: "Но..."...

Мысли Нинга Тао были отброшены назад, когда он преследовал: "Но что?"

Заина указал на персидский текст и сказал: "Ты неправильно понял это слово, оно должно так читаться". Она взяла ручку и написала рядом с опечаткой правильный персидский текст: "Этот правильный".

Нинг Тао улыбнулась: "Спасибо".

Зайна спросила: "Доктор Нинг, это похоже на карту, а вы написали на ней "Врата ада" и "Черное масло огня", что это за место? Что такое черный керосин?"

Нинг Тао встал и сказал: "Я пойду возьму палатку, вы, ребята, подождите меня здесь некоторое время".

Зайна пожала плечами и перестала спрашивать. По пути она почти привыкла к этим странным, но необъяснимым ситуациям.

Нинг Тао некоторое время следовал по склону горы вверх и, наконец, поднялся на высоту, параллельную водопаду. Он видел разбитое русло реки над водопадом, куски изношенной угловатой скалы, обнаженной в воздухе, белой в зелени вместе с солнцем. Русло реки простирается вверх, а через некоторое расстояние обходит горную вершину, а после изгиба не видно.

Нин Тао также не спешил возвращаться в северную столицу за своей палаткой, он поднялся над водопадом, открыл маленький сундук с лекарствами и вытащил изнутри чернильный камень для поиска земли.

В камень чернил впрыскивали 30 миллилитров чернил, а через каменную плиту пробивался слой черной рябины, которая указывала в направлении расширения русла реки.

Нин Тао было странное чувство в сердце и сказал мрачно: "Рамзи здесь шутит, на картине, которую я видел в прошлое время, те персидские солдаты и их царь все в этой долине, может ли эта карта быть неправильной?".

Карта, которую Рамзи проглотил в желудок, была неправильной или нет, но нет способа узнать, неправильно ли это. Если, конечно, речь не идет о духовной Земле, а не о каком-то черном керосине.

Нин Тао хотел прогуляться по руслу реки с камнем чернил в поисках способа попробовать, но эта идея все равно была отброшена им. Цзян Хао, Кан Цзюцзы и Заина все еще были там, и баран не мог причинить вред Кан Цзюцзы и Заине под защитой Цзян Хао, но если бы наземные войска королевства Маяков внезапно напали и их орудия были бы расстреляны без глаз, то было бы трудно сказать.

Нинг Тао пролил чернила и положил камень чернил для поиска земли обратно в маленькую коробку медицины. Но как раз в тот момент, когда он собирался покинуть водопад и готовился спуститься вниз, в его поле зрения вошла знакомая фигура.

Внутри поселения Рамзи направился к автомобилю-аккумулятору Тэндо, оглянулся вокруг, а затем склонился, чтобы положить что-нибудь на дно автомобиля-аккумулятора.

Нин Тао закрыл глаза, когда вошёл, Юань Инь вышел.

В следующую секунду Нинг Тао перешёл на сторону Рамзи.

Рамзи все еще "работал", когда установил бомбу на шасси автомобиля с аккумуляторной батареей Tendo. Бомба была активирована, и все, что потребовалось, чтобы он нажал кнопку детонации на пульте, и она взорвется.

Николас Конти сказал ему не относиться к этому легкомысленно, но он, очевидно, не принимал это близко к сердцу и стремился что-то изменить.

Закрепив бомбу на шасси электромобиля Tendo, Рамзи встал и направился к палатке.

Нинг Тао проследил за Рамзи в палатку.

В палатке сидел бородатый сириец, сидел на одеяле и вытирал штурмовую винтовку АК, а когда увидел, как Рамзи вошел, то проследил за ним и встал с земли.

Рамзи открыл дверь Сэнди: "Сегодня вечером ожидается нападение, скажите своим людям быть готовыми. Кроме того, вы посылаете еще одного человека, чтобы показать американских солдат, приезжающих сюда, и рассказать им о ситуации здесь мимоходом".

Бородатый сириец кивнул.

Холодная улыбка появилась из угла рта Рэмси: "Нин Тао"? Я слышал, что ты хорош, но ты не переживешь ночь!"

"Тупица". Нинг Тао ругал.

К сожалению, Рамзи не смог услышать голос Нинг Тао.

Нин Тао вернулся к своему телу, встал и вышел из скалы, где находился водопад, затем закопался в кустарник.

Открылась удобная дверь, и 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/

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

**0578 Глава I такая красивая.**

0578 Глава I Так Красивые Две палатки были завершены на склоне холма, две палатки рядом друг с другом, одна для Нин Тао и Цзян Хао и одна для Кан Цзюцзюнзи и Зайна.

Было еще не темно, и из-за того, что пики перекрывали свет, в Долине Питья Лошади, рано или поздно ночью, он уже был в тени. В огромном лагере беженцев было всего два огня, один в хижине Шефа Асадина, а другой в белой палатке Рамзи, мерцающей, как призрачный огонь.

Весь лагерь также казался тихим, и никто не ходил вокруг. Не имея продовольствия и воды, беженцы здесь находятся в состоянии голода и нехватки воды, а снижение активности и энергопотребления становится вынужденным явлением.

На склоне холма глаза Нинг Тао прошли мимо безмолвного лагеря и в направлении перевала долины.

Там была тень, и ночной ветер дул и хныкал повсюду, как будто души погибших на войне шептались в грязи, в расщелинах скал.

Цзян Хао вышел из палатки, гоняясь за солнцем за пистолетом в руке, и она подошла к Нин Тао: "Я готова".

Нинг Тао кивнул.

Цзян Хао сказал: "Тогда я поднимусь, будь осторожен".

"Ты тоже будь осторожен". Нинг Тао сказал, что глаза полны нежности и заботы.

Цзян Хао ворвался в объятия Нин Тао и аккуратно обернул руки вокруг талии.

Двое мужчин ничего не сказали, и это было хорошее время, прежде чем они отпустили друг друга, один забрался на вершину холма, другой - в палатку.

"Это не займет много времени, скоро будет сделано... Зайна, я так скучаю по тебе..." мужской голос, сопровождаемый шуршащим звуком, звучал, как слепой, ищущий что-то в темноте своего утешителя.

Нин Тао, который только что подошел к двери палатки, остановился на своих следах и выпустил сухой кашель.

Хаос в палатке остановился, и после кратковременной паники занавес палатки распахнулся, и голова Кан Чжун Цзюнзи вытолкнулась из палатки со смущенным выражением лица: "Это... доктор Нин, что случилось?"

"Скоро здесь будут бои, вы наймете меня, чтобы защитить беженцев?" Нинг Тао сказал.

Кан Чжун Цзюнь на мгновение замер, потом понял, последовал за ним и кивнул: "Я готов, конечно, готов, но... у меня нет ни денег, ни даже доллара".

В этот момент голова Заины тоже вылетела из палатки: "Она у меня здесь".

Нин Тао сказал: "Госпожа Кан, не используйте ваши деньги". Его глаза приземлились на часы на запястье Кан Чжунци: "Мне нравятся твои часы".

Кан Цзюнзи снова замер, но именно Зайна впервые понял намерения Нин Тао и призвал: "Хабби, быстро снимай часы с доктора Нин и найми его для защиты беженцев здесь".

Только после этого Кан Чжунци отреагировал, снял часы и передал их Нин Тао.

Нет ничего фальшивого в том, что IQ мужчин ухудшается в определенном состоянии.

Нин Тао положил рукой в маленькую аптечку часы Кан Цзюнзи, это были часы омега среднего диапазона, которые стоили всего одну-две тысячи. Однако дело не в сумме денег, а в определении трудовых отношений, которые "берут деньги людей и устраняют их несчастья".

"Доктор Нинг, здесь будет война?

Zayna также уставилась прямо на Ning Tao, ожидая его ответа или инструкций.

Нинг Тао сказал: "Пойдем в палатку и поговорим".

Только тогда Кан Чжун Цзюньцзы и Зайна сократили свои головы.

Нин Тао заполз в палатку, заняв место в открытой палатке, которая казалась немного переполненной для обоих людей, которая стала еще более переполненной, как только он вошел.

В палатке не было света, и Заина и Кан смотрели на Нин Тао, который зарылся в палатку, и могли видеть только смутные очертания.

Зайна немного нервничала: "Доктор Нинг, что вы собираетесь сказать... вы не можете сказать это снаружи?"

Нин Тао сказал: "Я скажу только две вещи, первая - поговорить с господином Кангом".

"Я?" Кан Чжун Цзюнь Цзюй сказал врасплох: "Что ты хочешь мне сказать?"

Тон Нин Тао стал серьезным: "Господин Кан, вы не хотите умереть? Я только что слышал, как вы снаружи пытались заняться любовью с женой, я не сомневаюсь в ваших способностях в этой области, но подумали ли вы о своем теле? У тебя в мозгу бомба, и если ты живешь с женой, а она в дикой природе, ты наверняка очень взволнован и взволнован, и как только сердце бьется слишком быстро, в мозгу слишком много крови, и кровеносные сосуды лопаются, даже боги не могут спасти тебя в это время".

В темноте лицо Кан Чжунци внезапно потеряло цвет крови.

Лицо Заины красное, как хурма, и хотя она китайская невестка, она все еще сирийка в костях, мужчина, говорящий о таких вещах перед ней и ее мужем, она не может не стесняться и стесняться.

Нин Тао снова сказал: "Во вторых, битва будет ожесточенной сегодня вечером, один из моих старых соперников, по оценкам, появится, я не смогу тогда защитить, так что вы, ребята, сначала поспите, а я вас разбужу, когда будет безопасно".

"Безопасно ли нам здесь спать?" Кан Чжунци спрашивал. Так же, как его слова упали, Zayna внезапно упал в сторону и упал в его объятия. Он собирался открыть рот, чтобы позвать ее, но прежде чем сделать это, он потерял сознание перед глазами.

Дверь одной стороны открылась, и Нингтао вошел в черную дыру с Кангом Цзюнцзы в одной руке и Зайной в другой.

Зеленый дым поднимается из Трипода Добра и Зла, а лица людей на Триподе - это все улыбки.

Группа гоблинов, мужчина и женщина, встречаются с Цин Чжуй, Бай Цзин и пятью рыбными демонами, которые ждут своей очереди в клинике в небе. На самом деле, еще до того, как Кан Цзюнцзы прибыл в медицинский павильон Небесного Дао, человеческие лица на Доброй и Злой Тропе уже улыбались и не подавляли здесь никаких демонов.

Все эти гоблины - гоблины, которые следуют за Нин Тао и управляют благотворительными компаниями, тратя деньги на благотворительность. Будь то Цинь Чжуй, Бай Цзин или пять рыбных демонов, все они имеют определенное количество хороших мыслей и заслуг на своем теле, и на суд Небесного медицинского центра Дао, все они являются хорошими демонами. В этом медицинском зале Небесного Дао хорошие люди приходят с улыбающимися лицами, а хорошие демоны, естественно, приходят с улыбающимися лицами.

Нин Тао поместил Кан Цзюнзи и Зайна на пол вестибюля медицинского зала, его глаза подметали над Цин Чжуй, Бай Цзин и пятью рыбными демонами: "Ребята, вы готовы?".

Белый с улыбкой сказал: "К чему готовиться, просто подожди, пока ты откроешь дверь".

"Николас Конти мой, брат Нинг, и я отрублю ему голову и отдам ее тебе". Цинь Чжуй сказал, и в глазах Хао вспыхнула золотая аура.

Нинг Тао улыбнулся: "Тогда давай продолжим план".

Удобная дверь открывается над стеной замка......

Закат затонул к горизонту, и в лучшем случае чуть-чуть вечернего захода солнца потерял свой цвет. Ночное небо покрыто облаками, а долина пьющей лошади - смолисто-черная.

Группа вооруженных людей в масках в черных шарфах прокралась со стороны холма в сторону палатки, которая стояла рядом с кустарником на склоне холма. Когда они приблизились, ведущий вооруженный человек поднял руку, а за ним остановились десятки вооруженных людей, и штурмовые винтовки с глушителями в руках были выровнены и направлены на две палатки, соответственно.

Вооруженный человек в свинце повернул поднятую правую руку в сторону двух палаток.

Мутации...............

Одна пуля вылетела из другого дула, и дождь попал в эти две палатки на открытом воздухе.

Осколки нейлоновой ткани улетели в сторону, и две палатки рядом друг с другом мгновенно разбились на летучие кусочки, и даже скелет из алюминиевого сплава, поддерживавший палатку, был разорван на части пулями и превращен в осколок разной длины.

Однако, в двух палатках остались только обрывки нейлона, летящие с ветром, алюминиевые скелеты разбросаны по всему периметру, и ни одного кузова не осталось. Не говори, что это тело человека, избитого в сито, даже не тело муравья.

Без приказа ведущих вооруженных лиц дюжина неопознанных вооруженных людей прекратили огонь, а те, кто стрелял пустыми патронами, воспользовались возможностью поменять их.

Ведущий вооруженный человек встал, поднялся на скалу больше, чем человек высоко, и поднял глаза, чтобы посмотреть вниз по склону.

Размытая фигура шла по склону тускло освещенного холма.

Ведущий вооруженный человек поднял в руке штурмовую винтовку американского производства и попытался прицелить ее в спину человека, но он просто поднял ее, и прежде чем закрыть, человек исчез с его лица.

Ведущий вооруженный человек спрыгнул со скалы и подал знак.

Солдат связи с рацией, состоящей из одного человека, последовал за котом к ведущему вооруженному человеку и приземлился.

Ведущий вооруженный человек снял коммуникатор с радио единственного солдата и подождал несколько секунд, после того как была установлена линия связи, он открыл рот и сказал: "Цель не на холме, палатка пуста, подозреваемая цель спускается с холма, отряд мстителей....".

Не дожидаясь, пока он закончит свое предложение, солдат связи рядом с ним вдруг коснулся локтем бедра, а затем поднял руку и указал на куст.

Вооруженный мужчина на голову отодвинул глаза, чтобы посмотреть в сторону, и оба глаза перестали резко катиться.

Каким-то образом из куста вышла женщина в белом, несущая несчастный белый фонарь. Под жалким светом на ветру струились длинные черные волосы, а в темноте под картографическим светом особенно выделялось красивое лицо. Это лицо улыбалось, и в этих глазах было что-то, что могло бы заставить тебя захотеть настроиться.

Король Ведьмы-демона здесь.

Цзин Цзин прошептала, когда шла к группе вооруженных людей, которые были еще неподвижны: "Что это за место, герои? Маленькая девочка, кажется, потерялась, маленькая девочка так напугана...."

Но, не дожидаясь, пока он закончит, вооруженный человек в свинце внезапно помахал рукой, бросив свой пистолет и заблокировать его.

Мутации...............

Пуля улетела в сторону Бай Цзина.

Белый Цзин исчез, фонарь исчез, и жалкий белый туман поднялся с склона холма без всякой причины.

"Черт! Я такая красивая, ты меня подстрелила!" Женский голос прошел сквозь туман, печальный, злой и жуткий.

Вооруженный человек в первых рядах схватил коммуникатор и закричал: "Там........".

Ого!

Летал вентилятор, и голова ведущего вооруженного человека летела от его шеи, проливая кровь и вращаясь кругами, и в конце концов упала на землю с глухим звуком.

Чуг!

Пуля вылетела из дула одного орудия, к сожалению, без цели.

Внезапно с неба упал камень весом не менее тонны, и несколько вооруженных людей, которые в ужасе стреляли в куст, мгновенно исчезли.....

Вниз по холму Нинг Тао оглянулся назад, затем оттянул взгляд и пошел к хижине Асадина.

Профессиональная цель, профессиональная диверсия, в этой области, если он признает второй, никто в мире не осмеливается признать первый.

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

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

Если вам понравилась 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. 0579 Похлопать муху**

Глава 0579 Пощечины летают Тьма окутала лагерь, хижину и палатку тишиной, время от времени издавая звуки, но в то же время стоня от боли. Беженцы здесь страдают не только от голода, но и от болезней. Но без лекарств многие люди заболевают и вынуждены жить дальше.

Нинг Тао проследовал по дороге у русла реки до центра лагеря, а затем направился в лачугу Асадина. Пока он еще был на холме, в белой палатке Рамзи все еще горели огни, и к этому времени свет уже был выключен. Единственный свет во всем лагере все еще горел в хижине Асадина, а в темноте большого каньона был лишь небольшой свет, создавая впечатление хранителя гробницы и хижины для уборки гробниц.

Автомобиль с аккумуляторной батареей Тэндо был размещен на поляне перед сараем Асадина, и когда он проехал мимо Нинг Тао остановился и толкнул его в сторону сарая Асадина.

У дверей хижины Асадина стоял воин племени с винтовкой АК на конце и нервным взглядом на лице.

Нин Тао установил электрокарету Tien Dao и стоял рядом с ней, говоря по-английски: "Я приехал найти шефа Асадина, он дома?".

Воины племени не понимали и не качали головой и не кивали головой, а просто смотрели на Нинг Тао, послесвечение из угла глаз, но смотрели на белую палатку, отмеченную красным крестом.

Нин Тао притворился, что не видит, и Ян Шэн сказал: "Шеф Асадин, вы дома, приехали спасательные средства господина Канга, и господин Кан попросил меня приехать и поговорить с вами".

Дверь открылась, и Асадин появился у двери, но он не заговорил, и его лоб был покрыт фасолью пота.

"Нинг Тао". Внезапно сзади раздался сардонический голос.

Нинг Тао повернулся, чтобы посмотреть, а Рамзи стоял примерно в двадцати метрах позади него. Белая палатка вращалась с силуэтами с левой и с правой стороны и быстро окружала с обоих крыльев.

Из углов рта Рэмса появилась дразнящая холодная улыбка: "Желтокожий малыш, мне называть тебя Нин Тао или Льва Бу?".

Нин Тао сделал вид, что не видит специальных солдат, которые готовились окружить его, и намек на смех появился в углу его рта: "Вы можете называть меня, как вам нравится, так как вы уже знаете мою личность, то кто дал вам мужество, чтобы говорить со мной в таком тоне? Николас Конте, ЦРУ или Пентагон?"

"Ты единственный, кто заслуживает упоминания о Пентагоне?" Рамзи поднял правую руку с мрачным выражением и заревел: "Иди к черту!"

Он держал пульт дистанционного управления в правой руке, и сразу после выхода "иди к черту", он хлопнул триггерный переключатель.

Это чистый лист.

Бряк!

Сильный взрыв внезапно нарушил спокойствие долины, и в небе вспыхнуло пламя. Звук взрыва и свет костра разбудили многих беженцев, и весь лагерь внезапно охватила паника.

Однако взорвалась не электрическая машина Тендо, а белая палатка. Она была разорвана в клочья ударной волной взрыва, и палатка яростно горела от лекарств, постельного белья и какого-то беспорядка внутри, свет этого костра чуть не осветил весь лагерь.

Рамзи был ошарашен, картина, которую он ожидал в своем сердце, была пламенем в небе, Нинг Тао и его автомобиль на аккумуляторах были взорваны, части автомобиля на аккумуляторах и плоть и кровь Нинг Тао летали вокруг, как будто шел дождь, но как он мог не ожидать, что его бомба взорвет его палатку!

Нин Тао уже знал, что он установил пульт дистанционного управления на шасси автомобиля с аккумуляторными батареями Tien Dao. Как он мог ничего не сделать с бомбой? По дороге вниз с горы он использовал энергично удерживаемый талисман, чтобы дать младенцу Юань пять джинов силы, снял бомбу и переместил ее в сторону палатки Рамзи.

Младенец Юаня двигался без звука, Рамзи маленький демон, который даже не мог почувствовать Младенца Юаня, как он мог почувствовать, что Младенец Нин Тао принес свою бомбу в свою палатку? Если бы он стоял рядом с палаткой, чтобы вдохновить бомбу, то, боюсь, в этот момент его бы взорвали!

В свете пожара более десятка вооруженных людей без каких-либо следов, четкая черная боевая форма и лица с капюшонами, окруженные с обоих крыльев, и в мгновение ока Ningtao заключен в середине.

Шефа Асадина также вытолкнули, и вооруженный человек в такой же маске приставил к спине штурмовую винтовку, оснащенную глушителем.

Племенной воин, стоявший в дверном проеме, не отреагировал, а поднял в руке штурмовую винтовку АК и направил ее на Нинг Тао.

Рамзи снова успокоился, все было под его контролем.

Маленький сундук с лекарствами открылся, и рука Нин Тао в тот же миг схватила естественную кровать Тяньцзи.

Хотя это была всего лишь кровать, это была его Небесная Внутренняя Загадка. Раньше он получал Утонченное Баржевое Оружие или Клинок Затмения всякий раз, когда происходила битва, но теперь его привычка изменилась, и его первой реакцией было вытащить кровать из постели.

"Не двигайся! На колени!" Вооруженный человек гневно закричал на Нинг Тао.

Нинг Тао не двигался, книжка размером с небесную подарочную грядку была столько же частью его тела в его руках. Поняв тайну пяти элементарных изменений, скрытых во внутреннем ядре врождённой кровати, он уже достиг определённой высоты.

Рамзи воспользовался огненным светом, чтобы ясно увидеть, что то, что Нин Тао держал в руке, было маленькой кроватью, он замер на мгновение, а потом не мог не посмеяться снова: "Желтокожий мальчик, говорят, что ты великолепен, но почему я не чувствую этого вообще"? Ты действительно хитрая, но ты еще и глупая. Ты должен был убежать, как можно дальше от меня, не ожидая, что вернёшься. А еще, что ты держишь в руке, пытаешься победить нас всех этой модельной кроватью?"

Собирается все больше беженцев, некоторые из которых держат в руках оружие, не уверенные в том, являются ли они боевиками племени, беженцами, бежавшими в этот район, или же вооруженными членами неправительственных вооруженных групп, в состав которых входят смешанные группы.

Ассадин закричал по-арабски: "Не стреляйте, не стреляйте!"

Ситуация внезапно усложнилась.

Нинг Тао внезапно взвизгнул и заревел: "Николас Конти, ты проделал весь этот путь сюда, но не осмеливаешься встретиться со мной"?

Как ты смеешь быть таким высокомерным, когда ты в осаде?

Рамзи зарычал: "Убейте его!"

Вооруженный человек, который только что бросил Нин Тао на колени, яростно поднял дуло пистолета, и его палец также нажал на спусковой крючок.

Бряк!

Но, не дожидаясь вылета пуль из дула, головы вооруженных людей, которые собирались выстрелить в Нинг Тао, лопнули, оставив только кровоточащую шею. Секундой позже безголовое тело упало на землю на спине.

Мутации...............

Дюжина штурмовых винтовок, оснащенных глушителями, выстрелила по Нин Тао в окружении, снаряды срикошетили, и пули обрушились на него дождем.

Нин Тао заблокировал Небесную Кровать перед собой, и после душа снарядов он внезапно повернулся и замахнулся на вооруженных людей позади него.

Естественная кровать Тянь Цзи вылетела из его рук, и с трепетом пустоты книжная кровать внезапно развернулась и превратилась в двуспальную, шириной в один метр пять и длиной в два метра. Скорость этого полета - не какая-то безлюдная кровать, а скоростное шоссе!

Пять элементов имеют дерево, и с деревом приходит ветер, а с ветром приходит скорость.

Именно в одних воротах из пяти элементов натуральной кровати используется.

На самом деле, если используется однодверный пожар, то родильное ложе превращается в большой огненный шар. Но это явно не место для такой тактики, это все-таки лагерь беженцев.

Бряк!

Вооруженные люди, которые собирались менять свои клипсы, еще не видели, что на них надвигалось, и их тела уже разрывались, их руки, ноги, головы, сломанная плоть, кишки и другие вещи выплескивались в направлении удара.

Как раз в этот момент, спина Нин Тао, затылок был покрыт неизвестным количеством пуль. Независимо от того, как быстро он был, он никогда не мог обогнать пулю. Однако ему не нужно было уклоняться от них быстрее пуль и преувеличивать, потому что на его теле были надеты облачения из Небесных Сокровищ, которые были неуязвимы для меча и огня.

Нин Тао разведал его руку, и родильная кровать полетела обратно в его руки, поставив ее перед его телом.

Бах!

Граната попала в кровать и разорвалась, шрапнель разлетелась в направлении запуска, и вооруженный человек, который только что применил гранату на Нин Тао, упал на спину, его лицо в маске было покрыто шрапнелью.

Бряк!

В темном углу на землю упал снайпер, замаскированный под беженца, все еще одним выстрелом в голову.

Ледяной Демон сидит на вершине, вся долина под ее контролем, кто может снайперской пушки бегать по ее человеку?

Нин Тао внезапно вытолкнул родильную кровать, и мужчина проследовал за кроватью и врезался в нескольких вооруженных мужчин на фронте.

Обычно пули попадают в кровать, но хрупкая, похожая на алебастр плита не оставила даже следа от пули.

Постель была перевернута, несколько вооруженных мужчин, словно комары, летят под мухобой, плоская и разбитая.

Оставшийся повернулся и начал бежать.

Фу!

Замороженная пуля пролетела со звуком разбитого воздуха и бросилась головой в грудь вооруженного человека. Туман крови и разрушенные внутренние органы вырвались ему на спину, и его тело, которое в одно мгновение потеряло свою жизнь, было отброшено назад и тяжело приземлилось на тело Рамзи, забрызгав его кровью.

Нин Тао, однако, даже не взглянул на него, и, пожав руку, кровать уменьшилась до размеров книги. Он сделал большой шаг навстречу вождю Асадину, его ученики были темными в этот момент, и не было ни малейшего выражения на его лице. Это его злая сторона, и даже те, кто беден и зол, должны бояться ее видеть!

"Ты... не подходи ближе... Я убью его, если ты это сделаешь!" Вооруженные люди с штурмовыми винтовками, прижатые к спине вождей Асадина, говорили дрожащим голосом.

Нин Тао внезапно повернулся спиной к вождю Асадину и вооруженному человеку, который держал его в заложниках волной левой руки.

Только тогда Рамзи вышел из страха, в его глазах вспыхнула линия синей ости, и он подсознательно уклонился в сторону, но линия повернулась так же, как она собиралась его ударить, и шипнула, со скоростью настолько странной, что она была невидима невооруженным глазом!

Внезапно осознав что-то, Рамзи закричал в тревоге: "Берегись..."

Слово только что прозвучало, когда вооруженный человек, стоявший за телом вождя Асадина, замолчал, и штурмовая винтовка в его руке отвалилась и упала.

Длинная синяя игла проткнула середину его висков с другой стороны, но сумела удержаться на летной позиции и вернулась в руки Нин Тао.

Поворот только что был только отвлекающим маневром, Сто шагов через Технику Летающей Иглы Янга плюс Небесная Игловая Злая Болезнь, убивающая врага, была его целью.

Просто человек, который умрет, никогда не узнает, как 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/

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

**Гл а в а 0580 Противоракеты "Баржа**

Гл. 0580 Противоракета "Баржаный пистолет" Рамзи переместил глаза в сторону долины, где не было движения. Темнота окутана там, ничего не видно, и величественные вершины были подобны демоническому богу, стоящему во тьме и гневно уставившемуся на крошечные существа долины.

"Не смотри, никто не придет тебе на помощь". Нинг Тао сказал.

Рамзи снова переместил глаза в сторону перевала.

Вдруг в направлении перевала раздался звук выстрела, который был настолько плотным, что казалось, будто одновременно стреляли десятки людей. Но через мгновение выстрел разрядился и в конце концов затих.

Нин Тао подошел к Рамзи и сказал слабо: "Николас Конти может спасти вас, но он не хочет вмешиваться, предпочитая прятаться в темноте, стоит ли вам работать на такого человека"?

"Ты пытаешься заставить меня что-то сказать?" Рамзи говорил, когда отступал: "Если мистер Николас Конти придет, вы и ваши люди умрете!"

Голос Нинг Тао был ледяным: "Ты все еще так тверд, когда умираешь, встанешь на колени и сдашься, или я нанесу удар и убью тебя"?

Рамзи внезапно повернулся и дико побежал в темноту, сделав два-три шага, его ноги внезапно значительно удлинились, и заметный дисбаланс в размерах появился в пропорциях его бедер и телят, которые были чрезвычайно толстыми, и его телята были стройными, часть за пределами брюк была полна седых волос.

Со сменой ног скорость Рамзи упала в несколько раз быстрее, и в одно мгновение поворот был перенесен на высохшее русло реки. Его лицо также быстро демонизировалось, полное серого меха, рот удлинился, и четыре острых клыка вытянулись из десневой кровати, демонические!

Существует нет демонического зеркала, как легендарное волшебное оружие, до этого, Нинг Тао также не знал, что это за демон Рамзи, теперь этот продукт демонизирован, чтобы раскрыть демоническое тело, он только узнал, что это волк.

"Оказалось, что это собака!" С ветром под ногами и лестницей под ногами, скорость Нинг Тао была не медленнее скорости Рамзи, и он повернул глаза, чтобы догнать сухое русло реки.

"Оу..." воет Рамзи, прыгая через странное скалистое русло реки шириной не менее десяти метров.

Этот волчий вой казался злобным ответом Нин Тао, который был волком, а не собакой.

"Мёртвая собака, думаешь, тебе это сойдёт с рук?" Нин Тао сделал прыжок и сделал два шага в пустоту, и сухое русло реки, которая была не менее десяти метров в ширину, был мгновенно брошен позади него.

Фу!

Замерзшая пуля прошла сквозь воздух и ударила о землю перед Рамзи, камни осыпались и внезапно вспыхнула холодная аура, на изначально сухом грунте и скалах образовался тонкий слой инея. Самое страшное - это кратер, который был выбит замерзшей пулей, а не кратер, который должна была иметь снайперская винтовка, это просто кратер снаряда!

Ноги Рамзи поглаживали и свисали, когда он подпрыгивал, фрагменты каменной и морозной чакры легко уклонялись от него.

Физз!

Но в тот же миг, синий ость проникла в воздух и в мгновение ока проткнула спину Рамзи.

"Оу..." завопил Рамзи и упал на землю с громкой аварией.

Нинг Тао приземлился на место и поставил ногу на грудь Рамзи.

"Пуф!" Рамзи выпустил полный рот крови, клыки быстро втянулись, и седые волосы на лице и теле быстро исчезли. В первый раз его сильно ударила Небесная игла, а потом на него наступил Нинг Тао, он не упал в обморок и не умер.

Нин Тао прижал правую ногу к груди Рамзи, но рот у него был плоский и мягкий: "У меня всего несколько простых вопросов, если ты будешь сопротивляться или жульничать, умри". Поверь мне, ты попробуешь самый болезненный способ умереть в этом мире".

"Я скажу это только один раз, а не дважды, и вы должны внимательно слушать и не страдать напрасно". После паузы Нин Тао в тусклом состоянии сказал: "Мой первый вопрос: придет ли Николас Конти?".

"Я... не знаю". Голос Рамзи был немного трясущимся.

"Второй вопрос: вы работаете на Николаса Конте, так много я знаю, на кого еще вы работаете, кроме Николаса Конте, ЦРУ или военных?"

"Я..." сказал Рамзи одним словом и закрыл рот.

Нин Тао наносит тяжелый удар ногой, треснув ее, и вмятины груди Рамзи мгновенно!

"А..." плакал Рамзи жалко, плакал: "Военные! Я шпион для военных! Я работаю на военных, а также предоставляю Николасу Конти ... информацию от военных".

Он был двойным агентом. Неудивительно, что в своей миссии по поиску черного керосина для Николаса Конти он зря тратит свое дыхание на то, чтобы побудить беженцев присоединиться к вооруженным НПО в так называемой революции за свободу.

Правая нога Нин Тао поднята, и его голос остыл: "Мой третий вопрос, у вас есть карта в груди, это должна быть карта, которую Николас Конти дал вам, что вы ищете?"

Нин Тао холодно ворчал: "Лучше подумай, прежде чем отвечать, и ты должен рассмотреть одну возможность, а именно то, что я знаю кое-какую информацию".

Рамзи колебался, предавая судьбу Николаса Конти, о которой он боялся думать.

След духовной силы был освобожден, оставив добро позади зла, и ладонь Нин Тао была спутана со злом qi, который был похож на злобную змею, выходящую из бездны ада, с зубами и когтями, которые хотели быть поглощены людьми!

Пострадавший от плохих вибраций, Рамзи, который уже был поражен с день в день плохих вибраций, имел ускоренную атаку плохих вибраций. Первоначально это была просто булавочная рана, которую было трудно разглядеть невооруженным глазом, она в мгновение ока облетела до размеров монеты, и на ней была линия черных меток, разбросанных по всему телу. На самом деле это была не какая-то черная линия, а его вены.

Рамзи увидел, что кровеносные сосуды на спине его руки стали черными и зудящими и гноящимися, ощущение, что хуже, чем смерть мгновенно вторглась в каждый нерв его существа, где бы он осмелился колебаться, плача, "масло черного огня ... это материал духа, тогда даже царь Ксерксес Персии хотел этого, что карта была его ... не убивайте меня, нет".

Злая аура в руке Нинг Тао исчезла: "Ты нашёл её?"

"Нет, но я думаю, что это под тем водопадом... помогите мне, пожалуйста, помогите мне..." сказал Рамзи, готовый сказать что угодно, чтобы остаться в живых. Хотя порочная аура в руке Нин Тао исчезла, его почерневшие вены не вернулись к своему первоначальному виду и были зудящими и гноящимися, сопровождавшимися жгучим ощущением, которое делало его крайне болезненным, он не хотел выдержать ни секунды.

Зрачки Нин Тао вернулись в норму, а его правая ладонь прощупала, обернувшись вокруг сверкающей белой доброй Ци на его ладони, которая танцевала как духовный водяной туман. Он не уронил правую ладонь, но Рамзи чувствовал себя намного лучше.

Иногда, чтобы ударить кого-то палкой, нужно дать морковку, а чтобы выжить, нужно увидеть надежду. Как только люди захотят выжить, иногда даже их собственный отец предаст их.

"Николас Конти сказал тебе остаться здесь, какие еще конкретные инструкции у него были?" Нинг Тао спрашивал.

"Он сказал мне остаться здесь и ничего не делать, но....."

"Но что?"

"Военный Global Hawk заснял вас и послал три элитных боевых отряда спецназа, чтобы убить вас... они хотят Заину и Канг Джунзи, они не успокоятся... Я думаю, что так получилось, что я могу использовать эти отряды спецназа, чтобы убить вас, как в армии, так и в Чёрной Огневой Компании, это большая заслуга... так что я просто... "Рамзи не продолжил, то, что случилось за Нин Тао, тоже испытал".

Похоже, это все, что есть.

Тем не менее, Нин Тао всегда чувствовал, что что-то не так, его ум вспомнил слова Николаса Конти Конти, что он подслушал в этой белой палатке, одно предложение за другим, и вдруг его ум остановился в одном месте, и он спросил еще раз: "Он сказал вам ничего не делать и просто остаться здесь"?

"Да... он сказал мне, кто ты, и сказал мне остаться здесь и ничего не делать... это все, что я знаю, пожалуйста, помоги мне, я... это тяжело." Рамзи умолял.

Одним ударом Нинг Тао бросился в тело Рамзи со всем хорошим ци, обернутым вокруг его ладони.

Потемневшие вены быстро исчезли, а призрачная нога Рамзи втянулась.

Нин Тао снял правую ладонь и холодным голосом сказал: "Ты дурак, он использует тебя как приманку, а ты на самом деле работаешь на него".

"Приманка?" Рамзи замер на месте.

Нинг Тао сказал: "Я думаю, что скоро, если ты хочешь жить, следуй за мной, если ты хочешь сбежать, я не буду тебя останавливать, но я говорю тебе, что ты был поражен моей Небесной Иголочной Злой Болезнью, в этом мире нет лекарств, чтобы спасти тебя, только я могу".

"Я не бегу, я иду за тобой... но... кто придет?" Рамзи, кажется, внезапно подумал о ком-то, а потом выиграл.

Нинг Тао внезапно поднял голову и посмотрел в черное ночное небо.

Именно в этот момент, когда он поднял голову, несколько ярких огней внезапно появились в темноте, и летели в направлении с тревожной скоростью.

Так сказал Нинг Тао, скоро придет не Николас Конти, а ракета "Томагавк".

"Он действительно использовал меня как приманку... Фарк!" Рамзи гневно проклял и боролся до ног. Он подсознательно пытался бежать, но не мог пошевелить ногами. Ему не удалось убежать от Нинг Тао, так как он был рядом с ним. И если бы у него был выбор между тем, чтобы быть убитым ракетой "томагавк" и умереть от боли, которую он только что испытал, он бы предпочёл быть убитым ракетой, которая, по крайней мере, причинила ему чуть больше боли.

В лагере была паника, когда беженцы бежали к краю долины, и кто-то упал и не успел встать, а кто-то позади него переступил через него. Повсюду были крики женщин и детей, и на сцене был беспорядок.

"Доброе утро". Из уст Нинга Тао вылетело предложение, и даже в углу его рта появилась странная улыбка.

Рэмзи посмотрел на Нин Тао со странным взглядом в глаза, он, очевидно, не мог понять странной реакции Нин Тао в этот момент.

Папа!

Маленький сундук с лекарствами открылся, Нин Тао разведал и схватил изысканную баржу-пистолет и Небесное Рождение, кровать в левой руке и пистолет в правой, вытянув ноги и устремившись к центру лагеря.

"Он... сумасшедший?" Рамзи промямлил рот, так как он не последовал за Нин Тао в бешенство, отступая, когда бежал к центру лагеря.

Нинг Тао сказал ему не убегать, он не был настолько послушен.

Но в этот момент Рамзи увидел, как Нинг Тао поднял пистолет, и услышал "низкий" выстрел, как раз тогда в воздухе развалился томагавк!

Глаза Рамзи выпячиваются!

Нима!

Противоракета!

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 0581: Драконы, змеи и моллюски**

Гл а в а 0581 Драконы, змеи и моллюски Несколько выстрелов из малозаметных орудий и несколько миллионов долларовых ракет "Томагавк" превратились в закрученный шквал обломков. Тем не менее, один из них увернулся от пули из рафинирующего баржевого пистолета и попал в лагерь.

Бряк!

В звуке взрыва пламя поднялось вверх, и ударные волны, вызванные взрывом, распространились во всех направлениях, а проходящая мимо территория стала плоской.

Нинг Тао находился недалеко от центра взрыва, не было возможности уклониться, но и не было необходимости уклоняться. Буквально через мгновение после того, как боевая ракета-ось коснулась земли и взорвалась, Небесная Кровать в его руке развернулась и заблокировалась перед ним. Взрыв энергии, несущей жгучие волны горячего воздуха, обрушился, но он был заблокирован перед родильным домом, неспособным продвинуться ни на один цент.

На самом деле, даже без Небесного Кровати, Нинг Тао имел на своем теле облачение "Небесные сокровища", состоящее из разбивания воды и огня, так что у него не было бы проблем с сопротивлением ударной волне боевой осевой ракеты. Просто, что если ты обжегёшь своё лицо? Причина, по которой он медленно ходил в огне в облачении из Небесных Сокровищ, заключалась в этом. Он не боялся воды, но немного боялся огня. Так что, чтобы быть на всякий случай, он вроде как мобилизовал Небесную Рожденную Кровать для защиты.

Энергия от взрыва была высвобождена чисто, и лачуги и палатки в лагере беженцев упали с большим запасом. Центром взрыва оказался центр лагеря, но до этого все почти сбежали, оставив старых, больных и немощных, которые не могли убежать, некоторых разорвало на куски, а некоторых закопали в костре.

Это война.

Ракеты никогда не говорят, кто боец, а кто гражданский, кто женщина, а кто ребенок. И человек, который приказал, чтобы ракеты, он будет заботиться еще меньше, что это все беженцы.

Холодная аура обрушилась на землю, и там, где она проходила, пламя погасло, и появились морозы.

Женщина с большим пистолетом пришла сюда из развалин, это был Цзян Хао.

Четыре глаза.

Нинг Тао собрал Небесную Кровать и спросил: "Ты ведь не ранен, правда?".

Почти в то же время, Цзян Хао спросил то же самое: "Ты ведь не ранен, не так ли?"

Эти двое мужчин посмотрели друг на друга и улыбнулись.

Цзян Хао внезапно бросил свой пистолет и из дула свистнула замороженная пуля. Когда толпа беженцев оглянулась, вооруженный человек, только что поднявший штурмовую винтовку АК, загорелся, а стоявшие рядом с ним люди закричали и в ужасе бежали.

Один выстрел неизбежно приведет к тому, что убийца спрячется в толпе, и как только рука Цзян Хао будет поднята, дуло пистолета, преследующего Sun Rush, застрянет на спине спотыкающейся и убегающей фигуры.

Это был Рамзи, который, наконец, принял решение о том, что он собирается уйти отсюда. По его мнению, Николас Конти, который использовал его как приманку для устойчивого Нинг Тао, а затем обстрелял его ракетами "томагавк", безусловно, был отвратителен, но Нинг Тао был еще более страшным, чем Николас Конти!

Если бы он знал, что такое злая болезнь Небесной Иглы, он бы не принял этого решения, но люди такие, они всегда привыкли думать, что они единственные, кому небеса благосклонны, и у них будет шанс, если они дадут ему попробовать.

Однако, Нин Тао протянул руку и нажал на захват солнца в руке Цзян Хао.

"Ты собираешься его отпустить?" Цзян Хао выглядел немного удивлённым.

Нин Тао сказал: "Он не может сбежать, и Бай Цзин и Цин должны прийти за ними".

Цзян Хао только тогда схватил Чжаосуня.

В темноте, Рамзи прикрыл свою затонувшую грудь и споткнулся в сторону склона холма. Каждый раз, когда он делал шаг, острая боль, как слезы, исходила из груди, но он сдерживал его жестко. Чтобы выжить, он мог выдержать даже самую сильную боль.

Склон этого густонаселенного куста становится все ближе.........

"Этот герой, уже так поздно, ты торопишься отбросить свою жизнь?" Женский голос пришел внезапно, аутентичный английский, все еще с калифорнийским акцентом.

Рамзи остановился в своих следах и нервно сказал "Кто"?

"Я - Леди Свобода, которая высоко держит факел, чтобы показать дорогу потерянным ягнятам, как ты." Голос был скорбным, трепещущим, как будто слева, как будто справа, как будто спереди, как будто сзади, неотслеживаемым, но реальным.

"О чем ты говоришь? Убирайся!" Рамзи играл зло, но его сердце было наполнено страхом.

Фонарь вдруг загорелся в темноте, и под жалким белым светом, из темноты раскрылось абсолютно красивое лицо. Царь Ведьма-Демон говорит, что он - Богиня Свободы, но в этом нет ничего плохого.

Рамзи замер на мгновение, не ожидая, что такая красивая женщина скажет ему "дерьмо". Тем не менее, красота Цзин не повлияла на его решимость выжить, и он внезапно набросился на Цзин.

Вдруг вокруг Бай Цзина вспыхнуло еще несколько человек - две женщины и четыре мужчины, две женщины, такие же красивые, как женщина, несущая фонарь. Все четверо мужчин - высокие и длинноногие, красивые, с лицом, сравнимым с топ-моделями-мужчинами.

"Этот герой, ты смотришь на меня как на слабую женщину и поэтому пытаешься издеваться надо мной?" Белый Цзин тепло спросил.

Рамзи сильно проглотил и ничего не сказал.

"Не убивай его, просто приведи сюда". Голос Нинг Тао прозвучал.

Цинь Чжоу внезапно протянул руку, и когти дракона застряли в лопатке Рамзи, настолько быстро, что Рамзи даже не смог уклониться.

"А" Только когда проткнули лопатку, Рамзи отреагировал, и из его рта раздался крик, убивающий свиней.

"Еще раз закричишь, и я покажу тебе твое бьющееся сердце." Цинь Чжуй сказал, его тон легкий, но обладающий величием и шоком дракона.

Зубы Рамзи сильно прикусили нижнюю губу, и бусины пота росли одна за другой со лба, но он не осмеливался больше издавать звуки.

Цинь Чжоу потащил Рамзи в сторону Нин Тао, и когда он увидел этот знакомый голос, на его прекрасном лице появилась сладкая улыбка, и он издалека закричал: "Брат Нин".

Разные мужчины, разное отношение.

Зубы Рамзи укусили кровь из нижней губы.

Гуляя на сторону Нин Тао, Цин последовал за его рукой и бросил Рамзи на землю, независимо от того, сколько людей вокруг него смотрели, он похоронил свою голову в объятиях Нин Тао. Только что, Нин Тао баржи снаряд пистолет противоракеты, она напряжена и пришел на сторону Нин Тао эмоции, накапливающиеся в ее сердце были бесконтрольно освобождены.

Нин Тао обернул руки вокруг талии и аккуратно потереть, жест, который имел больше силы и смысла, чем любые слова утешения.

Взгляд Нинг Тао переместился на пять рыбных демонов: "Вы все в порядке?"

Янг Шенг засмеялась и сказала: "Это еще даже не убийство, как это может быть нормально".

Нинг Тао улыбнулся: "Все в порядке, вы, ребята, тяжело работаете".

Мягкий Тингин сказал хрустящий: "Милорд, мы не усердно работаем".

Чжан Цяньцзюцзы сказал: "Почему это не сложно? Конечно, вам было не трудно наблюдать за весельем сзади, нам было тяжело".

Мягкий Небесный Голос дал Чжан Цяньцзюцзы пустой взгляд.

Она даже не может драться, не говоря уже об убийстве. Тем не менее, она была не просто следовать позади, чтобы наблюдать за весельем, туман поля боя, фактор очищения, чтобы увеличить силу, демоническую силу и очистить поле боя были все, что она сделала. Очевидно, что Чжан Цяньцзюэ говорила это нечестно, но она не собиралась спорить.

Ребенок горький, а ребенок ничего не говорит.

Нинг Тао вдруг вспомнил что-то, подошел к Мягкому Небесному Голосу и мягко сказал: "Небесный Голос, есть ли у этой твоей родной жемчужины запас воды?".

Мягкий Небесный Голос замер на мгновение, за ним последовал еще один кивок, и два румяна необъяснимо поднялись на ее щеках.

Лицо Бай Цзина показало хмурую улыбку и обратило особый взгляд на Цзян Хао, который дал ей пустой взгляд.

На что ты смотришь?

Нин Тао указал на разбитый водопад и сказал: "Там внизу есть бассейн, пожалуйста, потушите воду позже, у беженцев здесь нет воды".

"Хмм." Мягкий небесный голос ответил кротко.

Цзян Хао также может собирать воду внутри воздуха и почвы и конденсировать ее в лед, но это пустынный гоби, воздух и почва имеет так мало воды, что она не может собрать много, но мягкий Тянь Инь отличается, она хранит воду и выпускает ее, окружающая среда здесь не влияет на нее вообще.

В этот момент вождь Асадин вышел с большой группой людей, у всех в руках было оружие, но никто из них не осмелился поднять дула и надавил на них очень низко.

Нин Тао отпустил талию Цинь Чжоу: "Вы, ребята, сначала отведите этого парня на склон рядом с водопадом, а я вернусь после того, как позабочусь об этой стороне".

Большая группа демонов привела Рамзи в отступление к тому склону, настолько быстро и прикрытая туманами поля боя, что почти никто не видел, как они шли, и не было никакой возможности увидеть, как они уходят.

"Доктор Нинг, все в порядке?" Первые слова, сказанные шефом Асадиным, когда он подошел, беспокойство в его глазах также было реальным. Этот человек сбил несколько ракет "Томагавк" с пистолетом в руке, что стоило ему сотни жизней.

Нин Тао не понимал арабского языка и беспомощно пожимал плечами, указывая на собственное ухо, чтобы показать, что он не понимает.

Только тогда шеф Асадин отреагировал, и, взмахнув рукой, человек в очках подошел к нему и сказал: "Достопочтенный доктор Нинг, я могу немного говорить по-английски, и я буду переводчиком". Только что наш шеф спросил, все ли с тобой в порядке".

Нин Тао сказал: "Я в порядке, вы, ребята, соберите раненых первыми, я работаю на господина Канга, и я буду лечить всех раненых и больных здесь". Кроме того, помощь уже оказана и будет передана Вам позже самим господином Кангом".

Переводчик перевел слова Нин Тао на имя вождя Асадина, не зная, точно ли он их перевел или нет, вождь Асадин слушал их с удивленным выражением лица и что-то бормотал.

Переводчик сказал: "Где, по словам нашего начальника, была помощь, когда она пришла, и почему мы ее не видели?".

"Помощь была отправлена, чтобы воспользоваться хаосом только что, я тоже не знаю подробностей, позже вы спросите господина Канга, она была прооперирована им лично. Теперь я пойду к нему и попрошу тебя сделать то, что я скажу". Сказав это, Нинг Тао направился к водопаду разбитого ручья.

Вождь Асадин и большая группа воинов племени наблюдали за тем, как спина Нинг Тао уходит далеко, поворачивая глаза и исчезая во тьме.

Во рту вождя Асадина пробормотали что-то, что казалось молитвой или похвалой.

Нинг Тао заслужил любую похвалу.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 0582 Правильный путь к потопу**

Глава 0582 Правильный способ орошения воды Под скалой было черное поле, и день не был красивым, не было даже одного звездного света, и все было расплывчато. Несмотря на то, что он не выходил из своего тела, его глаза все еще могли улучшить зрение, и он даже мог видеть углы и трещины скал на скалах.

Из-за необходимости избегать ненужных людей и зрение, было пятно кустарника на выбранном им маршруте, который заблокировал этот пруд, который он не мог видеть даже с его хорошим зрением в темноте.

На самом деле это был уже не пруд, а просто большая яма, которая была шокирована водой. В течение дня, когда он наблюдал на скалах, Нинг Тао не нашел ни земляных ям, ни природных пещер, ни чего-либо в бассейнах. Дно пруда представляет собой большую скалу, которая эквивалентна естественному дну бассейна, которое не протекает после наполнения водой. Должно быть, вода была и раньше, но тысячи людей не могли не потреблять ее, а теперь она уже давно ушла. Мягкий ручей, который днем еще был виден на скале, тоже исчез, ни капли воды больше не стекало вниз.

Тем не менее, в настоящее время был звук спешащей воды, идущей со стороны пруда.

Нинг Тао ускорил темп и прошел через густой кустарник. Прямо перед ним был тонкий туман воды, который просто случайно обволакивал бассейн. В тумане видна стройная спина, стоящая рядом с бассейном, спина пары кристально чистых моллюсков, разноцветный свет от ее тела проливался наружу, но он не мог видеть то, что светилось, но также догадывался, что это ее жемчужина по праву рождения.

Все это время Нин Тао никогда не видел родной жемчужины Мягкого Тянь Иня и неизбежно был настолько любопытен в своем сердце, что забыл о досадном неловком инциденте, сделал шаг вперед и сказал: "Тянь Инь, можно мне приехать?".

Мягкий Небесный Голос был потревожен и повернут в панике, чтобы посмотреть.

Эта ее очередь пошла не так............

Колонна воды диаметром не менее одного метра распылилась от красочного источника света на Нин Тао, и он был застигнут врасплох. Однако на нем были облачения из Небесных Сокровищ, а также способность прорезать воду, и он не был промок. Как раз тогда, когда течение было отделено Небесным Сокровищным одеянием, он, наконец, увидел Мягкую Небесную Жемчужину, а затем все его тело замерзло, окаменело и окоченевло.

"Ой!" Мягкий Небесный Голос выпустил дыхание и повернулся.

Нин Тао также повернулся в панике и неловко сказал: "Что... Тянь Инь, я не это имел в виду, тебе все равно".

Только из-за этого мягкого и бессильного предложения, Нинг Тао не мог не иметь эту реакцию его сердцебиение и сбор крови. Он глубоко вздохнул и укрепил свой разум, прежде чем сказать: "Так, могу ли я теперь повернуться"?

Мягкий Небесный Голос сказал "Да".

Только тогда Нин Тао развернулась и перевернулась, и кристально чистые моллюски на спине Мягкой Тянь Инь исчезли, а одежда на ее теле была аккуратно одета. То, что я увидел только что, казалось картиной в прекрасном сне, и не существовало в этом мире.

Мягкий Небесный Голос не осмелился посмотреть в глаза Нин Тао, слегка опустив лоб, и на ее щеках также появились две красные вспышки.

Она должна была быть самым застенчивым гоблином, которого он когда-либо видел, и, конечно же, самым мягким гоблином.

Нин Тао подошел и остановился рядом с Мягким Тянь Инь, глядя на бассейн перед ним. Пруд уже был наполнен половиной воды, а вода была настолько прозрачной, что даже пар нес в себе слабый сладкий аромат. Не говори, что пей, просто нюхай и чувствуй себя хорошо.

Такой бассейн с водой, Нин Тао не может не хотеть удержаться и выпить два глотка, и даже хочет спрыгнуть вниз и принять ванну, но как только он думает о том, как эта вода пришла, у него появляется преграда в виде питья и купания. Но только сейчас вода была выброшена из красочного источника света, он не видел ее очень четко, и в его сердце было небольшое сожаление, что он не мог говорить ясно, поэтому он колебался снова и снова, он все равно открывал рот и говорил: "Что, Тянь Инь, как ты хранишь и отпускаешь воду, ты можешь показать мне?

Мягкий Небесный Голос застенчиво кивнул и переместил одну руку к поясу.

Нин Тао нервно сжимала руку: "Тебе обязательно раздеваться?"

Мягкий Тянь Инь хихикал: "Господи, трех матерей здесь нет, чего ты боишься?"

Нин Тао замер на мгновение, он не ожидал, что мягкая сестра семьи, которая всегда была робкой и стеснительной, скажет ему такие вещи. Такие слова, однако, возбуждают определенный аспект его достоинства как человека, и его рука ослабевает за ним. Но после освобождения, она снова пожалела об этом и почувствовала, что ее позиция не твердая, поэтому она последовала за ней и схватила мягкую руку Тянь Инь, чтобы не дать ей потянуть вышитый ремень. Этот захват снова был мягким, как кость.

Мягкий Небесный Голос наконец-то набрался смелости, чтобы посмотреть Нин Тао прямо в глаза: "Милорд, чего именно вы хотите?".

Нинг Тао неловко сказал: "Я подумал об этом и отпустил, это слишком неловко. Ты даже не ищешь объект, как ты можешь раздеваться передо мной, забудь, я не буду смотреть".

Мягкий Небесный Инь с застенчивостью сказал: "Господин мой, ты кажешься честным и верным, но у тебя все еще кривой ум в животе".

Нинг Тао: "?"

Мягкий Небесный Голос нежно вырвался из руки Нинга Тао: "Совсем не обязательно раздеваться, ты пришел, чтобы схватить меня за руку, даже не спросив, и схватил дважды, ты сделал это нарочно, верно?".

Нинг Тао: ".........."

"Но... это нормально делать это нарочно, я не возражаю." Эта фраза, "Мягкий Небесный Голос", говорила легче, чем комариные разговоры.

Лицо Нин Тао также пузырилось от стыда, когда он сухо кашлял и сменил тему: "На удивление, нет необходимости снимать одежду, так что покажите мне".

"Хмм." Мягкий Небесный Голос мягко отреагировал, и пара кошек ущипнула заклинание, а затем слилась в десять между их маленькими животами. Из ее платья внезапно вырвалась семицветная дымка, и оно ощущалось как жемчужина, отражающая солнечный свет, несравненно великолепный!

Нинг Тао не мог повернуть глаза.

Мягкое тело Тяньинь изначально было одето в длиннолунное белое платье, этот светящийся кусочек ткани стал прозрачным, и это было практически бесполезно.

Легкий пейзажный рисунок тушью был так тихо представлен в линии зрения Нинг Тао, что затуманенные, казалось бы, облака покрывают горы, на самом деле, люди в облаках. Эту красоту трудно раскрасить даже богам и бессмертным, ее может раскрасить только небо.

Нин Тао только тогда понял, что он просто думал, что люди не носят одежду, но на самом деле, это было потому, что семицветный солнечный свет создавал прекрасную иллюзию видения.

Ничего себе!

Из лопаток мягкого Небесного Голоса появилась пара кристально чистых раковин моллюсков, отражающих семицветную дымку, где находится раковина какого моллюска, то есть просто цветной пояс сказочного, ангельского крылатка.

Нинг Тао снова замерз.

Если в это время есть на что посмотреть и подумать, то в чем смысл этих глаз? Какой смысл иметь такое сердце? С таким же успехом можно быть слепым человеком без сердца.

Как раз тогда пара моллюсков Мягкого Небесного Голоса мягко хлопала, и ее ладони, закрытые перед маленьким животом, распахнулись широко, образуя открытую форму. Как раз в тот момент, когда ее ладони открылись, семицветный вихрь дымки родился между ее ладонями, водяная шайба диаметром не менее одного метра выстрелил из вихря и бросился в бассейн с громким грохотом.

Это стандартная операция для опрыскивания мягких домашних мидий.

До этого, в воображении Нинг Тао, Мягкая Семейная Сущность Моллюсков была прижата к земле, как будто это было удобно.........

Эта картина настолько грязная, что ты должен думать об этом 500 лет.

Мужчины всегда будут совершать подобные ошибки, ничего больше, только потому, что они мужчины.

ВАУ..............................

Большие бусы воды устремились в пруд, и уровень воды в пруду быстро поднялся. Нин Тао выглядел как большинство, когда он пришел, и он был почти полон, как только он повернулся.

"Тянь Инь, в будущем господин отвезет тебя на Луну, и ты нальешь немного воды на Луну." Нин Тао сказал, что когда он смотрел прямо на эссенцию излияющих воду моллюсков, его глаза даже не моргали.

"Хорошо, если мы сможем отправиться на Луну, эта жизнь не будет напрасной, если только мы сможем найти Лунный дворец Чанъэ Бессмертного." Мягкий Небесный Голос выглядел довольным.

Нин Тао улыбнулся и сказал: "Ты веришь, что на Луне есть Чанъэ Бессмертные?".

"Ну, доверие". Мягкий голос неба сказал, продолжая брызгать водой.

Нин Тао сказал: "Пока есть Лунный дворец, мы можем его найти, и если действительно есть Фея Чанъэ, то вы двое случайно стали друзьями".

"Милорд, вы так добры." Возможно, из-за мысли о Фее Чанъэ и Лунном дворце на Луне Мягкая Семейная Сущность Устриц забыла, в каком состоянии она находилась, и столкнулась с Нин Тао с поворотом стройной талии, чтобы исполнить на нем "Аве Мария".

Но это был этот изгиб ее спины...............

Ничего себе!

Нинг Тао был сметен столбом воды на расстоянии не менее метра, но вода все равно не дошла до его тела.

"Простите, милорд." Мягкий Небесный Голос в панике переместил водяной столб.

Нинг Тао улыбнулся и сказал: "Что за извинения, я хочу спуститься и принять душ".

На самом деле, он сделал это, несколько раз оторвал от Небесных Сокровищ одеяния на своем теле и окунулся головой в бассейн. Вода освежает, а тело и душа чувствуют себя пронизанными водой и омытыми чистыми и комфортными. Зная, что эта вода воистину очищенная, и не выходя таким образом, он уже не имел в своем сердце никаких препятствий для купания и питья, и он просто открыл свой рот и сделал несколько глотков.

Вкус очищенной воды чудесен, а во рту полно сладости. После нескольких глотков очищенной воды, его врачебная специальность "Врач-культиватор" также разыгралась, он пришел к выводу, что очищенная вода, очищенная мягким небесным тоном, обычные люди пьют то, что определенно повышает телосложение и улучшает иммунитет, если пациент с заболеваниями желудочно-кишечного тракта пьет, то желудочно-кишечные заболевания все лучше и лучше.

Ничего себе!

Нинг Тао вышел из воды.

Мягкий Небесный Голос переместил водяной столб в сторону Нинга Тао и выстрелил за ним, хихикая все время.

Нин Тао застыла на несколько секунд и уклонилась, улыбаясь и говоря: "Тянь Инь, ты тоже спускаешься принять ванну, эта вода очень вкусная".

Но как раз тогда, столб воды Мягкого Небесного Голоса внезапно оборвался.

Три женщины вышли из-за нее одновременно и посмотрели на мужчину, который промок в бассейне.

Белый Цзин с улыбкой сказал: "Это хорошая вода или хорошие люди?"

Глаза Цзян Хао были довольно свирепыми: "Дорогая, почему бы нам вчетвером не спуститься и не помыться с тобой?"

Цинь Чжоу ничего не сказал и продолжал хихикать.

Нинг Тао нырнул с толчком, но именно это погружение привлекло его внимание, трещина в камне............

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**0583 Глава 0583 Печать "Play-Doh".**

0583 Глава 0583 Печать Play-Doh Были трещины в скале, что было нормально, но слабозатопленные трещины не были нормальными. Трещина, которая привлекла внимание Нинг Тао, была слегка залита светом, кровяным мерцанием, и было ощущение, будто смотришь на свет сквозь трещину в окне.

Мысль Нинг Тао была любопытной: "Что там? Если это сокровище, то при поиске чернильного камня должна быть реакция, но при поиске чернильного камня реакция отсутствует. Тем не менее, карта, которую Рамзи спрятал в темном отсеке коробки с шифром, и все изображения, которые я видел здесь в прошлом Ксеркса, снова указывают на это место, указывает ли земной чернильный камень на землю духа в другом месте, или же здесь есть какой-то секретный проход?

Ответ может лежать в трещинах внизу.

Нин Тао быстро нырнул на дно пруда, а затем осторожно подошел к краю этого зазора. Приблизившись, он понял, что на самом деле не свет проникает сквозь землю, а вещество в расщелине, которое начало светиться после контакта с очищенной водой.

Может, это химия мира Шинто?

Вода Мягкого Небесного Голоса - это не обычная вода, это вода, которую очистила родная жемчужина, в ней есть и аура, и очищающие факторы, и есть некоторые вещи, о которых, боюсь, даже она сама не знала. Возможно, именно с этим красным веществом, которое заполнило расщелины породы, произошла какая-то химическая реакция, о которой не было известно, и тогда появился этот слабый кроваво-красный свет.

Также казалось, что только это объяснение имеет смысл, в противном случае этот бассейн имел воду круглый год, и если бы обычная вода могла произвести эту реакцию, это красное вещество было бы употреблено в чистом виде давным-давно.

Думая так, Нин Тао становился все более и более любопытным, он положил один палец в щель в скале, и после того, как его палец коснулся маленькой красной субстанции, он выдавливал ее. Однако то, что выглядело мягким, как драгоценное тесто, было настолько твердым, как золото, что его невозможно было выбрать.

"Что это за штука?" Нинг Тао был поражен в своем сердце, а потом он вдруг подумал о Черве Эр. Притворщик, который знает все о географии, что это за красная субстанция, и спрашивает об этом?

Ничего себе!

Однако, подобно тому, как Нин Тао хотел нырнуть, чтобы достать небольшой сундук с лекарствами и надеть небесное облачение, человек вдруг зарылся в воду сверху головы, нырнул за ним с блеском в глазу, а затем прилип к спине.

Это захватывающе.

Нин Тао не нужно было оглядываться назад, чтобы узнать, кто лежал на его спине, и с этим безудержным движением, кто еще, кроме Царя Ведьмы-демона?

Белый Цзин заглянул Нин Тао через плечо и уставился на трещину в скале, а в трещине мерцает кровь.

Но это не повлияло на его желание что-то сказать Нин Тао, и она снова жестикулировала Нин Тао.

Нинг Тао сказал: "Я вижу... бормочу..."

Все, что он хотел сказать, это то, что я не могу прочитать ваш язык жестов, но сделал несколько глотков воды всего двумя словами, а затем он слишком закрыл рот и не говорил, просто пожал плечами. Результатом стало пожимание плечами, которое сразу же ударило чем-то на восток и запад.

Такое ощущение, что одно пожимание плечами Нинг Тао только что свалило ее с его спины одним махом.

Перевернитесь в воду, белое платье парит вверх, изображение было слишком красивым, чтобы смотреть прямо.

Белый Jing приземлился на противоположной стороне Ning Tao, ее белая юбка медленно падает вниз, чтобы покрыть пару больших длинных ног.

Наверное, она хотела сказать, что ты издеваешься надо мной, но все равно не сказала.

Нин Тао снова пожал плечами, а затем указал на трещину перед ее телом. На этот раз он усвоил урок и не заговорил.

Несмотря на то, что вода хорошая, нельзя пить слишком много.

Белая Цзин покачала головой, когда смотрела на трещину, от которой исходил кровавый блеск.

Нинг Тао ткнула пальцем в трещину и дала ей еще одно движение строжки.

Белый кивнул и лежал плоско, ее большие длинные ноги тоже изогнулись.....

Нинг Тао прикрыл лоб.

Неприятно знакомиться с людьми!

Нинг Тао смотрел на нее бездыханно, так как у этой жены действительно болела голова.

После такой сцены Бай Цзин снова стал серьезным. Она поднялась со скалы, и, пожмет руку, ее правая рука превратилась в змеиный коготь и проткнула трещину в скале.

Из змеиного когтя Бай Цзина вспыхнула искра, и камень не треснул, как и тесто для игры, в трещине камня ни капли не упало.

Вы смотрите на меня, а я смотрю на вас, оба ошарашенные.

Она очень хорошая девочка, и она очень хорошая девочка. Тем не менее, на этой скале остались лишь малейшие следы ударов, и ни один шлак не отвалился!

Это ненормально.

Как только пара уставилась широкоглазая, из красной субстанции, только что проткнутой когтем змеи, появилась руна.

"Ми......." Нин Тао не мог не зачитать, после более чем полугодового обучения его достижения в области руны также достигли определённого уровня, некоторые из них были вполне достижимы в области заклинания, и даже можно сказать, что они уникальны.

Белый Цзин размахивал змеиным когтем и двигался в сторону трещин.

Потрясенная силой своего демонического духа, она открыла для себя больше рун.

Белый закончил вставлять трещину, а Нин Тао закончил петь появившиеся руны.

Щелкни..............

С треском трещина внезапно вздрогнула, создавая ощущение, как будто она вот-вот откроется. Сразу после этого в конце трещины в каменной стене неожиданно появилась арочная трещина, которая была похожа на лунные ворота.

Красное вещество также появилось в этой арочной трещине, давая слабое кровяное сияние при контакте с очищенной водой.

Белый размахивал ее правой рукой, как арочная трещина.

Нин Тао внезапно обернула руки вокруг талии и потянула ее назад.

Бай Цзин оглянулся на Нин Тао с озадаченным выражением. Глаза, казалось, говорили: "Я ударю тебя, если хочешь, что значит, ты меня сейчас держишь и не даешь?

Нин Тао не объяснил, но с тяжелой ногой на камне, он понес Бай Цзин и выстрелил в воду.

Под ногами лестницы, одна ступенька, две ступеньки, три ступеньки в воде.

Ничего себе!

Нин Тао выпрыгнул из пруда с Джингвеем Баем на руках.

Культивирование боевых искусств с лестницей под ногами на самом деле можно практиковать в воде, просто не так быстро и гибко, как на суше.

Вернувшись на берег, Нинг Тао ослабил талию Бай Цзина.

"Что ты делаешь под водой и почему ты остаешься так долго?" Цзян любопытна.

Нинг Тао сказал: "Под ним спрятано заклинание, которое, по оценкам, связано с Духовным Материалом Нефти Чёрного Огня, который Николас Конти хотел искать Рамзи".

Цинь Чжуй в удивлении сказал: "Я видел это место в течение дня, но даже не заметил, что здесь есть заклинание".

Нинг Тао сказал: "Я тоже не уверен, узнать причину можно только если попросить Баг Эр идентифицировать его".

"Муж, почему ты только что помешал мне вдохновить заклинание на каменной стене? Я думаю, что дверь откроется, как только она будет активирована". Под водой Уайт Цзин хотела спросить своего мужчину, и только в этот раз у нее появился шанс вмешаться.

Нин Тао сказал: "Неясно, что это за заклинание, и никто не знает, что произойдет, если мы его откроем. Кроме того, здесь находятся тысячи беженцев, и мы должны заботиться об их безопасности".

Вот почему он держал Бай Цзин под водой, чтобы удержать ее от активации заклинания, и если бы здесь не было беженцев, он, вероятно, не остановил бы ее.

Цинь Чжоу принесла одежду Нин Тао и дождалась, когда муж ее наденет.

Нин Тао был полностью одет, но больше в воду не заходил. Вместо этого он вытащил из маленького сундучка с лекарствами обычную палочку с кровяным замком и открыл дверь удобства.

"Давайте сначала зайдем и возьмем припасы, чтобы помочь беженцам." Пока он говорил, Нинг Тао уже вошёл в удобную для него дверь.

Белый Цзин использует горькую морскую лампу, чтобы изолировать пространство, и мягкий Тянь Инь делает поле боя туман, и никто не может видеть, что здесь происходит.

Коробки и ящики с принадлежностями выдаются из клиники, что равносильно двери удобства, которая постоянно выдается внутрь и наружу, и она не закрывается. Без особых усилий у пруда было несколько кучи припасов, в том числе рис и продукты питания, основные лекарства, а также одежда, постельные принадлежности и другие вещи, все сделанные в Китае.

Наконец, Нин Тао вытащил пару Кан Джунзи и Зайна и поместил их на плоскую скалу у края бассейна.

"Сначала вы, ребята, возвращайтесь на склон холма, я вернусь, когда закончу здесь." Нинг Тао сказал.

Цинь Чжуй сказал: "Брат Нин, тяжело раненый волчий демон не может использовать столько стражников, я останусь и помогу тебе". Со всем этим ты устанешь справляться в одиночку".

Цзян Хао сказал: "Тогда я тоже останусь, ты не сможешь продолжать работать один".

Белый Цзин также сказал: "Пара вообще ничего не могла сделать, я тоже остался, мы не устали работать вместе как семья".

Мягкий Небесный голос на мгновение засомневался, затем поднял руку и робко сказал: "Три матери, милорд, могу ли я... могу ли я остаться и помочь?".

Глаза трех главных матерей собрались в унисон с мягкой сестрой семьи.

Она хотела остаться и помочь, но не была "семьей", а со странным взглядом трех матерей даже не осмелилась спросить еще раз.

Нин Тао открыл рот и сказал: "Тянь Инь, останься, многие люди были ранены во время предыдущего взрыва, но невозможно, чтобы все они были отправлены в медицинский павильон для лечения. Когда наступает время, вы выделяете какой-то очищающий фактор, и я с легкостью исцеляюсь, и это полезно для пациента".

Мягкий Небесный Голос внезапно открыл сладкую улыбку: "Хмм!"

Сторона Нинг Тао согласилась, а три главные матери ничего не умели говорить.

Нин Тао перешел на сторону Кан Цзюцзюнзи и Зайна и наложил на двух мужчин по швам в день, духовная сила вибрировала, и двое быстро проснулись.

Кан Цзюнзи и Зайна подползли и увидели, что за Нин Тао все еще стоит очередь из четырех женщин, их глаза все еще были слегка трансифицированы. Очевидно, что пара понятия не имела, что происходит или почему они заснули и проснулись здесь снова.

Нин Тао улыбнулся и сказал: "Господин Кан, взбодритесь и пройдите сегодня вечером, вы будете здоровым человеком". Теперь я буду сопровождать вас, чтобы сообщить шефу Асадину, что он придет и раздаст помощь".

Кан Цзюньцзы и Заина оказались только рядом с кучей помощи, ситуация была проста, но выражения пары, казалось, все еще во сне.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**0584 Глава 0584: Супер добродетель и заслуга**

Глава 0584 Super Goodness Recite Merit Божественный доктор спас раненых, большое количество поставок помощи, даже роковая проблема воды была решена, для беженцев в Долине Питьевых Лошадей, добрые дела китайского купца Кан Цзюцзюань несомненно большой акт благотворительности в снегу. Но Кан Чжун Цзюньцзы знал, что эта доброта была только благодаря ему, и что не он действительно делал добро, а Нин Тао.

Прошла большая часть ночи, прежде чем Нин Тао закончил диагностику и лечение раненых и некоторых пациентов, получивших ранения в результате взрыва. В этот период он также несколько раз использовал медицинский павильон "Небесный Дао", но только для тех добрых пациентов, у которых было определенное количество хороших мыслей и заслуг. Он заработал более двухсот очков хороших мыслей и заслуг от пациентов этих хороших людей, что было немного "тяжелой работы" для него.

В дополнение к помощи в лечении пациентов и распределении помощи, Цзин, Цин Чжуй, Цзян Хао и Мягкий Тяньинь также не жалеет усилий, чтобы "продать" Шэньчжоу Благотворительная компания. Когда Нин Тао отвез пациентов обратно в медицинский центр Тянь Тао, Бай даже отправился обратно в компанию, чтобы получить много рекламных материалов. После возвращения в Долину Питья Лошади, она не только разослала информацию, но и объяснила, как обратиться за помощью на официальном сайте благотворительной компании Шэньчжоу и др.

Когда они это делают, они на самом деле делают добрые дела и накапливают заслуги для себя.

Когда лагерь закончился, Нин Тао покинул лагерь вместе со своими тремя женами, Кан Цзюнзи и Зайна, и Мягким Небесным Голосом, чтобы вернуться на склон, где он разбил лагерь. В этот час еще не было света, и он находился в самой темной части предрассветных часов.

Рамзи был вполне честен под бдительным взором четырех кобельных моделей, свернувшись, как мертвая собака, и стоня от боли. Несмотря на то, что Нинг Тао поднял порочную болезнь Небесной Иглы, его ребра несколько раз были сломаны, и боль была невыносима даже для такого волка, как он.

Нин Тао просто посмотрел на него, а затем привел Кан Чжунци и Зайну в кустарник.

"Доктор Нинг, зачем вы нас сюда привезли?" Кан Цзюцзы оглянулся на темный кустарник и, необъяснимо, немного нервничал.

Зайна схватила мужа за руку, она тоже немного нервничала.

Нин Тао сказал: "Господин Кан, мы сделали то, что должно быть сделано, спасибо за сотрудничество, и теперь пришло время лечить вас".

Нин Тао сказала: "Господин Кан, не нервничайте, я просто дам ей поспать, я отвезу вас в медицинский центр".

Кан Чжун Цзюнь Цзюй сказал врасплох: "Сейчас"?

"Я подержу свою невестку, ты не можешь усиленно тренироваться." Нин Тао сказал, что когда он протянул руку помощи и подобрал Заину, который был выбит из сознания иголками своего дня.

Не дожидаясь, пока Кан Цзюцзы спросит что-то еще, в кустах открылась удобная дверь.

"Господин Кан, следуйте за мной". Нин Тао обнял Зайну и вошел в удобную дверь.

Кан Чжун Цзюньцзы последовал за ним и вошел.

В Небесном Медицинском Зале Дао царила тишина, и лица людей на Добром и Злом Триподе были все улыбки, улыбка, которую Нинг Тао никогда раньше не видел, улыбка в стиле Майтрейи Будды.

Этот смайлик - настоящее открытие глаз.

Нин Тао отнес Зайну на стул за столом, а затем вернулся к Чжунци Кану: "Господин Кан, вы ничего не почувствуете во время лечения, вы немного поспите, а как только проснетесь, вы станете здоровым и долгоживущим человеком".

Кан взглянул на Заину, которая спала на своем стуле, с нежной улыбкой, показавшейся по углам его рта, а затем кивнул.

Нин Тао открыл маленькую аптечку, вытащил бамбуковый набросок из бухгалтерской книги и передал его Чжунци Кану: "Господин Кан, пожалуйста, помогите мне его нести".

Кан Цзюнзи протянул руку помощи и взял бамбуковую записную книжку, он хотел открыть ее, чтобы посмотреть, что на ней написано, но, к сожалению, не смог открыть.

Нин Тао вручил ему еще один рецепт Дэна: "Господин Кан, дайте мне бамбуковую тетрадь из бухгалтерской книги, и вы примете это лекарство".

Кан Цзюнзи передал Нин Тао бамбуковый набросок бухгалтерской книги, а затем съел дана по рецепту, выданному человеком.

Нин Тао открыл свою учетную книгу бамбука на короткое время, чтобы прочитать ее содержание выше.

В бамбуковой книге учета показан диагноз Кан Цзюнзи: Кан Цзюнзи, седьмой родился в начале октября 1980 года, лучший из хороших, первый хороший сыновья благочестие и уважение к родителям, 20 баллов хорошего ума заслуга, второй хороший спасательный 301 человек, 2107 баллов хорошего ума заслуга, три хороших давая отвагу и лекарства, чтобы помочь беженцам 10061 человек, 10061 баллов хорошего ума заслуга, четыре хороших пожертвований, чтобы построить клиники, школы ..............

Хорошие мысли и достоинства рецептурного контракта, выданного медицинским центром Небесного Пути, действительно более "щедрым", чем хорошие мысли и достоинства рецептурного контракта, выданного клиникой Небесного Пути, по крайней мере, с таким рецептурным контрактом для Kang Junzi, чтобы подписать, сердце Нин Тао не имеет никакого чувства дефицита, и не думать о том, чтобы компенсировать ему то, что он заказал снова.

Еще шестьдесят шесть лет жизни, жизнь, свободная от болезней и процветания, такой компенсации с небес достаточно. Деньги никогда не были мерилом счастья, здоровья и удачи - мерилом счастья или несчастья человека.

Нин Тао собрал бамбуковый набросок своей бухгалтерской книги и с улыбкой сказал: "Вещи этого мира, если вы верите, что это правда, то это правда". Если ты не веришь, это подделка. На самом деле нет никаких стандартов для того, что является правдой или ложью, это то, верите вы в это или нет. Я запишу это, а ты просто подпиши".

Кан Чжунци все еще вспоминал о том, что только что сказал Нин Тао, когда улыбался: "То, что ты говоришь, кажется, имеет смысл, ты пишешь это, а я подписываю это".

Нин Тао присел на землю и написал добродушный рецепт Кан Цзюнцзы на крышку маленькой коробки с лекарствами. После того, как письмо было сделано, он оказался перед Кан Чжунци вместе с маленьким сундуком с лекарствами: "Господин Кан, подпишите это".

Кан Цзюнзи взял ручку и пошевелил глазами, чтобы посмотреть на человеческое лицо на Добром и Злом Триподе, улыбаясь, как Будда Майтрейя, в этот момент он, казалось, что-то почувствовал и что-то понял. Он вдруг сделал шаг назад, согнул ноги и встал на колени перед Нин Тао.

Человек имеет золото на коленях, за исключением того, что его родители на небе и на земле не могут легко встать на колени. Но он встал на колени Нинг Тао, и сделал это добровольно и откровенно. Нин Тао не только спас свою жену и дочь, и собственную жизнь, но и накопил для себя много хороших мыслей и заслуг, в обмен на долгую и здоровую жизнь и жизнь во славу и процветание, такая доброта стоит того, чтобы встать на колени!

Нинг Тао принял это откровенно, улыбнулся и сказал: "Встань и подпиши".

Кан Чжунци встал с земли, взял ручку и подписал свое имя.

Зеленый дым, вырванный из Трипода Добра и Зла, в мгновение ока проглотил Кан Чжун Цзюньцзы..........

Через несколько минут Нин Тао вернулся в четырёхугольник с Кан Цзюцзы в одной руке и Зайной в другой.

Теперь эту крепость охранял только Инь Мо Лань, однако его задачей было не наблюдать за домом, а защищать Кан Цзюцзюн-цзюн и дочь Зайна Кан Цзяцзя-цзя. Если бы не маленькая девочка, он был бы вовлечен в действия сирийского государства.

"Милорд, все готово?" Первые слова Инь Мо Лана о встрече.

Нин Тао кивнул: "Все готово, я все еще должен попросить вас отправить трех членов семьи Кан Чжун Цзюнзи к ним домой".

Инь Мейлан изначально хотел поехать за Нин Тао в деревню, но услышав его слова, он не упомянул об этом и просто кивнул.

Нин Тао сказал: "Кстати, я открою дверь, чтобы забрать тебя позже, есть ли что-нибудь особенное в эти два дня?"

Инь Мо Лан сказал: "Есть странная вещь, но я не могу её съесть.......".

Нинг Тао еле-еле двинулся в своем сердце: "Что такое?"

Инь Мо Лан на мгновение подумал, прежде чем сказать: "Прошлой ночью я услышал звон в моем доме, потом встал, чтобы проверить, потом увидел кошку, и эта кошка убежала, увидев меня". В то время я чувствовал себя немного странно, а затем зашел в вашу комнату, только чтобы обнаружить, что она была опрокинута. Я перепроверил, и больше ничего не пропало".

Нин Тао внезапно подумал о человеке, У Юэ.

Это был фетиш одного крыла - попасть на тело кошки, но одно крыло уже устроило засаду, поэтому попасть на тело кошки в поисках чего-то было невозможно, а если эта кошка была одержима чьим-то младенцем Юань, то, скорее всего, это был У Юэ. Она была единственной, у кого был мотив в данный момент, потому что он лишил ее Золотых Перчаток Славы машинописной выщипанной руны. С сильной личностью У Юэ, она бы это проглотила?

"Также..." сказал Инь Мо Лан после паузы, а затем сказал: "Вскоре после того, как эта кошка сбежала, в дверь постучалась женщина средних лет, я спросил её, кого она ищет, она заглянула в дверь и сказала, что ищет свою кузину, я спросил её, кто её двоюродный брат, она не повторила и тоже ушла".

Нинг Тао спросила: "Каковы характеристики этой женщины среднего возраста?"

Инь Мо Лан сказал: "Очень обычная женщина, а не культиватор или демон, глядя на платье и темперамент, она похожа на женщину, которая только что приехала из деревни, чтобы присоединиться к своим родственникам". Может быть, на самом деле, это не та дверь, чтобы стучаться".

Эту кошку Нинг Тао можно было предположить, но эта женщина, которая пришла повидаться с кузеном, была не очень хороша для предположений. Тан Цзисянь любит делать такие вещи, но она обычно звонит ему напрямую, когда ей есть чем заняться, так зачем использовать талисман "Инь Гу Чжэнь", чтобы превратиться в обычную женщину среднего возраста и прийти к двоюродной сестре?

Затем он открыл дверь удобства и вернулся в медицинский центр "Небесный Дао", принес некоторые вещи, которые ему нужно было взять с собой, а затем вернулся на склон холма на стороне Долины Питьевых Лошадей.

К этому времени уже был рассвет, а в бассейне под обрывом, плотно покрытом водой, сиял золотистый солнечный свет, похожий на радугу в форме пирога.

На склоне холма Цинь Чжоу присел на корточки перед каменным горшком, задувая дыхание дракона, чтобы приготовить тонкий рис, в то время как Мягкий Небесный Голос посыпал водой, чтобы вымыть овощи, готовые бросить в тонкий рис. Цзян Хао собирает дикие овощи в кустах, в то время как Бай Цзин использует свои змеиные когти, чтобы собрать палочки для отбивных на дровах, чтобы приготовить еду. С другой стороны, четыре модели-мужчины тренировались, не спуская глаз с Рамзи.

Картина гармонична.

"Муж, сколько ты заработал?" Бай Цзин первым заметил Нин Тао, заостряя палки и палочки для еды навстречу ему.

Нинг Тао засмеялся и сказал: "15086 очков хорошего скандирования, потрясающе, да?"

"Ух ты! Это много!" Цин с волнением гнался за ним, и в результате облако драконьего дыхания улетело в горшок, а горшок с тонким рисом мгновенно сгорел до хрустящей корочки.

Бай Цзин остановилась на своих следах, посмотрела на почерневший рис в каменном горшке и сломала палочки для еды с щелчком.

Цзян Хао также бросил маленький дикий овощ, который он только что натер на землю.

Какого черта ты ешь?

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 0585 Ксерксес и бессмертный факел**

Глава 0585: Xerxes и бессмертный факел Красное и яркое восходящее солнце поднялось с восточного неба, золотое солнце рассеяло темноту, которая окутывала землю, но не смогло рассеять облако войны в этой земле.

На скале, Нин Тао смотрел на сцену с тысячами людей, хватающихся за воду внизу, плотно забитых головами, разнообразными контейнерами с водой, никто не выстраивался в очередь, сцена была хаотичной. Воды хватит тысячам людей на неделю, но как насчет недели спустя? Без воды умирает один человек, поэтому каждый хочет хранить больше воды для себя и своих семей, пока еще есть вода. Что касается того, есть ли у других вода, какая разница?

Это человеческая природа.

"Какой смысл их спасать? Они не оценят тебя, в их глазах ты просто еретик, знаешь, как они справляются с еретиками?" Голос Рамзи.

Нин Тао оглянулся на Рамзи, прислонившись к камню в русле реки, и легкой улыбкой в лучах золотого утреннего солнца: "Я спас их, потому что они были в опасности, и мне было все равно, скажут они мне спасибо или нет, или возьмут меня за твоего так называемого неверного". Я делаю свою работу и прошу только небесной справедливости и чистой совести".

Рамзи покачал головой, он явно не мог понять слова Нинг Тао.

Нинг Тао перешел на сторону Рамзи: "Тебе не все равно, что они думают обо мне, и кому ты не все равно?"

Рэмси внезапно напрягся, и Нинг Тао не убил его, но и не отпустил. Слова и боль в его теле затащили его обратно в холодную реальность, но он не мог догадаться, что Нин Тао будет делать с ним.

Нинг Тао сказал слабо: "Я не убью тебя, это потому, что в тебе все еще есть ценность". Однако, если ты не воплотишь свою ценность, а я наполовину не так хорош, я убью тебя".

"Что ты... хочешь, чтобы я сделал?" Всю ночь напролет желание раненого Рамзи выжить было вместо этого усилено.

Нинг Тао сказал: "Разве ты не шпион? Ты можешь сделать что-нибудь и для Николаса Конте, и для Пентагона, и я думаю, ты можешь сделать что-нибудь для меня".

Рамзи сказал врасплох: "Ты хочешь, чтобы я был твоим... шпионом?"

Голос Нинг Тао был слегка холодным: "Не хочешь?"

Рэмси в панике сказал: "Нет, нет, я просто хотел убедиться, что все в порядке, я могу сделать для тебя все, что угодно". Затем он добавил: "До тех пор, пока ты не убьешь меня, клянусь, я покажу тебе свою ценность".

Углы рта Нинг Тао показывали намек на улыбку, поэтому он и оставил Рамзи.

Даже мусор имеет ценность для повторного использования, не говоря уже о двойном агенте оборотня?

"Прошлой ночью вы упомянули Ксерзис, вы сказали, что Ксерзис также хочет Черное Огненное Масло, я думаю, вы должны знать некоторые истории о Ксерзис, расскажите их мне." Нинг Тао сказал.

Рамзи покорно кивнул, затем на мгновение собрал свои мысли, прежде чем открыть рот: "Придется начать с самой моей истории, не так ли?".

Нинг Тао кивнул.

Только тогда Рамзи продолжает: "Моя мать была рабыней во времена Георга I Греческого царства (1862), а ее хозяином был мой отец, очень старый граф. Однажды ночью он стал сильным... Он штурмовал мою мать, а потом моя мать забеременела. Но она не получила проблеска удачи от ношения графского ребенка, вместо этого это было началом кошмара..."...

"Живот моей матери с каждым днём становился всё больше и больше, и её беременность наконец-то привлекла внимание старого графа. Он посадил мою мать в темницу, где она родила меня. Я покрыт волосами и обладаю характеристиками оборотня, но на самом деле я не чистокровный оборотень, только наполовину оборотень, или наполовину демон, так сказать....".

Когда слово "полудемон" вошло в уши Нин Тао, он не мог не задаться вопросом, будет ли он считаться полудемоном, если у него и Цин Чжуй и Бай Цзин будут дети в будущем. Ребенок с Чинг Чоу наполовину человек и наполовину дракон? С ребенком мисс Уайт будет ли мисс Уайт наполовину человеком и наполовину змеей, если она не станет змеей? И Цзян Хао, хотя Цзян Хао тоже человек, он еще и новый демон, так что ребенок, который у них с Цзян Хао в будущем, что это за пол-демон?

Рамзи продолжал: "Когда мне было три месяца, этот старый граф укусил мою мать прямо передо мной, бедная женщина, она даже не слышала, как я называл ее матерью. Из-за моей нечистой родословной старый граф бросил меня в лес. Стая волков взяла меня к себе, и я вырос, пью молоко матери волка. Я становился все сильнее и сильнее, когда охотился и играл с волками. Двадцать лет спустя я нашел старого графа, и он остался прежним. Оборотень может прожить до пятисот лет, и, вероятно, проживет еще много десятилетий. Но я не дал ему этого шанса, он был слишком стар, чтобы быть моим соперником, я серьезно ранил его в его замке и отвел в подвал, где он укусил мою мать до смерти в том году, я пытал его, и он рассказал мне секрет, чтобы выжить...".

Нинг Тао был заинтригован своей историей: "Что-то связанное с Ксерксом?"

Рамзи кивнул: "Да, старый граф сказал мне, что Ксерксес вел большую армию, чтобы захватить северную Грецию в том году, и похитил предмет из середины храма Геры. Это было его целью в нападении на Грецию, и не имело никакого отношения к Персидской империи. По описанию старого графа, это был факел".

"Факел?" Чувство абсурда внезапно возникло в сердце Нин Тао, когда он только что подумал об олимпийском Святом Пламени. Каждый олимпийский священный огонь зажигается из руин греческого храма Геры, который затем передается всему миру.

Может ли это быть оригинальная версия олимпийского факела?

Это предположение кажется абсурдным, когда ты думаешь об этом.

"Да, факел. Гера была женой Зевса, и старый граф сказал мне, что факел был божественным оружием Геры, и что если факел будет оснащен земным маслом и зажжен, то он направит мертвых духов обратно в мир". Этот Рамзи на минуту молчал, прежде чем сказать: "Я убил старого графа и разорвал его на куски". Я пожертвовал своей матерью в том подвале, позвонив матери, которой хотел позвонить двадцать лет назад. Затем я пошел в кабинет старого графа и нашел потайную камеру, спрятанную за стеной кабинета. Я нашел несколько древних книг и материалы его исследований в его тайной комнате. Старый граф потратил всю свою жизнь на поиски этого факела и керосина земли. Я только что узнал, что факел был назван Бессмертным, и он хотел использовать его, чтобы вызвать лидера мертвого оборотня....".

Бессмертный Факел.

Нин Тао вспомнил это имя, и почему-то он также думал об отце и матери.

Мертвых больше нет, но если бы мертвых можно было призвать обратно, а их близкие воссоединились, разве жизнь не была бы идеальной?

"Я хочу найти этот Бессмертный Факел, я хочу зажечь Бессмертный Огонь для моей матери, увидеть её снова, назвать её мать самой... "Глаза Рамзи были наполнены печалью, "Это то, ради чего я работал более ста лет, я сделаю всё, чтобы найти Бессмертный Факел, и мне плевать, живёт ли кто-то ещё или умрёт". Во время Второй мировой войны я приехал в Америку по подсказке. Потом я встретил Николаса Конти, который был очень могущественным. Он выслушал мою историю и сказал, что готов помочь мне, но при условии, что я буду работать на него. У меня не было лучшего выбора, старый граф искал сотни лет, не найдя его, и как я мог легко найти этот бессмертный факел? Мне нужна была помощь, поэтому я обязал Николаса Конти и продал свою жизнь за него..."

"Он дал тебе подсказку о Бессмертном Факеле?" Нинг Тао спрашивал.

Рамзи сказал: "Есть, есть, есть и есть несколько, и я расследовал их все, но большинство из них - ложные зацепки, а иногда и правда, но нет никаких следов Бессмертного Факела". Не так давно он дал мне карту, и я приехал сюда в поисках нефти для него".

"Так что у тебя есть?" Нинг Тао спрашивал.

Рамзи покачал головой: "Я же говорил, что не лгал тебе". Николас Конти только сказал мне, что в этом районе есть керосин, но даже он не был уверен. У него было хранилище сокровищ, в котором было много карт сокровищ, в некоторых из которых были настоящие сокровища, но некоторые из них были также поддельными картами сокровищ. Я думаю, что это только один из многих, на самом деле я не единственный, кто ищет для него духовные материалы и сокровища, есть много других".

Неудивительно, что Николас Конти не пришел сам, а вместо этого использовал Рамзи как наживку, чтобы обстрелять Долину Пьющих Лошадей ракетами "Томагавк". Если Николай Конти был уверен, что здесь есть земной керосин или даже бессмертный факел, он боялся, что приведет сюда армию и схватит ее.

На самом деле, до сих пор только Нин Тао видел Сюэ Сит и его персидскую армию. Рамзи не знал, и Николас Конти тоже. Вот почему он остался в Долине Пьющих Лошадей, и теперь история Рамзи еще больше весит на его любопытство об этом ущелье и сокровищах, спрятанных там.

"У меня нет ничего подозрительного, чтобы сказать тебе". Рамзи сказал.

Нинг Тао собрал свои мысли: "Я дам тебе тест".

"Какой тест?" Рамзи отреагировал немного нервно.

Нин Тао сказал: "Там была вооруженная неправительственная организация вверх по течению, они перекрыли поток воды, а вы взорвали плотину, которую они построили, и это ваше искупление". Ты сделал это, и ты не только можешь жить, но и можешь работать на меня и продолжать воплощать в жизнь свои мечты".

Рэмзи посмотрел на Нинг Тао, его глаза были острыми, как будто он собирался проткнуть разум Нинг Тао.

Нинг Тао сказал: "Ты перешел на сторону Николаса Конти, потому что тебе нужна была помощь, если бы у тебя был повелитель, ты бы хотел доверять Николасу Конти или мне"?

"Ты". Рамзи дал ответ без колебаний, а затем добавил: "Я бы с радостью завоевал ваше доверие, но таким, какой я есть... я не могу взорвать ту плотину, которая не контролируется НПО".

Нинг Тао открыл маленький сундук с лекарствами, вытащил из него очаровательный щипок и наклеил его на затонувшую грудь Рамзи. Намек на активированную психическую энергию, заклинание скандировало, и затонувшая грудь Рамзи была мгновенно "выщипнута", после чего раздался звук движущейся струны костей.

Глаза Рэмси изменились, когда он посмотрел на Нинг Тао.

Он даже чувствовал, что его мышцы и кости были более податливыми, чем раньше, а его демоническая сила работала более плавно, чем раньше.

"Это... "Рамзи не знал, как описать ощущение в его сердце и чувство в его теле".

Нин Тао сказал: "Я врач по выращиванию, эта мана - всего лишь маленький смысл, идите и взорвите плотину до полуночи этим вечером".

Рэмзи слегка замер, "Ты просто отпустишь меня, и я не смогу вернуться".

Нинг Тао безумно смеялся: "Я могу заколоть тебя на день иголкой злой болезни, той, что была у тебя прошлой ночью, и это сделает тебя послушным". Но я не хочу этого делать, ты можешь пойти и взорвать плотину за меня или сбежать. Что делать, зависит от тебя".

Рамзи повернул и ушел.

Нинг Тао смотрел, как он уходит вдоль русла реки.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 0586 Прорыв.**

Глава 0586 Прорыв Полный бассейн чистой воды, время дня было удивительно обмануто заживо, не осталось даже чаши с водой. Огромная порода снова обнажилась, и трещины в ней были хорошо видны, только не было реакции погружения очищенной воды, и красное вещество в трещинах больше не светилось, выглядело как обычная трещина, только темнее по цвету.

Воды не было, и никто не хотел больше оставаться в этом месте, а когда стемнело, сухой водопад молчал внизу, так что все равно не было даже намека на ветер.

Нин Тао пришел на дно пруда, и четыре модели-мужчины, Мягкий Небесный Желтый, Инь Мо Лан, и три его жены были рядом, чтобы удержать ветер, создавая абсолютно безопасную обстановку для него. Первоначально, три жены хотели спуститься с ним, но они были отвергнуты им, и он беспокоился, что опасная ситуация возникнет после активации маны, в то время, если все три жены были в опасности, кто бы он спас, но кто?

Это большая проблема, чем вопрос о том, кого бы ты спас, если бы мы с твоей матерью упали в воду в одно и то же время.

Так что подобную работу по обезвреживанию бомб все равно лучше делать одному человеку.

Нинг Тао подошел к трещине и вытащил Клинок Затмения и Бамбуковую Книгу Счетов из маленького сундучка с лекарствами. Змеиные когти белого Цзина не могут отрезать даже кусок красного вещества в трещине, но мне интересно, может ли лезвие затмения отрезать кусок.

Чау!

Лезвие затмения пронзило трещины скалы, и когда энергия ударила, из него вылетело облако искр. Но это все, лезвие затмения даже не смогло разрезать маленький кусочек.

Нинг Тао сразу же был удивлен и подавлен: "Что это, черт возьми, такое? Даже лезвие затмения может прорезать зазор, почему оно не может прорезать эту грязную штуку?"

В Великой Тысяче Миров не было ничего странного, и даже Чен Пинг Дао, проживший более двух тысяч лет, не осмеливался сказать, что понимает этот мир.

Нин Тао открыл бамбуковый эскиз бухгалтерской книги и поместил его на трещину: "Червь Эр, выходи".

Кусок бамбука на бамбуковом листе учетной книги слегка дрожал, лопнув на небольшой участок энергии света, а затем жирный червь выполз из бамбукового листа. Он слегка растянул верхнюю часть тела, наклонил голову в вертикальное положение, пара маленьких зеленых глаз, похожих на фасоль, коснулась Нинг Тао, величественного и безудержного.

Первое, что ты делаешь, это притворяешься, что ты не червь. Какой другой червь в мире может сделать такую бесстыдную вещь?

По сравнению с прошлым разом, Bug Er казался немного толще, чем раньше, и ее маленькие глаза казались немного больше.

Это и есть причина 300 "закусок" клиники Добра и Зла?

Нинг Тао сухо кашлянул: "Второй жучок, я бы хотел, чтобы ты помог опознать кое-что, это удобно?"

Жук Эр пошевелился, и на бамбуковом куске за задницей появились три слова: неудобные.

Видя эти три слова за задницей, Нин Тао действительно хотел дать ему пощечину, но в конце концов, он все еще сопротивлялся и изменил свой тон: "Хорошо, Ваше Величество Червь Э, пожалуйста, определите одну вещь для меня, это нормально?"

Еще два слова появились из задницы Бага II: квази.

"Эта штука в расщелине под бамбуковым эскизом гроссбуха." Нин Тао треснул пальцами, улыбка на лице и нож, спрятанный в его смехе.

Удзи подполз к краю бамбуковой рейки, прилег и посмотрел на трещину, затем прыгнул вперед и окунулся в трещину головой вперёд. Первоначально это была форма энергии, похожая на форму Гэндзи, и этому вторжению мешала малейшая помеха.

Нинг Тао смотрел на него, боясь, что упустил какие-то детали.

Но ничего не случилось, ни блеска крови, ни рун, не говоря уже о какой-то активации заклинания.

Через несколько секунд Червь II выполз из красной субстанции, склонил спину и сделал небольшой прыжок, и в мгновение ока вернулся в бамбуковую тетрадь.

Нинг Тао не мог дождаться, чтобы сказать: "Что это за штука?"

Баг II начал лазать по бамбуковым чипсам.

Содержание всплыло на бамбуковом эскизе учетной книги: Грязь Боевой Печати Сюань, эта вещь была Духовным Материалом Формирования Дхармы Бессмертного Царства. Когда его берут, он ничем не отличается от песка и земли, а когда его соединяют с Дхарма-формой, то он нерушим. Под этой грязью "Сюаньву" было запечатано заклинание бессмертного класса, сложное бессмертное заклинание "Сюаньву".

Сердце Нин Тао было наполнено изумлением и смятением, "Червь Эр, глина сюаньюй, о которой вы упоминали, является чем-то, что существует только в Бессмертном царстве? И это сложное бессмертное формирование Xuanwu, о котором ты говорил, это заклинание бессмертного уровня, может ли только бессмертное нарисовать его и сломать?".

Слова У Эра появились на бамбуковой тетради: "Нин Айцин, эта тюлень Сюаньвуйская грязь действительно является духовным материалом, найденным только в Бессмертном царстве, и эта сложная бессмертная массивная сюаньвуйская грязь, как следует из ее названия, означает, что даже богов и бессмертных трудно сломать, но, конечно, только очень могущественные бессмертные могут ее нарисовать".

"Что запечатано под этой пантомимой?" Нин Тао снова спросил, его любопытство усиливается.

Слова червяка Er появились из бамбуковой тетради: я не знаю, но то, что сказал Нин Айкин, было неправильно. Эта формация "Сюань У Нян Сянь" не является уплотнительной, но обычно используется для захоронения костей и сокрытия сокровищ. Хотя я не знаю, что именно скрыто под этим бессмертным образованием Сюань У Дянь, есть только два вида, либо труп, либо сокровище.

В сознании Нин Тао, образы прошлого космического времени, которые он видел, история Сюэ Ситхэ и его персидской армии, и бессмертный факел Рамзи, может ли быть, что бессмертный факел был спрятан в этом Сюаньвудском Диксианском образовании? В первый раз, когда я увидел это, я не знал, что делать.

Бамбуковая книга учетной книги появилась на бамбуковом резюме, Червь Er хотел сказать: я сказал, это небо и земля, действительно знаю все, знаю все. Самое главное, что ты не можешь получить бессмертные образования, но ты не можешь победить меня.

Нин Тао втайне был счастлив в своем сердце и легкомысленно сказал: "Тогда напиши и посмотри, как ты сможешь расколоть это заклинание"?

Из задницы Червя Эра вырвались слова: "Если вы заплатите мне тысячу долларов за диагноз добра и зла, я расскажу секретарю Нинг Эйе, как нарушить закон".

Люби свою сестру Чинг!

Это притворство, что драму не волнует ничтожество.

Нинг Тао сказал: "Сотня денег на диагностику добра и зла".

На бамбуковой тетради учетной книги появились слова, которые хотел сказать Багги Эр: пятьсот добрых и злых денег диагноза.

Нинг Тао сказал: "Триста, просто скажи, что хочешь, и забудь об этом". Если ты не заговоришь в этот раз, я не буду искать тебя в следующий раз, и ты не заработаешь это вообще".

Жопа второго жука пошатнулась: сделка.

Как правило, Червь Два пишет контракт, а Нинг Тао его подписывает.

Остаток на бамбуковом ноутбуке мгновенно оказался на триста пунктов меньше, а метод расшифровки также появился на бамбуковом листе: формация Сюаньву Дисянь разделена на два слоя, первый слой - стенная дверь, а второй слой - подземная скрытая дверь. Активируется стенная дверь первого этажа и открывается геодезическая дверь второго этажа. Однако руны на вершине заклинания верны, слой мими прыгает три, ярость отступления, дух скандирует, заклинание закончено, чтобы мочиться в глаза заклинания. Второй этаж Скрытых Врат Земли, когда он щелкнет, войдите во вторые, когда он щелкнет, войдите в третьи, скандируя с духовной силой и используя Формирование Убийцы Крови, это формирование будет сломлено.

Руны появились в пруду прошлой ночью, когда Бай Цзин активировал формирование силой змеиных когтей, но он скандировал по порядку, даже не прыгнув три. Он даже не ломает первую стену, не говоря уже о второй.

По совести говоря, эти 300 медицинских сборов стоят тысячи долларов. Для него было нетрудно заработать триста медицинских взносов, но ему было очень трудно найти способ сломать сложное бессмертное формирование "Сюаньву", которое так трудно победить богов. Хотя ошибочный вариант сорванной руны имеет некоторую способность взламывать ману, есть предпосылка, то есть взломать можно только ману на коробке, ману на двери, такую вырезанную на скале, ману на горе взломать нельзя. В конце концов, опечатка оторванного знака - это хорошо, но она не может сдвинуть большую гору и выкопать землю, не так ли?

Задница червяка Er подергалась, и его слова всплыли на бамбуковом эскизе бухгалтерской книги: "Есть ли у Ning Aiqing что-нибудь еще, чтобы сообщить? Если вам есть о чем доложить, уходите из суда.

Как только Нин Тао схватился за бухгалтерскую книжку, бамбуковый скетч свернулся и бросил его в маленькую аптечку.

"Брат Нинг, ты нашел способ сломать строй? Хочешь, чтобы я спустился и помог тебе?" Цинь Чжоу высунул голову с края пруда и посмотрел вниз на мужа на дне.

Нинг Тао сказал: "Мы нашли способ, вы, ребята, отступите немного, я нарушу строй".

"Будь осторожен". Цинь Чжоу отступил и отступил.

Нин Тао носил на спине маленький сундук с лекарствами, сделал глубокий вдох, и бум кулаком по трещине. Духовная сила выплеснулась наружу, и одна руна за другой вышла из запечатывающей грязи Xuanwu в трещине, но, к сожалению, не было выпущено слабого кровавого света, а только чистый свет, излучаемый рунами.

Этот феномен в очередной раз доказал, что только пропитавшись очищенной водой Мягкого Небесного Голоса, герметизирующая грязь Xuanwu отреагирует на культивирование, высвобождая кровяное мерцание.

БАХ....... БАХ!

При примитивном методе кузнечного дела, Нинг Тао все тело не могло быть использовано для разбития железа и камня.

Руны в трещинах все появились, а вчера в чистой воде Нин Тао не почувствовал, насколько сильным было энергетическое поле. Но на этот раз он почувствовал это, и после того, как была активирована первая стенная дверь, в этом бассейне появилось еще одно тупое энергетическое поле. Он чувствовал себя толстым и тяжелым, как большая гора, грубая сила нерушимой.

В соответствии с сломанным образованием, предоставленным Червем 2, Нин Тао скандировал духовную силу, прыгая три раза с метром и отступая один с метром.

ЩЕЛКНИТЕ...............

После ряда жутких погремушек над скалами появился сложный энергетический узор в виде черепашьего панциря, а над скальной стеной на дне бассейна также появились лунные ворота. Так же, как и прошлой ночью, и по-другому. То же самое можно сказать и о Скрытых Вратах Земли, но то же самое можно сказать и о том, что вчера вечером не было никакого образования Стеновых Врат, то есть только что возникшего энергетического узора в виде черепаховидной раковины.

Нинг Тао посмотрел на верхнюю часть бассейна и убедился, что никто не подглядывает, а затем расстегнул его стуком............

Над черепаховидным образованием налился шлейф воды.

хихикать................

Подобно звуку серной кислоты, разъедающей плоть и кровь, руны в трещинах вырываются одна за другой из пустоты, прорываясь в пятно энергетического света. Уплотняющая глина Xuanwu в трещинах также не была твердой, превращаясь в мелкое зерно зерна.

Дверь в стену сломана.

Нинг Тао застегнул молнию и пошел под каменную стену на дне пруда, обратившись к подземной потайной двери, следуя секретному методу взлома пласта, продаваемому Червем 2.

ЩЕЛЧОК................

В нитке жутких погремушек в центре лунной двери также появилось черепаховидное образование в виде арки, похожее по форме на только что треснувшую стеновую дверь, но с более замысловатыми и загадочными рисунками зерен.

Нинг Тао был подготовлен, и после того, как он вытащил лезвие Затмения, он вырезал щель в ладони правой руки, а затем размазал кровь на вершине Земли Глаз Формирования Скрытых Врат.....

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 0587: Сладкая жена и надежда на возвращение жениха**

0587 Глава 0587: Сладкая жена возвращается в семью. В тот момент, когда взгляд был полностью покрыт кровью Нинг Тао, скала посреди Лунных ворот на каменной стене внезапно исчезла, открыв темно-черный проход.

Эта ситуация, она действительно кажется открытой дверью, но куда делся этот камень? Не видя ни органов, ни движущихся следов, он просто исчез из воздуха, без следа. Но это также казалось нормальной ситуацией, это было в конце концов заклинание бессмертного уровня, если бы оно было настолько хорошо понято, настолько хорошо треснуло бы, что не существовало бы до сих пор.

Проход, который тянется вниз, с первого взгляда не видит конца, я не знаю, куда он протянется, нет ступеней, земля прочная и неровная, и я не знаю, есть ли в проходе мощные ловушки. Нинг Тао не осмелился поспешить, но у него был свой путь. Он сел со скрещенными ногами, закрыл глаза и вошел во внутренний мир с позой руки Гуаньинь Сидящего Лотоса.

Он вошел, Младенец Юань вышел, пошел прямо в проход, а затем двинулся вперед.

В проходе не было света, но тьма, которая простиралась и не могла видеть пять пальцев руки, не была препятствием для Небесного Глаза.

Нин Тао быстро двинулся вперед, и обнаружил, что это не искусственно вырезанный подземный ход, а скорее, это было похоже на какое-то свирепое животное, выжатое заживо своими острыми когтями и телом. Проход изогнут и протянут под землей, стены пещеры и земля покрыты слоем герметизирующей грязи Xuanwu, и эти герметизирующие грязи Xuanwu предохраняют проход и образование в один, если стены и двери образования не сломаны, я боюсь, что даже Линь Циньюй, который обладает властью мелиорации земли, не может войти в проход.

После глубины почти четыре тысячи метров, проход был внезапно прерван, а под ним была бездна с невидимым дном, и кровавый свет слегка всплыл на поверхность в темных глубинах. Тем не менее, он не знал, если это была магма из земли или что-то еще, плюс он захватил очень сильную ауру. По его опыту, эта аура была аурой Небесных и земных сокровищ, и под пропастью должны быть сокровища.

Однако, в обычном состоянии не используя энергично удерживаемый талисман, его Младенец Юань имел радиус действия всего четыре километра, и это был почти максимальный радиус действия его Младенца Юань. Тем не менее, даже с использованием сильного обаяния щепотку, было подсчитано, что он не достигнет дна пропасти, потому что глубина бездны была более 4000 метров, насколько он знал.

Это зависит от меня.

На дне пруда Нинг Тао открыл глаза. Когда Небесный Глаз ушел из картины, осталось лишь немного увеличенное зрение, и, как и сейчас, он не мог видеть отчетливо внутри прохода.

"Муж". Голос Бай Цзина звучал сверху: "Что там?"

Нин Тао посмотрел вверх, он увидел кучу голов, четыре модели-мужчины, Мягкий Тянь Инь и Инь Мо Лан, а также Цзян Хао, Цин Чжуй и Бай Цзин, кольцо формирования, которое только что сломал нарисовал гоблинов.

"Не знаю, я сначала зайду и посмотрю, а потом открою дверь, чтобы забрать тебя." Нинг Тао сказал.

Цзян Хао с тревогой сказал: "Как мы можем быть спокойны, если ты идешь один? Мы пойдем с тобой, и об этом позаботятся несколько человек".

Нин Тао сказал: "Это заклинание бессмертного уровня, я только что открыл дверь, там написано, что внутри может не быть органа заклинания". Я могу открыть дверь и уйти в момент, когда я в опасности, но ты не можешь оставаться рядом со мной все время, что, если я в опасности?"

"Вам, ребята, не стоит беспокоиться обо мне, я пойду и вернусь." Нинг Тао встал и вошел в проход.

Если я не попаду в ад, то кто попадет в ад?

Опасность есть, и Нинг Тао никогда не позволяет своим мужчинам и даже своей женственности самим погружаться в опасность, он, как правило, сам по себе.

Именно по этой причине Инь Мо Лань и Рыба-демоны Деревни Демонов были готовы следовать за ним, он всегда бросался на первый план и знал, как позаботиться об окружающих его людях. Все люди взаимны, и только сердцем ты получаешь сердце.

Большая группа гоблинов наблюдала за тем, как Нинг Тао исчезает в темном проходе, где он не мог дотянуться до пяти пальцев.

Бай Цзин на мгновение засомневался, но внезапно прыгнул вниз и попытался догнать Нин Тао. Но как раз в тот момент, Земные Скрытые Врата появились без каких-либо знаков и заблокировали ее. Клэри сделала длинноногий прыжок, немного залезла в лунную дверь на каменной морде и улетела назад над прудом.

На этой лунной двери энергетическая картина в виде черепахового панциря быстро исчезла, а пятна крови, которые Нинг Тао намазал на нее, исчезли.

Бай Цзин вернулся на сторону Цзян Хао и Цинь Чжуй, и все три женщины выглядели серьёзно, их глаза были наполнены взволнованным взглядом.

Мягкий Небесный Голос закрыл ей глаза, ладони сжались, а маленький ротик Вишни пробормотал и что-то скандировал, не зная, какому великому богу она молится, благословляя своего господина и превращая удачу в неудачу.

Ян Шэн сказал: "Сяо Софт, о чем ты беспокоишься, способность Господа бежать за свою жизнь - лучшая в мире, я думаю, ты не должен молиться за него, он может разрушить это заклинание, тогда он сможет выйти из этого заклинания". Мой господин принял правильное решение, видите ли, если мы войдем, то эта дверь строя внезапно закроется, и мы попадем в банку".

Ван Лао Бай не мог не пошевелить глазами, чтобы посмотреть на вождя деревни Ян, этот взгляд, он, кажется, слышал расовую дискриминацию от слов вождя деревни Ян.

Мягкий небесный голос повернул глухое ухо и продолжал молиться.

Трое матерей подвинули глаза, но они смотрели не на сущность акулы, а на девушку из семьи моллюсков, которая молилась с закрытыми глазами, мягким небесным голосом.

Ты так нервничаешь и волнуешься.........

Почему ты так нервничаешь и волнуешься?

Мягкая Тингин даже не заметила, что три пары глаз смотрели на нее странным взглядом, ее маленький ротик все еще пищит, пищит, пищит......

В темном проходе снежный луч Искусственного Тактического Света рассеял тьму и засиял в глубине. Нин Тао осторожно шагнул вперед, держа в руках не только изысканный фонарик тактики, но и кусок талисмановской бумаги с кровавым замком, нарисованным на нем, как только он столкнулся с любой опасной ситуацией, он без колебаний покинет эту экспедицию и откроет дверь удобства, чтобы спастись бегством.

Хотя соблазнительно иметь красивую жену, которая хочет вернуть мужа.

После некоторого расстояния, Нин Тао снова пришел в положение, где Младенец Юаня остановился раньше. Он стоял на краю скалы, луч изысканного тактического света в его руке падал прямо вниз, но при этом не мог осветить дно пропасти. Это дало ему ощущение, что бездна под этой скалой - это действительно десять тысяч глубин.

После некоторого наблюдения Нинг Тао засветился еще одним светом с левой и правой стороны с помощью Утонченного Тактического Лампочка. Пространство между левым и правым не очень большое, и луч Утонченного Тактического Лампочного Фонаря за одно мгновение засиял на каменной стене. Фактически, пространство в конце прохода вместе с пропастью внизу было похоже на форму перевернутой воронки; он находился в нижней части воронки, и чем дальше вниз, тем больше открывалось пространство.

Закончив свое наблюдение и имея общее суждение в уме, Нин Тао сел со скрещенными ногами, открыл маленький ящик с лекарствами и вытащил маленький фарфоровый флакон, содержащий четыре версии "Поиск предков Дана".

Это закрытое пространство, если Ксерксес пришел в том году, не говоря уже о персидской армии с ним, должны быть приведены близкие друзья и стража, открытое формирование практиков или демонов еще более необходимо. С таким количеством людей, работающих здесь, у нас, конечно, не осталось меньше энергии. Входя в аллергическую реакцию Дэна на лекарство "Ищущего предка", он улавливает соответствующее прошлое время и пространство, раскрывая здесь тайну появления Ксеркса.

Затем Нин Тао вытащил еще три вещи и поместил их перед своим телом.

Эти три вещи - городская башня, строительная плита и облачная руда.

Эти три вещи, дерево здания легендарная древесина, которая открывает стену границы пространства-времени, руда облака может собирать энергию прошлого пространства-времени, и башня напряжения времени может подавлять открытое прошлое пространство-время, делая его более постоянным и стабильным. Это было доказано еще на подводной лодке в бездне окинавских вод, и тогда, благодаря присутствию Кенсуки, облачной руды и башни Чжэнь Чжэнь, он впервые увидел картину движущегося пространства-времени вместе со звуками и истинным ощущением окружающей среды, и было ощущение, будто он испытал то, что он видел прямо там, в этом пространстве-времени.

На тех же условиях, что вы увидите на этот раз?

Из небольшого сундучка с лекарствами вышла башня городского времени, строительная древесная доска и облачная руда, а над скалой было добавлено странное энергетическое поле.

Нин Тао открыл пробку небольшой фарфоровый флакон, вылил, что Предков Поиск Дан, держал его в руке, а затем подошел к ноздрям.

Бряк!

С трепетом в мозгу, глаза Нинг Тао мгновенно ослепли. Но давно привыкший к этой временной слепоте, он уже находился в состоянии флюса.

Две секунды спустя глаза Нин Тао вернулись в норму, разбитая скала все еще была этой разбитой скалой, но пространство-время перестало быть этим пространственно-временным.

Вершина этой скалы была переполнена сильными и крепкими стражами в отвратительных масках.

Эта особенность соответствует бессмертной армии исторической Персидской империи, что еще раз подтверждает личность человека в модной одежде, легендарного императора Персидской империи Ксеркса.

Нинг Тао сидел на краю разбитой скалы, а Сюэ Сит была рядом с ним, недалеко, с ясным видом. У Ксюсиса были голубые глаза, прямой нос, чистая линия лица и густая борода, которая была очень красивой. Это также соответствует историческим свидетельствам о том, что Ксерксес утверждал, что он самый красивый мужчина в Персидской империи.

Рядом с Ксерзисом стоял мужчина в черном халате с религиозно оттененной шляпой на голове. Он был коротышкой и худой, и стоял, как непритязательное присутствие в толпе. Однако, он был демоническим существом. У него была пара глаз кровавого цвета, и не было ни намека на эмоции в этих глазах, как если бы они могли проникнуть в сердце и душу человека.

С этой его особенностью Нинг Тао с первого взгляда мог сказать, что он демон.

Возможно, именно этот демон открыл заклинание и привел сюда Ксеркса.

Как раз в это время башня Чжэнь Чжэнь внезапно дрогнула слегка, и энергетическая волна распространилась как пульсация. В тот миг, когда пролетела пульсация энергии, фигуры, стоявшие неподвижно, как будто это были статуи, "ожили". Некоторые держали факелы высоко и смотрели вверх на скалистые плиты на разбитой скале. Некоторые осторожно высунули головы с края разбитой скалы и заглянули вниз, чтобы понаблюдать за тем, что лежит под пропастью. Тот, в котором платье Lux установил дело, которое было поднято через плечо и аккуратно потерли плечо.

Нин Тао сидел рядом с ними, но даже если кто-то пошевелил глазами, чтобы посмотреть на него, реакции не последовало. Он мог видеть этого человека в прошлом, но этот человек в прошлом не мог его видеть.

Воин Бессмертной армии внезапно шагнул вперед и посмотрел в бездну под разбитой скалой, и его одна нога приземлилась на промежность Нинг Тао.

В тот момент Нин Тао немного напрягся, но эта большая нога, наступив на эту позицию, не произвела никакого впечатления. Только тогда он пришел в себя, и то, что он видел, было лишь изображением прошлого времени и пространства, и эти люди перед ним были древними людьми более чем двух тысяч лет назад, которые уже выставили себя дураком, так как же они могли наступить на его молоток?

Шепчущие снежинки вспыхнули, и вдруг в голове Нинг Тао появился голос.............

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 0588: Какого черта?**

Глава 0588: Какого черта? "Уважаемый царь Персии, милорд, Гроб Господень там, внизу, но однажды там, внизу, он обязательно оскорбит богов, я беспокоюсь..." сказал короткий, тонкий, рыжеглазый старик.

Ксерксес отводил свой взгляд от бездны, когда он смотрел на красноглазого старика, его голос был тихим и хриплым: "Я Царь Небесной Судьбы, благословенный богами". Если Бессмертный Факел находится в гробнице этого бога, даже если он злит одного бога, есть еще много богов, которые защищают меня, и я готов заплатить эту цену. Абушан, не надо напоминать мне о последствиях, я могу быть здесь лично, мне просто нужны результаты".

"Тогда начнем". Рыжеглазый старик, известный как Абу Шан, сказал, а потом помахал рукой.

Группа несколько преувеличенных черных люксов несла несколько ящиков к краю разбитой скалы, и служители Армии Бессмертия, охранявшие Ксеркса, уступили им дорогу.

Было открыто несколько коробок.

Тщательно отрегулировав угол обзора глаз, Нинг Тао переключил взгляд на коробки, и увидел петлю за петлей веревки.

Несколько ящиков, на которые он смотрел свысока на водопаде разбитого ручья, были теми же самыми ящиками, которые он видит сейчас, и в то время он думал, что они наполнены сокровищами, но не веревками.

Однако, учитывая сложившуюся ситуацию, если в этих шкатулках находились золотые и серебряные сосуды, нефритовый агат и другие сокровища, то это было ненормально, веревка была нормальной.

Несколько рексов прикрепили веревки внутри корпуса, прикрепили один конец к скале, а другой бросили в пропасть.

Один оруженосец Бессмертной армии за другим схватился за веревку и соскользнул в пропасть, но Нинг Тао не решился изменить свою позицию, чтобы посмотреть. Неоднократно он пытался передвигаться в прошедшем времени, но даже одно поднятие ноги разбивало прошедшее время. Секреты, спрятанные в прошлое время, были настолько важны, что он даже не осмелился попробовать.

В будущем, полный Искатель Предков Дэна может изменить это, но не сейчас.

Рекс толкнул чернокожую девицу на край разбитой скалы, выглядевшую нервной и испуганной со слезами на глазах.

Ксерксес подошел к чернокожей девичьей стороне, и разведчик нарисовал персидский кинжал, украшенный драгоценными камнями из его талии.

"Не...не...не..." - умоляла чернокожая дева.

Волной своей руки Ксерксес перерезал горло деве с персидским кинжалом в руке, затем толкнул девицу в бездну и сказал без выражения лица: "Спускайся, Абу-Шань, и принеси мне бессмертный факел и масло черного огня".

Абшун кивнул и подошел к краю скалы, готовый спуститься по веревкам.

Но только тогда из-под пропасти внезапно раздался страшный рев, за которым последовал крик кого-то. Веревка, привязанная к скале, сильно вздрогнула и отломилась.

На этой веревке были, по крайней мере, десятки Служителей Бессмертной Армии, и они просто необъяснимо исчезли. Даже если бы они не похоронили себя во рту у чудовищ, они бы упали на смерть в бездну.

Грохот............

Из бездны внезапно раздался звук, раздающийся в ушах, и звук был похож на тысячу армий, бегущих и заряжающихся по каньону бездны.

"Убить..." вдруг кто-то заревел, и голос пронзил облака.

Грохот внезапно поднялся вверх, и вся скала вздрогнула!

Ксерзис внезапно напрягся: "Абу Шань, что, что грядет?"

"Да... иди!" Абу Шан внезапно схватил Ксеркса за руку и побежал к середине прохода, о чем он не сказал. Но судя по его реакции, боюсь, он тоже не знает.

Ксерксес и Абу Шан повернули глаза и исчезли из поля зрения, чтобы больше никогда не быть замеченными.

Нинг Тао чувствовал, как дрожала разбитая скала под ягодицами, и хотя он ясно знал, что это произошло в прошлом пространстве-времени, он не мог не нервничать.

Те немногие Рексы также столкнулись с проходом, с глаз долой.

Изначально скала была забита людьми, но теперь остался только один человек, Нинг Тао. Он держался спиной к разбитой скале, причина, по которой он использовал эту позу, чтобы войти в прошлое время и пространство, заключалась в том, чтобы иметь возможность наблюдать за Ксерксом и теми, кто его окружает. Если бы он прижал спину к проходу и не мог повернуть назад, то он мог бы слышать только голоса, но не людей. Он сидел в таком положении из осторожности, но теперь он не мог видеть под обрывом из-за этого положения спиной к пропасти, так что он мог сделать это только в спешке.

"Убей..." крик снова прозвучал, на этот раз очень близко.

Рамбл!

Земля скалы содрогнулась еще сильнее, даже давая людям ужасное ощущение, что они испытывают землетрясение магнитудой 8 баллов и в любой момент рухнут.

Нинг Тао очень нервничал в сердце и тайно сказал: "Не нервничайте, не нервничайте, что бы это ни было, я в другой раз.........."

Но как раз в это время грохот ужаса исчез, и крики убийства прекратились.

Глаза Нин Тао приземлились на землю перед ним, и он увидел огромный кусок тени. Очевидно, что это было отражение чего-то проецируемого на землю, которое могло быть очень размытым по форме, просто настолько огромным, что невозможно было увидеть, что это было.

Эта штука была прямо за Нинг Тао, но она не гналась за проходом, и не дрогнула.

Сердце Нинг Тао было поражено и смущено: "Эта звуковая волна только что была похожа на тысячу армий, и там были люди, кричащие убить, но эта фигура вовсе не армейская тень, даже не человек....".

Он мог слышать голоса, и это было из-за сплетника. В реальном мире у него языковой барьер, он просто понимает китайский и английский, а его английский - средний. Но в прошлом, через Шепот, до сих пор он не сталкивался с языковым барьером, он даже мог понимать язык лунного народа Инь, и только теперь он понимал персидский язык. Только что звук крика убийства был также незнакомым языком, который он никогда раньше не слышал, и мог быть принят и "переведен" шептуном, и он понял это.

Голос, безусловно, был человеком, но в этот момент, тот, который покрыл его тело и оставил большую тень на земле, это было явно не человек.

Это не человек, так что же это?

Но, не дожидаясь, пока Нин Тао разберется с надежным суждением, на этот раз строительство самого стабильного до сих пор, самого долгого прошлого времени и пространства внезапно вздрогнуло. Основываясь на опыте, который у него уже был, он знал, что даже если он не пошевелится, это прошлое пространство-время рухнет. Так же, как признаки этого коллапса начали проявляться, он откинул голову назад и посмотрел в сторону.

Ничего себе!

Пространство и время рухнули в одно мгновение, как будто зеркало внезапно разбилось и рассеялось по земле, но на земле ничего не осталось.

Нин Тао поддерживал позу, скручивая голову и оглядываясь назад, странное выражение лица, когда он дрожал.

Минуту назад он был уверен, что спешит оглянуться на обрыв, пока прошлое пространство-время не обрушилось полностью, но.....

Он ничего не видел.

Лишь через полчаса Нин Тао встал с земли и собрал инструменты для "додзё", пагоды Чжэнь Ши, древесную доску и большой кусок облачной руды, а также небольшую фарфоровую вазу, содержащую четвертое издание "Поиск предков Дана". Он подошел к краю разбитой скалы и одержимый взглядом вниз, сияя изысканным тактическим фонариком в руке у каменной морды, ища дорогу вниз.

Его разум воспроизвел то, что он только что видел и слышал, и он размышлял в своем сердце: "Исторический Ксеркс умер в дворцовом перевороте, это его канцлер убил его, он не умер здесь, что Абу Шань должен был преуспеть в том, чтобы вытащить его отсюда.........".

Изысканный тактический фонарь внезапно остановился на месте под разбитой скалой, которая представляла собой скалистую обнаженную скалу. Сверху был сломанный кусок веревки и скелет. Кости ног скелета и одной руки были сломаны, по-видимому, после падения.

Скелет не был скелетом мужчины, кости были стройными, а структура таза также была характерна для женщины.

У Нин Тао внезапно вспыхнул разум чернокожей девы, чье горло было перерезано Ксерксом, и она упала не в бездну, а на торчащий из нее камень.

Ксеркс, по-видимому, принес ее в жертву какому-то божеству, но ее смерть кажется бессмысленной сегодня, более чем через две тысячи лет. Чудовище, которое охраняло это место, или что бы это ни было, по-видимому, не было наполовину заинтересовано в этом предложении, иначе оно не позволило бы ее телу сгнить и превратиться в белую кость на этом камне.

Нин Тао подобрал камень весом в сотни фунтов и сбросил его с разбитой скалы, затем зажег тактический фонарик в направлении падающей скалы. Но камень исчез в мгновение ока, и не было звука, когда камень падал на землю и возвращался назад. Луч тактической подсветки был темным, как будто он поглощал не только камень, но и свет.

"Там кто-нибудь есть!" Нин Тао перерезал себе горло и издал громкий рев.

Никто...

Кто-то...

Люди...

Аааа................

Бездна была полна эхо, но не было никакого движения, кроме каскадных эхо.

Нинг Тао разбился о камни и рычал, как нерв, чтобы вытащить потенциальных противников, которые охраняли это место. Если это была армия нежити преступного мира или яростное чудовище, то он открыл дверь и побежал.

В то время Ксерксес послал вниз армию нежити мертвых воинов, перерезал черную девичью глотку и толкнул ее в жертвоприношение, после чего снизу раздался звук тысячи армий, ревущих вместе с криками убийств. По какой-то причине он издал такой большой шум, что если бы действительно существовала армия нежити Подземного мира, которая могла бы ступить на девяносто градусный вертикальный обрыв и зарядить его вверх, или какое-нибудь свирепое чудовище, которое могло бы издавать человеческий шум, то оно должно было бы выйти, верно?

Но, нет.

Нин Тао рычал еще несколько раз, и половины движения в бездне до сих пор не было. Он поразмыслил несколько минут, открыл маленький сундук с лекарствами и вытащил Небесную небесную кровать, увеличил ее и положил на пол, затем сел на кровать со скрещенными ногами и наложил на голову энергично удерживаемое очарование щепотки.

Была определенная опасность, когда никто не охранял закон, но Небесное Рождение было одним из лучших стражников. Вода и огонь неуязвимы, мана нерушима, и в активированном состоянии, кто, кроме его женщины, не может забраться в его постель?

Он входил и выходил из Младенца Юаня, а мощное обаяние на лбу превратилось в пятно энергетического света и слилось с его Младенцем Юаня.

В следующую секунду Младенец Юань налетел на пропасть. Он хотел бы посмотреть, что под этой пропастью!

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 0589: Раскачивание раскладушки**

Глава 0589 Раскачивание вверх по койке Вертикальный вниз, мгновенные километры, это все еще Нинг Тао намеренно управлял скоростью, в противном случае он мог бы переместиться на расстояние в семь или восемь километров в мгновение ока. Тьмы не существует из-за Небесного Глаза. Темнота, освещенная Утонченным Тактическим Фонариком, исчезла в этот момент, и он мог видеть черный туман, обволакивающий землю, где что-то туманно появилось, что-то вроде горной вершины, что-то вроде реки, но это было слишком расплывчато, чтобы определить.

Расстояние в семь или восемь тысяч метров прошло мимо, Младенец Юань стал неустойчивым, и его ощущение тела стало нечетким. Нинг Тао остановился и перестал падать. В таком положении, его Гэндзи уже был в черном тумане. Но, придя на эту позицию, он, наконец, увидел дно пропасти, визуально, около трех-четырех тысяч метров, прежде чем он смог дойти до дна.

Нижняя часть пропасти имеет форму трубы, сужающейся дальше вверх по пропасти, а расположенные за ней трещины постепенно склоняются к краевой зоне, образуя форму перевернутой воронки. Он был примерно размером с город, а посередине стояла гора из камня, с горящей рекой по периметру горы, а черная сырая нефть была смутно видна, пузырясь в пламени.

Над обрывом видно слабое сияние огня, источником которого, по-видимому, была горящая река сырой нефти.

Вся нижняя часть пропасти была видна глазу, но Нин Тао не видел никакой армии нежити, больших свирепых монстров или чего-то подобного. За исключением того скалистого холма посередине, остальное место относительно плоское, с случайными кучами замусоренных камней, но ничего особенного.

Сердце Нин Тао было озадачено: "Неужели то, что Ксерзис и Абу Шан столкнулись с иллюзией, которой не существует? Но я также ясно видел ужасные тени..."

Если бы он тогда сидел лицом к пропасти, он бы не был так сбит с толку и не беспокоился сейчас.

После еще нескольких минут наблюдения, до сих пор никаких аномалий не произошло, Младенец Юаня Нин Тао вернулся в свое тело.

"Странно, тысяча армий заряжается, шипит и кричит, так громко, что весь обрыв перерыва дрожит, я чувствую это, как это может быть иллюзией? Но если это не иллюзия, то есть ли там внизу действительно какое-то чудовище, может быть... оно старое и мертвое под этой пропастью?" Внезапно подумав об этой возможности, напряжение в сердце Нин Тао вдруг немного расслабилось.

На протяжении более 2000 лет не было известно, сколько живых существ умерло в этом мире, и это было вроде как нормально для затворника-монстра умереть в течение этого времени.

Казалось, опасности не было, но Нин Тао все еще не принял решение открыть дверь удобства, чтобы привести с собой трех жен и группу мужчин. Этот черный туман был токсичен, и на то была причина. Существует также причина, по которой все замечания и суждения, сделанные до того, как ступить на дно пропасти, могут быть изменены, когда вы ступите на эту землю.

Нинг Тао убрал Небесную Кровать, а затем вытащил веревку для сбора лекарств из маленького сундучка с лекарствами. Мерцание духовной энергии было введено, и веревка для сбора лекарств вылетела из его рук, погрузившись головой в скалистую землю на разбитой скале. Захватив другой конец веревки, он спрыгнул в два шага, сделал вертикальный прыжок, и с свистом, спрыгнул с разбитой скалы.

Это казалось рискованным и очень опасным поступком, но все было под контролем Нинг Тао. Лечебная веревка была волшебным оружием Медицинского центра "Небесный путь", а поскольку она была волшебным оружием, то, естественно, обладала магической силой. Скорость, с которой он вытянулся вниз, на самом деле была не очень высокой, и, находясь в активном состоянии, он был частью руки Нинг Тао, пусть он остановит его, пусть он сжимается обратно, он сжимается обратно.

Через несколько минут более десяти тысяч метров были брошены позади него, и ноги Нин Тао наконец-то приземлились на землю.

Ка-чау!

Из-под ног раздался хрустящий звук, и Нинг Тао в панике пошевелил ногами, только чтобы обнаружить, что то, на что он наступил, на самом деле было не землей, а скелетом, покрытым пылью. Этим ударом он сорвался с талии человека.

Пыль подметалась и обнажился ржавый персидский мачете.

Глядя на это выветрившееся персидское мачете, сердце Нин Тао тайно сказало: "Это изгиб бессмертного армейского слуги Сюэ Ситха, он упал и умер здесь, прошло более 2000 лет, его скелетные останки все еще там, и нет монстров, поедающих его труп, это также показывает, что здесь нет монстров, тогда что же это за огромная тень, которую я видел?"

Не видя этого собственными глазами, даже догадка о смерти мозга была бы бессмысленной.

Думая об этом безрезультатно, Нин Тао достал веревку для сбора лекарств, держал в одной руке пистолет рафинирующей баржи, а в другой - палку с кровяным замком, и осторожно шел к каменной горе посередине. По дороге он нашел еще несколько скелетов, и, судя по реликвиям скелетов, все они были Бессмертными Армейскими Слугами Ксеркса.

Из личности этих скелетов нетрудно было сделать вывод, что кроме Ксеркса и Абу Шана в то время здесь погибли также бессмертная армейская гвардия и чернокожая дева, которая первой ступила сюда за этот долгий период более 2000 лет.

Проходя мимо грязной кучи камней, Нинг Тао остановился на своем пути. Камни различались по размерам и представляли собой обычные камни, без вписанной маны или особых узоров, ничего особенного в них нет.

Есть еще много таких каменных пестиков, разбросанных на дне пропасти.

Нин Тао посмотрел на это и потерял интерес к продолжению своих исследований, он оставил каменный пестик и пошел к каменной горе в большой шаг.

Пожары земли и реки, окружающие каменные горы, горят, но дым не поднимается. Черная сырая нефть падала и набухала в реке земли, огонь не усиливался и не ослабевал, оставаясь все время на высоте нескольких десятков метров. Сверху сквозь черный туман не очень хорошо видно, но вблизи даже сквозь огненную стену не видно. Однако, что касается формы и масштаба каменной горы, она была более или менее похожа на герметизирующий курган мавзолея Циньхуан, где он завершил важную сделку с Линь Цинь Юя.

По мере того, как Нин Тао становился все ближе и ближе, жгучие волны горячего ци отражались на его лице, а потовые волосы на спинах рук и лица фактически превращались в пыль и сдирали с него кожу.

Нин Тао последовал за ним и спустил капюшон вниз, чтобы закрыть лицо, и использовал "эластичный шнур", вплетенный из шелка Tianbao внутри капюшона, чтобы закрыть капюшон и полностью защитить лицо, оставив только зияющее отверстие, в котором он мог видеть вещи. Дизайн был там давно, но даже в перестрелке он никогда не пользовался им, но для того, чтобы пересечь огненную стену, его пришлось использовать. После этого он втянул руки в рукав одеяния Тянь Бао и спрятал их, так что, хотя тепловая волна, вызванная огненной стеной, была ужасной, она не могла повредить даже один волос его пота.

После некоторого расстояния Нинг Тао подошел к берегу реки Ди. Его глаза упали на грунтовой реке перед ним, эта грунтовая река не была широкой, только десяток метров в ширину, нога с лестницей под пустотой, чтобы занять две ступеньки можно было легко пройти. Но как раз в тот момент, когда он собирался это сделать, его внимание переключилось на сырую нефть в реке Земля.

Это не обычная сырая нефть.

Обычная сырая нефть является вязкой, с большим количеством примесей, при сжигании густого дыма прокатки, но он не только не липкий, но дает осветляющую текстуру, он горит так яростно, десятки метров пламя, но не клочок густого дыма. Что еще более важно, она выпустила богатую ауру, которая была типична для ауры, встречающейся только в небесных и земных сокровищах.

Это не сырая нефть, это керосин.

Ближний Восток богат нефтью, и до тех пор, пока существует духовная почва, существует сырая нефть, и могут быть выполнены некоторые специфические условия для порождения духовного материала земного огненного масла. Здесь было спрятано столько масла от земляного пожара, что здесь было огромное количество духовной земли!

Даже если бы здесь не было Гроба Господня и не было Бессмертного Факела, если бы он нашел здесь духовную землю и взял с собой немного земного керосина, его приключение имело бы большой успех!

Он согнулся у реки земли и выпорол горсть грязи рукой, завернутой в рукав. Грязь на его лице была стерта, и тут же обнажилась зеленоватая глыба духовной земли. Он последовал его примеру и проглотил горсть грязи на поверхности, открыв еще один кусочек зеленого духовного мира.

"Ха-ха-ха!" Нинг Тао не мог не посмеяться, количество Духовной Земли, хранящейся здесь, было удивительным, даже если бы он превратил все пять сокровищниц в Небесном медицинском центре Дао в Духовные поля, это не было бы проблемой!

Огненная стена дрожала необъяснимым образом, казалось, что ее сдуло штормовым ветром, но это было закрытое подземное пространство, откуда пришел ветер?

Это была также эта тряска, Нин Тао, наконец, увидел сцену за огненной стеной, то есть этот взгляд увидел его внезапно ошеломленным.

Это была совсем не каменная гора, это был каменный храм.

Необычный и волшебный каменный храм, который был построен не из одного блока камня, а из величественного храма, вырезанного из каменного холма! Десятки метровые ворота выглядят как пагода, каменные столбы, поддерживающие храм, нужно несколько человек, чтобы удержать их вместе, чтобы огородить, а ступеньки, установленные перед воротами, вырезаны из этого единственного целого камня, без следа лоскутного шитья!

Если бы этот храм был перенесен на землю, то это было бы абсолютным мировым чудом, и восемь чудес современного мира были бы затмлены в его присутствии!

Внезапно огненная стена снова заметно покачалась, и пылающий огонь высотой в несколько десятков метров снова перекрыл Нин Тао вид. Были явные признаки того, что его дул ветер, но он не чувствовал ни малейшего следа.

"Может ли это быть.... Бытие?" Разум Нин Тао внезапно оказался в состоянии благоговейного трепета, он сам много раз переживал, что Младенец Юаня вышел из его тела, хотя Младенец Юаня не мог его видеть или прикасаться к нему, но быстрое движение энергии все еще было прослеживаемо, это был Ветер Инь.

Тем не менее, стена огня тряслась дважды, и ничего странного не произошло. Гэндзи не пытался вторгнуться в его тело, он не был одержим ни одним маленьким животным, не говоря уже о любом маленьком зверьке здесь. Каждый сантиметр воздуха здесь был полон яда. Если бы не его кровь и духовная сила, чтобы детоксицировать себя, и облачения Небесных Сокровищ, чтобы защитить свое тело, он не смог бы передвигаться здесь.

Но именно этот признак подозреваемого движения младенца Юаня заставил Нин Тао быть начеку, и он отказался от идеи прямого прыжка через реку Черный Огненный Нефтяной Земля. Он оглянулся вокруг, подобрал рядом с собой камень и бросил его в огненную стену.

Камень вошел в огненную стену, внезапно упал, прямо вниз, в реку Черное Огненное Масло, и в процессе, всего за несколько секунд, был сожжен пламенем до образования пороха, а затем поднялся вместе с пламенем и упал.

Вот откуда, должно быть, взялась пыль. Черный керосин чистый, значит, можно удерживать примеси?

Холодная улыбка появилась из угла рта Нинг Тао: "Это правда, что волшебное образование охраняет его, но ты не можешь мне помочь".

Он протянул руку помощи и открыл маленький сундук с лекарствами, вытащил родильное гнездо Тянь Чи и плавно бросил его в реку Земля.

Пустота вздрогнула, и естественное русло Тяньцзи открылось стуком и упало в реку мазута, четыре ноги русла не упали в масло мазута, а плита русла, прикрепленная к поверхности реки и ставшая готовой лодкой. Как только она вошла в реку земли, окружающее пламя резко отступило, и в огненной стене появилась зияющая дыра.

Нин Тао вскочил на кушетку Тяньцзи с ясным криком: "Вперед!"

Постель Тенши взмахнула волнами и направилась к противоположному берегу.

В древние времена тростник Дхармы переправлялся через реку, а сейчас через реку переправляется русло 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 0590: Явление дракона**

Глава 0590 Явление Брата Дракона Войдя в огненную подземную реку, Нин Тао почувствовал странное энергетическое поле, которое было похоже на невидимый вихрь, очень мощный. Но в его сердце не было и половины страха, эта небесная родина неуязвима для воды и огня, сотни ядов, и все законы нерушимы, что может быть безопаснее, чем стоять на ней?

Не говоря уже о реке шириной в десятки метров, даже Тихий океан настолько широк, как огненное море, что он до сих пор топчет русло. Переправляясь через реку, он даже неторопливо опустошил несколько маленьких фарфоровых бутылочек и наполнил их черным керосином. Это был один из редких духовных материалов, использованных для создания "Поиска предков" Дана, возможно, даже Николас Конти не получил его в руки. Тогда они уже были посреди Горы Сокровищ, поэтому не могли вернуться с пустыми руками.

Река шириной в десятки метров была брошена позади него, и Нин Тао вскочил с его постели и ступил на каменный холм. Мягким прикосновением его зондирующей руки родильное полетело из масла черного огня и стало размером с книгу, когда оно приземлилось в его руках. Четыре фута кровати, которые не были в черном керосине, и под кроватью не было ни капли масла.

Поднявшись по лестнице, Нинг Тао подошел к воротам храма.

Кто построил этот странный и величественный храм, существовавший более 2000 лет назад, и какие боги и духи находятся внутри?

Подойдя к последнему шагу, Нинг Тао подошел к плотно закрытым воротам храма. Ворота храма были вырезаны утомительными рунами и запечатаны пуджей. Однако, пока на двери было выгравировано заклинание, это не было проблемой для Нинг Тао.

Нин Тао открыл маленький сундук с лекарствами и вытащил неправильно написанную версию выщипанного талисмана и наклеил его на каменную дверь храма. Мерцание духовной энергии активизировалось, заклинание скандировалось, а затем заклинание вытягивалось наружу плавным движением.

Бряк!

Большая каменная дверь высотой в десятки метров распахнулась.

Под освещением огненного света тьма, окутывавшая божественный храм, отступила, как приливная волна.

Но не ждите, пока Нин Тао пристально посмотрит, какие боги закреплены в храме, за мутным ветром внезапно подул мутный ветер, огромная тень мгновенно окутала его. В этот момент его тело окоченевшее и напряженное до предела.

Эта тень была именно той невидимой тенью, которая была над сломанной скалой с его спиной к ней!

Большой монстр все-таки появился.

"Фу!" Жуткий голос.

Зеленый огонь-призрак внезапно обрушился вниз, не дав Нин Тао и на полдюйма уклониться вообще, и тут же проглотил его.

К счастью, все тело Нинг Тао находилось под защитой облачений Тяньбао, чтобы переправиться через реку. Вокруг него сгорела только одна пара туфель, но на ногах у него также были носки из шелка Tianbao, которые были сожжены демоническим огнем, но ничуть не пострадали.

Под призрачным огнём, руны каменной ступени мерцали, даже следа от сожжения не осталось.

Ноги Нин Тао мерцали на земле, и снаряды тела, как правило, стреляли в ворота божественного храма, выходя из тисков призрачного огня.

Призрачный огонь исчезает.

В этот момент Нин Тао сделал шаг в пустоту, повернулся и бросил руки, а в правой руке выкачал изящное баржевое ружье, выстрелив в вход.

Низкочастотный звук пистолета размахивал внутри безмолвного храма, изысканная пуля гневно выстрелила из дула, оставляя слабую траекторию лучей духовной энергии в пустоте.

Однако, за ними ничего не было.

Рафинирующая пуля свистнула и улетела к огненной стене, но не прошла сквозь огненную стену, мгновенно превратившись в пепел в огненной стене. В прошлом, даже если бы Ксерксес и Абу Шан пришли сюда, они бы никогда не смогли прорваться сквозь огненную стену, а тем более открыть дверь храма.

Ворота храма были пусты, не было больших огнедышащих монстров, и то, что только что произошло, было похоже на иллюзию.

Нин Тао сжимал пистолет-баржа очистки плотно, и у него все еще была палка рецепта с кровяным замком нарисованный на нем в левой руке, он мог открыть удобную дверь, чтобы бежать чуть больше, чем за секунду, но он не сделал этого.

Ситуация перед ним действительно была очень опасной, но он не хотел возвращаться назад именно так. Легендарный Бессмертный Факел, и скрытые тайны здесь и сейчас, все еще держали в себе большое очарование для него. Кроме того, в этом месте находилась удивительная духовная земля, которую он тоже хотел выкопать!

Бряк!

Внезапно сзади раздался громкий звук, и сзади за ним засиял кусок огненного света.

Нин Тао яростно повернулся, и у него в руке опять вылетело Утонченное Баржевое Оружие.

Но в этот раз он не стрелял.

Глубоко в храме, в конце нескольких сотен метров, появилось огненное сияние.

Нин Тао выглядел очень тяжело, и его глаза не могли повернуться так же, как он видел источник этого огненного света.

Это был факел, вставленный в статую божества, который был высоким, как настоящий человек, а факел был всего лишь ногой в длину, с костной рукояткой, и это была не масляная ткань, обернутая вокруг костной рукоятки, которая излучала пламя, а лампа, вырезанная из кости.

Сердце Нинг Тао раздулось от волнения: "Это... Бессмертный Факел?"

Огонь за телом внезапно погас.

Нинг Тао последовал за ним и снова повернулся, чтобы посмотреть на ворота божественного храма, и пламя в реке земли исчезло.

В этом идоле загорелся факел, и пламя в реке земли исчезло, создав впечатление, что в реке земли, окружавшей этот храм, на высоте десятков метров возгоралась огненная стена, энергия которой мгновенно перешла в этот факел.

"Убейте" голос, который внезапно зазвонил в чрезвычайно пустом храме.

Один воин, кусок боевой лошади, вырвался из каменного пестика, миновавшего Нинг Тао. Воины были одеты в черные доспехи, маскировались в черные шарфы, держали в руках мечи и копья, и их холодные навесы вспыхивали. Эти боевые лошади были также четкими черными боевыми лошадьми, одетыми в черные легкие доспехи.

Не знаю, сколько таких каменных пестиков на дне пропасти, но в мгновение ока в пустыне на дне пропасти появилась тысяча армий, и там была большая черная масса, которую в конце не было видно.

"Убить..." снова был шипящий голос.

Тысячи солдат и лошадей начали с ревом, и прилив воды устремился к храму.

Рамбл! Грохот............

Лошадиные копыта скачут и земля дрожит.

"Убить..." кричали тысячи солдат и лошадей, и голос переливался, как прилив ярости, сыплющийся с гор и морей!

Сердце Нин Тао было наполнено страхом, и его левая рука, которая держала наклейку с нарисованным на ней кровяным замком, также подсознательно приподняли к груди, мысль о побеге через дверь удобства была чрезвычайно сильна.

Ты так бежишь?

Подобно черному приливу, тысяча лошадей мгновенно устремились к реке перед землей, с высокими боевыми лошадьми и черноброшенными рыцарями на лошадях, сгибающими луки и стрелы.

Но в этот момент Нин Тао передумал и скандировал живым голосом: "Я отдыхаю в моем зародыше, я слышу звук Великого Пути"!

Чёрт!

Божественный колокол ударил, и звук отступил в воздух. Тысячи войск и лошадей, пришедших как прилив, отступили, как отступающая армия.

Кто практикует небесное учение, тот не будет бояться этих демонов и духов!

Нинг Тао повернулся и прошел к концу Божественного зала.

Ближе и ближе, лицо идола, наконец, отчетливо проявилось в огненном свете.

Кумир - это образ блондинки с идеальным девятиглавым телом, слегка прямолинейным лицом, высоким носом и маленькими губами, которые давали холодное и безошибочное ощущение. Ее тело покрыто полукругом, который обертывается вокруг груди и плеч, коленей и локтей, пупок голый на воздухе, а изгибы груди и бедер обладают дразнящим чувственным свойством.

Если это был идол по мнению ее реального человека, то она должна быть самой красивой и сексуальной белой женщиной в мире.

"Это не может быть Афина, не так ли?" В сознании Нин Тао богиней Зеной, с которой он был наиболее знаком, была Афина, что связано с мультипликационным фильмом "Святой Гладиатор", который он видел в детстве. Помимо Афины, он знал и о злой богине, которой была Медуза. Но волосы этой статуи богини передо мной были большой волнистой стрижкой, а не отвратительными и ужасными змеиными волосами и, естественно, не Медузой.

Внезапно, эта огромная тень снова окутана.

На этот раз не сзади, а спереди!

Нин Тао свирепо поднял голову, и в тот же миг дракон с двумя крыльями на спине налетел на него с высоты божественного зала.

Это был западный дракон.

Но не настоящий плоть и кровь живого дракона, просто форма энергии.

Мета-мальчик или призрак?

Независимо от того, был ли это Младенец Юаня или призрак, до тех пор, пока это энергетическое тело, любое движение к уклону будет бесполезным, так как никто не сможет обогнать энергетическое тело.

Кто-нибудь может обогнать ток в проводе?

Такого человека никогда не может быть.

Естественно, Нинг Тао тоже не смог избежать атаки этого дракона. В тот момент, когда он увидел дракона, дракон набросился на него. Острая боль внезапно пришла из дворца грязевых пилюль для бровей, этот дракон на самом деле пытался забрать его тело!

Однако, не дожидаясь, пока Нинг Тао снова прочтет первую фразу Твоей Сутры, из центра его бровей вырвались точки золотого света. Энергетическое тело этого дракона было похоже на сотни зажигательных бомб в одно мгновение, сгорающих в одно мгновение!

Эта ситуация была настолько внезапной, что кризис был поднят Нин Тао, но все равно застыл на месте, не двигая мышцы, ошарашенный.

Золотые пятна энергии вернулись, и одно зерно в его бровях слилось с Дворцом грязевых пилюль.

Нин Тао вдруг вспомнил странную вещь, которая произошла в Гробнице Дракона на дне моря, когда он отправился в Гробницу Дракона Южного моря, чтобы собрать киль дракона Цзин, чтобы помочь ей превратиться в дракона. Он выбрал кусок киля над рогом дракона и нарезал лезвием Затмения на целый час, прежде чем отрезать маленький кусочек, но так же, как он отрезал этот маленький кусочек киля, золотой пятнышко света обернулось вокруг его руки и расплавилось в его тело. После этого он тщательно диагностировал себя и вошел во внутренний мир, но он не нашел половину аномалии, и через долгое время он забыл об этом. Однако, к его удивлению, золотое пятно в скелете истинного дракона вновь появилось в этот момент и разрядило для него порочную атаку господства!

Без истинного тела западного дракона в этом абиссальном каньоне нет места поговорке Младенца Юаня, и, вероятно, именно из-за заклинаний храма сохранились некоторые его души. Но даже если это были лишь остатки западного дракона, все равно это было несравненно мощное существование. В мире драконов люди - всего лишь существа низкого уровня, находящиеся в нижней части пищевой цепи. Только что, резкая боль в сердце брови свидетельствует об опасности, высокий уровень вторжения на низком уровне, малейшая небрежность Нин Тао будет унесен другой стороной!

Однако остатки этого западного дракона, очевидно, не ожидали, что Нинг Тао спрячет Истинный Дух Дракона на своем теле, а в мире Истинного Дракона, этот западный дракон его станет низкоуровневым существом, непобедимым!

Эта золотая энергетическая заплатка, действительно ли это был настоящий дух дракона?

Этот пункт был на самом деле непонятен даже самому Нин Тао, и после того, как он замер на полминуты, он осторожно сказал: "Что, брат Лонг... ты выйдешь, и мы поговорим"?

Его голос эхом прозвучал через пустой пантеон.

Не было никакой реакции.

"Это, брат Лонг, тебе ведь тоже не стоит этого делать? Ты выйдешь, и я придумаю решение твоей проблемы, которое лучше, чем ты от меня скрываешь". Нин Тао сказал вежливым тоном.

До сих пор нет ответа.

Нинг Тао молча ждала полминуты, наконец-то сдалась и сделала шаг навстречу сексуальной статуе богини.............

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 0591 Руководство для мертвых**

Глава 0591 Путеводитель нежити Есть большой храм Божий, кроме статуи истинного человека и костяного факела в руке, больше ничего нет. На основании идола также не было выгравировано ни одного текста с указанием его личности, независимо от того, была ли она идолом Афины или нет, на самом деле это было лишь сиюминутное пожелание со стороны Нинг Тао, потому что Афина держала в руках копье и щит, а не факел.

Статуя Свободы, стоящая в Стране Маяков, держала факел высоко, но Богиня была гребаным скульптором.

Неважно, какой богине соответствует статуя.

Нин Тао протянул руку и схватил Бессмертный Факел, держащийся в правой руке Богини, и как раз в тот момент его разум был наполнен звуком плача призраков и завывания, казалось, будто тысячи одиноких диких духов зарылись ему в голову и грызли его душу!

ЩЕЛЧОК................

Внутри сильной вибрации внезапно появились трещины на земле внутри храма, а также на куполе.

Нин Тао в панике отпустил руку, и голос, полный призраков и плача, исчез.

Земля больше не дрожала, сверху падали пыль и каменные щепки, но трещины не расширялись.

Нин Тао посмотрел на костный факел в шоке, и в отношении того, что только что произошло, он подозревал, что до тех пор, пока он силой взял Бессмертный Факел из рук этой статуи богини, этот храм рухнет, и даже вся подземная пропасть рухнет.

Только что, откуда взялись эти призрачные крики, в этом мире действительно были призраки, и как этот бессмертный факел мог вызвать призраков обратно?

Эти сомнения пузырились в голове Нин Тао, но неважно, под каким углом он анализировал и понимал, всегда был туман в его сознании.

Однажды Нин Тао снова сел со скрещенными ногами и достал пагоду Чжэнь-Ши, Цзянь-Шу и Облачную руду, а также небольшую фарфоровую вазу, в которой находилось четвертое издание "Поисков предков Дана".

Бряк!

После короткого периода слепоты сцена перед ними изменилась.

Храм - это все еще этот храм, только с еще одной женщиной и западным драконом.

У женщины были волнистые светлые волосы, она была одета в черную полукруглую одежду и держала в руках факел. Этот факелокостный рукоятка костного мозга, шквал пламени горел. Неизвестно, была ли это блондинка или факел, пучок черного Ци всегда выстраивался вокруг тела женщины, как рой змей, танцующих вокруг.

Западный дракон был старческий и хрупкий, ошеломляющий, одно крыло собралось на его спине, правое, полное шрамов, а в одном месте даже большого куска не хватало, создавая впечатление, что он больше не может летать.

Блондинка остановилась перед Нин Тао и открыла рот: "Оно приближается, я знаю свой конец, как и те бессмертные на Востоке".

Язык, на котором она говорила, был очень странным, когда Нин Тао впервые услышал это, он совсем не понимал, но под "переводом" шептала, он знал, что она говорила. Но и первые слова этого открывающего характера удивили и смутили его. Она упоминает о "Бессмертных Востока" и ее конце, а также упоминает о существовании определенного человека или некоего лица, а информационное содержание простого предложения огромно!

"Милорд, вы не можете просто сбежать?" Голос западного дракона был хриплым и старым, давая ощущение ветра.

Блондинка сказала: "Бессмертный Огонь, ты преследуешь меня уже тысячу лет, ты меня еще не знаешь? Я, Небона, Властелин Западного царства, носитель бессмертного факела, проводник нежити, я не боюсь смерти, я всегда сталкивался с врагами моими прямо и не отвернусь от них спиной!".

Западный дракон, известный как Бессмертный огонь, повесил голову и упал молча.

Небона добавила: "В отсутствие богов небо вымрет, и мир будет покрыт большим снегом, и все существа завянут". Но, как горный лес, сгоревший от пожара, после долгой холодной зимы всегда есть семена, которые прорастают из почвы".

"Милорд, почему это?" Кровавые глаза Бессмертного Огненного Дракона были наполнены печалью и смятением.

Небона сказала: "Как ты стареешь, так придет день, когда боги прекратят, и этот день придет, когда старейшие уничтожат, и ты не будешь горевать".

Бессмертный Огненный Дракон снова молчал, его глаза были еще печальнее.

"Я знал, что Бессмертные на Востоке использовали народ Луны Инь, чтобы оставить семена, и у меня были свои планы, поэтому я построил этот Бессмертный Храм. Я похороню тебя под этим храмом, и ты придешь охранять мой храм и Бессмертный Факел, ибо это семя мое". Небона сказала.

Бессмертный огненный дракон поднял голову, его печальные глаза остались прежними, но он также был очень твердым и сказал: "Мой господин, я готов".

Небона сказала: "Когда ты умрешь, я направлю твою душу туда, куда она должна пойти". И твоя оставшаяся душа остается здесь, охраняет мой храм."

"Милорд, куда вы идете?" Спросил Бессмертный Огненный Дракон.

Небона ласково улыбнулась: "Мое семя осталось в этом Бессмертном Факеле, я посмотрю правде в глаза, только если я умру, это место будет в безопасности".

Казалось, Бессмертный Огненный Дракон что-то понял, когда размялся и поцеловал огромными губами заднюю часть ноги Небоны.

Но в тот момент Небона внезапно подняла бессмертный факел высоко и воткнула рукоятку с костью в огромный череп бессмертного огненного дракона. Кровь брызнула, как водопад, полностью заблокировав вид Нинг Тао.

Потом был огонь, и пламя охватило все.

Среди пламени Небона сделала большой шаг к внешней стороне святилища, Бессмертного Факела больше нет в ее руках.

Перед глазами Нинг Тао стоял огромный скелет, но он превращал кости в пепел, этот пепел понемногу сливался в скалистую землю и исчезал.

Она позволила ему похоронить свои кости под этим храмом, и его кости были похоронены здесь, без жалоб, и он ходил с такой открытостью и природой.

В конце концов, все было неподвижно и ничего не осталось.

Небона исчезла в дверном проеме храма.

Кто был врагом, с которым она собиралась встретиться?

Ни за что не узнаю.

Она мертва или жива?

Нет никакого способа узнать.

Какое у нее так называемое семя?

До сих пор не знаю.

Образ этого прошедшего времени внезапно вздрогнул, и у входа в храм появилась женщина в красном.

Это опять она, Дух Древнего Дана.

Ее присутствие подобно зрителю призраков, холодно смотрящему на прошлое и настоящее всех существ, на прошлое и настоящее этого мира.

Она была везде и нигде.

Нинг Тао смотрела прямо на нее, наблюдая за каждым ее движением.

Женщина в красной одежде шла в сторону Нинг Тао, темп был легкий, казалось бы, на земле, но ноги не касались земли.

Глаза Нин Тао больше не могли поворачиваться, и его сердце было наполнено сюрпризом и смятением. Это был первый раз, когда он увидел женщину в красной одежде, и она шла навстречу ему в пустоте.

Слабая улыбка появилась из уголков красноватого женского рта, а хрустящий, красивый голос выплеснулся между ее красных губ и укусил: "Ты придешь... ты придешь..."

Нин Тао просто посмотрел на нее и ничего не сказал, потому что он знал, что в тот момент, когда он открыл рот эта картина прошлого времени рухнет.

Женщина в красной одежде повернула глаза и подошла к телу Нин Тао, внезапно протянула руку и проткнула пальцем дворец грязевых пилюль в бровях Нин Тао.

В этот момент Нин Тао не мог сидеть неподвижно и инстинктивно поднял руку, чтобы заблокировать.

Небона и Бессмертный Огненный Дракон не существовали, но эта красноокрашенная женщина была Древним Даном, ищущим Духа Дана, до сих пор он только знал, что хочет захватить Духа Дана, но он даже не знал, был ли Дух Дана врагом или другом, или даже какая природа существования Духа Дана, как он посмел позволить ей проткнуть его Дворец грязевых пилюль?

Две руки касались друг друга, у Нин Тао не было ни малейшего ощущения прикосновения, но это прошлое пространство-время действительно рухнуло.

Все потеряно для тишины.

Нин Тао сел и протерся какое-то время, а потом убрал все реквизит. Он снова пришел к идолу Небоны и протянул руку, чтобы схватить Бессмертный Факел. Однако, собираясь схватить Бессмертный Факел, его рука остановилась, а затем медленно отпустила.

Вполне вероятно, что в это время этот храм обрушится, и даже эта пропасть тоже обрушится.

Нин Тао щелкнул пальцами и нарисовал кровавый замок на статуе божества Небоны, затем развернулся и подошел к главному входу в храм.

звонящий..................................

Внезапно сзади раздался странный звук, похожий на звук серебряной или золотой монеты, которую принесли в рот и задули сильно.

Нин Тао остановился на своем пути и яростно повернулся, чтобы отвлечься.

Кровавый замок, который только что был нарисован на нем, растаял в идоле, как лед и снег, и исчез в мгновение ока. Как раз в тот момент, Нин Тао вдруг почувствовал, как будто глаза Небоны моргнули и посмотрели на него! Тем не менее, когда он пошел посмотреть внимательно, не было ни малейшего признака движения в ее глазах.

Это иллюзия?

Ка-чау!

Подобно тому, как Нин Тао наблюдал за глазами идола, бессмертный факел, держащийся в руке идола, внезапно дрожал, затем выскользнул из руки идола, и пламя в факеле также погасло в тот момент, когда он отвалился.

Нин Тао поспешно протянул руку помощи, чтобы поймать его, на этот раз не было ужасного ощущения, что тысячи одиноких призраков толпятся в мозг, и не было того ужасного звука десяти тысяч плачущих и кричащих призраков, а только вес и текстура самого факела.

Очень нормальный вес, нога из головы кажется только немного тяжелой. Я не знаю, из каких костей он был сделан, он был нефритово-белым, но непрозрачным, имел текстуру нефрита, и содержал чрезвычайно мощную духовную энергию. Но Нинг Тао держал его в руке, но знал, что это не какой-то нефрит, а просто какая-то кость.

Земля не тряслась, трещины не расширялись, а большой храм был настолько тихим, что даже звук падения иглы можно было услышать.

Взгляд Нин Тао снова приземлился на Бессмертный Факел, и прошло полминуты, прежде чем он осторожно сказал: "Что ты имеешь в виду? Ты не хотел, чтобы я взяла его, но теперь ты бросаешь его для меня. Ты прячешься там? Выходи и мы поговорим".

В пустом божественном зале был только голос Нинг Тао.

Непосредственно перед тем, как нарисовать кровавый замок, Нинг Тао все еще думал о том, чтобы нарисовать еще один кровавый замок после того, как он перейдет реку, а затем позвать трех жен и группу мужчин, чтобы они несли духовную землю для керосина, и, возможно, искали другие небесные материалы и сокровища, охоту за сокровищами. Убрал всё, что было нужно, а потом пошёл за Бессмертным Факелом, в то время этот храм рухнул или нет, ему было всё равно. Но, к своему удивлению, он нарисовал кровавый замок на идоле Небоны, и факел упал сам по себе, и автоматически потушил огонь.

Никто не ответил, и Нинг Тао попытался влить след духовной энергии в Бессмертный Факел, пытаясь его активировать.

Бессмертный Факел вообще не реагировал, и его мерцание духовной силы бесследно исчезло, как грязевая корова в море.

Нин Тао снова попытался, у Бессмертного Факела все еще не было и половины реакции, он даже не должен был кричать, и в конце концов он сдался. Он также не потрудился выйти на берег реки, чтобы снять кровавый замок, сразу взял палку с нарисованным на ней кровавым замком, открыл дверь удобства в храме, а затем 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/

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

**Глава 0592: Спасение рядового Рамзика**

Глава 0592 Спасение старшего Рамзая Дверь удобства открылась, и Нинг Тао появился на краю пруда. Три жены и группа приспешников собрались и окружили его.

"Муж, у тебя какие-нибудь проблемы?" Бай Цзин сказал с беспокойством.

"Брат Нинг, ты ранен?" Глаза Цинь Чжуй были полны беспокойства.

Цзян Хао ничего не сказал, но обвел вокруг Нин Тао, чтобы посмотреть, нет ли на его теле места, куда он ударился и к которому прикоснулся.

Мягкий Небесный Голос шевельнулся губами, желая что-то сказать, но не сказать. Три бабушки были прямо перед ней, что она могла сказать? Сказать что-нибудь излишне, а сказать что-нибудь - неправильно.

Четыре модели-мужчины и Инь Мо Лан не стали присоединяться к веселью, но они также смотрели на Нин Тао с беспокойством в глазах.

Сердце Нинг Тао было теплым, и он улыбнулся: "Разве это не хорошо для меня? Вам, ребята, не стоит беспокоиться обо мне, я вернулся, чтобы забрать вас, ребята, и заглянуть внутрь".

"Есть ребенок?" Бай Цзин почувствовал облегчение от того, что с ней все в порядке, и ее разум привычно сместился.

Нин Тао кивнул головой: "Внутри много духовной земли и масла чёрного огня, есть ещё очень особенный храм, не знаю, есть ли ещё какие-нибудь сокровища, идите внутрь и посмотрите, может быть, у вас будет неожиданная выгода".

"Тогда чего вы ждете, милорд, откройте дверь!" Янссен тоже не мог ждать.

"Муженёк должен принести карманы?" спросил Цзян Хао.

Нинг Тао засмеялся и сказал: "Ты напомнил мне, что когда мы вернемся в Небесный медицинский центр Дао, мы должны взять с собой инструменты и попытаться выкопать там всю духовную почву и положить ее в хранилище медицинского центра". С большим количеством духовных полей будет больше духовных материалов, которые также будут полезны для вашего выращивания в будущем".

"Милорд, я не могу больше ждать, просто откройте дверь!" Янг Шенг снова толкнула.

Нин Тао схватил ключ, но как раз в тот момент, когда он собирался снова открыть дверь удобства, из долины над водопадом внезапно раздался потрясающий взрыв.

Бряк! Грохот............

Затем произошла серия разрушительных взрывов, земля дрогнула, и через несколько секунд ударная волна взрыва унесла обломки и гравий скальных пород, свистевших над головой.

"Что случилось?" Инь Мо Лан в удивлении сказал, что он приехал только сегодня и до сих пор не знает о ситуации.

"Не нервничай, я думаю, это Рамзи." Нинг Тао сказал.

Он сам удивился, когда услышал взрыв, немного запутавшись в ситуации.

Он вылечил травму Рамзи, но отпустил его, не "оставив руки". Он дал Рамзи два варианта, один - взорвать плотину, а другой - сбежать. В этот момент Рамзи повернул и ушел, не дав ответа, и не потребовал подтверждения.

Но он не жалеет об этом.

Если Рамзи взорвал плотину за него, пусть так и будет. Но Рамзи не пожалеет, если он уйдет и сбежит, не вернувшись. Слушая историю Рамзи, он действительно сочувствовал Рамзи. Человек, который мстит за свою собственную мать и жаждет увидеть, как его мать еще раз зовет его, который по природе на самом деле неплох, хочет дать ему шанс.

Теперь Рамзи, который был вполне способен бежать, решил завершить миссию, которую он получил, чтобы взорвать плотину, контролируемую вооруженной НПО. Такой исход на самом деле был бы намного лучше, чем если бы он на день засунул плохую болезнь в тело Рамзи, а затем шантажировал бы его, чтобы взорвать плотину.

Никто не любит, когда его держат в заложниках, даже скромный маленький человечек.

Если ты хочешь собрать чье-то сердце, сначала ты должен пойти и довериться ему.

Бах, бах, бах...............................

Над водопадом раздался звук выстрелов.

Нинг Тао собрал свои мысли: "Пойдем заберем его, у него могут быть неприятности".

Раз уж Рамзи выбрал его, то он бы не оставил Рамзи.

Линия силуэтов поднялась на землю.

В конце русла реки, посреди леса.

Фу, фу, фу, фу...............

Пуля влетела из-за пределов леса, и ствол дерева был разбит на куски. Часть пули попала в камень, а затем преломлялась безо всякой регулярности. Этот вид преломленных шариковых пуль большинство людей не может защититься, Рамзи пулевое ранение в талию таким образом, он первоначально увернулся хорошо, не половина его тела подвергается воздействию, но все же преломленные шариковые пули попали в талию, кровь течет наружу.

Если человеку не везет пить воду до определенной степени, у него забиваются зубы.

"Этот парень прячется в лесу, все вы, входите и убейте его!" Кто-то за пределами леса закричал.

Звук шагов, и звук выстрелов, и лай гончих собак пришел в мозговой спешке.

Рэмзи боролся, чтобы встать, но так же, как и он, пуля застряла в плече, сбивая ее с ног.

Ещё больше пуль пролетело, и повсюду разрывались стволы деревьев и разваливались камни.

"Фарк!" Волчьи когти Рамзи оставили три глубоких вмятины в скале перед его телом.

На данный момент он фактически находится в состоянии волчьего демона, если он может бороться с оружием, даже сотня вооруженных людей не сравнится с ним, но десятки вооруженных людей, которые преследуют его, все в чистом американском оборудовании, вооруженные до зубов. Люди даже не дают ему физический бой, десятки пистолетов, которые могут выстрелить в него сотнями пуль в секунду, и если он осмелится встать и показать свое лицо и вести себя как киска, он будет ситом в секунду!

Плоть и кровь против пули?

Это невозможно в реальном мире. Даже Нин Тао пришлось надеть облачение из Небесных Сокровищ, чтобы защитить от пуль, не говоря уже о маленьком волчьем демоне в своем районе, и это была не чистая кровь.

Маленькие нирванские земледельцы и демоны могут сопротивляться пулям плотью и кровью, но этому есть предел, и если пули сыплются на них, то это бесполезно, ведь даже танки все равно разбиваются до полусмерти бронебойными пулями.

Для культиваторов Великого нирванского царства и демонов не было никакой проблемы противостоять дождю пуль и даже снарядов с их плотью и кровью, в конце концов, они были уже тремя цветами, собранными на вершине, и все они были готовы пересечь Небесную беду. По сравнению с катаклизмом, горячее оружие человека - отбросы. Но сколько культиваторов этого царства в этом мире?

Бряк!

Граната взорвалась недалеко от скалы, и шок от взрыва заставил Рамзи почувствовать, как его дыхание перевернулось и почти выплюнулось во рту полным крови.

"Гав-гав!" Гончие бегут.

Пуля за пулей летит, ударяясь о камни и багажник рядом с ними.

Подавление точечных выстрелов, часто сопровождаемое обертыванием в два крыла.

Рамзи хорошо знал, что время, которое ему осталось, на исходе.

Бряк!

Рядом со скалой взорвалась еще одна граната, а скала, на которой она пряталась, треснула, отправив несколько кусков камня в тело Рамзи. Но вместо этого он успокоился, странная, но нежная улыбка на его лице рокотала: "Мама, я иду к тебе, ты никогда не увидишь, как я взрослею, ты узнаешь меня... Я люблю тебя... мама..."

Семь или восемь вооруженных людей внезапно окружили их с обоих крыльев.

Это было близко...

Ого!

Вентилятор внезапно вылетел из леса за Рамзи и мгновенно прорезал шеи двум вооруженным мужчинам.

Брызги крови.

Головы закатились в воздух.

Еще один вышитый пружинный нож попал в воздух, пройдя сквозь грудь вооруженного человека и проткнув его стволом дерева.

Двое вооруженных мужчин были сбиты с ног на месте, их головы приплюснуты к земле.

Холодный фронт...........................

Молния...

Токсичный туман.............

Гарпун... скоро.

В мгновение ока те немногие вооруженные люди, которые собирались окружить Рамзи, были стерты с лица земли, прежде чем они смогли отреагировать на происходящее.

Рэмси только потом сорвался и в панике оглянулся. В его прямой видимости, знакомая фигура шла навстречу ему, неся небольшой сундук с лекарством и лицо, которое принесло теплую улыбку на его лице. В этот момент, я не знаю, почему у него было чувство, что он хочет плакать.

По его мнению, Нинг Тао использовал его только как пешку, так же как и Николас Конти, разрешив ему остаться в поселении беженцев в Долине Пьяной Лошади, но стреляя томагавковыми ракетами и вообще не заботясь о своей жизни или смерти. По его мнению, Нинг Тао и Николас Конти на самом деле были одним и тем же человеком, просто использовали его, чтобы разбить плотину. Но в этот момент он понял, что ошибался, и Нин Тао подошел и протянул к нему руку, как раз тогда, когда ему больше всего нужен был кто-то, кто бы вытащил его с края скалы.

Бах, бах, бах...............................

Пули обрушились на нас.

Нин Тао даже не останавливался на достигнутом, а просто спустил капюшон одеяния Тянь Бао и позволил пулям поразить его тело, неспешно прогуливаясь за скалой, где прятался Рамзи.

Рэмси хочет встать, но на него давит Нинг Тао.

"Лежи спокойно, и я исцелю тебя". Нинг Тао сказал.

"Здесь?" Рэмси удивлённо посмотрел на Нинг Тао.

Нинг Тао прикрепил к телу Рамзи выщипывающий талисман, влил в него духовную энергию, пел заклинание, а затем аккуратно выщипывал вверх.

Ничего себе!

Боеголовки в теле Рамзи, осколки камней и деревянные шипы были вырваны. Еще более странно, что даже кровь из раны перестала течь.

"Хорошо". Нинг Тао сказал.

Рамзи посмотрел на Нин Тао ошарашенными глазами, в его сердце было много слов, но ни одно из них не могло быть сказано.

"Я вытащу тебя отсюда". Нинг Тао протянул руку и схватил Рамзи.

Рэмси нервно сказал: "Эти вооруженные люди......"

Нин Тао прервал: "Перехват потока воды, который необходим нескольким тысячам людей, чтобы выжить, - это только один грех, и они не заслуживают того, чтобы жить". В будущем, когда мы будем делать что-то вместе, мне придется рассказывать тебе о своих правилах по ходу дела".

Как раз в это время, фигура с тропой промчалась мимо боков этой скалы так быстро, что Рамзи не мог разглядеть, кто это был. Потом он увидел жалкий белый фонарь, летящий над его головой. Вдруг он вспомнил, что случилось с ним самим, и кожа его спины вдруг замерзла.

Горький морской фонарь улетел, но владелец фонаря остановился на своем пути.

"Муж, позже......" Король Ведьм демонов собирался замолчать.

Голова Нин Тао немного болит: "Это поле боя, это война, говорите, что хотите".

Мисс Уайт сказала: "Когда мы закончим здесь, вы дадите мне сокровище?"

Нинг Тао: ".........."

"Спасибо, муж". Белый хихикал, свистел и исчез.

Рамзи открыл рот широко, те же самые гоблины, почему эти гоблины были так хороши?

Нинг Тао ворчал: "Держите пару живых, заработайте очко".

Бах, бах, бах...............................

Выстрелы были грязными.

Крики страдания последовали.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**0593 Глава Желтые пружины Мандарин**

0593 Глава Желтые источники Цитрус Нинг Тао на стороне пожинает злые мысли и грехи дюжины вооруженных мужчин, которые остались в живых, в то время как три жены и группа мужчин выкопали в бездну, чтобы найти сокровища.

После напряженного времени, десятки вооруженных людей на теле злые мысли и грехи урожая завершена, бухгалтерская книга набросок бамбука о злых помыслах и грехах 10023 баллов больше. У этих вооруженных людей, почти у каждого из них, на теле было несколько сотен очков злых мыслей и грехов, и искупление было также чисто смертью, ни один из них не выжил.

Совершенно не удивительно, что у этих вооруженных людей есть такие положения об искуплении. Эти вооруженные люди, которые якобы взялись за оружейную революцию за что-то бесплатное, хотели стать новой элитой для своей личной выгоды. Эти люди осмелятся сделать что угодно для достижения своих целей, убивая и грабя, даже отрезая воду, которую пьют тысячи людей, дадут ли им небеса возможность жить?

Баланс в Бамбуковой книге счетов достиг 42288 пунктов, очень редкий баланс добра и зла. В этом месяце аренда медицинского зала составляет 25 000 баллов за диагностику добра и зла, чего достаточно для доставки. Если Медицинский зал не модернизируется в следующем месяце, то это все равно 25 000, что не так уж далеко, и программа "Хорошие люди" справится с этой задачей. Но если зал исцеления будет модернизирован, то он превратится в 50 000 пунктов аренды добра и зла, а для этого потребуется больше программ для хороших людей.

Что касается злых мыслей и грехов, то Нинг Тао никогда не воспринимает зарабатывание злых мыслей и грехов всерьез, и случайная поездка на Ближний Восток может быть заслужена. Кроме того, у него есть другой способ платить арендную плату, который заключается в том, чтобы найти злых королей Нью-Йорка и убить их, после чего он не только будет освобожден от повышения арендной платы, но и сможет открыть дверь бесплатно. Таким образом, с точки зрения текущих резервов клиники и насколько хорошо работает Шэньчжоу благотворительных организаций, он не находится под большим стрессом и может даже расслабиться на некоторое время.

Пожинав злые мысли и грехи, Нинг Тао открыл дверь удобства и вернулся в бездну, где находился храм.

Духовная земля вокруг реки Земля была выкопана в ошеломляющих количествах, и даже если ее перевозили в тележках для шлаков, то для того, чтобы все это заполнить, понадобилось бы как минимум несколько.

Также принесли черный керосин, и залили дюжину или около того больших бочек с маслом, весом не менее тонны на глаз.

Николас Конти пошел на многое, чтобы получить черный керосин, и задался вопросом, что он почувствует, когда увидит эти большие бочки нефти.

Чувство Нин Тао доставляло огромную радость: "У меня кружится голова, кто установил такой черный керосин?"

"Я, я, я, я." Лицо Ван Лао Бая было наполнено простой улыбкой.

Изначально Нин Тао хотел спросить его, почему он так много притворялся, но, увидев его таким счастливым, он не мог ответить, улыбнувшись и сказав: "Молодец"!

Ван Лао Бхай засмеялся: "Это Мать-мать Цзян велела мне притворяться больше".

Не дожидаясь выступления Нин Тао, Цзян Хао сказал: "Хабби, эта нефть очень дорогая, я хочу взять немного обратно в лабораторию для исследований, может быть, мы сможем разработать новый вид энергии для нашей страны, нет проблем?".

Нинг Тао сказал: "Конечно, нет никаких проблем, может быть, в будущем космические корабли нашей страны будут использовать то же черное керосиновое топливо, которое мы используем для того, чтобы отправиться на Марс и уехать дальше".

Цзян Хао посмотрел на Нин Тао странным взглядом.

Нинг Тао торжественно сказал: "Я серьезно, без шуток".

У Цзян Хао все еще был этот взгляд.

В тот момент Бай Цзин вышел из ворот храма с подавленным лицом: "Какое дерьмовое место, такой большой храм, а у тебя статуя Божья, даже не сокровище!

Несколько моделей мужского пола также имели выражение разочарования на своих лицах.

Нинг Тао на мгновение подумал, а потом сказал: "Дай мне попробовать".

Цинь Чжуй сказал: "Брат Нин, не утруждайся, я тут все обыскал, ничего нет, только кости, ржавые сломанные мечи, даже ни единой душистой травы".

Нинг Тао засмеялся и сел со скрещенными ногами: "У меня есть свой путь".

Он в деле, малыш.

Если Младенец Юаня может открыть глаза на небо, увидеть то, что люди не могут видеть, и проникнуть в землю, если Младенец Юаня даже не может найти сокровища, то это место действительно не имеет сокровищ.

Однако сам Нин Тао на самом деле не верит, а также немного не хочет, такое большое место, что Небона претендует быть лордом Западного царства, по крайней мере, королевой, это место эквивалентно ее кургану одежды, как может не быть маленьких похоронных предметов?

Ребенок вышел и просверлил землю, но она не зашла намного глубже, всего на два метра. Нет необходимости бурить так глубоко, потому что если есть секретное подземное хранилище или что-то в этом роде, то должен быть способ спуститься вниз.

Младенцы Юаня не двигались так быстро, как они двигались на земле, и потребление энергии было намного больше. В конце концов, даже ток, протекающий через провод, имеет потери. Младенцу Юань нечего было пересекать стену или две, но двигаться сквозь грязь было другое дело, и по мере того, как он двигался сквозь грязь, ощущение демпфирования становилось все сильнее, и он уставал.

Вообще-то, это еще и упражнение в мета-фантазии.

Более десяти минут потребовалось Нин Тао, чтобы закончить поиски в его штате Юань Младенец. За исключением реки и каменного храма посередине, он обыскал все окрестности, но результаты его разочаровали, не говоря уже о каких-то сокровищах, ни одной монеты не было найдено.

Нинг Тао прибыл в центр храма.

Идол Небоны все еще стоял в конце храма, только без Бессмертного Факела в руке.

Бай Цзин уже однажды искал, и с ее чувством сокровищ она сказала "нет", так что не нужно было искать в храме. Нин Тао окунулся в трещину головой, а под трещиной была не грязь, а камень. Весь храм был вырезан из одного куска скалы, и земля была естественным образом скалистой.

Один метр, два метра..............

Ощущение демпфирования камней было гораздо сильнее, чем грязь, и с предыдущим усилием и усилием Нин Тао пришлось остановиться и сделать перерыв. После короткого перерыва он продолжил движение вниз по дороге, только для того, чтобы скалы исчезли еще через два метра, но опять же, не грязь, а естественная пещера.

Эта пещера расположена чуть ниже каменной горы и не имеет ни проходов, ни света. Но и младенцу Нин Тао свет не нужен, и когда он переступил через скалу, чтобы добраться до пещеры, он стоял высоко над ней, и его небесные глаза уже имели ясное представление об этой пещере.

Эта естественная пещера была лишь немного меньше храма в то время, создавая впечатление, что она была похожа на тот огромный холмистый камень, который упал с неба и ожил на земле. Храм Небоны был пуст, и эта естественная пещера тоже была пуста, как будто не было экзотических сокровищ, эликсирных священных писаний или чего-то такого........

Подожди!

Глаза Нин Тао внезапно сместились на дно, и на мгновение он замер.

Непосредственно под ним, в середине этой пещеры стояло темное, как чернила, дерево, равное по высоте человеку, редко приносящее с десяток плодов. Фрукт был чрезвычайно жутким, размером с кулак, прохладным, как человеческое сердце, а также слегка выпуклым, создавая впечатление, что это было похоже на сердцебиение!

Нинг Тао мгновенно переместился на фруктовое дерево и внимательно за ним наблюдал.

Это фруктовое дерево было черным, как чернила, источающим богатую ауру и даже несущим жуткое энергетическое поле. Нин Тао почувствовал себя жутко и неловко, как только подошел к нему.

Какой плод это дерево и какие плоды оно приносит?

Нинг Тао мрачно сказал в своем сердце: "Небона и ее Бессмертный огненный дракон упомянули семена, это ведь не могут быть семена от этого дерева, верно?"

Он на мгновение задумался, а затем отбросил слухи, Небона говорила о том, какое семя осталось среди Бессмертного Факела, как это может быть плод от этого плодового дерева? Если так, то ее семена немного переборщили.

Он подсознательно протянул руку, чтобы собрать фрукт, но его рука оторвалась от этого фрукта, ничего не поймав. Но именно с такой досягаемостью он, казалось, внезапно упал в ледяной подвал на десятки градусов ниже нуля, а сила льда была еще больше, чем сила ледяного демона Цзяна!

Первенец не мог собрать плод, и даже если он использовал силу талисмана, чтобы дать первенцу пять фунтов силы, чтобы собрать плод, эта закрытая подземная пещера, его первенец не мог вытащить плод, чтобы червь 2 мог его идентифицировать.

Затем Нин Тао оставил фруктовое дерево, сделал прыжок и начал искать тропинку для входа в пещеру на скале на вершине пещеры.

Проход в верхней части пещеры не имел прохода, но были трещины, и по характеру трещины, они были те, которые остались от "землетрясения", которое он вызвал, когда он вынужден был путь к бессмертный факел.

Нин Тао нашел самую широкую щель, а затем сжал младенца Юаня в очень плоскую форму и поднялся вверх. В конце концов, он удивительным образом взобрался на землю внутри храма, не переступая через скалы. Точно так же, как бумажный тонкий Младенец Юань выползал из земли, у него уже была идея в голове.

Через несколько минут тонкий лист бумаги упал сквозь самую широкую трещину в пещеру под храмом, и распахнулась дверь удобства. Нин Тао вышел из "Двери Удобства" с маленьким сундуком для медикаментов на спине, за которым следовала большая группа людей позади него.

С включенным фонарем Уайт не мог дождаться, когда соберет плоды с дерева.

Нинг Тао поспешила схватить её за руку: "Не торопись, пусть Баг Эр узнает её на время".

Только тогда Бай Цзин втянула руки и ждала с ошеломленными глазами.

Большая группа демонов также смотрела на темное, как чернила дерево, на пару глаз, полных удивления и любопытства.

Нинг Тао ощипал фрукт и поместил его в Бамбуковую книгу счетов, а затем попросил Червяка идентифицировать его.

Возможно, из-за большого количества людей, Bug Er было немного неудобно, и после того, как просто выдавая себя за императора, он закончил режим притворства и закопался в черные фрукты в форме сердца. Затем он вышел из фруктов и начал лазить по бамбуковым чипсам.

На бамбуковой книге учетной книги появляется идентификация: "Желтый источник Преисподней - это цитрусовый, который бережно хранится как духовный материал, который можно употреблять или рафинировать для укрепления души, а также полезен для практики for俢". Эта Желтая Весна Мандарина является самой полезной для демонов, она не только может укрепить Духовного Младенца, но она также может укрепить кость демона и демоническое тело и усилить демоническую силу. Если демон закрывает свои двери, поедая одного, часто получаешь в два раза больший результат с половиной усилий.

Большая группа демонов собралась вокруг Нин Тао, чтобы посмотреть на результаты, один за другим, их глаза загорелись сразу.

Но сердце Нинг Тао задалось вопросом, эта штука называется мандарин?

Нин Тао знал, что он пытался сказать: "Что за спешка, у каждого своя доля, давайте выберем по одной".

Большая группа демонов разбросалась с грохотом, и на дереве Цитрусовых Желтых Родников было еще девять рук. Единственным преимуществом укрепления демонического костного тела для усиления демонской силы является то, что это не то, что все демоны могут сопротивляться, в том числе и самые пассивные из славы и удачи, Цинь Чжуй также не может дождаться, чтобы выбрать один.

Ян Шэн выбрал один, чтобы увидеть, сколько еще висят на дереве, и протянул руку, чтобы попытаться выбрать другой, только чтобы Цзян Хао заморозить в замороженном копыте акулы.

Белый невозмутимо сказал: "Я сказал по одному на каждого человека, почему ты выбрал два?"

Ян Шэн неловко сказала: "Я... хочу выбрать одну для моей жены, Бао Чжи Мэй".

Уайт сказал: "Твоя жена не из нашей команды, ты так любишь свою жену, почему бы тебе просто не отдать ей эту?".

Янг Шенг замолчала.

Нинг Тао сказал червяку Эр: "Червяк Эр, может ли это цитрусовое дерево желтой весны быть перемещено в медицинский центр Небесного Дао для посадки?".

Слова Wu Er появились на бамбуковой тетради: Это дерево цитрусовых желтой весны является духовным материалом от подземного мира, и я не знаю что Yuan Ying появилось здесь. Он боится света, и даже слабый свет ему вреден. Однако все вещи были созданы Небесами, а Небесный медицинский центр Дао был вещью Небесного Дао, поэтому все духовные материалы можно было посадить, так что проблем быть не должно.

Подземный мир, это также юрисдикция небес, с этой точки зрения, какой другой духовный материал на небе и на земле не может быть получен из духовных полей в Небесном медицинском центре Дао для посадки?

Нин Тао собрал бамбуковую тетрадь и сказал: "Давайте приступим к работе, сначала переместим внешнюю духовную почву в медицинский центр, а затем пересадим это цитрусовое дерево Желтой весны в духовное поле медицинского центра, в будущем оно все еще будет цвести и приносить плоды, и у вас еще останутся мандарины, чтобы поесть".

Начинай.

PS: Сегодня заканчивается третья смена, завтра мы отправимся в Хубэй, чтобы принять участие в недельном мероприятии по борьбе с бедностью, а 17-го отправимся домой. За это время можно работать только две смены в день. Возвращайся в третью смену, когда вернешься домой, помирись как следует, 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 0594: Нежелательный гость**

Глава 0594: Нежелательный гость Вся духовная земля была перенесена назад и раскинута среди четырёх банков свитков искривления каллиграфии и двух банков снадобий в Медицинском зале Небесного Дао. Все они были полны тротуаров, и на каждом духовном поле было два фута толстого грунта, тридцать или около того квадратных метров, или почти сорок квадратных метров, которые, если бы их собрать вместе, составили бы более двух центов земли.

Боюсь, что Нин Тао, имея более двух разделённых полей, теперь является владельцем самых духовных полей в мире земледелия и истинным "землевладельцем". Он овладел техникой выращивания Духовного Материала, используя Формирование Рунического Закона для улучшения темпов роста и качества Духовного Материала, и как только он закончит резьбу по шести Духовным Полям, женщины из Семьи Нинг, вероятно, смогут в будущем есть Духовное Материал, как овощи. Что касается того небольшого количества духовного материала, необходимого для алхимии, то это было еще менее тревожно.

Цитрус "Желтые источники" и большой кусок духовной почвы у подножия дерева были перенесены на духовное поле в центре Медицинского центра Тендо и посажены. Учитывая его особый характер, Нин Тао специально использовал для его посадки вновь заложенное духовное поле в Ку-Или магазина снадобий.

Весь путь до и от двери удобства, кроме горького морского света, желтый цитрусовый источник не видел и половины естественного света. Свет в Медицинском центре Тендо не был естественным светом, но это был не Небесный Свет Бессмертного Света или что-то еще. Нинг Тао тоже не удосужился его изучить, пока он не повлиял на рост цитрусовых Желтых источников.

После того, как был посажен Мандарин Желтой Весны, Нинг Тао не мог дождаться, чтобы вырезать руны у подножия дерева с кровью и духовной силой. Ему потребовался целый час, чтобы закончить резьбу по духовной земле у подножия дерева. Странно также, что цитрусовые из Желтых источников до сих пор чувствуют себя немного "завядшими", когда их только что посадили в Линг Тянь. Однако по мере того, как записывались символы техники посадки духовного материала, духовная земля у подножия дерева внезапно заливалась густым духовным светом, и цитрусовое дерево из Желтых источников мгновенно обретало "дух", его корни расцветали, и на его листья вообще не оказывалось никакого влияния "движением".

Видя это изменение, Нинг Тао почувствовал облегчение от того, что этот мандарин из Жёлтых источников не только может расти в духовной сфере в медицинском центре "Небесный путь", но и расцвести и вынести ещё больше мандаринов из Жёлтых источников в будущем.

Нин Тао вернулся в вестибюль Медицинского зала и взял бессмертный факел, который был помещен на столе. Женщина в доме и группа мужчин все видели этот бессмертный факел с момента их возвращения, но никто не может увидеть в нем ничего особенного, и никто не может его активировать, настолько, что даже Инь Мо Лань сказал, является ли он волшебным оружием или нет.

Переворачивая его снова и снова, Нин Тао все еще не нашел ничего особенного, и он не мог активировать его своей духовной силой. В депрессии, он вернул его к письменному столу, отказавшись от идеи изучить его на данный момент, он пошел под запертой стеной и открыл дверь удобства, а затем вошел внутрь.

В очередной раз, когда он вышел из Ворот Удобства, Нинг Тао уже был на склоне со стороны Долины Питьевых Лошадей.

Восточное небо уже было слегка освещено, но в каньоне все еще была темнота, даже не было ни одного света.

Грохот............

Это был звук водопада.

Когда Рэмси взорвал плотину, контролируемую НПО, беженцам в Долине Питьевой Лошади и людям, живущим ниже по течению, больше не нужно было беспокоиться о питьевой воде.

Взорвавший плотину оборотень стоял на камне и смотрел на стремительный водопад, даже не подозревая о том, что Нинг Тао прибыл на этот склон.

Нин Тао не взял Рамзи в пропасть, хотя Рамзи решил следовать за ним, а также вступил на путь искупления, но в конце концов, он только что вступил в лагерь, еще не прошел "инспекционный период", так что некоторые основные секреты не могут позволить ему связаться.

Там не должно быть сердца, которое вредно для других, и сердца, которое охраняется от других, там не должно быть. Даже у отца и сына бывают моменты, когда они обернулись друг против друга, не говоря уже об оборотне, который только что стал другом.

Увидев Рамзи, Нинг Тао подошел к нему. Его шаги просто пошевелились, когда Рамзи почувствовал их, повернулся к ним и встретил их.

"Милорд, вы пришли". Тон Рамзи был вежливым.

Нин Тао кивнул головой и открыто сказал: "Я уже нашёл "Чёрный Огненный Масло"".

Рамзи с восторгом воскликнул: "Ты нашёл Бессмертный Факел?"

Нинг Тао на мгновение замолчал, прежде чем сказать: "Нашёл, но не может им воспользоваться, ещё есть некоторые проблемы, которые нужно решить, и сейчас не время показывать их вам".

У Рамзи губы шевелились, он хотел что-то сказать, но не сказал. Из взгляда в его глазах было видно, что он отчаянно хотел посмотреть на Бессмертный Факел, но он не был дураком, и он очень хорошо знал, что он еще не полностью завоевал доверие Нин Тао. В противном случае, предыдущее действие забрало бы его с собой, вместо того, чтобы оставить его здесь ждать.

Это был также эффект, который хотел Нин Тао, и он добавил: "Я знаю ваше желание, и я помогу вам его получить".

Рэмси минуту молчал, прежде чем сказал: "Милорд, что вы хотите, чтобы я сделал?".

Нинг Тао открыл маленький сундук с лекарствами, вытащил изнутри металлический сосуд и передал его Рамзи.

Рамзи воскликнул: "Что здесь?"

Нинг Тао сказал: "Она наполнена нефтью от земляного пожара, ты забираешь ее обратно в Америку и отдаешь Николасу Конти".

Рамзи замер на месте: "Николасу Конти"?

Нинг Тао сказал: "Вот что я хочу, чтобы ты сделал для меня, с этим сосудом все в порядке, и масло от земляного огня внутри настоящее, ты отдаешь его Николасу Конти и говоришь, что нашел масло от земляного огня, я даже выследил тебя, но тебе это сошло с рук, ты можешь показать ему раны на своем теле".

Рамзи предварительно сказал: "Милорд, вы просите меня продолжать быть шпионом США и собирать разведданные о Пентагоне и Черном огне для вас?".

Нин Тао сказал: "Да, после того, как вы передадите Николасу Конти масло из-под земли, он, вероятно, будет уделять вам больше внимания. Если у вас есть доступ к месту, где он хранит свой духовный материал, найдите способ поместить это внутрь".

"Что?" Рамзи спросил.

Нин Тао вытащил еще три талисмановых бумаги с нарисованным на них моим кровяным замком из маленького сундучка с лекарствами и поместил их в руку Рамзи, а затем сказал: "Эти три талисмановых бумаги с нарисованным на них моим кровяным замком, где находится кровяной замок, я могу быть там в одно мгновение". Мне понадобится его аура и, возможно, убить его в будущем. Вы берете эти три руны, одну в Пентагоне и одну в роте "Блэкфайер". Если вы не можете попасть в аурориум Николаса Конти, или если вы беспокоитесь, что он может узнать, не ставьте третью, просто позвоните и дайте мне знать о ситуации".

Рамзи кивнул.

Нин Тао вытащил еще два маленьких фарфоровых флакона из маленького сундучка с лекарствами и передал их Рамзи.

Рамзи любопытно спросил: "Что это опять такое?"

Нин Тао сказал: "Эти два фарфоровых флакона, один из которых содержит очищающее средство для тела, используются для принятия ванны и могут помочь вам очистить костный мозг и изгнать меридианы". Другой наполнен рецептом Дэна с человеческой оценкой, который может улучшить ваше телосложение и помочь вам построить фундамент для практики for俢. Ты все еще слишком слаб сейчас, и в будущем, когда ты станешь сильнее, я дам тебе новый эликсир, чтобы ты стал сильнее".

"Я..." Рамзи хотел сказать что-то еще раз, его глаза наполнены угрызениями совести и благодарностью.

Он следовал за Николаем Конте десятилетиями, но Николай Конте не дал ему ничего, кроме лжи, и в конце концов даже переправился через реку и взорвал его вместе с ней. Но Нин Тао был другим, не только пришел ему на помощь лично, но и дал ему так много хорошего, кто был плохим, а кто хорошим, он уже имел суждение в своем сердце.

Нинг Тао сказал: "Давай, я мог бы позволить тебе вернуться в Соединенные Штаты в ближайшее время, но Николас Конти и люди из Пентагона обязательно расследуют твое местонахождение, и тебе нужны обычные записи, так что ты можешь найти свой собственный путь обратно только по обычным каналам".

"Милорд, подождите моего звонка". С этим Рамзи сказал это и повернул вниз с холма.

Нинг Тао смотрел, как Рамзи уходит, затем вернулся на прежнее место и открыл дверь, чтобы вернуться в медицинский центр "Небесный путь".

Колокольчики джингл, колокольчики джингл...............

Телефон внезапно зазвонил с входящим звонком.

Как раз собираясь снова открыть дверь и вернуться в Бэй Ду, чтобы съесть ужин, приготовленный тремя невестками, Нин Тао остановился на своих следах и вытащил телефон, чтобы посмотреть на него.

Звонил Тан Цзисянь.

Нин Тао каким-то образом вернулся к тому тощему старику в танговых одеждах, и в процессе он поцарапал кнопку ответа, но просто слушал и не разговаривал.

Спустя две секунды голос Тан Цзисяня пришел из телефона: "Я сказал, что между нами больше нечего сказать"?

Только тогда Нин Тао открыл рот: "О, это мисс Танг, как поживаете?"

"Ложь". Голос Тан Цзисяня.

Нинг Тао сказал: "Что-то сказать".

Тан Цзисянь сказал: "Ты помог с Мен Бо, у меня не было возможности отблагодарить тебя, почему бы мне не угостить тебя едой".

Нин Тао сказал: "Спасибо, но не надо, моя жена уже приготовила ужин и ждет, когда я пойду домой и поем".

"Ни капельки лица, чтобы дать?" В тоне Тан Цзисяня был намек на обиду. Какой она была гордой женщиной, она никогда не была единственной, кто отказывался от приглашения от кого-либо еще, и никто никогда так не отказывал ей.

Нинг Тао сказал: "В этом нет необходимости..."

Тан Цзисянь прервал слова Нин Тао: "Хорошо, буду честен, мой старый предок хочет тебя видеть".

Ning Tao еле-еле двинуло в ее сердце, как она сказала, что старая родоначальниец клана Tang, Небесный Человек Tang был мертв, так что это мог быть только Небесный Ветер Tang. Хотя он чувствовал себя немного удивленным в своем сердце, его тон был ласковым: "Вы говорите о Тан Тяньфэн?"

"Точно". Ответ Тан Цзисяня был прост.

"С ним что-то не так?" Нинг Тао снова спросил.

Тан Цзисянь сказал: "Разве ты не знал об этом, когда познакомился?"

Нинг Тао на мгновение замолчал, прежде чем спросить: "Где поесть?".

Танг Цзисянь сказал: "У меня дома".

"Это не может быть банкет гонгменов, не так ли?" Нин Тао сказал, что Тан Тяньфрен был братом Тан Тяньфэна, он убил Тан Тяньфрена, и Тан Тяньфэн внезапно пригласил его на банкет, как он мог не охранять от этого.

Tang Zixian сказал: "Старый родоначальник моей семьи сказал, что если вы упомянули это, то он позволил мне поговорить с вами".

"Что ты имеешь в виду?"

"Говорить только о мире, а не о семье". Тан Цзисянь сказал: "У моего старого предка была яркая и правильная жизнь, и именно потому, что ему не понравилось то, что сделал Великий Предк, он отправился в Соединенные Штаты, чтобы сражаться за свою жизнь и основал семью Тан за границей".

Нин Тао была немного нерешительной, Тан Цзисянь была хитрой, можно ли верить ее словам?

"Я сделал вывод, что ты все еще не хочешь вознаградить меня?" Знойный вкус в голосе Тан Цзисяня был еще тяжелее.

"Где ты?" Нинг Тао закончил свои размышления и спросил.

"Это прямо на пороге твоей клиники". Тан Цзисянь сказал.

Нинг Тао подошел и открыл дверь, а в дверном проеме стояла женщина средних лет со средним достатком и несколько нестандартной фигурой. Тем не менее, он знал, что она была Тан Цзисянь, и что талисман Инь Гу Чжэнь может изменить ее внешний вид, но не мог скрыть ее запах.

Очарование Иньской долины - это действительно хорошо.

Почему муравей в верхней части тела не украл урок?

Юаньбэй также может быть в состоянии...............

Но эта мысль только что вспыхнула, и Нин Тао взял на себя инициативу задушить соответствующие образы, притворившись, что смотрит на Тан Цзисянь: "Тетушка, кого ты ищешь?".

Тан Цзисянь дал Нин Тао пустой взгляд: "Не притворяйся, я знаю, что ты можешь сделать, поехали".

Нинг Тао улыбнулся: "Ладно, пойду познакомлюсь с твоим старым предком".

Медицинский центр "Небесный путь" переехал в Соединенные Штаты, это территория заморского клана Танг, ему и Танг Тяньфэн рано или поздно придется встретиться, избежать этого невозможно. Если бы это было раньше, он определенно думал бы отвергнуть это, но теперь он уже не новичок, тангличанин, чего бояться?

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 0594 Санкции в отношении маяков**

Глава 0594 Санкционирование Маяка Проходы были узкими, впереди - Тан Цзисянь, сзади - Нин Тао. Его зрение неизбежно должно было видеть спину Тан Цзисяня, и он чувствовал, что Тан Цзисянь превратился в женщину средних лет с несколько большой задницей, не только не дерзкой, но и не наполовину такой же эстетичной.

В этом мире, я боюсь, что Тан Цзисянь также единственная, у кого есть подобное зло, кто хочет скрыть свою красоту и использовать талисман долины Инь Чжэнь, чтобы превратить ее в большую мать.

Она была чем-то спровоцирована?

Выйдя из узкого прохода, они вошли в центр Чайнатауна. Еще даже не полдень, но улицы уже забиты людьми.

Тан Цзисянь тоже не разговаривала с Нин Тао, хоронила голову и шла вперед.

Прямая улица вышла во главе, и Тан Цзисянь просверлил в переулке. По обеим сторонам аллеи есть жители, а также небольшие магазины с небольшими витринами, где продаются взрослые вещи, диски, ностальгические ленты и прочее. Но эти маленькие магазины настолько холодны в бизнесе, что практически невозможно увидеть, что можно купить. Большинство людей, сидящих в магазине, были пожилыми китайцами, с онемевшими глазами смотрящими на Тан Цзисянь и Нин Тао, которые проходили через переулок.

После очередной прогулки переулок был полностью заброшен, зная, что только в это время Тан Цзисянь сказал: "Твоя клиника переехала сюда, почему бы тебе не сказать что-нибудь, или я заберу для тебя кусочки".

Нинг Тао сказал: "Извини, что забыл о тебе".

Услышав это, Тан Цзисянь не мог не взглянуть на Нин Тао.

Разве мы не можем быть более эвфемистичными?

Нин Тао тоже не объяснил этого, Тан Цзисянь всегда был известен как его друг или даже союзник, но он чувствовал, что лучше держаться на небольшом расстоянии.

"Забудь, я прощаю тебя". Тан Цзисянь повернула голову назад и продолжила идти вперед.

Колокольчики джингл, колокольчики джингл...............

Сотовый Нинг Тао снова зазвонил с входящим звонком.

Нин Тао вытащил свой мобильный телефон и посмотрел на него, затем он последовал за ним, нажал на клавишу ответа и ответил на телефон, улыбнувшись ему на лице: "Хорошо, в чем дело?".

"Почему ты так долго не подвозишь кого-нибудь? Если ты не вернешься и не поешь, еда будет холодной". Цзян Хао сказал.

Нин Тао сказал: "Я в Чайнатауне, а Читенфенг пригласил меня на ужин, так что я поехал к нему на встречу и не вернулся на ужин".

"Ты собираешься увидеть Танг Тяньфэн?" Цзян Хуо был удивлен.

Нинг Тао сказал: "Рано или поздно мне нужно встретиться, есть кое-что, что я должен выяснить".

Цзян Хао сказал: "Если вам нужно встретиться, то будьте осторожны. Кроме того, я собирался сказать тебе одну вещь, когда ты вернешься домой к ужину, и так как ты в Америке, я подумал, что нужно сказать тебе сейчас". Она сделала небольшую паузу: "Вы числитесь в списке террористов США и разыскиваетесь по всему миру".

"А?" Нинг Тао потерял голос врасплох.

Тан Цзисянь остановилась в своих треках, на этот раз вместо того, чтобы повернуть назад, она повернулась и посмотрела на Нин Тао.

"Дело не только в тебе, благотворительная организация "Шэньчжоу" нашей семьи попала в черный список за поддержку террористических организаций и была санкционирована". Цзян Хао сказал: "Живой или мертвый, твоя щедрость - пятьдесят миллионов долларов, это тот же самый уровень, что и щедрость в Бене в том году". Поэтому, передвигаясь по США, избегайте камер наблюдения и будьте осторожны, чтобы не быть замеченными ЦРУ и полицией".

Сердце Нинг Тао было и безмолвным, и злым. Он был еще более безупречен в том, что делал Божье дело, но он не понимал, что штат Маяк надел на него шляпу террориста. Это не самый возмутительный, но самый возмутительный черный список Благотворительной компании Шэньчжоу для санкций. Ты не боишься гребаной грозы, если санкционируешь благотворительные компании?

"Дорогая, ты слушаешь?" Цзян Хао сказал с беспокойством.

Нин Тао потом отозвался: "Я знаю, оставь пока это, я вернусь, когда ситуация будет не в порядке".

"Будьте осторожны, мы подождем вас дома, откроем дверь и позволим нам прийти, если что." Цзян Хао дал еще одно наставление.

"Хмм." Нин Тао повесил трубку и пошёл по направлению к Тан Цзисянь.

Тан Цзисянь не пошевелился и спросил: "Видя, что ты сейчас немного злишься, чей это был звонок?".

Нин Тао сказал: "Это моя жена позвала меня домой на ужин, я сказал не ждать меня, я пойду к тебе домой на ужин. Кстати, как далеко твой дом?"

Тан Цзисянь подняла палец в конец переулка: "Это недалеко, это впереди".

Нинг Тао прошел мимо него: "Тогда пошли".

Тан Цзисянь догнал Нин Тао и прошел рядом с ним, говоря: "Есть кое-что, что я должен тебе сказать, но это нехорошо".

"Что это?"

Тан Цзисянь на минуту замолчала, прежде чем сказала: "Только сегодня я получила новость о том, что США включили вас в список террористов, и за ваш арест, независимо от того, живете вы или умираете, предлагается награда в размере пятидесяти миллионов долларов". Благотворительность вашей жены в Шэньчжоу также находится в списке санкций, но компании и физические лица, которые имеют какие-либо финансовые отношения с Шэньчжоу подлежат санкциям со стороны правительства США".

Нинг Тао остановился на своем пути, его выражение спокойно. У нее была возможность рассказать ему об этом, но Цзян Хао только что рассказал ему об этом, и хотя она не была уверена, слышала ли она его, было немного совпадением сказать ему то же самое в то время.

"Ваша клиника сейчас переехала в Соединенные Штаты, что доставит вам много неприятностей, так что вам лучше сократить свои путешествия, и вам лучше одеться, если понадобится". Тан Цзисянь сказал.

Нинг Тао кивнул: "Спасибо, это очень плохие новости".

"Ты совсем не выглядишь нервным".

Нинг Тао посмеялся: "Тогда в Ливии можно было использовать стиральный порошок как доказательство того, что это было оружие массового уничтожения, а затем начать войну, эту мою можно считать обычной операцией". А еще, почему я должен нервничать? Все, чего я хочу - это жить по совести. Эти политики говорят, что я террорист, так я террорист? Они хотят убить меня, и это только если они покажут какое-то мастерство".

Тан Цзисянь продолжил в конце переулка: "Мы недалеко друг от друга, как друзья, так и соседи, если вам где-нибудь понадобится помощь, просто попросите".

Нин Тао сказал: "Почему бы тебе не одолжить мне свой талисман долины Инь Чжэнь, и я тоже превращусь в кого-то другого, чтобы тебе не пришлось беспокоиться о том, что тебя обнаружат агенты ЦРУ или охотники за головами".

Тан Цзисянь дал Нин Тао пустой взгляд: "Как вам не стыдно, это волшебный талисман, которым пользуется женская семья, сколько раз я должен повторять вам, прежде чем вы не будете бороться с талисманом долины Инь Чжэнь"?

Нинг Тао только что улыбнулся.

Ты правда хочешь трахнуть муравья?

Или не из тела..............

В конце переулка находится небольшой особняк с белыми стенами, покрытыми зеленой плиткой, высокими и широкими воротами, раскрашенными киноварем, и рядом старинных домов за парадным двором, немного похожих на "большой дом" старины. Двор перед домом в садовом стиле к югу от реки Янцзы, с родниковой водой, горами и скалами, духовным деревом и цветами, хотя площадь невелика, но обустройство свежее и элегантное, внимательно посмотрите на перемены испытаете своего рода "хотя это сделано человеком, так же, как небо открывается" настроение.

Это место несколько отличается от воображаемых заморских Тангменов, но иметь такой большой особняк на Манхэттене еще более впечатляет, чем иметь четырехугольник в Северной столице.

Во дворе были люди, подметающие пол, строители Линму, и когда они увидели Тан Цзисяня и Нин Тао, они были лишь слегка обязаны и не приветствовали друг друга. Впечатление вежливости без излишней скромности просто верно.

Между прогулками, Нин Тао спокойно пробудил глаза на состояние восприятия, наблюдая за окружающей средой и людьми вокруг него.

Во дворе перед домом не так уж много людей, всего несколько, но даже старая крона подметает пол, то есть тоже культиватор, и выращивание неплохо.

Это место действительно место, чтобы спрятать драконов и тигров.

В это время из одной из дверей вышел старик, с длинной фигурой и худощавым лицом, довольно в бессмертном стиле. Старик был точно таким же стариком, который взглянул на Чайнатаун в тот день и произвел на него впечатление. Однако даже в состоянии телескопа он не мог видеть погодное поле в теле старика, поэтому он не мог сказать, хороший он или плохой. Первым было то, что этот старик был танцем Тяньреном, патриархом Заморской Танской секты, а вторым было то, что его возделывание находилось на одном уровне с У Юэ и Николаем Конти, по крайней мере, в Малой Нирване.

Конечно достаточно, после того как старик вышел из двери, Tang Zixian открыл ее рот и сказал: "Это старая родоначальниец моей семьи, Tang Tianren, Сын Искателя Дракона".

Сын Искателя Дракона, который являлся символом Небесного Человека Танга как культиватор, был несколько особенным.

Хотя враг не известен, но Нин Тао также не забыл и манеры, с улыбкой на лице, он вежливо сказал: "Старший Нин Тао, я хотел бы отдать дань уважения Старшему Тао, пожалуйста, извините меня".

Тан Тяньфэн посмеялся: "Даосский Нин, мы не в первый раз встречаемся, в тот день на улице было нехорошо приветствовать друг друга, поэтому сегодня мы отправили Цзисянь пригласить Даосского Нина в холодный дом, чтобы встретиться, так что мы должны хорошо пообщаться".

Нин Тао улыбнулась: "О чем старейшина Танг хочет со мной поговорить?"

Тан Тяньфэн сказал: "Это не мой способ обращения с гостями, чтобы стоять и разговаривать у двери, Даосист Нин, пожалуйста, перейдите в чайную комнату, и мы будем пить чай и общаться, пока вы попробуете чайное искусство Цзы Сиань".

Нин Тао не мог не взглянуть на Тан Цзисяня, немного любопытного в сердце, эта эльфийская и эксцентричная госпожа Тан все еще мастерски владеет чайной церемонией?

Тан Цзисянь, однако, выявил редкий и хорошо воспитанный вид: "Старый Предк, я пойду, освежусь сначала и скоро приду".

Танг Тяньфэн сказал: "Ты должен пойти и освежиться, как ты можешь встречаться с такими гостями, иди быстро".

Танг Цзисянь упал.

Однако Нин Тао знала, что ее так называемый "груминг" - это не что иное, как снимать где-нибудь талисман с Долины Инь, а затем переодеваться в приличный наряд.

"Даосист Нинг, пожалуйста". Танг Тяньфэн уступил дорогу.

Хотя он не сделал жест приглашения, который мог бы его статус, шаг назад к двери, что уже было довольно редким уважением.

Нин Тао был немного благодарен, но его сердце было озадачено: "Он знал, что я убил его брата, почему он до сих пор так доброжелательно ко мне относится? Этот человек, он добрый или злой? Тан Цзисянь такой демонический, и он не простой человек, не смотря ни на что, я должен быть осторожен".

Зайдя внутрь, Тан Тяньфэн пригласил Нин Тао занять свое место и вежливо сказал: "Брат Нин, я слышал, что Цзы Сянь перенес сюда твою клинику, и пошел специально посмотреть на нее.

Это то, за чем он охотится?

Нин Тао смеялся: "Старейшина Тан не вежлив, я хорошо дружу с Цзы Сиань, старейшина Тан также мой старший, вы можете пойти и посмотреть, когда захотите, или мы можем пойти сейчас"?

Тан Тяньфэн - хороший или плохой человек, который не может спрятаться от мира.

В это время вошёл Тан Цзисянь.

Нин Тао пошевелил глазами, чтобы посмотреть на нее, но не смог отодвинуть глаза.

PS; сегодня уехал в Ухань, только в две смены, извини.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**0596 Глава 0596: Выщипывание пальцев**

Глава 0596: Метод выщипывания пальцев Тан Цзисянь, которая вошла из дверного проема, уже не была жирной старушкой, она носила тибетское китайское платье с зеленой и золотой отделкой, а также булочку дворянина, ее лицо было чистым и красивым, тихим и мягким, но героическая аура у нее была редко встречающаяся в семье дочери.

Проблема в этом.

Оригинальное лицо Тан Цзисяня Нин Тао не знал, сколько раз он его видел, но это лицо перед ним было не тем, с которым он был знаком. На этот раз его лицо изменилось, по крайней мере, на тридцать процентов, и именно это изменение на тридцать процентов удивило его, лицо, которое теперь было более красивым и достойным, чем то, с которым он был знаком. Но даже если это лицо сейчас реально, оно реально? Другими словами, есть ли время, когда эта женщина "настоящая"?

Тан Цзисянь исполнил "Аве Мария" на Нин Тао, на его лице появилась слабая улыбка, и над его щеками появились две неглубокие ямочки. Это не смешно.

"Доктор Нинг, в моем доме есть правила, вы должны быть дома, чтобы показать свое истинное лицо. Раньше, когда мы с тобой познакомились, либо я использовала талисман долины Инь Чжэнь, либо я сознательно изменила свои скелетные мышцы и не обращалась с тобой своим истинным лицом, пожалуйста, прости меня". Голос Тан Цзисяня также немного изменился, мягкий и слабый.

Нинг Тао в тусклом состоянии сказал: "Я прощаю тебя".

Это была фраза, которую Тан Цзисянь говорил раньше, а теперь он вернул ее ей.

Тан Цзисянь прикрыла рот и слегка засмеялась: "Доктор Нин, я теперь такая красивая"?

Это было более или менее легкомысленно, и Нин Тао тоже был немного смущен этим вопросом. Она красивая, не может ли она просто флиртовать перед Танг Тяньфэн? Было бы неуместно говорить, что она не красива, что это раздражает Тан Цзисянь, не говоря об этом, и это также оскорбило бы ее совесть.

"Кхм". Тан Тяньфэн легко кашлянул, "Цзисянь, как может любая девушка так говорить? Ты тоже не боишься шуток "Нинг Даост"?"

Затем Тан Цзисянь собралась и упорядоченно подошла к чайному столику. С помощью ложки она взяла несколько ложек снега из большой нефритовой урны, положила их в старинный железный горшок и прижала ладони к этому железному горшку. В мгновение ока чайник начал пузыриться от жары. Клэри немного отодвинула руки и ясно увидела зеленый и жуткий духовный огонь, пузырящийся между ее ладоней, горячий воздух в этом железном горшке был еще гуще, а затем раздался звук кипящего кипения воды.

"Этот снег был подобран мною в 1882 году рядом с Нефритовой горой Дракона в Шуджи рядом с Нефритовой горой, и когда я поехал посмотреть его позже, Нефритовая гора Дракона высохла, и этот снег стал единственным оставшимся в этом мире Нефритовым Драконом Духовным снегом". Танг Тяньфэн сказал.

Люди, которые занимаются выращиванием, настолько утончены, что в кругу друзей говорят, что выпили бутылку "Лафита" 1982 года или что-то вроде того. Снег здесь - это снег Юлонг Линцюань в 1882 году, что очень впечатляет только в 1882 году, оставляя в стороне вопрос, является ли это вода после таяния и кипячения.

Сердце Нин Тао было в смятении, но он улыбнулся и сказал: "Господин Тан слишком вежлив, чтобы пригласить вас выпить чаю из снега Юлонг Линцюань 1882 года.

Вода закипела, Tang Zixian собрала обе ладони, взяла две ложки листьев чая из глиняного горшка, одну ложку в чашке чая, пока говорила: "Этот чай будет листьями чая духа от года 1900 от мастера Mouxin, что вал чая духа все еще там, но качество и не так хорошо как раньше. Этот чай в кастрюле - лучший".

"Проповедь". Нингтао вздохнул с одобрением.

Тан Цзисянь ущипнул заклинание и слегка проглотил: "Вперед!"

В чайнике мгновенно вспыхнула водяная стрелка, конец пера в чашку, чашка в воде качалась, горячая, но ни капли не выплеснулась.

Точка Дхармы Тан Цзисянь отклонилась и снова скандировала: "Вперед!".

Еще одна водяная стрела выстрелила из чайника в другую чашку.

Чайная комната была переполнена ароматами, а чайные чашки задерживались с легкой аурой.

Эта вода, этот чай, это искусство чая, это очень деликатно.

Тан Тяньфэн прощупывал его руку, и чашка, положенная перед ним, медленно подвешивалась, затем двигалась к его ладони, и, наконец, приземлилась в его ладони: "Даосский Нин, чай, пожалуйста".

Двое мужчин, мясная пальма, чтобы кипятить воду, Цянькунь Дайфан, чтобы взять чайную чашку, люди настолько утончены, Нин Тао чувствовал, что если он потянулся за чашкой чая, он будет немного неглубокий, в обыденность. Но он никогда не учился пить чай, чтобы казалось, что есть модель культивирования, думая об этом, он также вытянул руки, обе руки протянули волшебный палец, сначала туо.

Ничего не случилось.

Один из пальцев Дхармы Нинг Тао застыл в пустоте, и Дхарма вышла из строя, и пальцы превратились в неудобные пальцы.

Углы рта Тан Тяньфэн плавали со слабой улыбкой: "Брат Нин Даоист, дегустация чая вместе также требует просветления, не высокий уровень духовной силы может просветлить Дао, в древние времена некоторые генералы воевали в войнах, но они не могли даже пить чай". Я вижу, ты не часто пьешь чай, не спешишь, ты еще молод, если хочешь научиться..."...

Прежде чем эти слегка легкомысленные слова успели осесть во рту Тан Тяньфэн, один из волшебных пальцев Нин Тао внезапно открылся и пять пальцев щелкнули в пустоту, движение было похоже на пианиста, играющего на фортепиано.

Тан Тяньфэн выглядел ошарашенным, а старое лицо также чувствовало легкий стыд. Трюк с чаепитием явно более показателен, чем его пустая чашка, где чайный суп не проливает ни капли.

Тем не менее, это горячее место.

Когда Нин Тао промахнулся десятью пальцами, весь чайный суп в чашке взлетел вверх и присоединился к "стайке гусей". Подобно тому, как последняя капля чайного супа взлетела из чашки, все капли чайного супа превратились в большой персонаж "GUE", а затем в большой персонаж "Дао".

Нин Тао открыл рот и вдохнул, и чайный суп ворсился к нему в рот упорядоченным образом.

В этот момент даже челюсть Тан Цзисяня упала на землю.

Нинг Тао мурлыкает губами, "Хороший чай! Неплохо для нефритовой леди 1882 года".

Только тогда Тан Тяньфэн сорвался и напомнил: "Нефритовый снег на горе Дракона".

Нинг Тао смеялся: "У меня плохая память, я забыл, пожалуйста, прости меня".

"Как ты это сделал?" Тан Цзисянь был любопытен.

Нин Тао мягко улыбнулся: "Только что, наблюдая за тем, как старейшина Тан пьет чай, он внезапно просветлился.

Тан Цзисянь дал Нин Тао пустой взгляд: "Ты только что сказал, что у тебя плохая память, и ты снова просветился в мгновение ока, ты можешь быть более амбивалентным"?

Нинг Тао только что улыбнулся в тусклой улыбке и не объяснил.

Скажет ли он Тан Тяньфэн и Тан Цзысянь, что он только что выполнил аппликатурную технику в технике ткачества "Небесное сокровище"? Даже просьба белой Цзин вышивать большого белого дракона с когтями на брюках треугольника Тянь Бао была встречена. Он не притворялся, он убивал курицу ножом быка, он даже мог вышивать, используя свою духовную силу, чтобы вытащить чашку чая в воздух, чтобы сформировать слова.

Просто такой секрет, он определенно не расскажет Тан Тяньфэн и Тан Цзисянь.

"Старейшина Танг, вы только что проверяли мою силу, не так ли? Я вижу, что нам всем не нужно бить вокруг да около, просто нужно что-то сказать". Нинг Тао сказал.

Танг Тяньфэн смеялся, не сказав ни слова.

Он действительно проверяет силу Нин Тао, его тест не показывать гору и не показывать воду, это чтобы увидеть, какой уровень Нин Тао контроля духовной силы достиг, взгляд на все тело, пока Нин Тао показывает руку, он может судить о силе Нин Тао как. Но неожиданно Нин Тао показал руку, но эта рука ошеломила его, чтобы знать, что только сейчас, что уровень контроля над духовной силой, даже он не мог сделать!

Если бы он не знал, что Тан Тяньфэн испытывает его таким образом, он бы пил чай в таком виде? Не будет ли редька все еще редькой, чтобы вырезать редьку на Эйфелевой башне, чтобы поесть? Какая чайная церемония.

Тан Тяньфэн на минуту замолчал, прежде чем сказал: "Когда я услышал, что это ты убил моего брата, я совсем не поверил, что это был такой молодой человек в двадцать лет, как ты, о котором они говорили".

Если ты не откроешь рот, как только ты откроешь рот, ты говоришь о смерти Небесного Человека Тан, это вежливость перед армией?

Убив Небесного Человека Тан, Нин Тао не имел ни капли вины в своем сердце. Однако смерть Небесного Человека Тан, несомненно, была препятствием для секты Тан. Однако, даже если это действительно первая вежливость, то солдат, он не боится повернуть другую щеку, это недалеко от медицинского центра Небесного Дао, даже если дверь удобства не открыта, с лестницей только под ногами, Тан Тяньфэн и Тан Цзисянь не смогут догнать его до того, как он вернется в медицинский центр Небесного Дао. Кроме того, даже если он положительный, он не обязательно проиграет!

"Вздыхать". Танг Тяньфэн внезапно вздохнул: "Если ты осмелишься прийти, то, естественно, не будешь бояться моей руки". Если ты не придешь, я буду смотреть на тебя свысока. Тот факт, что ты убил моего брата и пришел ко мне домой в качестве гостя так открыто, заставляет меня восхищаться этим".

Нинг Тао без обиняков сказал: "Я человек Неба и Земли, и я всегда делал свою работу только для того, чтобы жить по совести Неба и Земли, и того, кого я убью, я должен убить". Старший брат старейшины Танга был убит, как конопля, а в рифтовой долине на острове в сердце горного города кости убитых им людей были почти завалены в горах. Я убил его ради Небес, и поскольку я безупречен, то нет ничего, что я не осмелился бы прийти к вам, я прихожу к вам на чай и ужин, и если у старейшины Тана есть другие идеи, то я продолжу".

Нин Тао просто посмотрел на него, хотя Тан Тяньфэн сказал "ненависть к убийству брата", но он не почувствовал убийственной ауры от тела Тан Тяньфэна. Но даже если и так, он был бесстрашен.

Атмосфера была немного тихая и неловкая.

Тан Цзисянь внезапно произнес заклинание в сторону Нин Тао.

Фу!

Водяная стрела выстрелила из древнего железного горшка в пустую чашку перед Нин Тао.

"Доктор Нинг, чай, пожалуйста." Тан Цзисянь сказал.

Тем не менее, Нин Тао закончил чайную чашку и сделал неглубокий глоток чая, прежде чем сказать: "Старейшина Танг, не хочешь ли ты пойти со мной в мою клинику, чтобы посмотреть, я могу отвезти тебя туда прямо сейчас". Мисс Тан остаётся дома и готовит, чтобы мы могли поесть, когда вернёмся, как насчёт 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/

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

**0597 Глава 120-летняя девочка-культуристка**

Глава 0597 120-летняя дева культивирования Тан Цзисянь пошевелила глазами, чтобы посмотреть на Тан Тяньфэн, и было очень небольшое движение головой.

Тан Тяньфэн молчал и не сказал идти, и не сказал нет.

Нин Тао засмеялся: "Старейшина Танг, разве ты не говорил, что хочешь поехать в тур, если передумаешь, просто притворись, что я ничего не говорил".

Первое, что вам нужно сделать, это получить максимальную отдачу от своей жизни, и вы сможете получить максимальную отдачу от своей жизни. Но если Тан Тяньрен идет с ним в медицинский центр "Небесный Дао", то лица на треногах добра и зла будут естественным образом идентифицировать добро и зло, если Тан Тяньрен является злым вождем здесь, то это также избавляет от проблем охоты и убийства, решая проблему раз и навсегда.

Тан Цзисянь сказал: "Давайте поговорим об этом позже, а торопиться некуда, так как еда уже давно приготовлена, и если вы голодны, то можете идти есть сейчас". У старого предка моей семьи есть хорошее вино, я произнесу за тебя хороший тост позже".

Однако Нин Тао все еще смотрел на Тан Тяньрен.

В это время Танг Тяньрен громко засмеялся: "Если я не пойду в вашу клинику, это будет шутка? Ладно, мы пойдем, Даосист Нинг, пожалуйста, ведите."

Нинг Тао сказал: "Зачем беспокоиться, я просто открою Ворота Дао".

Он взял обычную палочку с кровяным замком, вытянутым из маленького сундучка с лекарствами, и открыл рукой дверь удобства.

Тан Цзисянь однажды объединился с ним, чтобы убить Бай Шенга, и, зная секрет Врат Удобства, ему не нужно было ничего скрывать.

Появилась черная как чернила дыра в чайной, середина как черная дыра медленно вращалась, но вокруг как пламя, горящее, было ощущение, что пространство факела ожило и выжгло дыру.

Тан Тяньфэн смотрел прямо на дверь удобства, которое вдруг обнаружил себя, его глаза удивлены и его выражение выражение могилы.

Нин Тао встал и подошел к удобной двери, сказав: "Старейшина Танг, пожалуйста".

Тан Цзисянь встал и уставился прямо на Нин Тао, ее выражение немного нервничало. Очевидно, она не могла догадаться, что происходило в голове Нинг Тао, беспокоясь о своем старом предке и желая последовать его примеру.

Нин Тао просто вытянул правую руку в удобную для него дверь и снова сказал: "Старейшина Танг, пожалуйста".

Это действие, казалось, развеяло опасения Тан Тяньреня, когда он шагнул внутрь.

Нин Тао также следовал близко позади, и как только он вошел, дверь удобства внезапно рухнула и исчез в пустоту в одно мгновение.

Тан Цзисянь уже поднялась, но все равно опоздала на шаг. Она скребла серебряные зубы, вытащила ноги и ворвалась в дверь.

В медицинском зале Небесного Дао царила тишина, и дым в горшке добра и зла закрутился.

Танг Tianfeng от двери удобства вышел из момента замерзла, лицо в дополнение к шок или шок. Это место похоже на обычную старомодную медицинскую школу, но оно дает людям ощущение Небесного Пути. Зеленый дым, как облако, катится, как облако. Этот гигантский штатив был толщиной в три горы и пять ярдов. Путь на небеса далеко, но он все еще там!

Нин Тао также вышел из дверей удобства, его первый взгляд не смотрел на Тан Тяньфэн, его первый взгляд побежал прямо к человеческому лицу на Трипод Добра и Зла.

Лицо человека на Триподе Добра и Зла было полно улыбок, и эта улыбка не могла устоять перед лицом человека горького добра Кан Цзюцзы.

Нинг Тао тоже замерз на месте.

Такой результат он и представить себе не мог.

По его мнению, Тан Тяньфэн определённо не был хорошим человеком, даже если он не был злым царем, но он не ожидал, что когда люди приходят, лица людей на Доброй и Злой Триподе улыбаются, как полевые собаки.

Как это случилось?

Нинг Тао не смог разобраться.

Тан Тяньфэн внезапно подошел к Триподу Добра и Зла, ничего не сказав, и, встав на ноги, поднял подол своей длинной рубашки и в трепете на колени, сделав три повиновения.

Этого благочестия даже Нин Тао никогда не испытывал, по крайней мере, он никогда не поклонялся таким образом доброй и злой штативе, а вместо этого несколько раз ругал питчера.

Стоя рядом с Тан Тяньфэн, Нин Тао вдруг почувствовал, что больше нечего сказать.

Тан Тяньфэн встал, и только тогда он говорил, ''Даосист Нин, только что Цзы Сиань присутствовал, я не в хорошем положении, чтобы говорить. Теперь, когда её здесь нет, я поговорю с тобой."

Нин Тао сказал: "Старейшина Танг может говорить все, что захочет, здесь только мы вдвоем, если неудобно сказать мисс Танг, я не скажу ему".

Танг Тяньфэн сказал: "Он моя внучка, ее родители рано умерли. Знаете, у нас, культиваторов, длительный срок службы, но не все наши потомки могут быть культиваторами. Божественный дар - это то, что может быть даровано только небесами, и без небес не может быть дано. Я не мог позволить им остаться надолго, и, испытав на себе страдания беловолосых до черноволосых, я немного избаловал Зиксян и вынашивал некоторые из ее вредных привычек".

Нин Тао не двигался и слушал, немного странно в сердце, почему Тан Тяньфэн говорил с ним об этом?

Тан Тяньфэн снова сказал: "Цзисянь была девочкой, родившейся в двадцать четвертом году Гуансю, и я помню тот год, когда Канг Юйвэй и несколько их мальчиков изменили закон, так что она тоже на несколько лет старше тебя".

Нинг Тао: ".........."

В 1898 году Тан Цзисянь был всего 120 лет, не намного старше его, но только в 90-е годы.

"Старейшина Танг, что......." спросил Нин Тао, надавив на любопытство в сердце: "Зачем ты мне это рассказываешь?"

Глаза Тан Тяньфэн лихорадочно посмотрели на Нин Тао: "Что ты думаешь о Зиксяне моей семьи?"

"Она милая, такая молодая, красивая, умная и довольно милая." Нинг Тао сказал.

Он действительно молод, и возраст культиваторов и демонов не может быть измерен взглядом обычного человека на возраст. По стандартам Чен Пин Дао, прожившего более двух тысяч лет, Тан Цзисянь - всего лишь "двенадцатитрехлетняя" несовершеннолетняя девочка. По возрасту она намного моложе даже Бай Цзина и Цинь Чжуя.

Но какая ему разница?

Танг Тяньфэн посмеялась: "Так как ты думаешь, что она хороша, время от времени она говорит о тебе и в моих ушах, каждый раз, когда она говорит о тебе, она очень счастлива, я могу сказать, что ты ей нравишься, я встретил тебя сегодня, ты мне тоже нравишься, давай сделаем из тебя даосскую пару".

"А?" Нинг Тао был ошеломлен.

Он даже не мечтал о том, что Тан Тяньфэн скажет ему на самом деле - сватовство!

Танг Тяньфэн сказал: "Если ты убьешь моего брата, как ты думаешь, сможешь ли ты избавиться от этого? Ты прав, ты убил его ради неба и земли, но Я брат, а старший брат - мой отец, и если ты убьешь его, то убьешь моего отца".

В этом тоже есть смысл.

Нинг Тао горько улыбнулся, втайне почувствовав головную боль. Если бы Тан Тяньфэн был злодеем или даже злым царем, то проблема была бы хорошо решена, а вот Тан Тяньфэн, наоборот, был великим добрым человеком. Он добр в случае добра и зол в случае зла. Тан Тяньфэн - хороший человек с "улыбающимся лицом", он не может убивать, он не может драться, он даже не может выносить, чтобы обмануть, что он может сделать с Тан Тяньфэн?

Дело не в том, что он педантичен, а в том, что он проявляет себя как посредник между добром и злом. Когда он встретит нечестивого, его злая сторона пробудится и будет более злой, чем нечестивый. Когда он встречает хорошего человека, его хорошая сторона будет пробуждена, и его сердце будет мягким, и он не сможет противостоять стремлению защитить хорошего человека и решить трудности хорошего человека. Наказание зла и пропаганда добра - это то, что вытравлено в его костях.

Тем не менее, хорошие люди иногда могут делать вещи, которые делают людей безмолвными, даже плохие вещи, которые причиняют боль другим.

Это одна из таких ситуаций.

"Это... "Нинг Тао колебался или спрашивал: "Это то, что имел в виду старейшина Танг, или мисс Танг?"

Танг Тяньфэн сказал: "Вот что я имею в виду, она не знает об этом".

Нин Тао немного расслабился, когда улыбнулся: "Старейшина Танг, вы знаете, что я женился на трех женах?"

Танг Тяньфэн сказал: "Ты убил моего старшего брата, это большая месть, я должен отомстить за старшего брата". Но если ты женишься на Зиксиане, то это совсем другая история, как говорится в поговорке: "Тигровый яд не ест своего сына, так что я не могу убить своего внука, чтобы отомстить за брата, не так ли?".

Нин Тао горько улыбнулся: "Нет, старейшина Танг, вы что, не слышали, что я сказал? Я..."

Тан Тяньфэн прервал слова Нин Тао: "Меня не волнует, сколько жен ты женился, если ты можешь взять одну, две и три, то, естественно, ты можешь взять четыре и пять".

Нинг Тао не знал, что сказать в этот момент.

Тан Тяньфэн сказал: "Давайте решим это, я уже посмотрел на день, двадцать седьмой день лунного месяца был бы неплохим, в этот день вы приходите и женитесь на нашей семье Цзы Сиань".

Не могу поверить, что он даже выбрал свои дни.

Минуточку...............

Двадцать седьмой день лунного месяца?

Нин Тао мгновенно понял что-то в своем сердце и тайно сказал: "Двадцать седьмой день лунного месяца уже очень близок к высадке Мэн Бо на Луну снова, поэтому он так хочет жениться на своей внучке на мне, может быть, из-за моего плана отправиться на Луну"?

Зная тайну Врат Удобства, Тан Цзисянь, естественно, мог догадаться и о своем плане, ему оставалось только попросить Мен Бо подписать луну с нарисованным на ней кровавым замком. Мамбо отправился на Луну, а потом подожди, пока не расскажешь ему о том, что он тоже отправился на Луну. Если бы она вышла за него замуж до того, как этот план осуществился, и собиралась отправиться на Луну, или даже Тан Тяньфэн собирался отправиться на Луну, разве это не было бы покрывалом для постели?

Тан Тяньфэн посмотрел прямо на Нин Тао: "Сяо Нин, будь ты врагом или другом - все это в твоей голове. Я не хочу делать из тебя врага, и не заставляй меня делать из тебя врага".

Это почти завуалированная угроза.

Нин Тао не сдвинулся с места и сказал: "Старейшина Танг, это не тривиальный вопрос, я должен подумать об этом, я также должен обсудить это с женой дома, я скажу вам, когда все обдумаю".

Танг Тяньфэн сказал: "Ничего страшного, возвращайся и подумай, дай мне ответ в течение семи дней".

Нин Тао сказал: "Тогда я пошлю старейшину Танга сейчас же, я тоже не буду есть, я вернусь и обсужу это дома с женой".

Тан Тяньфэн, однако, схватил Нин Тао за руку в одной руке: "Как это может быть, еда все еще необходима, когда мы едим, я поговорю об этом с Цзы Сиань".

Нинг Тао колебался: "Ладно, тогда я побеспокоюсь".

"Нинг Тао!" За дверью внезапно появился звонок Тан Цзисянь.

Нин Тао поднялась и открыла дверь, Тан Цзисянь встал в дверной проем и заглянул внутрь, она почувствовала облегчение, увидев, что Тан Тяньфэн стоит в вестибюле.

Нин Тао посмотрел на Тан Цзисяня, который уже не был какой-то 120-летней культивирующей девой небесного вида, а превратился в жирную бабушку средних лет. Очевидно, что она беспокоилась о том, что он причинит боль Тан Тяньфэню, поэтому она погналась за ним, но за такой короткий промежуток времени, она на самом деле не забыла использовать талисман долины Инь Чжэнь, чтобы скрыть свое истинное лицо, действительно ли существовало какое-то древнее правило?

"Зиксян, я тебе кое-что потом расскажу". Танг Тяньфэн сказал.

Тан Цзисянь вошел в дверь: "Старый предк, что ты хочешь мне сказать?"

Дверь медицинского зала Небесного Дао была закрыта, и Нинг Тао наблюдал за тем, как эти двое разговаривали, тайно наблюдая.

Тан Тяньфэн, однако, сказал: "Давай поговорим об этом дома, Сяо Нин, пожалуйста, открой еще одну дверь и пойдем домой к ужину".

Тон уже был немного семейным.

Тан Цзисянь посмотрел на Tang Tianfeng ненормальным взглядом, затем снова посмотрел на Ning Tao, этот взгляд был таким запутанным.

Если это спектакль, то в этом актерском мастерстве уже есть королева кино.

Нин Тао улыбнулся и подошел к стене замка и открыл дверь удобства: "Пожалуйста".

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**0598 Глава Линь Дайю и Цзя Баою.**

Глава 0598 Линь Дайю и Цзя Баою Маленькая миска с рисом, несколько маленьких блюд и кувшин вина, это был обед Тан Тяньфэн пригласил Нин Тао поесть. Выглядит потрёпанным, но Нинг Тао немного боится "рот", когда смотрит поближе. Маленькой чашей риса был коричневый рис, приготовленный в Долине Духа, маленькие блюда были также овощами и фруктами сорта Spirit Material, а вином было также Spirit Wine, сделанное из Spirit Material, так что обычный человек не мог потратить миллионы долларов, чтобы съесть такую трапезу.

Проблема в том, что на столе "поношенная" еда, настолько драгоценный духовный материальный банкет, что если он ел, короткорукий, мягкотелый, он отказался от предложения Тан Тяньфэн о браке, рот не будет твердым.

Но еда на столе, а винный горшок на месте, так что вы не можете сказать, что эта еда слишком дорогая для меня, чтобы есть, поворачиваться и уходить, верно?

"Присаживайтесь, это все семья, чувствуйте себя как дома." Тан Тяньфэн ласково сказал, что его лицо было наполнено пружинящей улыбкой.

Как только сторона Нин Тао заняла место, Тан Цзисянь повелел произнести заклинание, и из кувшина к стакану перед ним пролетела струя вина.

Фу!

Еще две винные стрелы влетели в два других бокала.

Подняв руку Тан Тяньфэна, бокал вина перед ним был подвешен, а затем медленно двинулся к его рту.

"Нинг, пожалуйста". Танг Тяньфэн взял в руки бокал вина.

Вот как культивированная семья ест ежедневно, проповедник.

Правая рука Нин Тао ущипнула за палец ману, но, подумав об этом, он все же сдался, протянул руку и закончил бокал с вином, вежливо сказав: "Старейшина Танг, мисс Танг, пожалуйста".

Глоток вина во рту ароматен и имеет освежающий вкус, который вы не можете различить.

Он хотел, чтобы Тан Тяньфэн и Тан Цзысянь подсыпали яд в вино или что-то в этом роде, но, к сожалению, они этого не сделали.

Думая об этом, нет такой возможности, этот хозяин и внук цели что-то на Луне, для этого Тан Тяньфэн даже готов жениться на своей драгоценной внучке, как он может заботиться об отравлении его до того, как этот план вот-вот будет реализован?

"Мистер Нин, это вино - фруктовое вино, которое мой дед получил от обезьяны-демона в горе Цинченг более ста лет назад, чрезвычайно ценное, я даже не могу его пить, если хочу нормально, сегодня считается испорченным вашим светом". Тан Цзисянь язвительно посмотрел на Тан Тяньфэн, а затем снова посмотрел на Нин Тао: "Послушай, мой старый предок относится к тебе лучше, чем ко мне, такой предвзятый".

Нинг Тао был безмолвен, когда медленно проглотил вино во рту.

Вино было вкусным, но он выпил вкус Хуан Лиан.

Тан Тяньфэн сказал: "Зи Сянь, как еще тебя зовут господин Нин, тебя надо звать Нин Ланг или брат Нин".

"Пуф!" Нинг Тао чуть не распылил фруктовое вино, которое он только что проглотил в горло.

"Это...................... ошеломительное выражение Тан Цзисянь мгновенно изменилось, когда она посмотрела на Нин Тао.

Как и первая 120-летняя девочка, ее дедушка вдруг попросил ее сменить имя, и все равно такое интимное и двусмысленное имя, если она до сих пор не понимает, что происходит, то это не недостаток сердца?

"Зиксиан, ты пойдёшь со мной, мне нужно кое о чём с тобой поговорить." Танг Тяньфэн встал и подошел к двери.

Тан Цзисянь встал и последовал за ним, сделав два шага и оглянувшись на Нин Тао.

Нин Тао раскрыл невинное выражение, затем снова пожал плечами, этот двойной язык тела, вероятно, не мог выразить тысячи слов и грязных чувств в его сердце тоже.

Тан Тяньфэн тоже не ушел далеко, и остановился в своих следах, когда выходил из двери, и когда Тан Цзисянь вышел, он открыл дверь и сказал Шанди: "Цзисянь, что ты думаешь об этом человеке Сяо Нине?".

Это не было сказано низким голосом, и Нинг Тао, который сидел за обеденным столом, тоже услышал это.

Тан Цзисянь снова оглянулась на Нин Тао, и два красных облака поднялись на ее лице, и две неглубокие ямочки появились из ее щек. Удивительно, что Лин Дайю смотрит на Цзя Баою как на эту сцену.

Нинг Тао не мог не замёрзнуть на мгновение, немного заинтригованный. Хотя она ему совсем не нравилась, он не мог не признать, что этот истинный принц, Тан Цзисянь, успешно подорвал свое впечатление о ней. Но единственное, что всегда оставалось неизменным, это его подозрение в этой женщине.

"Зиксян, говори, покраснеет, решит проблему, поможет ли это тебе найти человека своей мечты"? Голос Танг Тяньфэн звучал с упреком.

Только тогда Тан Цзисянь отодвинула свой взгляд от тела Нин Тао и сказала маленьким голосом: "Этот человек возбуждён, совершенно неразумен и часто издевается надо мной, злится на меня................................".

Нин Тао услышал это отчетливо, и в его сердце втайне появилось облегчение. Чтобы выставить его в таком плохом свете, должно быть, это нежелание выходить за него замуж. Впервые в жизни он столкнулся с ситуацией, когда кто-то выставил его негодяем, и в его сердце все еще было так счастливо.

У двери Танг Тяньфэн сказал: "То есть ты не хочешь выходить за него замуж?"

Нин Тао мрачно сказал: "Неужели все еще нужно спрашивать, ты не научился понимать женский разум за эти сотни лет? Ты живешь напрасно...................."

Следующая секунда.

Слова Tang Zixian внезапно переместили: "Однако, мои родители приказали сватке принять решение, и моя свадьба вполне до моего деда".

Нинг Тао замер на месте.

Это что, карусель в лицо?

Тан Тяньфэн смех: "Это хорошо, Сяо Нин культивирует небесный путь, великую праведность, ты выходишь за него замуж Я также уверен, также забыть завязать узел сердечный роман, я думаю, что этот брак дух твоих родителей на небесах также согласится".

Тан Цзисянь снова взглянул на Нин Тао, румянец пополз на ее лицо.

Нин Тао избегал ее взгляда и потянулся за палочками для еды, чтобы подстричь кусок белого нефритового гороха и прогрызть его во рту, но на вкус он все равно был немного желтым.

Тан Тяньфэн и Тан Цзисянь вернулись из дверного проема, и после того, как они успокоились, Тан Тяньфэн дал Тан Цзисянь взглянуть.

Тан Цзисянь понял, а затем поднял винный горшок и налил его для Нин Тао.

На этот раз ей, наконец, не пришлось демонстрировать свои "винные навыки", и она бы не узнала, что все волшебные точки перед Нин Тао были просто кучей трюков.

"Нинг Лэнг, я снова выпью за тебя." Тан Цзисянь опрокинул бокал для вина и с горячими глазами посмотрел на Нин Тао.

Нин Тао горько улыбнулся: "Что... я уже сказал старейшине Тангу, что мне нужно еще раз подумать, мисс Танг все же уместнее называть меня господин Нин".

Тан Цзисянь, как бы ни мурлыкала губами и улыбалась: "Я все еще в первый раз вижу тебя застенчивой".

Нинг Тао: ".........."

Бокал вина все-таки был пьян.

Тан Тяньфэн сказал: "Сяо Нин, это недолго до двадцать седьмого дня лунного месяца, вы думаете о том, чтобы поторопиться, а также подготовить выкуп за невесту". Моя семья, Цзы Сиань, королева знаменитой семьи, манеры, которые должны идти".

Нин Тао подсознательно хотел спросить, какой был выкуп за невесту, и когда он собирался это сказать, он вдруг снова закрыл рот. Если он просит выкуп за невесту, разве это не скрытое согласие на брак? Чуть не впал в ярость.

Тан Цзисянь взяла глаза и посмотрела на Нин Тао, как будто маленькая девочка уставилась на леденец, и это был леденец, намазанный медом.

После еды Нин Тао встал и ушел, даже не выйдя из двери, сразу открыл дверь и вернулся в медицинский центр "Небесный путь".

В медицинском зале Тендо была тишина.

Нин Тао также успокоился и тщательно обдумывал, но чем больше он размышлял над этим вопросом, тем больше он чувствовал, что что-то не так. После этого он скрестил ноги и сел на землю, вытащив из маленького сундучка с медикаментами энергично удерживаемый шарм и наклеил его на лоб.

Он вошел, Младенец Юань вышел, и в одно мгновение оказался в переулке перед особняком Тан.

Хотя в центре города резиденция Танг молчит.

Младенец Юаня Нин Тао пришел к главным воротам особняка Тан, но не осмелился войти.

Летучий муравей внезапно пролетел сквозь спину Нин Тао и улетел к стене двора особняка Тан. Нин Тао сделал шаг в сердце и выкопал голову в голову летящего муравья.

Летучие муравьи, которые летали в воздухе, на мгновение замерли, а затем подняли крылья и улетели к стенам двора особняка Тан.

В этот момент летающие муравьи уже не были летающими муравьями, и если сравнивать с семейством военных самолетов, то Нинг Тао был пилотом, сидящим в кабине пилота.

Как только он вошел в особняк Тан, Нин Тао поднял свой рост и открыл небесные глаза, чтобы смотреть вниз на весь особняк, улавливая аромат своим духовным чувством. Вскоре он нашел свою цель - большой дом на заднем дворе, вся кирпичная кладка была старинной, по каменным кирпичам ползали мох и тигры-скакуны.

Нин Тао налетел, приземлился на плитку и прополз сквозь щели в плитке. Пересекая крышу, он забрался на балку комнаты и вытолкнул голову за ее край. Весь процесс он был осторожен до крайности, опасаясь, что если он переместится слишком много и коснется зерна пыли, он будет обнаружен Тан Тяньфэн.

Тело первенца на самом деле очень трудно обнаружить, пока оно скрыто, особенно, чем меньше вероятность его обнаружения, потому что собственное жизненное энергетическое поле и жизненное дыхание насекомого настолько крошечны, что его трудно обнаружить, и даже если оно будет обнаружено, оно ничего не заподозрит.

Тело младенца трудно обнаружить до тех пор, пока он не покажет свои ноги. Тогда Фан Мин, Хуан Сяопэн и трое членов семьи Хуан Донглинь на самом деле были одержимы Юаньским младенцем, а Нин Тао и окружающие даже не заметили. Единственным, кто был найден, было Одинокое крыло, которое бродило по клинике и даже взобралось на крышу двора, чтобы сознательно шпионить, а его код выращивания "Spirit Cat Immortal" затруднял его не найти.

Это храм.

В храме хранятся ряды духовных мест умершего семейства Тан, плотно уложенные в несколько слоев.

В родовом зале стояло 2 человека, один был Tang Tianfeng и другой был Tang Zixian.

Когда глаза Нин Тао упали на двух мужчин, Тан Тяньфэн помахал правой рукой, и из его рукава вырвало ветровое дыхание, а открытая дверь закрылась вздохом.

Свет в родовом зале внезапно приглушился, и лишь несколько длинных ярких светильников излучали слабое сияние.

Как ни странно, они не разговаривали, а просто молча стояли.

Взгляд Нинг Тао снова переместился в святилище, его глаза быстро подметали над одним битом духа. От первого до последнего он, на удивление, не видел Духовного Жетона Небесного Человека Танга. Он был озадачен и мрачно сказал: "Тан Тяньфэн сказал, что я убил Тан Тяньфэна, что его старший брат - как отец, и что я враг его отца, и что он должен жениться на мне, чтобы развязать этот смертельный узел".

Но в это время Тан Тяньфэн внезапно поднял подол своей длинной рубашки, независимо от футона перед ним, набросился и встал на колени перед Тан Цзисянь.

В этот момент Нинг Тао был ошеломлен на месте.

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/

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

**Глава 0599: Кража талисмана**

Глава 0599 Украв внучку талисмана, стоящую на коленях, эта сцена произошла прямо на глазах у Кэ Нингтао, но как он мог не поверить в это. Он подсознательно поднял руку, чтобы потереть глаза, только чтобы понять, что его рука была муравьиной лапой, которую он осторожно поставил снова.

В этот момент Тан Тяньфэн открыл свой рот: "Абрадор Кассиа Цзя Хейдо, Коко Маза..........".

Нинг Тао снова замер на месте.

Что это за птичий язык?

Он совсем не понимал этого, и никогда не понимал. Если эта сцена произошла в прошлом пространстве-времени, и он был окружен Башней Времени Чжэнь, Доской Цзянь-Шу, Облачной Рудой и Часом Шепчуна, то он не должен был понимать, что сказал Тан Тяньфэн, но как Тан Тяньфэн и Тан Цзисянь могли дать ему такой шанс?

Тан Цзисянь также открыла рот и сказала: "Сянь Кукуад, магазин воды Ато, уроженка Марлона, Нин Тао".

Тот же самый птичий разговор.

Нин Тао до сих пор не может понять, но "магазин воды Ато" дает ему ощущение знакомства, которое он слышал раньше. Он на мгновение вспомнил и вдруг понял, но ослепило его воспоминание - это был язык народа Инь Юэ!

Хотя Нин Тао и не понимает языка народа Инь Юэ, он запечатлел звуки, оставленные в прошлом народом Инь Юэ на затонувшем корабле под глубоководным окопом Окинавы, и среди них есть слово "магазин воды ato". Переключение на часы шепота кажется словом "тишина", а может быть, и нет, не уверен.

Тан Цзисянь упоминает в конце свое имя "Ningtao", которое легко понять, но он не может понять значение слова Тан Цзисянь, когда понимает слово "тишина" в предыдущем абзаце.

Может ли это тот язык, что боги молчат пешки небесные?

Может быть, а может и нет.

"Акаши, Райко Огонь, Малики, яда." Тан Цзисянь снова сказал.

"Йи-йо?"

"Акли Конг Хао, Цин Чжуй, Бай Цзин, магазин воды Ато". Тан Цзисянь сказал.

Танг Тяньфэн кивнул, затем встал с земли.

Тан Цзисянь слегка помахала рукой.

Тан Тяньфэн задолжал своему телу салют и сделал три шага назад, прежде чем повернулся и открыл дверь зала предков и вышел.

С щелчком свернутых пальцев Tang Zixian, дверь зала предков захлопнулась снова с глухим звуком.

Длинная яркая лампа в родовом зале горела бесшумно, освещая лицо Tang Zixian по мере того как она стояла перед святилищем и смотрела на ряды духовных табличек, неподвижных и все еще как статуя.

Нин Тао внимательно посмотрел на нее, но был озадачен словами "Магазин воды Аддо" и именами Цзян Хао, Цинь Чжуй и Бай Цзин.

Если "магазин воды ado" - это слово для тишины, или почти синоним тишины, то, скорее всего, слова, которые она сказала, - убейте их!

В сочетании с рассматриваемым вопросом нетрудно прийти к такому решению. Она выйдет за него замуж, и Цзян Хао, Бай Цзин и Цин Чжуй будут для нее препятствиями. Трое из них стали сестрами, а четверо - одним мужем, ты шутишь?

"Но, чтобы убить Бай Цзин, Цзян Хао и Цинь Чжуй в глазах этого результата, разве это не полный шлепок, чтобы стоять как смертный враг? Если Тан Тяньфэн и ее цель - что-то на Луне, то вряд ли у Тан Тяньфэн и у нее будет желание спуститься в это время... но если нет, то что это значит?". Нинг Тао разбил себе мозги, но, к сожалению, он все равно не смог придумать надежный результат.

Единственное, что он смог выяснить, это то, что у них двоих, Тан Цзисянь и Тан Тяньфэн, были прекрасные отношения с народом Инь-Янь, и это было не так просто, как разгадать тайны народа Инь-Янь и получить несколько кусочков облачной руды.

Именно в это время Тан Цзисянь внезапно протянул руку и схватил символ духа, а затем повернул его по часовой стрелке.

ЩЕЛЧОК................

Земля рядом с святилищем медленно открывалась, чтобы открыть секретный проход, который шел по диагонали вниз. По обеим сторонам прохода зажигались керосиновые лампы, а тусклый огонь освещал и стены, и землю, но только каменная лестница тянулась вниз, не виднеясь с первого взгляда.

Тан Цзисянь прошел к подземному тайному проходу.

Нин Тао колебался в течение нескольких ноль секунд и внезапно прыгнул с комнатного луча и нахлынул вниз к спине Тан Цзисяня. Когда он подошел к Тан Цзисянь, он отказался от крыльев и снизил ауру младенца Юаня до очень низкого уровня, а затем укоренился в ее спине с помощью инерции.

Но в конце концов, на нем тело муравья, так как им можно манипулировать по сравнению со знакомым человеком? Этим ударом Нин Тао прицелился в спину, и в результате ударил Тан Цзисяня головой в задницу. Под избыточной эластичностью он внезапно был сброшен вниз и пришел в высоту свободного падения.

Но он не осмелился расправить крылья вообще, потому что даже если крылья летающих муравьев вибрируют, это все равно может вызвать Tang Zixian быть начеку. Даже если бы никто не догадался, что это он обладал муравьем, есть большая вероятность, что одна нога затопчет его до смерти. Значит, он мог только позволить своему телу свободно упасть. К счастью, Тан Цзисянь только что сделала шаг, чтобы собрать свою ногу, а поднятая нога просто поймала его. Он оставил несколько муравьев, чтобы стабилизировать подол своей юбки, но он не осмелился остаться на секунду дольше, опасаясь, что его обнаружат.

Подол юбки трепетал в воздухе, и это был шаг Тан Цзисяня. Вид Нинг Тао, летающего муравья, белое платье ханиоу было похоже на белое облако, облака были такими объемными и непредсказуемыми. Два огромных нефритовых столба двигались вперед, нефритовые столбы были настолько кристально чисты, что в них не было ни малейшего недостатка. Под этой ледяной кожей были видны темные прожилки, почти как реки к крошечному летящему муравьику.

ЩЕЛКНИТЕ...............

Темная дверь подземного тайного хода снова захлопнулась.

Потеряв свет зала предков, свет в подземном тайном проходе мгновенно приглушился. Если бы это были небесные глаза младенца Юаня или высшее видение его собственного отца, то это не было бы проблемой вообще, но Нин Тао был теперь летающим муравьем, и кроме того, что он имел часть своего сознания, он был просто муравей с крыльями. Зрение муравья очень слабое даже при солнечном свете, не говоря уже о юбке в тускло освещенном подземном тайном проходе. Как раз в этот момент две нефритовые колонны, которые были похожи на Optimus Prime, расплылись, а белые облака тускнели, что делало невозможным четкое зрение.

Однако это не влияет на решимость Нин Тао узнать больше о предложении о браке и секретах отца и внука. Он споткнулся и споткнулся руками и ногами, когда ползал вверх по ткани, но не осмелился прыгнуть на колени Тан Цзисяня и ползти вверх, потому что даже если бы у обычного человека на коленях ползал муравей, то все равно было бы ощущение зуда, и он был бы обнаружен.

Скоро не было возможности подняться.

Глаза Нинг Тао были туманно белые, слегка выпуклые и неровные, с четким ощущением оврага, оцениваемые как неровный кусок ткани. Он смотрел осторожно, тихо размышляя в голове: "Может ли это быть..."

Думая о чем-то, сердце Нин Тао билось от волнения, но не из-за нескромного содержания, которое приходило ему в голову, а из-за талисмана Долины Инь Чжэнь Духа, которого он давно желал.

Секрет талисмана долины Инь Чжэнь, казалось, следуют слой оконных покрытий, и перелезть через него решит загадку, но Нин Тао колебался снова, колеблясь, чтобы принять решение перелезть через него. Это не из-за каких-то правильных мыслей, стыда за свою жену или чего-то в этом роде, но в этой светлой среде он даже не может ясно видеть, забираться сюда все равно двуглазого размытия.

Как раз в это время, два нефритовых столба, поддерживающих небо, остановились, а затем, с наклоном, присели на корточки.

У Нинг Тао дрожал разум: "Может ли это быть.........".

Пара больших рук внезапно протянула руку, схватила быстрый оконный экран и потянула его вниз.

Как раз в тот момент, Нин Тао, наконец, ждал, пока у него была возможность, которую он хотел, и летящий прыжок сдвинулся над этим куском окна экрана.

Конечно, это экран и вентилируемый глаз.

Нин Тао быстро заполз, переместился с внешней стороны оконного экрана на внутреннюю и искал своими глазами. На этот взгляд, он был внезапно переполнен волнением, и действительно был волшебный талисман.

К сожалению, его муравьиные глаза могли видеть только смутные очертания рун и вообще не могли видеть руны над ними.

Но, не дожидаясь, пока он увидит ясно, жуткий голос внезапно пришел сзади.

Шшш................

Нин Тао был мгновенно смущен, голос представлял собой то, что мог понять ребенок нескольких лет, не говоря уже о мужчине, у которого в семье было три маленькие жены.

Но если у Тан Цзисяня не было такой потребности, как он мог войти в контакт с талисманом долины Инь Чжэнь, который был известен как секрет секты Тан?

Нинг Тао быстро успокоился, исключил нарушение голоса чечетки и храбро поднялся вверх по заклинанию. Также во время этого процесса его аура быстро бегала, искала заклинание, которое позволило бы ему увидеть заклинание на заклинании.

Глаза муравья пусты, как глаза муравья, но небесное творение даст ему глаза, чтобы видеть небо и землю, свет и тьму и уши, чтобы слышать голоса неба и земли, а также зов своего рода, но разные формы жизни видят небо и землю и слышат небо и землю по-разному.

Разве не глаза муравья это пара щупалец на голове?

Думая так, туман, закрывающий глаза, мгновенно исчез, и Нинг Тао перенес свою бесполезную ауру на щупальца муравья. Щупальца муравья дёрнулись, и в мгновение ока в его сознание затопила куча информации из пары щупалец. Эта информация естественным образом воплотилась в его сознании в образы, которые могли видеть только его глаза, с оконной тканью, с бумагой для духов и - рунами!

Нин Тао быстро заполз по рунической бумаге, и одна руна за другой приходила ему в голову, как будто его глаза видели.

В мгновение ока он собирался забраться в нижнюю часть талисмана Иньской долины.....

Но как раз в это время нефритовый столб, поддерживавший небо, встал, и эти большие руки также схватили оконное полотно и потянули его вверх.

Небо кружилось, и Нин Тао чувствовал себя так, будто лежит на ковре-самолёте и стремительно летит в тёмное звёздное небо. Он понял кое-что, и в этот последний момент времени, напряг все свои силы, чтобы проползти через лучшую часть рун, все руны зарегистрированы в его сознании.

Бряк!

Ударило землетрясение..............

PS: Сегодня мы прибыли в округ Цзянси, который является прекрасным местом с красивыми горами и чистой водой. Почти все остальное время я проводил в дворе, за исключением событий, которые были тяжелыми, но только в две смены. Если вы проверите на опечатки, вам придется обновить его и пойти домой, пожалуйста, простите меня. Общественный номер моей жены в обновлении, не будет сломан, вернуться позже, чтобы написать фанфака для вас, ребята. Однако, некоторое время назад, перевернутый автомобиль, не мог обратить внимания, до 20 октября обратить внимание на то, что поиск "Ли-рыбы" будет возможен. Я вернусь и напишу тебе набросок, и сделаю 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/

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

**0600 Глава 0600 Смерть муравья**

Глава 0600 Смерть муравьев Летающий ковер разбился головой, земля мгновенно вздрогнула, и Нинг Тао врезался головой в дерево в несколько раз толще своей руки, затем отскочил и сильно упал на землю.

Но, не дожидаясь его, чтобы встать, на склоне холма, где он внезапно обрушился, и не дожидаясь его, чтобы встать, он был похоронен..........

Духовное осознание Нин Тао становилось все более и более скучным, а его контроль над летающими муравьями становился все слабее.

Если однажды Тан Цзисянь выйдет замуж за Нин Тао, то в этот момент она чуть не убила своего мужа.

Некоторые смерти легче пера, а некоторые тяжелее горы, но то, как он умер, действительно странный разговор из сегодняшнего и прошлого.

Нинг Тао готов умереть. Как только летучие муравьи умрут, его контроль над ними естественным образом закончится, и сила смерти подтолкнет его на запад, и в этот момент он сможет вернуться в свое тело.

Это не случайное общепринятое утверждение, что люди умирают и возвращаются на Запад. Любое действие генерирует энергию, и один взмах крыльев бабочки способен вызвать шторм через океан, не говоря уже о жизненном пути до смерти. Смерть человека от жизни порождает энергетическое поле смерти, которое толкает умирающую душу на Запад.

Зачем толкать на Запад?

Возможно, это связано с тем, что душа отвоёвывается какой-то силой с неба и земли, но неизвестно, не является ли это легендарным подземным миром.

Теперь, когда Нин Тао почувствовал эту силу, он был не чужд ей, но у него не было страха, потому что умер не его Младенец Юань, а Летучий Муравей, и он также ждал, когда душа Летучего Муравья будет толкнута на запад, а затем смешать в его возвращающейся души, чтобы бежать отсюда.

Ему понадобилась всего лишь секунда, ни секунды, чтобы вернуться к своему телу в медицинском зале Небесного Дао. Если он прекратит свой контроль над летающими муравьями, а затем покинет тело летающих муравьев, то его деятельность не является энергией этого неба и земли, и весьма вероятно, что Tang Zixian узнает и напугает змею.

Землетрясения усиливаются, и кажется, что идут сели.

Сила этой смерти становилась все сильнее и сильнее, и Нин Тао замерла в мерцании ясности, ожидая последнего момента.

Но в это время Нин Тао вдруг почувствовал, что его снова выбрасывают, и после свободного падения сильно упал на землю.

Не умер.

Сила смерти быстро отступила, и Нинг Тао быстро вернул контроль над летающими муравьями. Он открыл глаза, но они, казалось, были покрыты чем-то, и все было размыто, но даже в этой ситуации, он увидел огромную, несравненную голову, и глаза на эту голову уставились на него.

Это была голова Тан Цзисяня, глаза Тан Цзисяня, и эти глаза были острыми, как нож. Сердце Нинг Тао внезапно захлопнулось, поймано?

В мире нет большей печали, чем эта, те, кто не хочет как-то умирать, те, кто хочет умереть, очевидно, умрут, но потом как-то оживут.

Пара щупалец летающего муравья естественным образом фиксирует некоторую информацию, передавая ее обратно в мозг, чтобы она естественным образом строилась в изображение. Размытое лицо стало ясным, это действительно было лицо Тан Цзисяня. Она была все та же, что он видел раньше, чистая и неприукрашенная, с бессмертной аурой культивированной женщины и нежной красотой маленькой и хрупкой природы Линь Дию.

Но так ли она на самом деле?

Очевидно, что это не так, потому что даже эта внешность была все еще талисманом Инь Гу Чжэнь, который вовсе не был ее истинным "я".

Тан Цзисянь, эта женщина никогда не была настоящим человеком с самого начала!

К счастью, этот проблеск очарования Иньской долины должен быть последним слоем ее "ткани позора", версией высочайшего уровня.

Однако, радость была настолько велика, что он был арестован........

Тан Цзисянь внезапно открыла рот и закричала: "Нин Тао"?

Хруст!

В голову Нинга Тао, похоже, попала молния.

Она узнала?

Но кроме того, что он нервничал, он был более подавленным и безмолвным.

"Я знаю, что ты Нинг Тао". Танг Цзисянь снова осторожно сказал.

Нин Тао подавил свое духовное сознание до такой степени, что близко к обеим ногам, чтобы растоптать его и пойти на запад.

"Чего ты хочешь? Что ты хочешь знать, что ты можешь прийти и спросить меня, что значит для тебя выйти из тела, одержимого муравьем, и ползти по мне?". Тан Цзисянь продолжал пытаться.

Нин Тао почти собирался выйти и встретиться с ней лицом к лицу, но в какой-то момент мысль была неправильной, она действительно должна была быть уверена, что его Младенец Юань был на этом муравье, с ее характером она все равно будет тратить столько времени, чтобы поговорить с ним?

"Ты ведь не выйдешь? У меня есть способ вытащить тебя." Тан Цзисянь сказал.

Чего она хочет?

Нин Тао был любопытен в своем сердце, но он не осмеливался передвигаться. Именно в этот момент он также осмотрел окрестности. Только в этот раз он понял, что не упал на пол, а лежал на столе. Это место казалось потайной комнатой, с каменными стенами, светом и котлом для рафинирования зелий или оружия, по-видимому, потайная комната, используемая для изготовления на заказ, но что бы это ни было, он мог видеть смутно.

Но только тогда Тан Цзисянь не знал, с какого места принести острый нож, его сердце вдруг забилось, она хотела убить муравьев ножом?

Он только что подумал об этом, когда Тан Цзисянь внезапно подняла руку и порезала одну из ног летящих муравьев.

Хотя это было тело летающего муравья, его духовное сознание было духовным сознанием, и боль от этой порезки и измельчения его ноги пришла как приливная волна, почти заставив его кричать от боли!

Тан Цзисянь снова подняла нож в руке и яростно сказала: "Ты выйдешь"? Если ты подумаешь об этом, ты можешь выйти за меня замуж в правильном смысле, а я не дам его тебе? Но на самом деле ты превратился в муравья и заполз в моего... ты самый бесстыдный человек, которого я когда-либо встречал!"

Нин Тао не было никакого ответа, в конце концов, это был просто муравей, боль от сломанной ноги пришла и ушла быстро, в это время он больше не чувствовал боли, он просто лежал на земле и притворялся мертвым. Тем не менее, он ненавидел в своем сердце, что он не укусил ее сильно, прежде чем она поймала его.

"Нинг Тао?" Тан Цзисянь пришел попробовать еще раз.

Нин Тао продолжала притворяться мертвой, и все больше убеждалась в своем сердце, что Тан Цзисянь не нашел его вообще, иначе, учитывая ее статус и личность, она бы взяла острый нож и пытала летающего муравья?

"Я же говорил тебе не выходить!" Острый нож в руке Tang Zixian внезапно упал, и косая черта приземлилась на шею летящего муравья.

Ка-чау!

Чистая косая черта на голове.

Голова летящего муравья упала на стол, и в тот же миг прилив смертоносной силы привёл к западу, неся тело Нинг Тао. В процессе он сжал младенца до предела, скрывая силу смерти, и вылетел из особняка Танг и вырвался на свободу, вернувшись в Небесный медицинский центр Дао.

В тайной комнате династии Тан.

Тан Цзисянь подняла голову летящего муравья со стола и передала ее глазам для более пристального взгляда.

Это была просто голова очень обычного летающего муравья, где была половина следа владения Нингтао первенцем?

Тан Цзисянь долго смотрел на голову летящего муравья, не произнося ни слова и не двигая мышцы. С начала и до конца она не была уверена, что Нинг Тао когда-нибудь попадал на этого летающего муравья, включая время, когда она отрубила голову муравья одной косой, и он не нашел никаких следов этого.

Прошло много времени, прежде чем она пробормотала себе: "Если тебя здесь не было, ничего страшного, но если было, то...............".

Холодным хрюканьем вертолет в ее руке снова порезал, и одна косая черта приземлилась на нижнюю часть маленького брюшка летящего муравья. Если у этого летающего муравья еще при жизни есть карты муравьев, то он потерял свою маку.

В медицинском зале Небесного Дао царила тишина, настолько тихая, что не было ни одного звука, и доброе и злое ци в горшке добра и зла было спутано, и лица людей на горшке не имели ни одного выражения.

Нин Тао уже привык к такому отношению человеческого лица Дин Шан, поэтому он поспешил к столу, вытащил талисман и записал содержимое талисмана с духовной силой и кровью с памятью в уме.

Внимательно изучив её и убедившись в том, что ни одна руна не уступает в своей памяти руне Yin Valley Zhen Spirit, а также в том, что надпись не содержит ошибок, он в течение нескольких минут колебался и в конце концов поместил её туда, где она должна быть.

Мерцание духовной энергии было введено в пение заклинания.

Никакого ответа.

Был введен еще один намек на духовную энергию, и заклинание повторилось снова.

До сих пор нет ответа....

Сердце Нин Тао замерло: "Может быть, я неправильно прочитал, или этот талисман Инь Гу Чжэнь действительно используется только для женщин и не полезен для мужчин?"

Минутой позже Нин Тао вытащил Бамбуковую книгу счетов, а затем поместил вновь нарисованную ману на Бамбуковую книгу счетов: "Червь Эр, выйди и узнай ману".

Удзи выполз из бамбуковой тетради, слегка прижав верхнюю часть тела, маленькие глазки косоглазые, как обычно императорская поза.

Нинг Тао сказал: "Узнай эту ману".

Червяк II нервничал: "Я......".

Нинг Тао прервал свои слова: "Сто медицинских сборов, Лишо".

"Хорошо". Червь Два выкопал головой в ману.

Этот мир действительно мир, где деньги могут заставить призраков толкать и толкать, не только призраков, но и Императора Червя II приходится выполнять поручения.

Червь Er быстро вырвался из талисмана и стал лазить по кусочкам бамбука, и на бамбуковой тетради появились слова, которые он хотел сказать: "Этот талисман - очарование души Иньской долины Бессмертного царства, которое может изменить внешний облик и форму тела и защитить собственное дыхание". После активации этот шарм можно использовать в течение семи дней, впитывая воду и сохраняя тепло, а также обладает питательным эффектом инь и питательной кожей".

Несколько бусин пота размером с фасоль внезапно появились на лбу Нинг Тао.

Еще один абзац появился на бамбуковой аккаунтной книге: этот амулет предназначен исключительно для женщин, а его создатель неизвестен и не может быть использован мужчинами. Я сразу же открою для вас контракт. Сто долларов медицинских денег, и вы сразу же предложите их мне.

Впоследствии из бамбуковой книги появилось содержание договора купли-продажи.

Нин Тао поднял свою ручку, чтобы подписать и отложил талисман духа Чжэнь долины Инь.

На бамбуковой тетради появились слова Ву Эра: "Если вам нечего сообщить, я уйду из суда".

Нин Тао свернул бамбуковый набросок бухгалтерской книги и бросил его в маленький сундук с лекарствами, затем носил его на спине и подошел к стене замка. Он прошел через тысячу трудностей и даже невыразимых болей, чтобы получить в руки талисман Yingu Zhen, но он не думал, что Тан Цзисянь не обманул его, талисман Yingu Zhen может быть использован только женщинами, он не может использовать его.

Он не мог им воспользоваться, так что он мог позволить только трем демоническим женам попробовать, но, думаю, им это было не слишком интересно. Цзян Хао обладал способностями, которые работали даже лучше, чем этот талисман Иньской долины Чжэнь Дух. У Бай Цзин есть горькая морская лампа, и она может создавать иллюзии поддельной реальности, когда и где захочет, и ей, очевидно, тоже не очень-то нужен этот шарм Иньской долины. Что касается Цинь Чжоу, то она уже была драконом Клана Драконов, и она определённо не хотела превращаться в кого-то ещё.

Однако, как подарок трем демоническим женам, это лучше, чем ничего.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**0601 Глава 0 и 1**

0601 Глава 0 и 1 Ночь была поздней, а двор молчал.

Дверь удобства открылась, и прежде чем Нин Тао смог выйти из двери удобства, Цинь Чжоу открыл глаза. Когда Нинг Тао только что вышла из удобной двери, она уже босыми ногами набросилась на Нинг Тао.

Она также не спрашивала Нинг Тао, через что ему пришлось пройти, просто устала быть в его объятиях. На данный момент она не дракон, а навязчивая кошка.

Нинг Тао нежно обнял ее и сказал ей на ухо: "У меня есть подарок для тебя".

Цинь Чжоу любопытно спросил: "Какой подарок?"

Нин Тао отпустил Цинь Чжуй, вытащил талисман "Душа долины Инь, успокаивающая душа" и передал его Цинь Чжуй: "Это талисман "Душа долины Инь, успокаивающая душа Цинь Чжуй", я только что получил его с большим трудом, попробуйте".

Цинь Чжуй удивился: "Попробуешь здесь? Дом будет снесен?"

Нинг Тао подошла к ее уху и сказала ей: "Вот как используют талисман......."

Как только Цинь Чжуй выслушал, две вспышки красной розы на ее щеках, но это было намерение Нин Тао, она всегда была самой послушной, она будет делать все, что Нин Тао попросит ее сделать. Нинг Тао рассказала ей, как пользоваться этим талисманом, поэтому она повернулась и извилась.

Нин Тао заглянула ей через плечо и сделала надпись: "Засуньте конец на место, да, чуть дальше влево".

Цин издала крик безумия и ей было так стыдно, что она захотела найти дыру в земле............

В долине Инь был установлен талисман "Душа, удерживающая талисман", а Цинь Чжоу ввел следы демонической силы и произнес заклинание.

Нин Тао с тревогой сказал: "Цинь Чжоу, постарайся стать похожей на свою сестру".

Цинь Чжуй кивнул, кости в его теле защелкнулись, мышцы в его теле быстро вспыхнули, меняя линии, а плоть и кровь на его лице также разминали тесто в общую мешанину, сначала размыли, а затем очистили. В мгновение ока ее лицо стало лицом Цзин-ба, а ее фигура - фигурой Цзин-ба. Не на сто процентов, но по крайней мере на девяносто пять и более процентов, и даже мужу Нин Тао, который знает все о Бай Цзине, было трудно рассказать об этом в отдельности.

После использования талисмана "Восстановление души долины Инь", демон Ци на теле Цинь Чжуй также исчезла, она пыталась управлять демонской силой некоторое время и обнаружила, что демонская сила также исчезла, она вдруг нервно сказала: "Этот талисман, кажется, заблокировал меня, даже демоническая сила не может быть использована, что такое использование такого талисмана?".

Нин Тао сказал: "Этот талисман будет полезен, когда нужно обмануть врага".

Цинь Чжуй подумал об этом, и на его лице появилась улыбка: "Это правда, этот талисман может превратиться в чужой облик, на самом деле он все еще очень полезен. Что Тан Цзисянь использовал этот талисман, чтобы обмануть нас, и мы используем его, чтобы обмануть ее в будущем".

В тот момент дверь внезапно распахнулась, и одновременно появились Бай Цзин и Цзян Хао, две женщины были ошеломлены, увидев, что Нин Тао и Цин Чжуй стоят в комнате.

Белый Цзин удивился: "Сестра, ты... муж, что происходит?"

Нинг Тао сказал: "Вы, ребята, быстро заходите, я нарисую вам талисман, чтобы вы тоже попробовали".

"Какой амулет?" Пока он говорил, Цзян Хао уже вошёл в дверь.

Белый Цзин тоже вошел, протянул руку помощи и закрыл дверь, затем быстро подошел к Цинь-Чжуюю и уставился на него, даже протянув руку помощи и ущипнув за щеки.

Цинь Чжоу объяснил Бай Цзину и Цзян Хао, что это за талисман, в то время как Нин Тао вытащил бумагу и написал талисман. Он дал Цзян Хао и Бай Цзин по одному после того, как были выгравированы два талисмана Инь Гу Чжэнь.

Держа талисман в Иньской долине Чжэнь, Цзян Хао, казалось, что-то вспомнил и случайно спросил: "Муж, откуда у тебя этот талисман?".

Нин Тао сказал: "Разве Танг Тяньфэн не пригласил меня на ужин? Я нашел потайную комнату в "Юаньском младенческом выходе" семьи Тан, нашел талисман "Иньская долина Чжэнь" династии Тан Цзисянь, и вот как я его получил".

"Так просто?" Цзян Хао выглядел полуверующим.

Нинг Тао засмеялся: "Удачи".

Он уж точно не сказал бы им, как появился этот талисман Иньской долины Чжэнь, не в этой жизни.

"Вы двое ссылаетесь на меня и становитесь моими попытками." Нинг Тао сказал, что сменил тему.

"Это нормально быть мужчиной?" Мисс Уайт сказала в изумлении.

Нин Тао сказал: "Я тоже не знаю, не знаю, превратилась ли Тан Цзисянь в мужчину в другом месте, но на моем месте она не превратилась в мужчину, но вы, ребята, можете попробовать, если вы можете превратиться в меня, то этот талисман "Иньская долина Чжэнь Дух" будет иметь еще большую ценность".

Белый Цзин собирался прочитать заклинание, когда Цин гнался за ней, чтобы остановить ее, и пришел к ее уху и пробормотал несколько слов, а затем пришел к уху Цзян Хао и пробормотал несколько слов снова.

И Бай Цзин, и Цзян Хао смотрели на Нин Тао странными глазами.

Нинг Тао пожал плечами: "Чего вы на меня смотрите?"

Цзян Хао сказал: "Разве ты не говорил нам использовать ману, чтобы переодеться в твое подобие, почему ты все еще стоишь здесь? Ты стесняешься? Выйди и подожди, пока мы не будем готовы тебе позвонить, чтобы ты мог войти".

Нинг Тао улыбнулся и сказал: "Старый муж и жена........."

"Как и старый муж и жена". Цзян Хао сказал.

Нинг Тао повернулся и направился к двери, открыл ее и вышел из комнаты. Он не мог ожидать, что Цзян Хао и Бай Цзин будут вести себя так же хорошо, как Цинь Чжоу.

Через некоторое время из дома прозвучал голос Цзян Хао: "Хабби, заходи".

Нин Тао уже был нетерпелив, он толкнул дверь и вошел, посмотрел на нее и замерз.

В комнате стояли два Нингтао в женской одежде, Нингтао в длинном белом платье и Нингтао в женской ночной рубашке. Но помимо одежды на теле, как юбки, так и халаты Нин Тао имеет такой же рост, как и у него, линии мышц, сходство также достигает 95 процентов от ужасной степени. Самое удивительное, что обе их груди, которые были очень полными, теперь стали его двумя дисково-подобными грудными мышцами.

Насколько можно судить по этому взгляду, величайшая ценность этой маны уже проявилась. Даже Бай Цзин и Цзян Хао могут стать похожими на него, поэтому естественно, что и другие демоны тоже могут. В будущем, когда была такая необходимость, его сторона может быть даже на всей территории Нинг Тао!

Нин Тао подошел, протянул руку и коснулся маленького животика Цзян Хао, всех восьми брюшных мышц!

У Цзян Хао, однако, было депрессивное выражение: "Посмотрите, кем я стал? Это уродливо."

Рука Нин Тао опустилась, и Цзян Хао ударил его по руке. Он последовал за Бай Цзином и снова перешел на сторону Бай Цзина, протянув руку, это был очень классический ход кунг-фу.

Бай Цзин просто уставился на Нин Тао и не ударился о его руку. Ее терпимость - самая высокая из трех жен, и, конечно же, самая сильная головная боль.

Рука Нин Тао замерла, и Бай Цзин стал меньше 1 и равен 0 для него.

Если и было что-то сломано в том, что этот талисман Иньской долины Чжэнь превратился в человека, так это то, что он был сломан. Точно так же, если бы он мог использовать этот талисман, он мог бы быть только больше 0 и равняться 1, если бы стал женщиной. видя изменения в каждой из его трех жен, его сердце также хотело все больше и больше преодолевать технические проблемы этого талисмана Иньской долины Чжэнь, чтобы он мог им пользоваться.

"Кхм". Белый Цзин кашлял.

Только тогда Нинг Тао отступил и в панике сжал руки.

Цзин с улыбкой сказал: "Мастер Нин, уже поздно, чью визитку вы поворачиваете сегодня вечером? Почему бы мне не обслужить тебя в такой прекрасной форме?"

Нинг Тао: ".........."

Цзян Хао посмеялся: "Мы должны нравиться тебе такими, какие мы есть, верно?"

Нин Тао в панике сказал: "Я возвращаюсь в больницу, я не могу использовать этот талисман, я попробую версию с опечаткой". Кроме того, этот Бессмертный Факел не может быть активирован, так что я должен найти способ попробовать".

Мисс Уайт заткнула губу: "Мы тебе просто не нравимся, да?"

Нин Тао не хватило духу пофлиртовать с ней, и он сделал шаг в сторону кровавого замка, оставленного на стене.

Цзян Хао сказал: "Муж, тебе лучше не показываться в последнее время, ты числишься в списке террористов США, а Благотворительная компания Шэньчжоу также санкционирована". Наша сторона осудила и отвергла это. Но мне также позвонили сверху и попросили попытаться не появляться, иначе это все очень усложнит".

Нинг Тао кивнул и открыл дверь удобства и вернулся в Медицинский Зал Небесного Дао.

В горшке добра и зла собрано много добра и зла, и доброго избытка зла.

Нинг Тао встал на сторону Трипода Добра и Зла и сел на крест-накрест, управляя Духовной Техникой Огня и Льда и практикуя свою духовную силу. После нескольких недель практики у него появилось отчетливое ощущение, что он "поел", встал и пошел к своему столу, чтобы начать рисовать свое собственное очарование Иньской долины.

Печатная версия талисмана "Дух Иньской долины" была нарисована, активирована и отправлена на слом и брошена на землю. С течением времени пол был заполнен кирпичной бумагой.

Это было не заклинание из Медицинского Зала Небесного Дао, и это было заклинание, которое могли использовать только женщины, так насколько легко ему было бы сделать его собственным?

После почти двух десятков неудач Нин Тао заменил каждую руну по отдельности, но ни одна из версий не могла быть использована, и его настроение становилось все хуже.

На столе остался только лучший лист духовной бумаги, чтобы нарисовать талисман, и Нин Тао поднял свои кровоточащие пальцы, чтобы подготовиться к вырезанию талисмана, но снова сдался, как раз в то время, когда его пальцы собирались приземлиться на бумагу. Он успокоил свой ум и сел в кресло евнуха в состояние созерцания.

Все знание руны, которое он узнал, промелькнуло в его сознании, как снежинки, и его мысли дрейфовали вместе с этими рунами, не сознательно строя любые руны, не сознательно изменяя траекторию своих мыслей, просто позволяя своему разуму блуждать по миру рун.

Через некоторое время Нин Тао внезапно открыл глаза, встряхнул зажившую рану на пальце и поднял капающий в крови палец, чтобы вписать руны на рунической бумаге.

Через несколько минут родился новый талисман в Иньской долине.

Эта руна не являлась руной минус некоторая руна на оригинальной руне Иньской долины Чжэнь, а другая была написана для достижения эффекта опечатанной версии руны. Скорее, руна, изображающая небо, была добавлена к первоначальному очарованию Иньской долины, не вычитая ни одной руны.

Оригинальный шарм Инь Гу был 0, поэтому он определённо не мог использовать 1, но если бы он добавил в руну ключевую руну, разве это не сделало бы её 1?

0 плюс 1 равно 1. Это та арифметическая проблема, которую решали бы дети в детском саду.

Иногда то, что может показаться сложной и глубокой проблемой, на самом деле просто, это просто то, что человеческое сердце слишком усложнено.

Прикрепляется талисман, активируется духовная сила, и заклинание скандируется.

Бряк!

Чрезвычайно мощная и причудливая магическая сила была освобождена из талисмана сразу, обволакивая тело Нин Тао, его кости, его плоть и кровь - все пульсирует, чувствуя, как будто на его теле внезапно появилась дополнительная оболочка, которая слилась с его плотью и кровью, скрывая все, что о нем было. А этот панцирь на самом деле был его плотью и кровью. Он представлял себе внешний вид Цинь Чжоу, и с ним изменилась его внешность, похожая на тело.

В мгновение ока все изменения прекратились.

Нин Тао вытащил свой мобильный телефон и увидел себя на экране, его телефон упал и упал на землю.

Он превратился во внешность Цинь Чжоу, даже его волосы были примерно такими же!

Он протянул руку и прикоснулся к ключевому месту, которое было слабым вздохом облегчения.

Ему еще не 0, 1.

Он засмеялся: "Ты охарактеризовал меня как террориста и хотел меня, так что я пролью бобы на твою территорию!"

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**0602 Глава: Кость Дракона**

0602 глава кейки через день.

Южное море, подводная лодка "Рюзука".

Под пучком Утонченного Тактического Света, этот массивный киль появился в темно-синих водах. Было так тихо, что не было даже звука одного вздоха, и не существовало никакой жизни, кроме Нинг Тао.

Нин Тао подошел к черепу скелета Истинного Дракона, встал на колени на холодной скале одним коленом и трижды поклонился, прежде чем сказать: "В присутствии Истинного Старшего Дракона я пришел просить кость дракона, чтобы усовершенствовать легендарное Плотское Среднее Оружие". Я знаю, что прошу многого, но все, что я знаю, это то, что здесь есть кили, так что мне пришлось прийти и попросить. Я обещаю тебе, что буду дорожить своей жизнью и возьму ее с собой в Бессмертное царство в будущем. Если вы согласны, то бросьте киль сами. Если это по умолчанию, я сам его заберу, спасибо".

Немного...

Ка-чау!

Но точно так же, как Нин Тао собирался встать, чтобы получить драконовую кость, даже Лезвие Затмения было в его руке, внезапно раздался щелчок от истинного скелета дракона, за которым последовал отрезок драконовской кости, падающий вниз, качаясь морской водой и падая на землю.

Нинг Тао был ошарашен, и он вдруг вспомнил, что произошло в Зале Бессмертного Бога. Бессмертный факелоносец Небона, западный дух дракона, пытался вторгнуться в его тело, только для того, чтобы покончить с золотым пятном света, которое необъяснимо зарылось в его тело, когда он впервые взял роговую кость дракона.

Может ли быть, что драконий дух этого истинного дракона благословлял сам себя, а теперь он слышал свои собственные молитвы и давал дракону кость?

Чувство, что да, но не уверен, больше спекуляций, вызванных смятением и беспокойством, Нин Тао собрал свои мысли, убрал лезвие затмения и подошел к секции упавшего киля.

Киль упал с позвоночника, и трещина в позвоночнике была хорошо видна. Он отличался от ребер и даже позвоночника, черного, как чернила, с смутно золотистым оттенком, около трех метров в длину, а его руки были толстыми и тонкими, раскрывая таинственную и мощную ауру по всему телу.

Нин Тао посмотрел на расщелину в позвоночнике над головой, а затем на кости дракона, которые упали на землю, его сердце было наполнено удивлением и любопытством: "Этот кусок кости упал из позвоночника истинного дракона, может ли это быть спинной мозг в позвоночнике истинного дракона"?

Его план состоял в том, чтобы взять отрезок грудной клетки Истинного Дракона и забрать его обратно, чтобы использовать в качестве рукоятки пистолета во плоти, но он не ожидал, что после поклонения Истинному Дракону, такой отрезок сущности кости автоматически отвалится. На самом деле, если бы он использовал клинок Затмения, чтобы руками перерезать драконовую кость, как только он приехал, он бы вообще не обнаружил сущности в этой кости.

Нин Тао попытался протянуть руку, чтобы убрать киль с земли, но обнаружил, что кажущийся невероятно тяжелым киль был чрезвычайно тяжелым, и он не смог подобрать его случайным захватом!

Почему он такой тяжелый?

Нин Тао протянул еще одну руку, обе руки послали силу, прежде чем он поднял эту часть киля с земли. Что касается ощущения веса в руках, то он думал, что эта часть киля составляет не менее пятисот фунтов! Это заставило его ударить по губам, такой тяжелый киль, чтобы очистить плоть в пистолете, и это выглядело так чисто, если нет никаких примесей, чтобы очистить его, как он мог играть в это?

Нин Тао вытащил кости дракона из скелета, затем преклонил колени и поклонился еще три раза: "Истинный Старший Дракон, я определенно не разочарую вас, и я определенно буду нести кости, данные моими предшественниками, и продвигать их драконовскую силу!".

Истинный скелет дракона не получил ответа.

Нинг Тао открыл дверь удобства и вернулся в Небесный медицинский зал Дао с Драконьей костью. Он поместил Драконовую кость на пол вестибюля Медицинского зала, затем вытащил Бамбуковую книгу счетов и поместил ее на вершину Драконовской кости, вызвав Вуйи: "Вуйи, узнай эту Драконовую кость, а затем скажи мне, чем она славится".

Червь Два посмотрел на Нинг Тао, как на императора, и за его ягодицами появились слова, которые он сказал: Все еще сто долларов?

Нин Тао сказал в хорошем настроении: "Ты не хочешь его ограбить? Каждый раз, когда я прошу тебя сделать что-то для меня, я должен платить за это. Ты знаешь, как много это значит для меня? Если у меня не будет денег, чтобы заплатить за квартиру, кто будет кормить тебя, когда я умру? Говорю тебе, ты покончишь с этим."

Только тогда Нин Тао раскрыл намек на улыбку, и его тон был немного вежливее: "Пожалуйста, Ваше Величество, установите киль и узнайте его".

Примерно через минуту он вернулся в бамбуковую тетрадь и начал лазать по кусочкам бамбука.

Результат распознавания костей Узи появился на бамбуковой тетради: эта драконья кость является сущностью истинного дракона, сущностью истинного дракона, костным мозгом и силой дракона после смерти истинного дракона, она является вершиной веков, королем костей, и может быть найден, но не ищется. Он должен быть одобрен Духом Дракона, чтобы иметь шанс получить его. Итак, он также называется "Кость Духов Дракона".

Дух Дракона поддерживает?

Нин Тао опять подумал о тех золотых энергетических пятнах, они действительно могут быть драконьими духами?

Слова Узи снова появились на бамбуковой тетради: "Используйте эту кость Духа Дракона, чтобы сделать мясной выстрел, который является более мощным, чем легендарный выстрел мяса, потому что даже легендарный выстрел мяса не сделаны из кости Духа Дракона, а просто обычная кость дракона". Поздравляю, такая большая свадьба, есть красная упаковка?

Нин Тао выглядел безмолвным, но был слишком смущен, чтобы отказаться, поэтому сказал: "Давайте откроем контракт на пятьдесят медицинских услуг и дадим вам красный пакет".

На бамбуковой тетради появились слова Червя Эра: "Спасибо за красный пакет для дани, и я желаю тебе удачи в том, чтобы сделать тебе выстрел во плоти".

Нинг Тао: ".........."

После подписания контракта с красным пакетом на пятьдесят медицинских услуг, Нин Тао отложил свою бухгалтерскую книгу и начал оттачивать кости духа дракона, используя оригинальный метод оттачивания, естественно.

При ударе кулака из Кости Духов Дракона вспыхнул черно-белый энергетический свет, и в нем было спрятано немного золотистого энергетического светового пятна. Это также было это молотком, золотые узоры энергии на Кости Дух Дракона, казалось, пробудился, медленно течет, вся Кость Дух Дракона была золотой, было ощущение, что тысячи рун Клана Дракона течет и светится, таинственный и волшебный.

Одиночный кулак обладал таким ошеломляющим эффектом, что интерес Нинга Тао к поразительному железу стал еще сильнее, и он стучал одним кулаком за другим по Кости Духов Дракона.

Когда когда ..................

Когда вы устали, вы согласились практиковать свою духовную энергию рядом с Добрым и Злым Триподом, и после того, как вы восстановились, вы снова стали бить железо.

Процесс рафинирования духовных костей дракона случайно настроил духовную силу, а также примитивный метод рафинирования оружия, в котором за одну практику можно было получить три вещи.

После того, как проект "Добрый самаритянин" Шуа закончен, новым проектом "Добрый самаритянин" занимается Цзин Бай, и Цзян Хао также находится в лаборатории, так что Нин Тао не должен беспокоиться об этом, поэтому он посвящает все свое тело и разум производству железа.

В мгновение ока приближался недельный срок, установленный Тан Тяньфэн, но Нин Тао даже не подумал об этом.

С тех пор как он увидел Tang Tianfeng на коленях вниз к Tang Zixian в том родословном зале, он больше не увидел Tang Tianfeng и Tang Zixian как нормальные отношения отца и сына. На самом деле даже так называемое настоящее лицо, которое Тан Цзисянь показал в особняке Тан, на самом деле было подделкой. Если подумать, он не видел ее такой, какая она есть на самом деле, с тех пор, как знал ее до сих пор. Кто осмелится жениться на такой женщине? Не говоря уже о том, что Tang Tianfeng и Tang Zixian явно имели скрытый мотив.

До сих пор иронично, что не так уж много интриг и уловок.

Когда когда ..................

С каждым ударом из Кости Духов Дракона вырывается черно-белая аура звезд, а из кости вырывается золотой свет, сцена великолепна, как фейерверк.

После шести дней ударов по железу методом Первобытной Алхимии до и после, первоначально толсторукая Кость Духов Дракона уменьшилась в размерах и весе, но она дала гораздо более чистое ощущение и немного больше его дыхания. Пистолет в Рюзуке был слишком тяжелым, чтобы его можно было использовать должным образом, поэтому беспокойство можно было опустить.

Какое-то время Нинг Тао останавливался, болтаясь вокруг. Он встал и пошел к Триподу Добра и Зла, готовясь к тому, чтобы возделывать свою духовную силу, чтобы немного прийти в себя.

Колокольчики джингл, колокольчики джингл...............

Телефон внезапно зазвонил с входящим звонком.

Нин Тао вытащил свой мобильный телефон и посмотрел на него, на удивление, не было никаких документов, удостоверяющих личность звонящего, он на мгновение засомневался или поцарапал кнопку ответа, а затем сказал: "Кто?".

Человеческий голос пришел из телефона, на английском языке: "Милорд, я поместил то, что вы мне дали, в Чёрную Огневую роту и Пентагон, как вы и приказали, но...".

Это был телефонный звонок от Рамзи, но он не сказал его полностью, немного стеснялся говорить.

Нин Тао сказал: "Тебе не удалось поместить третий талисман в Духовный Арсенал Николаса Конти?"

"Да, я не брал, Николас Конти взял только черный керосин, который ты мне дал". Я знал, что он пошлёт чёрный керосин в Духовное Хранилище Материалов, но кто-то охранял это место, и я не осмелился подойти к нему, это вызвало бы у него подозрения". Рамзи сказал.

Нинг Тао сказал: "Понятно, тебе просто нужно сказать мне, на каком конкретном месте размещены две другие талисманские газеты".

Рамзи сказал: "Руническая бумага, которая была в Пентагоне, я положил ее в картотеку, так что она должна быть в картотеке". Но я не могу быть на 100% уверен в этом, в конце концов, у меня очень мало доступа. Другого я положил в свою беспорядочную комнату в компании "Блэкфайер", я могу выяснить ее состояние, и вы можете открыть дверь и войти в любое время после двенадцати часов вечера".

Нинг Тао снова спросил: "Николас Конти подозревал тебя?"

"Он попросил у меня много деталей, я сказал то, чему вы меня научили, он взял черный керосин, после этого он больше ничего не спрашивал, просто сказал, чтобы я ждал следующего задания". Рамзи сказал.

"Я понял, возьми третий экземпляр и позвони мне домой." Нинг Тао сказал.

"Милорд, теперь я в своем доме". Рамзи сказал.

Нинг Тао посмотрел на время на экране телефона и сказал: "Я сейчас приду, есть вопросы?"

"Нет проблем, я живу один", - сказал Рамзи.

Нин Тао повесил трубку, взял на спине маленький сундук с лекарствами и подошел к стене замка. Он проанализировал и сравнил два новых кровавых замка, предположив, что один из них - дом Рамзи, затем открыл кровавый замок и вошел внутрь после того, как появилась дверь удобства.

Террористы хотели по всему миру?

Я лучше буду на твоей территории и сделаю что-нибудь ужасное!

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 0603 Перед действием.**

Глава 0603 Перед действием тьма исчезла, и Нинг Тао уже был в комнате, когда он вновь появился.

Это была очень примитивная комната, даже не приличный предмет мебели и бытовой техники, а диваны и кровати, которыми пользовались, были потрёпанные. В комнате также не было окон, чтобы видеть снаружи, так что не было возможности сказать, что это за место. Единственное, что может быть подтверждено, это подвал.

Рамзи сидел на диване в барахолке и смотрел новостную программу, когда дверь удобства открылась, и он был поражен, имея инстинктивную реакцию уклонения, пока не почувствовал облегчение, когда увидел, как Нин Тао выходит из двери удобства.

Рамзи опустил голову и вежливо воскликнул: "Милорд".

Нин Тао кивнул, а также завершил разведку против этой среды за это короткое время, не было никакой третьей стороны в этом подвале, кроме Рамзи, он также подвел свою бдительность: "Рамзи, что это за место?".

Рэмси сказал: "Это подвал улицы Роузбуд 52, которая находится недалеко от Блэкфайр, и я арендовал его в первую очередь из-за его близости".

Нинг Тао посмотрел на него: "Ты десятилетиями продавал свою жизнь за Николаса Конти, разве у тебя нет денег на лучшее место для себя?"

В уголке рта Ramsey появилась горькая улыбка: "Я не зарабатываю много денег, большая их часть тратится на покупку духовных материалов, но даже тогда моя потребность в духовных материалах никогда не удовлетворялась". Милорд, вы практикующий земледелие, вы должны знать, как дорого стоит духовный материал, а остальных денег хватит только на то, чтобы жить в таком месте".

Нин Тао открыл маленький сундук с лекарствами, достал маленькую упаковку и положил на чайный столик.

Внутри пакета были некоторые духовные материалы, Долина Духа, Демоническая почка и так далее.

Рамзи замер на месте, губы дрожат, но ничего не говорят. То же самое, что обещал ему Николай Конти, не было выполнено, и он не упомянул ни о какой просьбе Нинг Тао, но Нинг Тао принес ему такой духовный материал. Духовный материал в этой посылке стоил, по крайней мере, несколько миллионов, как его можно было не трогать?

Нинг Тао улыбнулась: "Убери это".

Рамзи кивнул, крепко сжимая пакет в руках, не зная, куда его положить, в его доме даже негде было спрятать что-нибудь стоящее.

Как раз в это время из динамиков телевизора вышло знакомое имя, и глаза Нинг Тао переместились за ним.

Белый ведущий сидел за якорным столом и читал пресс-релиз: "Этот китайский гражданин по имени Нин Тао - самый опасный террорист, напавший на американскую военную базу в Стамбуле и устроивший там массовую резню. Кроме того, есть информация, доказывающая, что он также несет ответственность за террористические взрывы в лагерях сирийских беженцев. В ходе этого террористического нападения были убиты сотни сирийских гражданских лиц, включая женщин и детей. Это акт трусости и позора. Мы должны оказать давление на Китай, чтобы он передал этого террориста, и я думаю, что общественное повешение должно быть возложено на него, и что Шэньчжоуская благотворительная компания, которая ассоциируется с ним, должна быть санкционирована миром, чтобы отказаться...".

Нин Тао смотрел на него без выражения лица, но в его сердце горела ярость.

Нет такого преступления, которое можно было бы оправдать, потому что даже если бы он сделал что-то неоправданное, то не было бы и очереди Штата Маяков осудить его, не говоря уже о том, чтобы казнить его, повесив на людях. По его мнению, государство Маяков является полным хулиганом, считая, что подбросив ему обвинение в терроризме, а затем оказав давление на Китай, оно может экстрадировать его в государство Маяков.

Что за кучка самоуверенных идиотов!

"Милорд, в эти дни многие СМИ передают новости, связанные с вами, и тема о том, что вы террорист, становится все жарче и жарче". Рамзи сказал: "Я бы рассказал вам новости заранее, но я подумал, что поскольку даже СМИ освещают их повсюду, то нет никакой возможности, что вы не узнаете об этом, и если я позвоню вам, есть большая вероятность, что это услышат Пентагон, или люди из разведки Блэкфайра, так что..."

Нин Тао прервал его: "Не обращай внимания, твоя безопасность - это самое главное". В будущем вы будете так работать и связываться со мной только тогда, когда считаете это безопасным".

Рамзи кивнул.

Нинг Тао сказал: "Когда ты пойдешь в "Черную пожарную компанию"?"

Рэмси взглянул на часы на запястье: "Сейчас восемь утра, и я думаю, что если бы не вы, милорд, я бы поехал на своей машине в "Блэкфайр Компани"".

Нин Тао сказал: "У вас есть фотография вашего коллеги? Лучше всего быть тем, кто может приблизиться к духовному материальному банку твоего настоящего отца".

"Конечно, есть, но чего вы хотите, милорд?" Рамзи задался вопросом.

Нин Тао сказал: "Дайте мне фотографию человека, затем расскажите мне о том, где этот человек живет и куда он обычно ходит, его рост, вес и т.д., короче говоря, расскажите мне все, что вы знаете об этом человеке".

"Хочешь сейчас?"

Нин Тао сказал: "Теперь ты можешь дать мне фотографию, потом пойти в "Блэкфайер", и я вернусь к тебе вечером, и ты сможешь дать мне детали в то время".

"Это не проблема, пожалуйста, подождите". Рамзи подошел к шкафу с телевизором, открыл ящик и сделал из него фотографию.

Нинг Тао сделал фото и посмотрел на него, это было групповое фото Рамзи и белого человека, фото было не менее двадцати лет, белый человек держал волнистые локоны, которые были очень популярны в ту эпоху, он был одет в джинсовый костюм, его тело было довольно высоким, он также выглядел молодым, менее тридцати лет.

Рамзи сказал: "Этого человека зовут Шалих, и Николас Конти очень доверяет ему, чтобы иметь доступ к арсеналу Николаса Конти. Он кровавый демон из Германии. Эта фотография была сделана в 1996 году, когда мы с ним были в Блэк Хиллз, и в то время мы только что закончили миссию, и он ничуть не отличался от нас".

Кровавый демон из Германии, Нинг Тао думал о Карле из семьи Виттельсбахов и его сестре. Этот кровавый демон по имени Харизард, кровавые демоны - вся семья, какие у него отношения с Чарльзом?

"Милорд, каков ваш план?" Рамзи спросил.

Нин Тао собрал свои мысли: "Сначала иди на работу в компанию Blackfire, не привлекай ничьего внимания, делай то, что должен". Я вернусь и сделаю кое-какие приготовления, и я приду к тебе сегодня вечером, а ты отведешь меня к этому саричу на фотографии".

После того, как Рамзи сказал еще несколько слов, Нинг Тао открыл дверь и вернулся в медицинский центр "Небесный путь".

В медицинском зале "Небесный путь" царила тишина.

Взгляд Нин Тао случайно приземлился на бессмертный Факел, поставленный на стол, он подошел, держал его в руке, а затем попытался привнести намек на духовную силу.

До сих пор нет ответа.

Он также не мог видеть никаких семян, спрятанных в Бессмертном Факеле, но в то время Небона сказала, что в Бессмертном Факеле остались семена.

Невозможность активировать её, чтобы привести в состояние Дхармы, и неспособность видеть никаких семян, было ли то, что Небона оставила после себя просто ложью?

В какой-то депрессии Нинг Тао положил Бессмертный Факел обратно на стол, а затем вернулся к Кости Духов Дракона, помещенной в центре вестибюля клиники перед ним, чтобы подготовиться к удару утюгом.

"Нинг Тао?" Женский голос внезапно появился за дверью.

Это был голос, который превратился в пепел, который узнал Нин Тао, потому что это был голос Тан Цзисяня.

Нинг Тао подошел к двери, но сделал всего один шаг и остановился.

На самом деле, это был не первый раз, когда Тан Цзисянь звонила ему в дверь; она также звонила ему пять раз, но он ни разу не ответил. Женщина, которая даже не осмеливается показать свое истинное лицо, даже если она встречается, все, что она слышит - ложь, зачем тратить время впустую?

"Я знаю, что ты там, ты выйдешь и мы поговорим." Голос Тан Цзисяня.

Нин Тао не ответил, на самом деле, даже если он был внутри, ударив утюгом, Тан Цзисянь за дверью все еще был непонятен, но он мог слышать голоса за дверью.

Тан Цзисянь снова сказал: "Что ты имеешь в виду? Ты обещал дедушке моему, что придешь ко мне и выйдешь за меня замуж через семь дней, а это уже шестой день, и ты даже не сделал подобия движения, не хочешь ли ты выйти за меня замуж?".

Нин Тао мрачно сказал в своем сердце: "Как может такая женщина, как ты, быть такой властной, когда ты выходишь замуж за кого-то, ты считаешь себя принцессой?".

Голос Тан Цзисяня: "Что со мной не так? Ты мне не нравишься, но я тебе не нравлюсь? Мне все равно, я сейчас поеду в Северную столицу, я поеду к тебе домой, я скажу, что ты переспал со мной, я хочу посмотреть, что эти три женщины посмеют со мной сделать, как ты в итоге окажешься!"

Нин Тао не мог не улыбнуться, слова Тан Цзисяня его совсем не пугали.

Тан Цзисянь идет искать Бай Цзина, Цинь Чжуя и Цзян Хао, чтобы сказать им, что он спал с ней, и три женщины боятся, что они убьют ее. Она такая умная женщина, поехала бы она в Бейду искать Бай Цзина, Цин Чжуя и Цзян Хао? Я ей не верю.

Колокольчики джингл, колокольчики джингл...............

Телефон зазвонил.

Нин Тао достал свой мобильный телефон и посмотрел на него, это был звонок Тан Цзисяня, но он все равно не ответил.

Входящий звонок зазвонил на целую минуту, прежде чем остановиться.

За дверью Тан Цзисянь подняла кулак и разбила его в сторону двери медицинского зала Небесного Дао, но остановилась так же, как ее кулак вот-вот захлопнется в дверную панель.

Эту дверь нельзя разбить.

"Нинг Тао", ты, сокращающаяся черепаха! Подожди!" Тан Цзисянь отругался и повернулся, чтобы уйти.

Нинг Тао горько смеялся, как он мог заставить кого-то взять такую жену?

Говоря прямо, на самом деле это просто желание отправиться на Луну, не было бы здорово просто сказать это и провести деловые переговоры? Брак не решит проблему.

Когда когда ..................

Звук удара железа прозвучал в безмолвном пространстве.

Вместо того, чтобы думать о женщине, у которой была головная боль, было более реалистично как можно быстрее усовершенствовать мясной укол.

Во второй половине дня Нин Тао использовал небесную версию духовного талисмана долины Инь Чжэнь, и со ссылкой на фотографию белого человека, которая появилась в результате поиска мобильного телефона, он превратился во внешность другой стороны. Белый человек, чье имя он даже не знал, и чьи взгляды были обычными, был таким человеком, на которого даже не смотрят больше одного раза, когда он идет по улице. После этого он открыл дверь и вышел из медицинского центра "Небесный путь". На этот раз он не носил с собой маленький сундук с лекарствами, а также ничего, что связано с каким-либо выращиванием.

Чайнатаун суетился с людьми, которые приходят и уходят.

Нин Тао подошел к пагоде в Чайнатауне, он собирался вызвать такси, а затем побродил по окрестностям штаб-квартиры "Блэкфайр", чтобы сначала ознакомиться с окружающей средой.

"Этот джентльмен". Голос внезапно появился сзади 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 0604 Здание "Черных парусов**

0604 Глава Черный парусный особняк Нинг Тао оглянулся на человека, который назвал его, белый человек, и два других двух спутников, черный человек и чикано, все не слишком старые, примерно все между тридцатью и сорокю.

Версия Небесного Характера очарования Души долины Инь закрыла все ауры, связанные с культивацией, и запечатала духовную силу, поэтому Нин Тао не смог пробудить глаза, чтобы выявить добро и зло этих трех людей, а также не смог обнаружить никакого оружия, спрятанного на этих трех людях, через состояние запаха носа. Талисман "Долина Инь Чжэнь" издания "Небесный характер" превратил его в обычного человека, поэтому его вдруг кто-то остановил, и его реакция была несколько ошеломлена и неудобна состоянием этого обычного человека.

Это также было одной из причин, почему он трансформировался из деятельности, он должен был войти в место, как компания Черный Огонь, можно было представить, как опасно это будет, поэтому он должен был адаптироваться к состоянию обычного человека после того, как стал мишенью, в противном случае сломанный выявлено будет определенно куча и куча, и это было бы легко для людей, чтобы признать это.

Но он быстро успокоился, даже если его опознали, это была просто новость мирового уровня, ничего страшного.

"Простите, вы мне звоните?" Нинг Тао спрашивал.

Подошел белый мужчина, сфотографировал его и передал Нин Тао: "Простите, вы не видели этого мужчину?"

Нин Тао взглянул на фото и замер на мгновение.

Человек на этой фотографии - это он сам.

Нин Тао угадал личности этих трех людей в своем сердце, но на поверхности, он не пошевелился и сказал: "Разве это не террорист?".

Белый сказал: "Да, это он, вы его видели?"

Нинг Тао покачал головой: "Нет. Вы, ребята, копы?"

Белый человек собрал фотографию: "Ты иди".

Нинг Тао пожал плечами и повернулся, чтобы уйти. Хотя он и не представился, он не мог придумать четырех вариантов: три человека были либо военными, ЦРУ, "Блэкфайр", либо лидером манхэттенской мафии "мистером Блэком". Его видели в Чайнатауне, и с разведывательными возможностями Штата Маяк совсем не удивительно, что кто-то пришел сюда расследовать.

Трое мужчин, по-видимому, тоже ничего не подозревая, пошли в противоположном направлении. Нин Тао оглянулся назад, и белый человек снова позвонил жителю Китая, сделав фотографию, чтобы показать другую сторону. Хотя голос белого человека не был слышен, считалось, что было проведено такое же расследование.

Как раз в тот момент, когда она собиралась уходить из Чайнатауна, старуха, продававшая вышитые стельки из уличного киоска, посмотрела на Нинг Тао. Лицо Клэри было полно складок, и она выглядела старой, но глаза выдавали остроту ножа. Только с этого мгновенного взгляда в глазах старухи вспыхнуло мерцание эссенции.

Эта крона была старухой, подметающей пол в комплексе дворца Тан, Нин Тао видел ее однажды, он явно не верил, что этот крон был здесь, чтобы продавать вышитые стельки, он избегал вида крона и продолжил свой путь.

"Сэр, хотите купить стельки?" Старуха спросила.

Нин Тао даже не повернул голову назад, и его сердце необъяснимо нервничало, потому что крон использовал китайский язык, и теперь он был белым человеком.

Она узнала?

Нинг Тао размышлял над этим вопросом в своем сердце и держал свои шаги.

Старуха просто спросила, затем отвести взгляд и продолжить прибивать стельки.

Нинг Тао втайне почувствовал облегчение от того, что только что было обнаружено не потому, что что-то было сломано, а потому, что другая сторона просто проверяла что-то. Если бы она узнала, кто он на самом деле, она бы точно не сидела и не дремала у початки. Может быть, пронзительная стрелка будет перед глазами Тан Цзисяня.

Возможно, та старуха на самом деле была Тан Цзисянь, которая переоделась, используя талисман долины Инь Чжэнь, кто мог бы быть уверен в обратном? Просто никто не мог узнать, кто есть кто, когда все использовали талисман "Долина Инь Чжэнь Духа". Тан Цзисянь, возможно, никогда и не мечтал, что он превратит ее очарование долины Инь в "1-символьную" версию очарования долины Инь, которое могут использовать даже мужчины.

Выйдя из Чайнатауна, Нин Тао вызвал такси, а через полчаса приехал на Блэк Сэйл Стрит.

Черные паруса", что является несколько пиратским названием, происходящим от культового здания. Верхняя часть этого здания была сделана в форме парусника, а паруса на паруснике были черного цвета.

Это здание было штаб-квартирой "Черной пожарной компании", здание "Черных парусов".

Многие люди приходят на улицу Блэк Сэйл Стрит только для того, чтобы взглянуть на это здание странной формы, но не многие знают, что это за компания.

Компания "Черный пожар" похожа на пирата 18 века, убивающего, устраивающего пожары и зарабатывающего кровавые деньги. Разница в том, что пиратов казнят через повешение после того, как их поймают, но здесь это законно.

Нин Тао спустился по тротуару в сторону здания "Черный парус" и обнаружил, что количество камер наблюдения на этой улице значительно увеличилось, едва ли не оставив ни одной мертвой точки. У входа в особняк "Черный парус" была установлена баррикада, и несколько охранников стояли на страже, которые не держали в руках оружия, но скрывали оружие на верхних телах.

Нинг Тао посмотрел на особняк "Черный парус", высота которого составляла более двадцати этажей, а верхняя часть была действительно похожа на корабль с капюшоном, а также действительно имела черный парус. Стены здания наполнены синим отражающим стеклом, преломляющим солнечный свет и создающим впечатление позолоты, но вы не можете видеть, что происходит внутри. Ворота были забаррикадированы и охранялись вооруженной охраной.

Нинг Тао просто посмотрел и убрал свое зрение, это место было полно камер наблюдения, и любое ненормальное поведение подвергалось бы воздействию камер видеонаблюдения.

Нин Тао ненадолго спустился по тротуару, вошел в кафе, заказал десерт и чашку кофе, затем сел на месте у окна, потягивая кофе, наблюдая за зданием "Черный парус" через дорогу внутри.

Если бы к тому времени была снята манная печать талисмана Долины Инь Чжэнь, то к тому времени можно было бы разведать более ценную информацию, но это, несомненно, было бы рискованным поступком. Как только он восстановил свою истинную форму, я боялся, что менее чем через десять минут улица будет заполнена спецназом "Нация маяков" и агентами ЦРУ, а также наемниками из роты "Блэкфайер".

Конечно, ты не можешь быть таким авантюристом.

Точно так же, как Нинг Тао наблюдал за особняком под черным парусом, в него вошли двое мужчин и женщина. Он взглянул на тройку и внезапно замерз.

Трое из них были один Чанчуньцзы Сунь Вэй, один Мяо Йе реальный человек, Ли Чуйи, и один Белый Крейн реальный человек, Инь Дашэн.

Эти трое были людьми Ху Чжи, как они сюда попали?

Этот вопрос промелькнул у него в голове, когда Нин Тао вдруг вспомнил, что когда мастер Факун вел Лигу удаления демонов на охоту за Чжу Хонъюй, император Николас Кан сыграл богомолом, чтобы поймать желтого воробья после цикады, что привело к инциденту с разбитым черепом. Тогда Чжу Хунъюй был на самом деле любимым учеником Фокс Цзи и ключевым шагом в его реинкарнации и возрождении, император Николай Конти был вовлечен в смерть Чжу Хунъюя, как Фокс Цзи мог не прийти сюда, чтобы отомстить?

Ли Чу И внезапно пошевелил глазами, чтобы посмотреть на Нин Тао.

Нин Тао следовал вне поля зрения, глядя на улицу за окном, и задаваясь вопросом в сердце, когда будет уместно уйти.

В это время Ли Чу И удивительно пошёл по направлению к Нин Тао.

Нинг Тао немного нервничал и не мог не задаться вопросом, не было ли чего-нибудь сломанного, что обнаружила другая сторона.

Ли Чуичи подошел и похлопал Нин Тао по плечу.

Нинг Тао оглянулся на нее и в удивлении сказал: "Эта юная леди, я могу вам помочь?"

Ли Чу уставился на Нин Тао на несколько секунд, прежде чем сказать: "Твоя спина очень похожа на мою подругу, прости за мою ошибку".

Она свободно говорит по-английски.

Нинг Тао слабо улыбнулась: "Не извиняйся, все в порядке".

"Сэр один?" Ли Чуйчи снова спросила, ее глаза все время смотрят.

Нин Тао слегка взбесился, эта женщина не только обманула его, но и всех вокруг него. Очевидно, что способность этой женщины в этой области не стоит недооценивать, она, скорее всего, что-то нашла, но сам он ничего не раскрыл..........

Подожди, глаза!

Версия Небесного Характера очарования Души долины Инь может превратить его в другого человека, а также запечатать его ауру и культивирование, но оно не может запечатать его сердце, и не может запечатать его глаза. Он был белым по внешнему виду, и его глаза тоже были голубыми от глаз белого человека, но его глаза были его собственными, и он не мог и не мог быть запечатан вообще.

Думая так, угол рта Нин Тао плавал с нечестивой улыбкой, его глаза медленно опускались и двигались к шее Ли Чу И, затем продолжали двигаться вниз, делая паузу на вершине этой пары пиков, его тон речи также имел больше, чем намек на фривольность: "Это верно, я один, мисс, могу я угостить вас выпивкой? Тогда я отвезу тебя в какое-нибудь веселое место, гарантированное возбуждение, и ты никогда не пожалеешь об этом."

Глаза Ли Чу И мгновенно изменились, и она холодно ворчала: "Лучше дай мне..........".

"Мяо Йе, о чем ты говоришь с рыжим призраком, не забывай о нас." Тот, кто говорил, был белым журавлем, настоящим Инь Дашэном, который говорил по-китайски.

Нин Тао притворился, что не понимает и улыбнулся: "Эта дама, это твой друг, что он сказал?".

Но Ли Цзюй даже не захотел больше обращать внимание на Нин Тао, повернулся и ушёл. Трое заказали еду, а также заняли свои места у окна, глядя через дорогу на здание "Черные паруса".

Эти трое действительно пришли в "Черную пожарную компанию".

Нин Тао думал, что Фокс Цзи появится, но пока не допил чашку кофе, Фокс Цзи не появился. Вместо этого Ли Чу И, Инь Дашэн и Сунь Вэй покинули кафе, не сидя долго.

Нин Тао выписался через две минуты и ушел, но к тому времени, как он вышел из кафе, он уже не мог видеть Ли Чу И, Инь Дашэна и Сунь Вэя.

Какое задание эти трое выполняют для Фоксхайма?

Нинг Тао был в замешательстве и любопытстве, но он совсем не возражал против того, что Fox Ji тут делает что-то сумасшедшее. На самом деле, хотя Фокс Цзи и не признала его своим "отцом", ее возвращение ослабило давление на нее, в противном случае У Юэ и Николас Конти вполне могли бы объединиться против него. Если был добавлен еще один Линь Цинь Хуа, то он должен быть перегружен.

"Надеюсь, она больше не будет злой и будет лелеять этот шанс возродиться, иначе в будущем..." Нинг Тао не хотела больше думать.

Если в один прекрасный день Леди Лис станет Злым Лидером, он убьет или нет?

Даже думать об этом головная больно.

Нин Тао вышел на улицу и растворился в толпе, и когда он прошел мимо особняка "Черный парус", он взглянул в сторону парадного зала особняка, который был прямо напротив главного входа. К сожалению, он мог видеть только две большие закрытые деревянные двери, которые были не менее десяти метров в высоту, и дерево использовалось не обычное дерево тоже, но палуба и балка древнего корабля, который, казалось бы, имеют следы тунгового масла и пулевые отверстия, очень особенные.

Нинг Тао убрал свой взгляд и быстро вошел через парадную дверь.

Дверь, закрытая или нет, не удержит 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/

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

**0605 Глава 0605 Террористы здесь.**

Глава 0605 "Путешествие террориста сюда" Ночь упала, дверь удобства открылась, и Нинг Тао вышел из темноты, как чернильное отверстие.

"Милорд". Рамзи последовал и встал с дивана, вежливо позвонив.

Нинг Тао сказал: "Вся информация о человеке, о котором вы говорите, готова?"

Рамзи взял пакет с файлами, который был помещен на кофейный столик, и передал его Нин Тао.

Нинг Тао открыл информационную сумку и вытащил информацию изнутри, чтобы ее просмотреть.

Рэмси сказал: "Милорд, вся информация, которую я могу получить о Шарики, там".

Нинг Тао сказал, отворачиваясь, "Останется ли он сегодня в особняке "Черный парус"?"

Рамзи сказал: "Сегодня вечером он пойдет пополнять запасы и не останется посреди здания "Черных парусов". Мой повелитель, в мешке с файлами находится карта, на которую можно посмотреть от руки, и я обозначил для вас более безопасный маршрут".

Нинг Тао быстро пролистал и увидел нарисованную от руки карту, о которой говорил Рамзи, и на ней действительно был обозначен маршрут, и он изо всех сил старался запомнить ее содержимое.

"Милорд, что я могу сделать?" Рамзи спросил, ожидание в его глазах.

Нинг Тао посмотрел на Рамзи: "Я хочу, чтобы ты нашел другого человека, которому Николас Конти доверяет, купил ему выпивку и поиграл с женщинами, все, что угодно, желательно всю ночь напролет".

Рэмси на мгновение замер, не понимая намерений Нинг Тао.

Нин Тао улыбнулся: "Ты жив, твоя личность не раскрыта, это лучший способ отплатить мне, понимаешь?"

Шпион, чья личность раскрыта, не имеет никакой ценности, шпион, который находится в центре вражеского лагеря, это то, что является наиболее ценным.

Тогда Рэмси понял: "Тогда я пойду позову кого-нибудь выпить".

Нинг Тао позвонил ему: "Подожди".

Рамсей остановился в своих треках: "Милорд, какие еще инструкции у вас есть?"

Нин Тао сказал: "Ты уверен, что талисмановская бумага находится в центре этой как-бы-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет, в центре этого, что-бы-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет, беспорядочного помещения?"

Рамзи сказал: "Да, я уверен, и после работы я подтвердил, что талисман все еще там, и никто его не нашел".

Нинг Тао сказал: "Еще кое-что".

"Что это?"

Нин Тао не сказал, и в этот момент его лицо вдруг стало расплывчатым, а цвет лица, волосы и фигура быстро менялись. Изменение размера тела было наиболее очевидным, становясь выше в одно мгновение, при этом первоначальная цифра один метр восемьдесят пять была живой на десять сантиметров. Короткая голова с черными волосами также превратилась в короткую голову с золотыми волосами, и эти глаза также превратились в лазурно-голубые глаза белого человека.

Всего через минуту Нин Тао полностью "исчез" и был заменен красивым белым юнцом.

Рамсей был ошеломлен: "Милорд, Вы..."

Нин Тао сказал: "Теперь я подражаю его словам и поступкам, и вы меня поправите".

"Да, я хорошо его знаю", - сказал Рамзи. После паузы он добавил: "Милорд, как вы стали саричем?"

Нин Тао сказал: "Я использовал ману и, возможно, отдам ее тебе в будущем, но сейчас не время говорить об этом, давай начнем".

Рамзи кивнул: "Милорд, попробуйте что-нибудь сказать, и я это услышу".

Нин Тао прочищал горло: "Меня зовут Шарики........."

Этот процесс скучен и утомителен и может быть очень важным.

Часом позже в центре здания "Черные паруса" открылась удобная дверь.

Нинг Тао вышел из темноты, как чернильная дыра, и осмотрел окрестности.

Это была беспорядочная комната, сложенная с чистящей посудой, и какой-то беспорядок, который выглядел немного беспорядочным, и в воздухе были какие-то неприятные запахи. Такое место никому не нравится, но для Рамзи хорошее место, чтобы поставить амулеты с нарисованными на них кровавыми замками.

Слегка отрегулировавшись, Нинг Тао открыл дверь в другую комнату и направился к месту, где Николас Конти хранил Духовные Материалы в соответствии с запомнившимся маршрутом. В проходах были камеры наблюдения, но он не сдерживался, теперь он был не Нинг Тао, а Шарики.

В информации, предоставленной Рамзи, однако, не говорится, что Шалих принадлежит к семейству Виттельсбахов и может передать родословную демона крови таким образом, что Германия настолько велика, что для Шалиха невозможно не быть наполовину связанным с семейством Виттельсбахов. Это также показало, что у Николаса Конти были какие-то отношения и с семьей Виттельсбахов, потому что он не мог не знать о личности Шалиха и все же возлагал на него тяжелую ответственность, даже арсенал духовных материалов мог просто приходить и уходить.

Склад духа Николаса Конти находился на вершине здания "Черные паруса", пиратского корабля с висящими на нем черными парусами.

Нинг Тао вышел из прохода и пришел в офис, где было тихо и спокойно, потому что было поздно ночью.

По описанию Рамзи, самая центральная часть Особняка Блэк Парус на самом деле является пиратским кораблем Блэк Парус, который также был домашней базой Николаса Конти. Нижняя и средняя части здания "Черных парусов" на самом деле были обычными офисными помещениями, но даже такие люди, как Рамзи, следовавший за Николасом Конти в течение десятилетий, не имели свободного доступа к пиратскому кораблю "Черные паруса" и нуждались в разрешении от Николаса Конти войти в здание. Это касается всего Рэмси, не говоря уже о среднестатистическом работнике, который здесь работает.

"Кто там?"

Подобно тому, как Нин Тао собирался выйти из большой офисной зоны, на выходе появился охранник, и, когда он говорил, луч фонарика также двигался в направлении Нин Тао, освещая все его тело.

Нинг Тао слегка напрягся, но повернул глаза и успокоился. Он шагнул вперед навстречу лучу фонарика, подражая голосу и тонусу Сарика: "Ублюдок! Выключи свой фонарик!"

Голос Шалиха на самом деле не нуждался в преднамеренной имитации, потому что сейчас его тело - это тело Шалиха, и структура его голоса, как говорят, не на сто процентов совпадает, но, по крайней мере, на девяносто с лишним процентов. Говоря нормально, даже те, кто хорошо знал Сарика, не услышат ни капли. Ему нужно было эмфатически подражать тонусу речи, точно так же, как и сейчас, ему нужно было пробудить высокомерие Кровавого Демона и аристократическую ауру, которая была интегрирована в кровь через тон речи.

При этом охранник выключил фонарик в руке, отступил в сторону и вежливо сказал: "Мистер Сарич, что привело вас обратно?".

Нин Тао холодно сказал: "Я должен тебе это объяснить? Убирайся!"

"Да, сэр". Охранник прикоснулся носом к пеплу, повернулся и ушел.

Нинг Тао пересек большой офис в другой проход.

В конце прохода находится дверь лифта, ведущая прямо к входу пиратского корабля "Черные паруса", для входа на который требуется пропуск с достаточным допуском, а также удостоверение зрачка. Неправильно произнесенный выщипывающий талисман мог решить проблему, но под печатью Небесного неправильно произнесенного талисмана Инь Гу Чжэнь, он был теперь просто обычным человеком и вообще не мог активировать произнесенный неправильно выщипывающий талисман.

Однако, это было просто трудно для Нинг Тао. Когда он подошел к двери лифта, он вытащил опечатанный выщипанный шарм из кармана пальто, а затем протянул руку и вытащил его в одной из частей штанов Тянь Бао.

Неправильный картонный выщипывающий амулет был оттянут от одной ноги, и в тот момент духовная сила просочилась, и "оболочка" Нин Тао сразу же появились признаки нестабильности, но и в тот момент, он застрял не тот картонный выщипывающий амулет на двери лифта, духовная сила активировалась, и мгновенно вытянулась в направлении, в котором он находился перед своим телом.

Щелчок!

Дверь лифта открылась, и Нинг Тао вошел внутрь. При этом у него было одно из привычных движений человека, и именно это движение, небесная глифическая версия талисмана долины Инь Чжэнь, вернулась в исходное положение, и признаки нестабильности в его организме мгновенно исчезли.

Через несколько минут двери лифта открылись, и Нинг Тао вышел из кабины лифта - лишняя бутылка молотового керосина уже в его руке. Перед ним стояли ворота из сплава с несколькими хорошо вооружёнными охранниками.

Эти охранники увидели Нинг Тао и склонили головы в унисон в салюте.

Все охранники были под Сарихом.

За этими воротами из сплава находился арсенал Духовных Материалов Николаса Конти.

Это уже было дно пиратского корабля "Черные паруса", а дальше вверх находился центр силы, где Николас Конти контролировал "Черную огневую компанию", но на этот раз Нинг Тао не собирался туда вторгаться. Он подошел прямо к воротам сплава и открыл рот: "Все вы идите вниз".

Несколько охранников были несколько удивлены реакцией, настолько, что не сразу выполнили указания Нинг Тао.

Нин Тао хладнокровно ругал: "Вы, дураки, есть вещи, которые вы не можете позволить вам видеть, вы хотите умереть?"

Несколько охранников отреагировали на это и быстро ушли.

Нин Тао вытащил выщипанный амулет из неправильного картона и столкнулся с плотно закрытой дверцей из сплава. Для входа в эту дверь требуется пропуск, разрешенный самим Николасом Конти, и, кроме того, требуется проверка ученика, более высокий зазор, чем тот, который требуется для двери лифта. Но высшая власть, как облако перед неправильным картонным амулетом, в этом мире нет двери, которую она не может открыть, кроме неправильного картонного амулета, у которого нет двери.

Нин Тао протянул руку и потянул за это место брюк Тянь Бао, а в следующую секунду к двери из сплава прикрепили неправильно написанную версию выщипывающего талисмана в его руке, мерцание духовной энергии, активированной и гладкий щуплёк.

Щелчок!

Дверь из сплава открыта.

Нин Тао зашёл внутрь, на этот раз он не вернул в штанах версию "Небесного персонажа" талисмана Инь Гу Чжэнь, а вместо этого вытащил её и засунул в карман брюк. Его лицо, его тело быстро вернулось в исходное состояние.

Напротив него находилось закрытое пространство, не очень большое, с несколькими полками, на которых хранилось большое количество спиртового материала. Имелось также несколько стеллажей с оружием, в которых хранились некоторые технологические заклинания и оружие.

На складе спиртовых материалов был также белый дэн-пот для алхимии, но это был не обычный дэн-пот, и на нем были какие-то электронные устройства, что выглядело очень странно.

Не удивительно, что этот котел должен был быть котлом алхимика Николаса Конти.

Но сейчас явно не время его изучать.

Перед тем, как Нин Тао подошел к полке, он взглянул поближе, а затем обнаружил, что все спиртовые материалы, которые ему были нужны для усовершенствования всего этого, были доступны здесь.

Эта ситуация вовсе не была исключением, Николай Конти держал клык Дан Клыка на фрагменте черепа в своей руке, столько лет кто-то искал для него Духовные Материалы, как его Хранилище Духовных Материалов могло не иметь Духовных Материалов, чтобы усовершенствовать Духовный Поиск Дана на этом клыке Дан Клыка?

Подтвердив ситуацию, Нин Тао открыл дверь удобства на месте, независимо от духовных материалов и оружия, схватил и бросил их в дверь удобства, и, наконец, даже Дан Дин, используемый императором Николаем Кангом, бросил в дверь удобства.

Через несколько минут в библиотеке "Духовные материалы" осталось всего несколько пустых полок.

После окончания, Нин Тао вытащил лезвие затмения и вырезал линию на стене из сплава: Террористы приехали в гости.

Разве ты не назвал меня террористом?

Сюда приходят террористы, чтобы не только поплавать здесь, но и поплавать там, где вы считаете это неприкосновенным.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**0606 Глава Полное издание Охота на предков**

0606 Глава Полное издание Поиск предков Дана Под запертыми стенами Небесного медицинского зала Дао были кучи вещей, духовные травы, оружие, и то своеобразное зелье алхимии от Николая Конти, и так далее.

Нин Тао разобрался с духовными материалами, которые ему были нужны, и эти модифицированные виды оружия также были разбиты на категории и собраны им. Он не мог использовать это оружие, но мог усовершенствовать его и отдать нескольким рыбным демонам. С этим оружием для культивирования с дополнительными технологическими компонентами, они были похожи на добавление крыльев к тигру. Даже мягкий небесный голос, который не мог сражаться, она могла сражаться с волшебным оружием.

Что касается того, что у Динь Нин Тао не хватило духу изучить его и случайно выбросило в угол. Затем он начал перерабатывать лекарственные травы для подготовки к алхимии.

После столь долгого планирования, и только теперь, когда Духовный Материал для Дана Предков, ищущего в поисках, был собран, как он мог устоять перед желанием усовершенствовать полную версию Дана Предков, ищущего в поисках?

Первые четыре издания "Поиск предков Дана" духовный материал Нинг Тао сам по себе имеет большие резервы, и значительная его часть доработана и может быть использована вместе с ним. Несмотря на то, что он не доработал пятое издание "Поиска предков" Дана, все духовные материалы были доступны, и с ними уже давно покончено. Так что ему нужно было иметь дело только с Духовными Материалами, которые он разграбил из Особняка на Чёрном Парусе, прежде чем он смог сделать полную версию Древнего Поиска Дана.

Два часа спустя в темной и безсветовой подземной пещере открылась удобная дверь, и Нинг Тао прибыл в подземный храм Небона с обработанным материалом духа и собранными бусинами духа.

Уточнение родовой поисковой таблетки в Небесном медицинском центре Дао не принесло ни малейшей пользы родовой поисковой таблетке, потому что добро и зло qi не повысило качество таблетки. А подземная пещера, в которой находился храм Небона, содержала обилие ауры, что делало ее наиболее подходящим местом для совершения алхимии.

Когда все было готово, с Мэй Сян Дао поднялось пламя, взлетевшее на высоту более метра.

Время шло понемногу, и Нинг Тао был без сознания. Единственное, что тихо горело - это огонь дана, а материал духа в горшке расплавился и изменился, и произошла загадочная реакция культивирования........

Базз!

С ревом пламя Дэна рухнуло и, наконец, исчезло.

Тело Нинга Тао дрогнуло, и он чуть не упал на землю. Он не знал, сколько времени потребовалось на этот раз для естественного танца, но он думал, что это должно было быть довольно долго. Только после того, как он замедлил дыхание, он переместил глаза на Мэй Сян Дин.

В зелье от благовоний был дополнительный эликсир размером с трещину, все тело было черным, и его качество было похоже на черный нефрит, излучающий кровавый свет тана. Слабый золотой свет снова был спрятан в плотном свету Дана, который был еще более очевиден, чем золотой свет четвертого издания.

Золотое сияние Дэна, которое было характерно только для Бессмертного Дэна. Этот родовой Дан Дан был стандартным дан-цзун, но, тем не менее, он выходил за рамки Дан-цзуна и обладал некоторыми характеристиками бессмертного дана. С точки зрения золотого света этот Поиск предков Дан, если вы измеряете его по числам, этот Поиск предков Дан может быть даже классифицирован как "Одна треть бессмертного Дана"!

Боюсь, что только бессмертные могут сделать настоящие бессмертные таблетки.

Однако Нин Тао тоже был доволен, он добрался до царства только первенца, и уже само по себе было чудом, что он смог сделать эту "треть Бессмертного Дана". Если бы у него была экстравагантная надежда усовершенствовать Бессмертный Эликсир Родоначальника Дэна сейчас, это было бы заблуждением.

Нин Тао затаил дыхание, надел резиновые перчатки, которые давно приготовил, а затем вытащил Предка, ищущего Дэна.

Какова была бы реакция, если бы этот Ищущий Предков Дэн был использован, чтобы попасть в аллергическую реакцию на Дэна, может ли Дух Дэна быть найден, чтобы поймать ее?

Нинг Тао хотел узнать об этом немедленно, но, в конце концов, сдержался. Он вытащил Бамбуковую книгу счетов из маленькой коробки с лекарствами, а затем поместил Дэна в Бамбуковую книгу счетов.

"Второй жучок". Нинг Тао позвонил.

Два жука выползли из бамбуковой тетради, слегка пристегнутые, пара маленьких зеленых бобовых глаз, похожих на фасоль, прищурившихся на Нин Тао, тоже не разговаривали, а только сосредоточились на своей имперской позе.

Нинг Тао сказал: "Червь Эр, узнай этот эликсир".

Жопа толстой девушки пошевелилась, и на бамбуковой тетради появились слова: "Это самый большой и уродливый Дэн, которого я когда-либо видел, Нин Айкин, ты не можешь сделать его лучше?

Нин Тао не имел доброй милости сказать: "Вырежьте глупости, сто золотых диагнозов, узнайте Дана быстро".

Как только его слова упали, Червь Эр нырнул головой вперед в Ищущего Предка Дэна.

Он не мог дождаться результатов распознавания предков, а Червь 2 не мог дождаться, чтобы получить "закуски".

Примерно через минуту Ву Эр выполз из бамбуковой тетради и начал лазать по бамбуковым кусочкам. Результат распознавания Дана появился на тетради: Предк, ищущий Дана, этот Дан может создавать новых демонов, а также может исправлять души людей, которые собираются умереть и лечить душевные заболевания. Он также может усиливать демоническую силу и укреплять первенцев. Древний Поиск Дан изначально является Бессмертным Даном, но только одна треть этого Дана достигла качества Бессмертного Дана, что делает его невыгодным Древним Поиском Дан.

Этот результат был примерно таким же, как и в случае с последним распознаванием Дана, только с чуть большим содержанием, усиливающим первоначальную силу Дана.

В этом почти весь смысл воскресения из мертвых.

Если это используется с мандарином Хуанцюань, Цинчжао, Бай Цзин, пятью рыбными демонами и Инь Мо Лань, то можно получить еще одно отступление и попасть в царство вне тела. Что касается Цзян Хао, она была новым демоном, и ее положение было немного особенным, так что она будет знать только после того, как она использовала его.

"Баг II, вопрос к тебе". Была пауза, прежде чем Нин Тао сказал: "Скажи мне, этот Дан может как создать нового демона, так и укрепить Младенца Юаня, могу ли я его принять?".

Слова Червя Эра всплыли на бамбуковом эскизе бухгалтерской книги: Я не знаю.

Нинг Тао врасплох сказал: "Ты тоже не знал?"

На бамбуковой тетради появились слова Ву Эра: "Хотя я узнаю этого Дана в качестве Предка, ищущего Дана, в этом Дане все еще много неопределенности, и в этом невозможно быть уверенным". Лучше всего было для Нин Айцина не тестировать яд своим телом, но теоретически, вы могли бы съесть его, потому что он имел эффект укрепления младенца Юаня.

"Не превратится ли он в нового демона?" Это то, что Нинг Тао больше всего беспокоит, если однажды ему придется взять Дух Древнего Поиска Дана, потому что он хочет поймать Духа Дана, но тогда он станет новым демоном из-за этого, это будет слишком большой потерей.

Слова Ву Эра появились на бамбуковой тетради: Нин Айекин не должен беспокоиться об этом, этот Дан создаст нового демона, то есть для обычных людей, Нин Айекин, как естественный посредник между добром и злом, культивирующий Дао Небесное, сердце Дао подобно камню и не станет новым демоном.

Если бы Дэн Поиск Предков смог превратить всех в нового демона, то Цинь Чжуй и Бай Цзин давно стали бы новыми демонами, и не было бы змеиного дракона. Что касается его самого, то он сам не знал, сколько раз он использовал Предкового Дана, чтобы вступить в аллергическую реакцию на Дана, каждый раз, когда он прикасался к Предковому Дану и нюхал аромат Дана, который на самом деле был актом поедания Дана, потому что молекулы лекарства Дана вошли в его тело через контакт с кожей и дыхание, так же, как и лечение распылением в больнице.

Слова Червя Эра появились на бамбуковой тетради: теперь я выдам Нин Айцину контракт на сотню медицинских сборов.

Нинг Тао сказал: "Езжай, езжай".

Баг II - это небольшая яма, но если он рядом, то от него будет много хлопот.

Червь II открыл так называемый наступательный контракт, Нинг Тао подписал его, а затем убрал бамбуковую книгу учетных записей. Затем он вернулся в клинику Skyward, чтобы забрать городскую временную башню, деревостроительную доску и большой кусок облачной руды, а также бессмертный факел.

Предк ищет Дэн Чэн, хотя только треть качества Бессмертного Дана, он не мог дождаться, чтобы попробовать его уже. Он не только хотел проверить эффект Дана на полную версию Ищущего Предка Дана, он также хотел снова искать подсказки о Бессмертном Факеле в этом подземном храме.

Все реквизиты были готовы, Нин Тао взял трещину размера Предков Поиск Дэн, на этот раз он не носил резиновые перчатки, и во время принятия Предков Поиск Дэн он также пробудил нос до состояния искать. Молекулы аромата Предков Дан бросился в ноздри Нин Тао, и почти в тот же момент, его глаза были погружены в темноту.

Через две секунды зрение вернулось в норму, и то, что вошло в поле зрения Нин Тао, было темнотой, которая протянулась наружу и потеряла пять пальцев. Он бы даже задался вопросом, была ли эта полная версия Искателя предков Дэна бесполезна, если бы луч Искусственного Тактического Лучного Света не исчез. Черное прошлое, ничего, и результат на его глазах был не таким, каким он хотел.

Темная пустота внезапно вздрогнула, и энергетическое поле маны, состоящее из башни Чжэньчжэнь, плиты для строительства деревьев и облачной руды, работало, но все равно ничего не оставалось.

Нин Тао не мог не нахмуриться, этот результат тоже не стал сюрпризом, но он определенно не был доволен.

Бряк!

Внезапно вспыхнул огненный шквал, мгновенно нарушая темноту этого места.

Это...

Нинг Тао прошел мимо своих глаз, чтобы увидеть, что черная керосиновая река за пределами храма горит пламенем, который, как он впервые увидел, поднялся на высоту нескольких десятков метров, образуя непреодолимую огненную стену.

Подобно тому, как он с любопытством гадал, как горят эти черные масла огня, в стене огня внезапно появился силуэт, наступив на горящее масло огня на земле и подойдя к воротам храма.

Силуэт прошел сквозь стену огня, светлые волосы и голубые глаза, одетый в полумрак, героическая фигура была как никогда сексуальна.

Она - хозяин этого места, проводник Подземного мира, обладательница бессмертного факела Небона.

Стук, стук, стук, стук..............

Серебряные боевые ботинки Небоны растоптали скалистую землю, ее шаги перекликались с эхом в тихом святилище.

Нинг Тао смотрел прямо на Небону, а Небона также смотрела на Нинг Тао, и этот взгляд вызывал холодное, мигающее ощущение, как будто он может пробить все вокруг.

Это ненормально.

Кроме Дэна Линга, на Нинг Тао никогда не смотрели так ни на одну фигуру, существовавшую в прошлом космическом пространстве. Ведь такой взгляд подразумевает, что она реальна, и он, кажется, "путешествовал" в это неизвестное историческое пространство и время.

Небона остановилась перед телом Нинга Тао, все еще смотрела прямо на него и не разговаривала.

Нинг Тао колебался и внезапно встал.

Эта картина прошлых времен не разбита!

Небона все еще смотрела прямо на Нинг Тао.

Нин Тао осторожно сделал шаг навстречу ей, это прошлое пространство-время было несколько дрожащим знаком, но в конце концов, оно не рухнуло. Затем он сделал еще два шага навстречу Небоне, остановился перед ней и осторожно сказал: "Привет".

Небона не ответила.

Нин Тао на мгновение замерзла, а потом внезапно самоуничижительно засмеялась: "Я тоже запуталась, она давно умерла, то, что я видела, было всего лишь энергетической иллюзией из прошлого пространства-времени, это совсем не реально".

Он внезапно протянул руку Небоне и схватил её....

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**0607 Глава 0607**

0607 Глава 0607 Младенец Юань борется с женским призраком, но именно этот захват сделал Нин Тао внезапно ошеломленным.

Ибо, вместо простого видимого фантома, он поймал настоящую руку. Он чувствовал тепло этой руки, и он мог чувствовать эластичную кожу, но...

Его рука проходила через руку Небоны, как раз в то время, как Юаньбэй из тела хотел схватить что-то, чувствуя это, но совсем не мог схватить.

Небона была настоящей, и он казался простым фантомом!

Он чувствовал, как кровь течет по его венам, как бьется его сердце, как грудь расширяется с каждым вздохом, все это было воплощением его плоти и кровяного тела, но его не существовало в это прошлое время.

Необъяснимо!

"Потерянная нежить, кто ты?" Небона сказала внезапно.

Она все еще использовала тот древний и таинственный язык, который она не могла понять вовсе, но через преобразование шептала, Нин Тао мог ясно слышать его.

Рука Нин Тао внезапно смело протянулась к груди Небоны, если она была жива, то у нее всегда должно быть сердцебиение, верно?

Небона не уклонилась.

Рука Нин Тао прошла сквозь доспехи в груди и жир, который покрывал ее сердце, и мгновенно исследовала грудную полость. Тогда он был ошеломлен снова, что он почувствовал ее сердце, теплая кровь, которая затопила его руки, как будто погружены в горячий источник.

Внезапной волной руки мёртвый факел Небоны, который был положен на землю, внезапно покинул землю и взлетел с ушу.

Нинг Тао только отреагировал на этот раз и нашел его.

Небона размахивала Бессмертным Факелом и разбила его в сторону головы Нинг Тао.

Нин Тао инстинктивно поднял руку, чтобы заблокировать, но факел прошел через его руку, как фантом, оставляя после себя сильную боль от ожогов и ударов в то же время!

Он не мог дотронуться до Небоны, но почувствовал это, и Небона не могла дотронуться до него, но почувствовала это тоже.

Что происходит?

Небона внезапно сделала шаг назад и прочитала вслух: "Нежити, лежащие в земле, я зажигаю этот факел кровью и маслом черного огня, нежити тебя, прислушайся к моему зову и сражайся за меня!".

В процессе скандирования левая рука внезапно схватила лампу бессмертного факела, вырезанного из кости, и в лампу внезапно влилась струя крови. В тот самый момент в ее правой руке появился духовный огонь, который побежал вверх по костному стеблю.

Бряк!

Пламя, сгоревшее от факела нежити.

Огненная стена в реке земли за пределами храма исчезла, и тысяча армий пришли, пробивая этот путь из пустыни, и земля содрогнулась!

Кто посмел сказать, что это неправда?

Но Нин Тао, кажется, не видел шокирующей сцены из тысячи солдат и лошадей, мчащихся вперед, он замер и посмотрел на факел, держащийся высоко в правой руке Небоны, его глаза светились. То, что только что произошло, заставило его понять, что это правильный способ включить Бессмертный Факел!

Горящий бессмертный факел в ее руке снова разбился о голову Нин Тао. Еще до того, как факел даже приблизился, он чувствовал себя так, как будто его душа была помещена в горящую сковородку!

Нинг Тао не осмелился поднять руку, чтобы заблокировать, как он только что сделал, его ноги были немного на земле, и его тело помчалось назад.

Атака Небоны не удалась, и с размахом стены внезапно вспыхнуло пламя бессмертного факела, преследующего Нинг Тао, как будто он огненный дракон.

Ноги Нин Тао приземлились на землю, а его рука зондирования подняла положенную на землю пагоду Чжэнь-Ши.

Пустота вздрогнула.

Небона и тысячи зеркал позади нее разбились вдребезги, превратившись в пятно энергетического света и пролившись на землю.

Зажми!

Бессмертный Факел упал на землю громким звуком.

Луч тактического фонаря вернулся, и хотя дальность его освещения была ограничена, Нин Тао знал, что он вернулся в реальность того мира, в котором он находился.

Храм снова погрузился в мертвую тишину, а не в ползвука. То, что только что произошло, было похоже на абсурдный сон, и даже сам Нинг Тао не мог поверить, что это было реально. Тем не менее, что Бессмертный Факел действительно был похищен Небона и причинил ему небольшие неприятности.

Замороженный, Нин Тао наполовину взял Бессмертный Факел, а затем, следуя примеру Небоны, левой рукой схватил лампу на костной рукоятке и дал ей полулегкий рывок. В лампу текла кровь, которая затем смешивалась с бесконечным черным керосином в лампе. После этого он проявил гибкость.

Огонь черного и белого духа мгновенно поднялся по костному стеблю и распространился в светильник.

Бряк!

Из лампы внезапно вспыхнуло пламя, пламя прыгает, пламя, окрашенное в кровавый цвет, крайне демоническое. Более пристальный взгляд, но с немного своей собственной маркировки, была черная и белая патина энергии.

Держа бессмертный факел в этот момент, Нин Таодзин чувствовал, что его духовная сила также истощена от своего рода топлива, которое было быстрым. Он только что завершил уточнение родословной Поиск Дэн, и такого рода потребление вскоре заставило его чувствовать себя очень усталым и бессильным снова.

Нин Тао держал в воздухе Бессмертный Факел и произнес вслух в тоне Небоны: "Духи нежити, лежащие в земле, я зажигаю этот факел кровью и маслом черного огня, нежити тебя, прислушайся к моему зову и сражайся за меня!".

Нет призрака из земли, Нинг Тао держал огонь, чтобы посмотреть в пустыню, пустынную тьму, мертвую тишину, не говоря уже о призраке, даже птицу-призрака не видно.

Нин Тао горько смеялся и бормотал себе: "Это не мое исключительное заклинание, я просто не могу развязать ману, которую он заслуживает, как Небона, в лучшем случае, я просто зажег его".

Он отсекал духовную энергию, и поток зеленого зеленого дыма восстал из Бессмертного Факела после звука.

"Опять нет фитиля, он горит черным керосином, даже фитиль, как он может дымиться?" Сердце Нинг Тао было наполнено сюрпризом и любопытством.

Черный керосин - чрезвычайно высококачественный духовный материал, чрезвычайно чистый, при его сгорании вообще не образуется дым, но прямо здесь и сейчас, после того, как он гаснет, на самом деле появляется клочок дыма.

Что происходит?

Внезапно, мутный ветер подул, и Нин Тао был застигнут врасплох, с холодным чувством на лице.

На самом деле это был не какой-то пасмурный ветер, а скорее та пуховка зеленого дыма, которая поменяла направление и набросилась прямо на лицо Нинг Тао.

Это ощущение было слишком знакомо Нин Тао, потому что, когда он переехал в штат Юань Младенец, он также приносил это мрачное ощущение ветра другим.

Когда в голове Нин Тао появилось слово "младенец Юань", его сердце вдруг закричало, и он подумал об одном человеке - Небоне.

Этот зелёный дым кружился в пустоте, и смутно выглядел немного похожим на форму человека!

Призрак?

Может ли быть, что семя, которое Небона назвала "помещенным в бессмертный факел", было ее призраком?

Хотя он был культиватором и культивировал Небесный Дао, концепции, накопленные за последние двадцать лет, все еще заставляют сердце Нинг Тао чувствовать себя немного волосатым, он осторожно сказал: "Небона, это ты?".

Зеленый дым качался, и не было никакой уверенности, что это его реакция.

Нин Тао протянул руку и щелкнул зеленым дымом, подвешенным в пустоте, но в тот же миг дым устремился обратно в Бессмертный Факел и стал невидимым.

"Небона, как насчет того, чтобы ты вышла и мы поговорили?" Нинг Тао сказал.

Бессмертный Факел не отреагировал наполовину.

Нин Тао попробовал еще несколько раз, но результат все равно не дал и половины ответа, и в конце концов он сдался. Он вернулся в небесную клинику, чтобы почти час практиковать свою духовную энергию, а после выздоровления отправился в храм в Небоне.

Перерезав ладонь и выпустив кровь, на этот раз он ничего не скандировал, после выпуска крови он выпустил духовный огонь и зажег Бессмертный Факел, затем положил Бессмертный Факел на землю, сел на скрещенные ноги и вошел во внутренний мир с позой Сидящего Лотоса Гуаньинь, начинающей позу рук.

Он входит, первенец выходит, и глаза небесные открываются.

Потеряв поддержку духовного огня, пламя Бессмертного Факела быстро погасло.

Появился клочок зеленого дыма.

Глаза неба горели, и в видении Нинг Тао, эта пучок незеленого дыма был именно остатком пучка Небоны. Она была спрятана в зелёном дыму, без сексуальных боевых доспехов, которые, казалось бы, были её одеждой.

Пейзаж, спрятанный в зеленом дыме, был смутным, туманным, качающимся от зеленого дыма, ощущение было похоже на какой-то танец с хваткой на палочке.

Сдерживая шок в сердце, Нинг Тао осторожно сказал: "Ты человек или призрак?".

Дым внезапно упал на землю, и душа Небоны вышла из дыма, и зрелище было похоже на снятие с ее тела единственной легкой завесы. Ее тело не покрыто куском ткани, и она обладает захватывающей дух сексуальностью и красотой.

Она была очень маленькой среди зеленого дыма, и даже кукла-богиня карманного размера не была слишком маленькой, но после того, как она вышла из среды зеленого дыма, она внезапно стала больше, с девятиголовым телом, очень очевидной линией жилета на ее маленьком животе, руках и ногах также имеют относительно четкие линии мышц, сила и красота идеально сочетаются вместе, соблазнительные до предела.

Нин Тао не знал, куда направить глаза, но как только он замерз, Небона внезапно набросилась на его тело.

Рейдерство?

Младенец Юань вышел, но тело Нин Тао не было лишено души, оно было просто самодостаточным. Однако эта ситуация дала Небоне возможность воспользоваться тем, что он был вне своего тела и хотел вторгнуться в него!

Нин Тао не хотел отпускать ее, Младенец Юаня двигался в сторону, и почти в тот же момент, когда Небона набросилась на его тело, его Младенец Юаня и оставшаяся душа Небоны столкнулись друг с другом.

Младенец Юань и Призрак - оба энергетических тела, почти единственные в своем роде, и Младенец Юань не может прикоснуться к настоящему телу, но может прикоснуться к призраку Небоны. С этим столкновением, Младенец Юаня и призраки мгновенно запутались.

Небона положила руку Нин Тао на шею, а Нин Тао приложил руку ко лбу, пытаясь оттолкнуть ее назад. Он с удивлением обнаружил, что хотя призрак Небоны был не так силен, как годичный младенец, он не использовал сильную хватку талисмана, чтобы дать младенцу пять джин силы.

"Отдай его мне!" Небона сказала.

Шепчущая снежинка вспыхнула, и Нинг Тао в удивлении сказал: "Для тебя что?".

"Семя!" Небона внезапно перестала щипать Нинга Тао за шею, обняла его за талию и упала 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/

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

**0608 Глава Семена**

0608 Глава Семена Двое упали на землю, осанка была невыносимая, совсем не как борьба двух людей, а как долгое время жаждущая пара воссоединялась.....

Хотя настоящей плоти и кровяного тела нет, но ощущение духовного осознания сильнее, чем плоть и кровяное тело, будучи в руках женского призрака, катящегося по земле, Нинг Тао в данный момент чувствует, насколько сложным и странным можно себе представить.

"Семя! Дай мне... семя!" Голос Небоны дрожал.

"Дай мне семя... семя!" Непона повторяла эту фразу снова и снова, отчаянно двигаясь к телу Нинг Тао.

Именно это ее действие, Нин Тао не хочет быть кривым, как человек, который не расцветает и не приносит плода, чтобы сказать, что семя только вид семени, но эта вещь может случайно дать?

"Холодно... так холодно... "Небона внезапно вспыхнула еще одной фразой.

Вдруг Нин Тао понял и мгновенно сжал тело Юаня Младенческой Энергии, зарываясь головой в его собственный дворец Brow Heart Mud Pill.

Небона пыталась схватить Нингтао, но схватила его. Она также сжала свое тело и выкопала голову в бровь Нинг Тао.

Нинг Тао открыл глаза.

Бряк!

В толчке Небона была выпрыгнула из Дворца бровей с грязью в сердце.

В состоянии Младенца Юаня, с открытым Небесным Глазом, Нинг Тао мог видеть призрак Небоны, но в состоянии Младенца Юаня, с физическим глазом его истинного тела, все, что он мог видеть, это клочок зеленого дыма. Этот клочок зеленого дыма качался в пустоте, как будто его в любой момент может сдуть северный ветер. Его присутствие также вызвало резкое падение температуры в этом пространстве, очень холодное.

Ладони Нин Тао сделали движение, чтобы удержать что-то, и из его ладоней появилось облако духовного огня. В тот же миг зеленый дым просочился в его ладони.

Дым, рассеянный в духовном огне, блондинка-богиня с совершенной девятиголовой фигурой в духовном огне раскрылась, сначала встала в духовном огне, затем просто лежала в ладони Нинг Тао, иногда лежала на боку, иногда лежала плоско, иногда лежала, иногда даже играла в два рулона. Это маленькое лицо было наполнено довольной, удобной улыбкой, счастливой, как маленькая девочка.

"Ты Небона, откуда ты?" Нинг Тао спрашивал.

Она производит глупое ощущение.

Это может показаться странным, но ты можешь разобраться с этим, немного подумав. Она - дух, спрятанный в факеле бессмертия, в разговорной речи известный как призрак. У младенца Юань все еще есть настоящая поддержка мозга, но у нее больше нет мозга, она может быть нормальной?

Нинг Тао выяснил больше, чем это, было семя. Семя, о котором говорили люди, было не семя в нем, а она сама. Последний раз, когда она находилась в этом храме, она также сказала своему Бессмертному огненному дракону, что оставила семена среди бессмертных факелов. На самом деле, это был ответ, в Бессмертном Факеле не было ничего, кроме ее призрака, семени.

Тогда даже Фокс Цзи могла паразитировать на своем духе и Небоне, которая была намного сильнее Фокс Цзи в Шести Пути Реинкарнации, так в чем же была проблема, если она хотела паразитировать на своем призраке в Бессмертном Факеле?

Призраки были чрезвычайно инь, и холод был нормой, но она была женщиной, связанной с пожаром, и ее потребность в огне была еще сильнее. Ее храм был окружен огненной стеной, и по этой причине... Поэтому она отчаянно пыталась добраться до него, говоря, что не имеет значения, что она говорит, потому что она сама "бредит" глупая девушка, что имеет значение, что ей срочно нужен духовный огонь.

Нинг Тао снова сказал: "Ты - семя, ты пытаешься реинкарнировать?"

Две самые большие массы мышц на ее теле дёргались нежно, как желе от пули.

Трудно представить, что мышечные линии на ее теле чувствуются настолько выраженными, и все же ее кожа обладает такой удивительной эластичностью.

Несмотря на то, что это было всего лишь изображение, во рту Нин Тао было пересохло от взгляда, но он все равно смотрел на нее жестко, и, наблюдая за ней, говорил: "Если ты хочешь реинкарнироваться и возродиться, скажи мне, что делать, и я смогу помочь тебе".

Реинкарнация призраков, это не идея, которая появилась из ниоткуда, просто слишком много народных историй о реинкарнации призраков. Многие люди скажут то же самое, когда будут проклинать: "Ты торопишься реинкарнировать", что также основано на историях тех призраков, которые реинкарнируют.

"Огонь". Небона сказала.

Нин Тао горько улыбнулся и покачал головой, он почувствовал, что просто болтает с глупым женским призраком, и ему было трудно продолжать так болтать. После еще нескольких предварительных вопросов без полусовершенствования, он убрал духовный огонь со своих ладоней.

Небона внезапно превратилась в еще один клочок зеленого дыма и засунула голову в Дворец грязевых пилюль на его бровях.

Нинг Тао совсем не обращал на нее внимания, на его теле был дух дракона, ни один из призраков того западного дракона не вломился ему в голову, и, естественно, Небона тоже не могла.

Небона отскочила, и Нинг Тао схватил Бессмертный Факел, порезал ладонь, чтобы выпустить кровь, затем отпустил Флекс и зажег факел.

Небона погрузилась головой в факел нежити.

Огонь духа погас, и Небона не вышла.

Нинг Тао сказал Бессмертному Факелу: "Ты спишь внутри, не волнуясь, и когда я найду способ помочь тебе реинкарнироваться, я помогу тебе найти хороший дом".

Какой была бы Небона в детстве, если бы ей действительно помогли реинкарнироваться и переродиться?

Немыслимо.

Нин Тао убрал Бессмертный Факел, и он снова вытащил Дэна в резиновых перчатках и разрезал его на дюжину копий. Пять рыбных демонов - один, три демонические жены - один, Инь Мо Лан - один, и Рамсэй-один, это десять Родовых Дэнов, остальное он оставил себе.

Он положил дюжину или около того, "Поиск предков" Дэн разрезал на несколько фарфоровых ваз и оставил одну.

"Мне взять одну?" Нин Тао посмотрел на родословную Ищущий Дан, который был примерно размером с большой палец, помещенный перед ним, и было желание в его сердце, чтобы съесть его.

Тем не менее, всякий раз, когда этот импульс достиг определенного уровня, предостережение Bug Er выйдет из его сознания, заставляя его колебаться и заставляя его рассеять мысль.

Теоретически, ты можешь это принять, но это плохая идея, ты должен быть разумным. Если ты возьмешь его, у тебя будет сильная аллергическая реакция. Если ты возьмешь один из них, ты будешь мертв. Как студент-медик, Нин Тао знает в своем сердце, насколько ужасны последствия аллергии на наркотики, некоторые пациенты вводят лекарства, которые не следует вводить или даже умирать, зная, что есть так много серьезных последствий все равно пойти поесть, это не вопрос не делать или не умереть?

Однако, наверное, это нормально - немного лизать.

Нин Тао действительно это сделал, не осмелился его принять, но его не устраивало предыдущее состояние наркотической аллергии, и он хотел усилить ответную реакцию на наркотическую аллергию. После некоторого обдумывания, он взял большой палец Дэна Поиск предков и высунул язык, чтобы лизнуть его. Освежающе сладкий вкус распространился по кончику его языка, и причудливая энергия распространилась и по кончику его языка, по всем четырем конечностям, пяти животам, шести органам и, наконец, по божественной душе.

Бряк!

Глаза Нин Тао были мгновенно ослеплены и погружены в темноту, которая была еще темнее, чем чернота протягивания рук и не видя его пять пальцев, он даже чувствовал, что он был погружен в чан с чернилами, неспособный видеть, двигаться или даже дышать!

Это ощущение длилось, по крайней мере, минуту до того, как оно закончилось, и хотя было еще темно, уже не темнота утолщала чернила. С видением Небесного Глаза Нинг Тао мог смутно видеть слабые изображения в храме, такие как статуя Небоны, и очертания огромного каменного столба чуть дальше.

Храм был все еще этим храмом, но пространство-время не было тем пространством, в котором он находился, так как свет от тактического фонарика пропал. Исчезли также башня городского времени, плита для строительства деревьев и облачная руда, которая была помещена рядом с телом.

Небона не появилась, как и тот Западный Огненный Дракон, в конце концов, энергия души, которая осталась здесь, была ограничена и исчезла после того, как извлекла ее раз или два.

Невыносимое чувство неспособности дышать и двигаться исчезло, и Нин Тао выпустил длинный вздох облегчения, но у него все еще было ощущение "остаток своей жизни после катастрофы" в сердце, и сказал мрачно: "К счастью, у меня не было импульса, чтобы съесть один кусок Ancestral Dan, если я съем его, я, возможно, не смогу выдержать его и умереть, или я могу сойти с ума". Теперь эта ситуация правильная, и я могу смириться с этим. В будущем, может быть, я буду лизать немного больше и, может быть, есть немного больше, когда я войду в Маленькое королевство Нирваны..."

В самом деле, нетрудно заключить со времени "слепоты" до тех пор, пока одна минута, что власть Предков Поиск Дан имеет очень сильное стимулирующее воздействие на него, как аллергия на препарат, чтобы знать, что до этого ощущение слепоты длилось только около двух секунд, вспышка времени, он не чувствовал боли вообще, но на этот раз было очень сильное ощущение боли.

"Слепой" на минуту, интересно, этот лизоблюд пройдет еще несколько шагов?

Когда возникла эта мысль, Нинг Тао уже заплатил за действительное действие, и он встал с земли и подошел к каменному столбу, который он мог видеть.

Картина прошлого времени не дрожит.

"Потрясающе!" Сердце Нин Тао было наполнено волнением, когда он сделал еще одну вторую ступень, и третью ступень, где прошлое время и пространство даже не тряслось и не показывало никаких признаков обрушения.

Стук, стук, стук, стук..............

Шаги Нин Тао становились все быстрее и быстрее по мере того, как он поворачивал и мгновенно выходил, по крайней мере, в десяти метрах от каменного столба, до которого он хотел дойти пешком.

Подобно тому, как он собирался подойти к каменному столбу, красная фигура вспыхнула из-за него.

Нинг Тао был ошеломлен.

Это снова она, Дэнлинг.

Она была все еще красива, безупречна от лица до фигуры. Это не так, как если бы она была полноправной бессмертной, потому что она такая и есть. Ее бледная, нежная кожа была настолько самосветящаяся, что в такой темноте она не спала, как светлячок.

"Хи-хи". Рыжеволосый Дэн Линг мурлыкал ей на губах и улыбался Нин Тао, улыбке, которая на самом деле была тысячей и единственной в своем роде.

Золотая жемчужина и нефритовый дисковый смех вошли в его уши, и только тогда разум Нинг Тао вернулся на свое место, и он внезапно распахнул руки и набросился на краснопокрытого Дэна Линга.

Я столько пережила и столько отдала, но разве не это я пытаюсь сделать?

Она прямо перед тобой, так какого черта ты ждешь!

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**0609 Глава 8: Восемь заповедей и прекрасный Данлинг**

0609 Восьмое кольцо главы и Красавица Данлинг в красной одежде уклонился от легкой вспышки, натирая о распростертые объятия Нинг Тао, как серебристый колокольчик, отзвучавший сквозь пустое пространство храма.

"Хи-хи-хи............."

Нин Тао повернулся и набросился на него, его движения были быстрыми, а осанка была красивой. В конце концов, он был очень хорош в таких вещах, как набрасывание на женщин, в его семье было только три человека, которые практиковали это божественное умение, и большую часть времени он был бы вынужден практиковаться без него.

Тем не менее, даже самая искусная самка, прыгающая в кун-фу, использовала его в полной мере, а краснокожий Данлинг был намного быстрее его, и собиралась обнять свою талию, но она снова уклонилась от него с легким раскачиванием.

"Ты приходишь... ты приходишь... хе-хе-хе..."

Ты ублюдок!

Нинг Тао снова набросился.

Дэнлинг в красной одежде уклонился от флирта с человеком, который хотел схватить ее: "Ты придешь, ты придешь.........."

Нин Тао отрыгивал и отрыгивал снова и снова, но каждый раз промахивался, не говоря уже о том, чтобы поймать краснокожего Данлинга, не говоря уже о том, чтобы поймать даже уголок его юбки.

С поворотом часов, минута прошла, и прошлое пространство времени стабилизировалось на городской часовой башне, строительной плиты, и облако руды дрожали, угрожая обрушиться в любой момент. Нинг Тао также гнался за краснокожим Духом Дана до входа в храм.

Еще один прыжок не удался, и Нинг Тао перестал прыгать и посмотрел на краснокожего Дэна Линга. В эту минуту он уже разобрался с ситуацией, когда в его нынешнем положении он вообще не сможет поймать духа красного одеяния Дана.

"Ты пришла за мной". Дэн Линг в красной одежде также остановился, помахав Нин Тао, а также сознательно повернулся, повернувшись спиной к Нин Тао. Маленькая талия мягко качается, а хорошие ягодицы - это еще и чудесная пульсация.

Это не Дух Дэна, это просто соблазнительный лепрекон!

Все тело было похоже на пушечное ядро и выстрелил в красную одежду Danling, и в тот момент, когда он был близко к ней, он открыл свои руки и обнял ее до ее маленькой талии.

Дэн Линг в красной одежде опять уклонился.

Нин Тао обнял пустого, и человек упал на землю.

Ничего себе!

Прошлое пространство и время рухнуло, и как будто разбилось волшебное зеркало, и даже рассеянные линзы превратились в пыль, а в конце концов даже пыли не осталось.

Дэнлинг в красной одежде исчез.

Возвратился луч тактического факела, на земле появилась башня городского времени, деревостроительная доска, облачная руда и маленький сундук с лекарствами, и зрелище было похоже на порыв ветра, сдувающего туман.

Нин Тао лежал на земле с улыбкой и болезненным выражением лица. У него было ощущение, что он не был каким-то врачом по выращиванию, он был Свиньяком, Свиньяком, который был изнасилован самкой демона и стал одержимым.

В тех десятках эпизодов, когда Пигги когда-нибудь ловил хотя бы одну самку гоблина?

Но не без прибыли.

Хотя он не поймал Дан Линг, Нинг Тао придумал две вещи, и это было то, что под действием аллергической реакции на Дан, вызванной облизыванием Ищущего Предка Дана, он мог оставаться в прошлом пространстве-времени, стабилизированном Башней Чжэнь Чжэнь, Плитой Деревостроения и Облачной Рудой, в течение минуты или около того, и его диапазон активности, вероятно, составлял сотню метров в диаметре, или чуть больше.

Нин Тао заползли из земли и медленно шел к небольшой груди медицины, также размышляя над новым вопросом в его сознании: "Кажется, что поддержание прошлого пространства-времени связано с моей собственной ситуации, тем сильнее сила дана в моей реакции аллергии на дан, тем дольше я могу оставаться в прошлом пространстве-времени, тем больше объем моей деятельности в прошлом пространстве-времени, я должен захватить, что дан дух, я должен стать сильнее и выдержать большую реакцию аллергии на дан для того, чтобы сделать это.".

Некоторые из удобных дверей открылись, и Нинг Тао вернулся в Медицинский Зал Небесного Дао. Он положил на полку облачную руду, башню Чжэньчжэнь и деревостроительную доску, затем посмотрел на время, к этому времени уже рано утром, прикинув, что снаружи уже освещено.

Если в это время ты вернешься в северную столицу, то успеешь поужинать, и ты сможешь поговорить с женщинами дома, а также с пятью рыбными демонами и Инь Мо Ланом, и дать им "Поиск предков" Дэна.

Когда он шел к стене замка, глаза Нинг Тао приземлились на Динь-Динь, который имел только множество технологических компонентов. С движением в голове он подошел и взял дан-дао. Я не думаю, что он сможет использовать его правильно, поэтому я лучше отдам его Бай Цзину или Цинь Чжуюю, чтобы он использовал его как зелье, а если они не знают, как его использовать, они могут использовать его для приготовления супа.

Но так же, как Нинг Тао только что поднял горшок и собирался подойти к запирающей стене, чтобы открыть дверь и пойти домой, внезапно за дверью раздался голос.

"Нинг Тао, я знаю, что ты там, ты выйдешь и мы поговорим." Этот голос узнал даже Хуа Чэнфэн Нинтао, потому что это был голос мисс Танг.

Разве ее не беспокоит, что она каждый день приходит поздороваться?

Нин Тао не ответил, но это не повлияло на решимость Тан Цзисяня поговорить с ним: "Прошлой ночью в компании Blackfire произошло нечто шокирующее, я знаю, что это был ты, и только твоя дверь могла это сделать. Я думаю, ты, наверное, уже доработал весь "Искатель предков" Дэна?"

Нинг Тао не мог не бормотать: "Ты действительно умный, но ты не знаешь, что ни один мужчина не любит такую умную женщину, как ты, верно?"

Tang Zixian продолжил: "Если вы говорите, что выращиваете дао небесное, то вы должны быть верны вашему слову. семь дней, которые вы сказали моему дедушке, дадут ответ, теперь это седьмой день, вы собираетесь сломать вашу веру? Если ты забудешь, я подойду к тебе домой и напомню".

Нинг Тао на мгновение засомневался, положил горшок Николаса Конти и пошел открывать дверь.

Есть некоторые неприятности, которых нельзя избежать, и всегда приходится сталкиваться с ними головой вперёд.

У входа в медицинский центр "Небесная дорога" Тан Цзисянь, одетый в простое белое китайское платье "Хань", пахнущий земным фейерверком. Лицо - это "настоящее лицо", которое он видел в особняке Тан в тот день, но он знал, что это также было смешанное лицо. Ее тело, где оно должно было быть, поднялось в гневе, один пик высоко, один пик еще высоко. Круглое место круглое и пухлое, как чистое небо с полной луной, белизна луны соблазнительна, притягательна к зрелости, притягательна к тайне. Честно говоря, этот облик Тан Цзисяня был невероятно красивым, но ему это не понравилось.

Четыре глаза встретились, и глаза столкнулись.

Тан Цзы мило улыбнулся: "Я знал, что ты там".

Нин Тао слегка пожал плечами: "Разве ты не говорил, что не можешь показать свое истинное лицо, когда выходишь на улицу, так почему же это правда опять?"

Тан Цзисянь сказал: "В нашей семье также существует старая традиция, что женщина, которая вот-вот выйдет замуж, может показать свое истинное лицо".

Нинг Тао: ".........."

Нет ни старых правил, ни херовых традиций, все это херня.

Когда я увидел его в первый раз, он был слишком занят, но не хотел быть частью этого, потому что если бы он это сделал, у него были бы проблемы с кражами талисмана долины Инь в виде летающих муравьев.

"Можно войти?" Тан Цзисянь спросил.

Нин Тао уступил место дверному проему, и в середине Медицинского зала Небесного Дао были помещены вещи, которые он украл из арсенала Духовных Материалов Николаса Конти, но ему было все равно, что его увидит Тан Цзисянь, или даже то, что она расскажет тайну. Ведь даже Николас Конти мог догадаться, что это он, не говоря уже о такой блестящей женщине, как она.

Как только Тан Цзисянь вошел в медицинский павильон Небесного Дао, лица на Добром и Злом Триподе показали улыбку, хотя и не такую преувеличенную, как в прошлый раз, когда Тан Цзисянь вошел в павильон, но что касается этой улыбки, то хорошая идея о том, что Тан Цзисянь заслуживает внимания, также была немалой.

Тан Цзисянь быстро нашел горшок алхимии, размещенный в углу стены, а также несколько магических оружия и огнестрельного оружия, угол ее рта показал намек на улыбку: "Это действительно вы, я действительно хочу видеть лицо Николаса Конти в этот момент, это должно быть очень трудно увидеть. Но будьте уверены, вы мой будущий муж, и я не раскрою эту тайну, я сохраню ее для вас".

Нинг Тао сухо кашлянул: "Это все, что нас тянуло, давай начистоту, я знаю, что ты на самом деле не хочешь за меня замуж, а я не хочу за тебя замуж, так что перестань притворяться и просто скажи, чего ты от меня хочешь?"

Бледность Тан Цзисяня внезапно затменилась: "Это ваше решение? Как будто ты проткнул мне сердце, ты... такой жестокий..."...

Нин Тао в обморок сказал: "Хватит играть, моя семья лучше тебя, это бесполезно, просто скажи, чего ты от меня хочешь?"

Глаза Тан Цзисяня были наполнены слезами, и этот взгляд был действительно немного грустным, похоронив Линь Дию, и я почувствовал жалость к ней.

Сердце Нин Тао чуть не стало мягким, но мысль о сцене, когда Тан Тяньфэн преклонил перед ней колени в предковом зале дворца Тан, заставила его снова ожесточиться в одно мгновение.

"Разве я тебе никогда не нравился наполовину?" Голос Тан Цзисянь был немного подавлен, как будто она кричала в любой момент.

В сердце Нинг Тао не было никаких колебаний, даже намека на желание посмеяться, пока он качал головой.

"Разве мы не можем стать даосской парой?" Слезы Тан Цзисянь попали ей в глаза.

Нин Тао все еще качал головой, а потом добавил: "Хватит играть, видишь ли, я могу быть как ты".

Слова упали, и на его лице появился печальный взгляд, как слезы, без предупреждения скатывающиеся с углов его глаз.

Эти двое лицом к лицу, ты плачешь, я плачу, и взгляд на их лицах снова такой пятнистый. Если есть еще какая-нибудь премия "Сотня цветов Золотого петуха" или что-то вроде того, то Нин Тао и Тан Цзисянь должны быть заслуженными кинозвездами и актрисами.

"Хорошо". Наблюдая, как Нин Тао пролил слезы, Тан Цзисянь вздохнул, слезы сказали остановиться, выражение на ее лице было также нормальным, не жалким, ее голос был также нормальным, не задохнулся, ''Ты убил брата моего деда, это также мой прадед. Это было нечто, с чем нужно было столкнуться, как для меня, так и для моего дедушки. Ты как отец моему дедушке. Ты как убиваешь врага своего отца, он не может отомстить? С его характером, хоть он и неохотно, он все равно ищет мести тебе... Ты терпишь убить такого великого доброго человека, как мой дедушка?"

То, что она сказала, было именно тем, из-за чего Нинг Тао почувствовал головную боль.

Он не боялся, что Тан Тяньфэн придет за ним из мести, но он боялся того, как он может убить такого великого доброго человека, как Тан Тяньфэн, сделав это. Ненависть заставит людей сойти с ума, и если Тан Тяньфэн сделает шаг к своей семье и окружающим его людям, то ему придется столкнуться с вопросом - убивать или не убивать, вопрос, который был неразрешим для него.

Если вы практикуете Дао Небесное, наказываете зло и продвигаете добро, и убиваете лучших из лучших, разве это не заставляет вас наказывать добро и продвигать зло?

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**0610 Глава Тан Цзисянь принцесса мечтает**

0610 Глава Тан Цзисянь Сон принцессы: черное и белое вверх дном, добро и зло неразличимы, так какой смысл фиксировать Дао небесного?

Некоторые вещи нельзя делать, а некоторых людей нельзя убивать.

Когда-нибудь в мире был кто-нибудь, кто мог бы делать все, что захочет?

Если бы можно было действительно быть и делать то, что хочется, мир давно был бы в замешательстве.

Тан Цзисянь посмотрел на Нин Тао раздраженными глазами: "Мой дед изначально предложил хорошее решение проблемы, мы с тобой стали даосской парой, ты стал моим мужем, так называемый тигр не ест сына, он, естественно, не может прийти к тебе из мести, я думаю, что у прадеда не будет никаких жалоб в небесном духе".

Нин Тао пробормотал в сердце: "Почему бы тебе не пойти и не спросить Тан Тяньрэня, будет ли у этого мертвого призрака жалоба?"

"Первое, что ты можешь сделать, это убедиться, что ты не находишься в отношениях с другим человеком, так что кажется, что этого брака не будет".

Нинг Тао в обморок сказал: "Нечего стесняться, вперед".

"Ну, тогда я скажу это." После небольшой паузы Тан Цзисянь сказал: "Я знаю, что ты уже усовершенствовал полный Искатель предков Дэн, дай мне два, один для меня и один для моего деда".

Нинг Тао сказал: "Ладно, без проблем".

"Я еще не закончил, куда ты торопишься". Тан Цзисянь дал Нин Тао пустой взгляд и повернулся сказать: "Скоро будет 30-я восковая луна и наступает весенний праздник, я знаю, что Мэн Бо пошел на луну, так что ты пошел на луну, ты открываешь дверь и берешь меня с собой".

Нин Тао улыбнулся: "Готово?"

Танг Цзисянь сказал: "Вот и все".

Нинг Тао сказал: "Тогда позволь мне сказать пару слов".

"Ты говоришь".

Нин Тао сказал: "Тан Тяньрен - порочный лидер одной стороны, который убивает, как конопля, я убил его ради Небесного Пути, у меня нет совести". Если твой дедушка и ты хочешь отомстить за Небесных людей Танга, то и Небеса тоже правы. Я не хочу делать врага твоему дедушке и тебе, и то, как твой дедушка предлагает примирение, слишком экстремально для меня, чтобы согласиться с этим. Опять же, твое предложение слишком жадное, чтобы я с ним согласился. Я могу дать вам две полные версии "Поиска предков" Дэна и уладить нашу вражду, что вы думаете?"

"Ни в коем случае, два предка, ищущие Дэна, для тебя ничего не значат, разве ты не чувствуешь себя неискренним?" Тан Цзисянь категорически отрицает это.

Нин Тао слегка пожал плечами: "Тогда вы, два хозяина, пришли отомстить мне".

Нин Тао сказал: "Если ты согласишься, мы положим этому конец, а если ты не согласишься, ты можешь вытащить свой меч и убить меня сейчас".

Тан Цзисянь сделала глубокий вдох и попыталась потушить огонь в своем сердце, прежде чем сказать: "Давай, что тебе нужно, чтобы отвезти меня на Луну"?

"Это зависит от твоей искренности".

"Посмотри на меня?"

Нин Тао сказал: "Расскажи мне секреты людей Инь Юэ, и почему ты так сильно хочешь отправиться на Луну, зачем ты туда едешь? Ты скажешь мне это, и я тебя подниму".

Танг Цзисянь минуту молчал перед тем, как сказать: "Я на самом деле........".

Нин Тао прервала свои слова: "Не торопись отвечать первой, позволь напомнить, я знаю, что ты за женщина, я буду трахать тебя раз и два, и не буду трахать тебя в третий раз". Если ты хочешь придумать историю, чтобы обмануть меня, ты ничего не получишь. Даже если я открою дверь и отвезу тебя на Луну, я не смогу тебя вернуть. Так что тебе нужно все обдумать, прежде чем ты ответишь на мой вопрос."

Тан Цзисянь снова молчала, прежде чем открыть рот: "Ты можешь не поверить, когда говоришь это.......".

На лице Нинг Тао не было никакой реакции, и только тогда, когда она сказала, он почувствовал облегчение.

"Я искал останки людей из Тенистой Луны, и это было из-за мечты." Кстати, Тан Цзисянь вдруг спросил: "Ты веришь в реинкарнацию?".

Нинг Тао на мгновение замерз, а потом кивнул. Как он мог не поверить в это, так как был свидетелем реинкарнации Фоксима.

Тан Цзисянь медленно сказал: "С детства у меня была мечта, что я другая женщина, что я живу в волшебном мире, что я родственник тех людей Инь Юэ, что рука Души, пожирающей дух, как люди Инь Юэ, рушит запечатанный... Может быть, это и есть истинный дух моей прошлой жизни".

Тан Цзисянь горько смеялся: "Я знал, что вы не поверите, если честно, я иногда задаюсь вопросом, будет ли эта мечта расширенной версией мечты принцессы, которая была у меня в детстве".

"Я верю". Нинг Тао сказал.

Тан Цзисянь посмотрел на Нин Тао со своеобразным взглядом: "Такая абсурдная история, в которую вы тоже верите"?

Нинг Тао сказал: "Продолжай".

Тан Цзисянь продолжил: "К сожалению, развалины Инь Юэ Человек в Божественной Полке Дракона похоронены и не могут пойти на время. В том сне довольно много было о луне. Мне часто снится, что я одета в белое неоновое платье, блуждаю в луже голубых волн ауры, и что за мной всегда следует кролик....".

"Подожди". Нин Тао прервала свои слова странным выражением лица, "Чанъэ"? Это чушь, да?"

Тан Цзисянь сказал: "Я знаю, что это тоже чушь, но сны такие, они всегда выходят у меня из головы, что я могу сделать? Кроме того, я не говорил, что я Чанъэ, и что женщина, которая следовала за кроликом вокруг меня, была Чанъэ, тогда ты не можешь считать Чанъэ в этом мире, не так ли?"

Нинг Тао был несколько безмолвен: "Хорошо, продолжайте".

Тан Цзисянь продолжил: "На Луне есть пещера, я не уверен, где она, во сне, моя прошлая жизнь оставила в чем-то что-то, постоянно напоминая мне, чтобы я определенно пошел туда, чтобы получить это обратно".

Она говорит об этом абсурде?

Очень абсурдно, без сомнения.

Но Нин Тао была более готова поверить в абсурдность этой истории, чем она ранее давала праведные, тщательно составленные слова.

"Я рассказал тебе все, что должен был рассказать, у меня кончились секреты, теперь пришло время тебе выполнить свое обещание." Тан Цзисянь сказал.

"У тебя больше нет секретов?" Нинг Тао спросил риторически.

Тан Цзисянь слегка ворчал: "Что значит "хочешь сжульничать"?"

Нинг Тао сказал: "Я никогда не отказываюсь от долга, не говорите больше".

Он говорит одну вещь хорошим людям и делает это, когда говорит. Но к нечестивым он может сказать, что один - это два, три или пять, и нет такого понятия, как честность или нечестность.

Тан Цзисянь протянула руку: "Потом ты даешь мне двух предков, ищущих Дэна".

Нин Тао повернулся и пошел в маленькую коробку с лекарствами, чтобы принести небольшой фарфоровый флакон, содержащий две таблетки для поиска предков, и передал его Тан Цзисянь: "Это две полные версии таблеток для поиска предков, вы знаете, как это ценно, так что не говорите ничего подобного без искренности в будущем, наша вражда будет отменена".

Тан Цзисянь схватила маленькую фарфоровую вазу, как только смогла, и не могла дождаться, когда откроет пробку, чтобы взглянуть на нее, затем глубоко понюхала, после чего снова укупорила вазу: "И отвезите меня на Луну".

Нинг Тао сказал: "Не волнуйся, то, что я обещал тебе, я обязательно сделаю, просто возвращайся и жди моего уведомления".

Тан Цзисянь повернулся и подошел к двери.

Нинг Тао позвонила и остановила ее, "Подожди".

Тан Цзисянь обернулся и посмотрел на Нин Тао: "Что еще у тебя есть?"

Нинг Тао сказал: "Какова твоя истинная внешность?"

Тан Цзисянь обнажила зубы и улыбнулась: "Откуда ты знаешь, что моя нынешняя внешность не настоящая"?

Нин Тао вдруг что-то понял и тайно отругался за любопытство, но не пошевелился и сказал слабым голосом: "Угадай".

"Какие животные тебе нравятся?"

Нинг Тао на мгновение замер: "Какое животное?"

Тан Цзисянь сказал: "Как муравьи, летающие муравьи или что-то в этом роде".

Нин Тао тайно нервничал в своем сердце, но все равно оставался неподвижным на поверхности: "Я не знаю, о чем вы говорите, но я все равно готов ответить на ваш вопрос, я не люблю летающих муравьев, но и не ненавижу их".

Тан Цзисянь смотрел прямо на Нин Тао, этот взгляд, как будто он собирался пробить сердце Нин Тао, она наблюдала в течение половины долгого времени, прежде чем сказать: "Я понимаю".

Нин Тао был необъяснимо тщеславен и сменил тему: "Я спрашиваю, как ты на самом деле выглядишь, почему ты меняешь тему?".

Тан Цзисянь уставился прямо на Нин Тао: "Ты правда хочешь знать?".

Нинг Тао кивнул.

Нежная улыбка появилась из угла рта Тан Цзисяня: "Ты выйдешь за меня замуж после того, как посмотришь мне в лицо, ты уверен, что хочешь этого?"

Дверь медицинского зала Небесного Дао открылась одним ударом его зондирующей руки, и он вежливо сказал: "Не торопитесь, без сопровождения".

"Цветные сердца не имеют цвета и ограниченных способностей, и три должны быть твоим пределом." Тан Цзисянь покачала головой и вздохнула, а потом ушла.

Дверь медицинского зала "Небесный путь" автоматически закрылась.

Нинг Тао посмотрел на дверь и долго не двигался.

Доброе утро в Нью-Йорке, сумерки в Северном Капитолии.

Зимний закат бесконечно лучше.

Большой стол собрался за столом для ужина, и атмосфера была оживленной.

В конце ужина Нин Тао раздал всем фарфоровую вазу, содержащую полную версию "Поиск предков Дэна".

Ян Шэн не мог дождаться, чтобы съесть "Поиск предков" Дана в маленькой фарфоровой вазе, и Нин Тао держал его за руку: "Это Дан - треть качества "Бессмертного Дана", и его сила сильна. Держите его и ешьте, пока вы находитесь в отступлении, это, вероятно, поможет вам попасть в царство вне тела".

Ян Шенг неловко улыбнулась: "Спасибо, Господи, что напомнил мне, что я всего лишь острый ребенок".

Нин Тао сказал: "Если кто-нибудь из вас захочет отступить, я открою дверь и отведу его в храм Небоны, который полон духовной энергии и нетронут, и является хорошим местом для практики в отступлении".

Мягкий Небесный Инь робко сказал: "Милорд, я хочу уйти". Я так слаб и всегда всех сдерживаю, что хочу стать сильнее".

Нинг Тао сказал: "Когда ты уезжаешь?"

Мягкий Небесный Голос сказал: "Я подготовлюсь и скажу тебе, когда буду готов".

Нинг Тао кивнул.

Остальные четыре рыбных демона также сказали, что хотят уйти, а Инь Мо Лан засомневался на полминуты.

Нинг Тао в устной форме согласился.

Простите, простите, простите...

Нин Тао пошла за ней, но, увидев, как она идет к своей комнате, спина болела: "Цзин, есть что-то, что ты не можешь здесь сказать?

Бай Цзин задом наперёд, берет Нин Тао за руку и идёт к своей комнате.

Цзян Хао пытался последовать за ним, но его остановил Цинь Чжоу: "Хорошая сестра, как насчет того, чтобы научить меня стрелять сегодня вечером"?

Цзян Хао посмотрел на Цинь Чжоу: "Ты не должен прикрывать свою сестру, что твоя сестра задумала?"

Цинь Чжоу подошёл к уху Цзян Хао и прошептал что-то.

Цзян Хао рассветил: "Иди в мою комнату и я научу тебя стрелять".

В комнате Уайт закрыла рукой дверь и с горящими глазами посмотрела на Нинг Тао: "Муж, где твоя кровать?".

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 0611: Дракон и змеиный бой**

Глава 0611 Змея Дракона Доу В комнате была кровать, кровать, которую хотел Король Грязных Демонов, очевидно, была не той кроватью, она хотела ту, с которой родился Тянь Цзи, которая могла бы быть использована для борьбы.

Нинг Тао был немного безмолвным и у него были головные боли: "Еще так рано, не надо торопиться, да?"

Бай Цзин протянул руку и ущипнул Нин Тао за талию: "Я не серьезно, тебе не стыдно?"

Рот Нин Тао двигался, но ничего не выходило, такие слова выходили из рта Цин Чжуй и Цзян Хао, это не было проблемой вообще, но выходя из ее рта, вкус был немного странный.

"Муж, ты позволил мне впитать дракона qi, и я близок к его впитанию, так что сегодня ночью вытащи мою демоническую кость и отточите ее, а затем я использую полный Предк, ищущий Дэна, чтобы отступить и превратиться в дракона одним махом."

Нинг Тао засмеялся: "Так что это дело, разве не хорошо сказать мне напрямую, боги загадочны, эти ребята определённо будут говорить о том, какие плохие вещи мы с тобой делаем здесь, сзади".

"Мы муж и жена, и даже если это сделано, это естественно, и если эти парни осмелятся сплетничать, я ударю их в рот". Белая Цзин так красноречиво и аккуратно произносит слово "сухой", что ей совсем не стыдно.

Нинг Тао чувствует, что если мы продолжим говорить об этом вопросе, то он будет бесконечным, и мы не сможем повторить его. Он вытащил родильное гнездо Тяньцзи из маленького сундучка с лекарствами, но, не дожидаясь, пока он активирует родильное гнездо, чтобы сделать его больше, Белый Цзин схватил его за руку.

"Муж, иди в тот храм, я там оправлюсь и отдохну". Уайт сказал.

Нинг Тао на мгновение подумал, а затем кивнул. Чтобы сделать операцию в храме Небоны, а затем быть в уединении, нужно было быть в безопасности без персонала, чтобы защитить ее, а для того, чтобы навестить ее, нужно было просто открыть удобную дверь.

"Тогда я пойду поговорю с Юко и Цинь Чжоу, пока они не волновались." Нинг Тао сказал.

Бай Цзин сказал: "Нет, я сказал Цинь Чжуй, она скажет своей хорошей сестре".

Нинг Тао улыбнулся и сказал: "Похоже, у тебя всё готово, тогда пойдём в храм Небоны".

Через несколько минут пара прибыла в подземный храм, расположенный на глубине более 10 000 метров в Сирии.

На статуе Небоны висел жалкий белый фонарь, а жалкий свет свечей освещал огромное пространство.

Нинг Тао убрал Рождение Небесного Благодарения и активизировал намек на духовную энергию, и родильное гнездо размером с книгу внезапно превратилось в большую кровать, шириной в один метр пять и длиной в два метра.

Уайт не мог дождаться, когда залезет на кровать, даже не сняв обувь.

Нинг Тао не мог не улыбнуться: "Ты ведь тоже не должен так торопиться, да?"

Белый Цзин серьезно: "Если ты не торопишься с чем-то подобным, то к чему еще торопиться?"

Солнце било запад и король демона ведьмы имел такое приличное время. Но для такого змеиного демона, как она, что может быть важнее змеиного дракона? Это величайшее, что она когда-либо делала в своей жизни!

Нинг Тао вытащил клинок Затмения, использовал Огонь Духа, чтобы дезинфицировать его, а затем сказал: "Дай мне этот киль и ложись".

Белый протянул ей лацкан и вытащил роговую кость дракона, затем передал ее Нин Тао.

На роговой кости дракона был слабый аромат, вместе с ее температурой.

Нин Тао вытащил лезвие Затмения и присел на корточки на земле, чтобы перерезать роговую кость дракона, духовный огонь над лезвием жгучего, хотя его было трудно разрезать, он был намного лучше, чем тот, который отрезал его от истинного скелета дракона. Этот метод был также понятен ему в Методе Изначального Уточнения Артефактов, и он был очень практичным.

Нин Тао положил маленький кусочек роговой кости дракона в кастрюлю с благовониями, затем встал, чтобы получить кость демона Бай Цзин, только повернуться, и белый объект полетел ему в лицо.

При жалком белом свете свечи Белый Цзин стал белым.

Картина на белой нефритовой бумаге "Сюань" с красными лучами солнца, усеивающими пейзаж светлыми чернилами. В долине Преисподней есть бессмертный монастырь.

"Ты......." Нинг Тао замер на полминуты, прежде чем произнести слово.

Я не знаю, сколько времени займет это отступление, но вы меня отпустите?

Нинг Тао не думал, что это что-то, в конце концов, он должен был приехать к ней на несколько секунд, прежде чем смог приехать, но это, очевидно, было что-то, что нельзя было сказать.

"Чего ты ждешь, еще наложниц, чтобы пригласить твоего господина?" Бай дал Нин Тао игривый взгляд, и два длинных стержня зеленого лука снова пересекаются, замедляя их темп на пару пунктов.

Най Бодхисаттва также имеет третьесортный характер, не говоря уже о человеке с кровожадным характером.

Гнев уже был очевиден на теле Нинга Тао, когда он бросил лезвие и сделал два шага вперед...........

Полчаса спустя Нин Тао помог своей талии поднять упавшее на землю лезвие затмения и в голосе сказал с легкой усталостью: "Я собираюсь начать операцию, вы позволите?".

Белая Цзин лениво кивнула головой, перевернулась и провалилась на свою естественную кровать.

Нин Тао сделал глубокий вдох, устранил отвлекающие факторы в его сознании, пробудил глаза на состояние глядя, нашел положение демонской кости, и разрезал с одной косой чертой.

"Уууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу" Звук болеутоляющего голоса исходил из маленького рта мисс Бай, но он был с оттенком нечёткого вкуса.

Рука Нин Тао слегка дрогнула, когда он поспешно сказал: "Не издавай ни звука, сдерживайся".

"Хмм." Глухой голос вышел из ноздрей Бай Цзина.

Нинг Тао: ".........."

Это была, вероятно, самая тяжелая операция в его жизни, и ему пришлось всадить иглу ей в голову, чтобы она уснула перед операцией.

Прорезав там кожу и плоть, был обнажен кусок демонской кости. Это была змеиная демоническая кость, кристально чистая, без сломанных костей и болезней.

Видеть такую демонскую кость сердце Нинг Тао немного нерешительно, в конце концов, такого рода операции не маловероятны, небольшая ошибка приведет к концу света. Как ее муж, он на самом деле не хотел, чтобы она так рисковала. Но он также знал, что это было величайшее желание в ее жизни, и как ее муж, его обязанностью было помочь ей в его достижении.

Сделай свою женщину счастливой, вот что должен сделать мужчина.

После того, как Нинг Тао стабилизировал свой ум, его рука подняла нож и одним махом перерезала змеевиковую демоническую кость, прикрепленную к хвостовому позвонку.

Кости демона исчезли, и жизнь Бай Цзина была атрофирована; он чувствовал себя как яркий и красивый цветок, который внезапно потерял свою влагу.

Нин Тао последовал примеру и ввел духовную энергию в ее тело, чтобы стабилизировать ее сердце чакры, а затем кормил ее человеческий уровень рецепта Дана, чтобы повысить ее жизненную силу. Только после того, как он закончил, он положил окровавленную змеиную кость демона и маленький кусочек драконьей роговой кости в кастрюлю для благовоний, чтобы очистить ее.

Полная демоническая кость не может быть сделана из сломанного горшка, и ситуация Бай Цзина отличается от ситуации Цинь Чжуя. Демонские кости Цинь-Чаза по своей природе были изуродованы и плохи, и их можно было очистить только с помощью гнилой и сломанной треножной кости. И кости Бай Цзин целы, поэтому ей пришлось оттачивать их с помощью Мэй Сян Дин.

Нин Тао аккуратно прижимал ладони к верхушке трипода Мэй Сян, а затем осторожно отпускал немного духовного огня для утончения.

Ты должен быть осторожен, иначе ты можешь испортить или даже усовершенствовать демонскую кость Бай Цзина.

Черно-белый Дэн Огонь беззвучно лизал змеиную демонскую кость Бай Цзина и фрагмент роговой кости дракона в горшочке с благовониями. Поначалу реакции не было, но не потребовалось много времени, чтобы две кости, сильно отличающиеся друг от друга по размеру, соединились.

Внезапно из Мэй Сян Дао поднялось облако дракона qi, которое было точно в форме дракона с зубами и когтями, дракон был настолько силен, что казалось, что он не хочет быть рафинирован в змеиной кости.

Сразу же после этого из дао Мэй Сян появилось еще одно облако демонического ци, которое было точно в форме белой змеи.

Как только дракон и змея встретились, они сражались вместе.

Дракон сожрет змею, а змеиный демон сожрет дракона.

Как змея может быть соперником дракона?

Но за белой змеей был кто-то, и с вмешательством Нин Тао, киль размером с фасолью понемногу сливался со змеевидной демонской костью, а аура дракона над Мэй Сян Дин также была проглочена и поглощена змеевидной аурой.

Нин Тао затем отрезал еще один маленький кусочек драконьей кости и поместил его в Mei Xiang Ding для рафинирования. С драконом qi поглощается кость змеевидного демона, чем больше он был уточнен, тем больше его qi и форма значительно изменилась. Змея больше не змея, она как змея и как дракон. Дракон - это не дракон, это как дракон и змея.

Причина в том, что у всего есть степень, и чрезмерная жадность приведет к обратной реакции.

Когда рафинирование закончилось, черты, похожие на костную змею-демона, в Мэй Сян Дао уже были размыты, в то время как черты, похожие на дракона, были более очевидны.

Нин Тао вытащил демонскую кость и положил ее на копчик, затем "заварил" ее своей духовной силой, стабилизировал и снова зашил. Он долго вздохнул с облегчением после окончания, и только после этого успел поднять руку, чтобы стереть бусины пота со лба.

Отдохнув некоторое время, Нинг Тао использовал марлю, погруженную в перекись водорода, чтобы вытереть кровь вокруг раны.

Было два хрустящих звука, но Бай Цзин не реагировала, но ее жизненная сила была значительно повышена.

Нинг Тао посмотрел на оставшуюся половину роговой кости дракона и сделал подвеску из кости, ощипал шелк на месте и натянул кулон вместе, чтобы сделать ожерелье для госпожи Бай, чтобы повесить его на шею. После этого он разбудил Белого Цзина.

Бай Цзин открыла глаза и немного нервничала, но когда увидела Нин Тао, сидящего рядом с ней, она сразу же расслабилась: "Муж, это конец?"

Нин Тао кивнул: "Операция выполнена, результаты неплохие, станет ли успех зависеть от вашего выращивания".

Белая Цзин с трудом вставала, но только шевельнулась, и ее рот треснул от боли: "Больно........".

Нин Тао держала ее за руку: "Не двигайся, просто ляг и восстановись на несколько дней, подожди, пока рана полностью заживет, и кость демона будет в порядке, прежде чем ты возьмешь Древнего Поискового Дэна, чтобы отступить".

Белая Цзин посмотрела на Нин Тао, ее глаза пульсировали: "Муж, это самая счастливая вещь в моей жизни, выйти за тебя замуж".

Нинг Тао засмеялся: "Старый муж и жена, почему ты такой воспалительный? Мне немного стыдно".

Может быть, ей самой было немного стыдно быть слишком мелодраматичной, и Белый Цзин сменил тему: "Муж, я никогда не понимала смысла идиомы, ты можешь мне об этом рассказать?".

Нин Тао не мог не чувствовать себя немного нетерпеливым: "Ты слишком сильно крутишь тему, какая идиома?"

Белый Цзин моргнул: "Два дракона играют в жемчуг".

Нин Тао замер на мгновение и увидел странный взгляд в глазах госпожи Бай, он вдруг понял что-то и поднял руку, чтобы дать ей пощечину..........

Папа!

PS: Я заболела и должна ехать в больницу, сегодня только две смены, извини, что не смогла придерживаться трех смен после возвращения, завтра три смены.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 0612.**

Глава 0612 Внезапно вспыхнула темная, как чернила, дыра, и Рамзи, который ел кусок бургера, испугался, его рука покачалась, и бургер упал на землю. Но он быстро отреагировал, схватившись за ноги с дивана и приветствуя его опущенной головой, даже не потрудившись поднять бургер.

Это была дань от сердца, которую даже Николас Конти никогда не получал, и только в присутствии Нинг Тао можно было показать такую дань.

Нинг Тао вышел из "Двери Удобства" и прервал с ней связь, а черная дыра мгновенно закрылась.

"Милорд". Рамзи сказал с уважением.

Нинг Тао бросил мандарин в Рамзи.

Рамзи достиг результатов, удивляясь в своем сердце, почему Нин Тао дал ему мандарин, и вдруг обнаружил, что то, что Нин Тао дал ему не обычный мандарин, но дух материал мандарин, он замер на мгновение, взволнованно сказал: "Милорд, это......................".

Только тогда Нин Тао открыл свой рот и сказал: "Это называется Желтая весна Мандарин, это может укрепить вашу демоническую силу Демона кости, а также укрепить вашу божественную душу, это чрезвычайно драгоценно". Это пойдет вам на пользу, если вы будете оттачивать его медленно или понемногу".

"Спасибо, милорд". Глаза Рамзи были наполнены благодарным божественным светом.

Нин Тао сказал: "Не за что, ты заслужил это, ты работал на меня и рисковал, я заслужил награду". Первоначально я собирался дать тебе Дэна Поиска Предков, но сейчас ты слишком слаб, взять Дэна Поиска Предков будет очень рискованно, и это не стоит потерь.

Рамзи кивнул.

"Прошлой ночью я разграбил арсенал Николаса Конти, как отреагировал Николас Конти?" Нинг Тао сменил тему. Это было одной из целей его визита в дом Рамзи на этот раз, он хотел получить информацию о Николасе Конти и компании "Блэкфайр".

Рамзи сказал: "Меня там не было, но я слышал, что четверо охранников были убиты Николасом Конте, и что Шалих был вызван в офис Николаса Конте и остался за час до выхода. Я видел его, и у него был тяжелый взгляд на лице".

"Николас Конти не наказал его?"

Рамзи покачал головой, "Нет".

Нинг Тао был несколько удивлен в своем сердце, что он вошел в Склад Духовного Материала, превратившись в форму Шарики, а затем разграбив это Склад. Если бы Сарик был всего лишь незначительной фигурой, Николас Конти уж точно не дал бы ему слезть с крючка.

Рамзи продолжил: "Позже мне позвонил в его офис Николас Конти, который спросил меня, где я был прошлой ночью, и я ответил, что пил, и назвал имя человека, с которым я пил, а потом он спросил о тебе...".

"О чем он спрашивал?"

"Он спросил меня, что я думаю о тебе."

Нин Тао на мгновение нахмурился: "Какова была ваша реакция тогда, и что вы сказали?"

Рамзи колебался перед тем, как сказать: "Прошу прощения, я отругала тебя, я назвала тебя подонком и сказала Николасу Конти, что хочу убить тебя".

Нин Тао, однако, смеялся: "Хорошая ругань, даже если у вас были малейшие колебания в то время, вы могли бы вызвать подозрения у Николаса Конти, а затем, что случилось, продолжайте".

Рамзи сказал: "Нет, не дожидаясь, пока я закончу, Чарльз пришел в офис Николаса Конте".

"Ты знаешь Чарльза?"

Рэмси сказал: "Я был в Европе в течение десятилетий и имел удовольствие встретиться дважды, так что я знаю, и я всегда подозревал, что Сарич - его человек, и что семья Уиттеллов имеет долю в "Блэкфайре"".

Логично объяснить это так: Сарик - семья Уиттеллов, семья Уиттеллов владеет акциями Blackfire, а Николас Конти нехорошо к нему прикасается.

"Чарльз также принес сундук с тяжелым взглядом на лицо, когда он пришел, и на этом сундуке были руны. Когда приехал Чарльз, Николас Конти сказал мне подождать за дверью. Я слышал, как Чарльз и Николас Конти разговаривали у двери, и Чарльз сказал, что он, наконец, открыл сундук, но в нем были камни, и что сундуку было более двух тысяч лет, но камни были вставлены только сейчас". Рэмси взглянул на Нинг Тао, этот взгляд показался любопытным, как Нинг Тао может быть связан с этой коробкой.

Нинг Тао сказал: "Держись подальше от этого и продолжай говорить".

Рамзи продолжал: "Николас Конти сказал Чарльзу, что его арсенал был украден, и что это были вы. Он сказал, что теперь у вас может быть полный Поиск предков Дэн, и содержимое коробки. Он, казалось, понял, что я был там, а потом не услышал их разговора, но я подумал, что он, должно быть, строит планы против тебя. Позже меня вызвали. Николас Конте дал мне задание в Чайнатаун расследовать зацепки. Он сказал, что вы пришли туда и попросили меня спросить о вас в семье, занимающейся выращиванием танов в Чайнатауне, и он подумал, что вы добавили встречу с кем-то из семьи, занимающейся выращиванием танов".

Нинг Тао сделал движение в своем сердце: "Когда ты планируешь уйти?"

Рамзи посмотрел на часы в руке и сказал: "Через четыре часа Шалих пойдет со мной". Я чувствую, что мой господин вы дали мне масло черного пламени, чтобы вернуть, я приобрел значение Николаса Конти, прежде чем я не был квалифицирован для выполнения любой миссии с Шалихом, это очень высокий парень".

Нин Тао на мгновение подумал и сказал: "Ты идешь к семье Тан, видишь Тан Тяньфэн, спрашиваешь, не видел ли он меня тоже, если он скажет "да", спрашиваешь еще раз, что я делаю в Чайнатауне, посмотрим, что он скажет".

Николас Конте отправил Рамзи в Чайнатаун для расследования, что вместо этого дало ему шанс проверить семью Дона. Если бы Tang Tianfeng и Tang Zixian были двуликим видом, он определенно не взял бы Tang Zixian на Луну.

Рамзи кивнул и сказал: "Милорд, у меня все еще есть информация от военных". Военные послали легендарную военную команду в Китай, военную команду под названием "Свободная воля". Я слышал об этом отряде, но я не знаю ни членов "Свободной воли", ни его миссии".

Свобода воли?

Нин Тао также впервые услышал это имя, и он запомнил его.

Колокольчики джингл, колокольчики джингл...............

Телефон внезапно зазвонил с входящим звонком.

Нин Тао вытащил свой мобильный телефон и посмотрел на него, это был звонок Цзян Хао, затем он ответил на звонок: "Хао, это я, вперед".

Голос Цзян Хао вышел из телефона: "Хабби, дома ситуация".

Нинг Тао на мгновение нахмурился: "Что случилось?"

"Возвращайся и поговори об этом". Цзян Хао сказал.

"Хорошо, я сейчас вернусь". Нинг Тао повесил трубку, угадывая, что случилось дома. Он прооперировал мисс Бай и провел некоторое время с ней, а затем отправился в дом Рамзи через медицинский центр "Небесный путь", чтобы запросить информацию о "Черной пожарной компании". Он провел всю ночь вдали от своего дома в Хокуто, не зная половины ситуации, пытаясь угадать, что происходит дома.

Минутой позже Нин Тао вернулся в "Четыре двора Бей Ду". Он открыл замок с кровью в комнате Цзян Хао, но в комнате Цзян Хао никого не было. Он вышел и, взглянув, увидел группу людей, стоявших у ворот, Цзян Хао и Цинь Чжуй, а также пятерых рыбных демонов и Инь Мо Ланя. Семья стояла как стена людей, блокируя его вид настолько, что он не мог видеть никого за дверью.

Как только он появился, Цзян Хао и Цин погнались за ним, почувствовав его положение, и оглянулись на него вместе. Увидев его, Цзян Хао силой сжал глаза и сделал звуковой сигнал на его рту.

Он подал сигнал, чтобы он вернулся в дом.

Нин Тао отступил в свою комнату, закрыл дверь, забрался на кровать Цзян Хао, сел на скрещенные ноги и вошел во внутренний мир в положении сидячего лотоса гуаньинь.

Он вошел, вышел его Младенец Юань, а в следующую секунду пронесся облачный ветер. Глядя на человека, который блокировал дверь, он замер на месте.

Приехала сестра Чарльза, Зобела, и его свита, одетые по очереди в костюмы, с серьезными выражениями, а также все немного старые. Похоже, что это кто-то из правительства маяка, либо из посольства, либо из специальной команды, причем последняя, скорее всего, и есть.

Мысль Нинг Тао была озадачена: "Зуо Белла - женщина из семьи Вител, как она могла быть с кем-то из правительства нации маяков"? Может быть, в дополнение к личности Кровавого Демона, она также является членом правительства Страны Маяков?"

Как раз в это время Зуо Белла сказал по-китайски: "Я знаю, что Нин Тао прячется внутри, если вы, ребята, не дадите мне его увидеть, я останусь здесь, не уезжая".

Цзян Хао холодно сказал: "Ты действительно толстокожая, как женщина, если ты готова остаться здесь и охранять дверь для нас, но ты не ожидаешь ничего достичь".

Плохая улыбка появилась на углу рта Ян Шэн: "Девушка с золотыми волосами, охраняй дверь, я награжу тебя большим бананом, ты точно хорошо проведешь время".

Чжан Цяньцзюцзы, Мандзури и Ван Лаохачи сотрудничали и издавали успокаивающий звук смеха, запах подводного течения был сильным.

Цин Чжуй, Цзян Хао и Мягкий Теннин не могли не нахмуриться, но и ничего не сказали.

Зобеле было все равно, на ее лице даже появилась улыбка: "Господин Мартич, сообщите кому-нибудь, чтобы кто-нибудь пришел".

Белый мужчина средних лет с пивным животом вытащил мобильный телефон, набрал номер и одним звонком открыл дверь и сказал: "Вы все подойдите сюда".

Нин Тао пошевелил глазами на вход в переулок и на этот раз нашел там несколько припаркованных машин. Белый человек по имени Мартич позвонил по одному телефонному звонку, и группа людей с фотоаппаратами и видеокамерами вышла из различных транспортных средств и кинулась сюда.

Эти люди-журналисты, в основном из негосударственных и даже отечественных СМИ, могут сказать, кто в чьем доме по Логотипу на устройстве, которое они держат в руках.

Зуо Бейра засмеялся и сказал: "Трансляция в прямом эфире из дома террориста номер один, Нин Тао, а затем трансляция по всему миру, я думаю, она определенно получит высокие рейтинги". Я не знаю, выдержала ли ваша сторона столько давления в то время и до сих пор ничего не делает, как сейчас".

Нинг Тао внезапно понял план Зуо Беллы.

Это ядовитый ход.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 0613**

Глава 0613: Четыре двойки и тысяча кошек Цинь Чжоу холодно ворчали и сделали шаг, желая, чтобы Зуо Белла пошла. Просто взгляд в ее глазах в данный момент, никто не будет подозревать, что она сделает что-нибудь кровавое.

Зуо Бейра подсознательно сделала шаг назад, вздрогнув в сердце, но тон ее голоса был твердым: "Чего ты хочешь? Ты женщина-террорист номер один. Ты пытаешься убить меня здесь? Ну, ты иди, я посмотрю, хватит ли у тебя смелости."

"Ищу смерти!" Цинь Чжоу собирался нанести удар.

Цзян Хао обернул талию Цинь Чжоу вокруг нее, как только смог, не давая ей подняться. С огненным характером Цинь Чжуй, она почувствовала, что больше не может дергать за руку, поэтому поспешно обернула руки вокруг талии и сказала: "Все возвращайтесь, не беспокойтесь об этих людях".

Пять рыбных демонов, как и Инь Мо Лан, отступили. Цзян Хао - жена лицензиата Нин Тао, и в их глазах, несомненно, прабабушка. В отсутствие Нин Тао слова Цзян Хао были такими же, как и слова Нин Тао, и их определенно нужно было слушать.

"Хорошая сестра, ты отпустила меня". Но Цинь Чжоу отказался сдаваться.

Если дракон разозлится, он обязательно перевернет реку и гром и молнию.

Цзян Хао подошел к уху Цинь Чжуя и прошептал: "Муж вернулся, он должен быть в моей комнате".

Цинь Чжуй повернулся и направился к двери.

Ничего из того, что было сказано здесь, в Цинлонге, не сработает, только Нинтао.

Бряк!

Ворота четырёхугольника были закрыты.

У двери остались только Зуо Белла и большая группа медиа-репортеров, а также Нин Тао "Юань Бэби". Однако, как только ворота квадранга были закрыты, два фотографа установили свои камеры, за ними последовали еще две женщины, одна блондинка и одна черная, которые вышли перед камерой, чтобы записать новостную программу.

Четверо мужчин, двое из Lighthouse Online и двое из CBS, имели логотипы обеих компаний на оборудовании, которое они использовали, и на своих телах.

Lighthouse Online и CBS являются ведущими медиа-компаниями в мире и всегда находятся на переднем крае размазывания Китая.

Блондинка открыла рот после минутной подготовки: "Я Кэтрин, репортер из Lighthouse Online, и я стою на пороге сегодняшнего террориста номер один, Нинг Тао, и делаю репортаж для всех". Дверь в комнату позади меня была закрыта, и в этом четырехугольнике находились члены террористов Нинг Тао и его женщина, а женщина, которая только что подозревала Нинг Тао, даже угрожала убить нас..........".

С другой стороны, чернокожая женщина, также держащая микрофон к камере, сказала: "Я Базар, журналист CBS, а позади меня находится дом пресловутого террориста Нинг Тао, который убил тысячи людей в сирийском государстве, многие из которых - женщины и дети". Оратор отвергает достоверную информацию о том, что он является источником оружия, использовавшегося в ходе нескольких нападений с применением химического оружия в Сирийской Арабской Республике. Но это дом такого террориста, и я не видел ни одного офицера полиции на месте преступления..."

Легкие Нинга Тао взорвались от этого, и в то же время он хотел посмеяться. Эти две женщины полны глупостей, но верят ли им люди в западном мире или он?

Иногда в ложь верят чаще, чем в неправду, и это становится правдой. Человек честный и добрый, чем больше людей, которые клевещут на него, тем больше он становится плохим человеком. То же самое относится и к этому вопросу на национальном уровне, где западные СМИ десятилетиями упорно его дискредитируют, и эта страна стала идеологическим врагом в западном мире, делая все, что не так, и даже дыхание является первородным грехом.

Вместо того, чтобы сфотографировать четырехугольник, два журналиста из материковых СМИ сфотографировали своих западных коллег, которые перекрывали вход. Один из них сделал несколько снимков, тоже не выбрал место, сел на ступеньки перед четырёхугольником, открыл свой ноутбук и начал писать пресс-релиз.

Нин Тао был любопытен тем, что он пишет в своем сердце, и слегка отстал от этого домашнего репортера, а затем увидел поразительный заголовок - террористическая личность Нин Тао в основном подтверждается!

Нинг Тао не мог не пнуть этого домашнего репортера.

Всегда есть часть страны, которая любит вставать на колени и облизывать Запад, и всегда думает, что на Западе луна круглая, но этот парень, очевидно, один из них, но он не встает на колени, а сидит.

Пальцы девушки летали, и на ноутбуке в микроблоге появился параграф: медиа-коллеги из CBS и Lighthouse Online представили доказательства того, что Нинг Тао был террористом в серии террористических инцидентов в Турции и Сирии, но я не видел на месте происшествия полицейского, который арестовывал бы Нинг Тао. Женщина, подозреваемая в том, что она Нинг Тао, даже подошла к нападению на своего западного коллегу с чрезвычайно высокомерным отношением. Я не могу не задаться вопросом, как долго мы будем молчать, мы - нация законов......

Пост в блоге, состоящий почти из 200 слов, занял три минуты и сопровождался только что сделанной фотографией Цзян Хао, обнимающего талию Цинь Чжоу. После окончания, в углу рта репортера появилась улыбка и палец нажал на кнопку возврата.

"С такими большими новостями, я боюсь, что количество просмотров будет исчисляться миллионами, а количество фанатов увеличится на сотни тысяч, верно?" Он улыбнулся.

Только что вышедший пост в блоге быстро появился в браузере, но содержание было не тем, что он только что написал: я Ма Ансун, репортер с первой строчки города, и я дурак, что доложил о первой строчке города главному редактору под моим настоящим именем... Я сам спал с его женой, и я держал тайные отношения с его женой в течение трех лет... На этот раз я получил деньги, чтобы очернить Нинг Тао, а деньги пришли от CBS.......

На фото была изображена не Цзян Хао, обнимающая Цинь Чжоу, а Ма Ансун с неприглядной женщиной.

"Нет..." Ма Ансун выпустила жалкий крик и наскребрестила на удаление только что опубликованного сообщения в блоге, но он просто не смог его удалить, его компьютер был взломан.

Это не было сделано Нин Тао, и нетрудно было догадаться, что человек, который мог это сделать, был трудолюбивым и хорошим учеником Маньчжоу Ли, эльф-угорь, который был склонен стать самым могущественным хакером в мире.

Большая группа работников СМИ с Запада пошевелила глазами, чтобы посмотреть на Ма Ансона, чье жуткое выражение лица, как будто его во что-то просверлила змея, удивило их.

Ма Ансон внезапно потерял контроль над своими эмоциями, яростно встал и хлопнул ноутбуком о землю, затем вскочил и топнул его одной ногой.

Кэтрин, репортер из Lighthouse Online, была настолько ошарашена, что даже прямая трансляция была прервана.

Только тогда, пасмурный ветер ударил ее лицо и ее тело застыло без предупреждения.

Младенец Юань обладал телом, но никто даже наполовину не знал о нем, в том числе Зуо Белла из вительного клана.

После того, как мутный ветер распространился, Кэтрин уже не была Кэтрин, а Нинг Тао.

Держа микрофон, Нин Тао сказал в объективе камеры: "Этот китайский журналист только что был осужден своей совестью и, похоже, сошел с ума". Позвольте мне сказать всем вам, что нападение на лагерь беженцев "Долина пьющих лошадей" в Сирийской Арабской Республике началось с ракет "Томагавк" с Маяка, и Николас Конте из Блэкфайра и Пентагон ответственны за это нападение...."...

"Кэтрин, ты с ума сошла!" Фотограф был ошеломлен.

Нин Тао просто проигнорировал его и продолжил: "Вооруженные группы, поддерживаемые американскими военными, взяли под контроль плотину, отрезав источники воды, необходимые для выживания людей в лагере беженцев "Долина питьевой лошади" и вниз по течению, вынуждая беженцев присоединиться к...".

Большая группа западных работников средств массовой информации смотрели друг на друга с недоверием, говоря, что хорошие разговоры о размазывании Китая превратились в самообман.

Затем фотограф вернулся к своим чувствам и попытался выключить фотоаппарат, только чтобы Кэтрин налетела на него и ударила стволом по голове. Полотно было металлическим, и Кэтрин снова разбила его со всей силы, разбила ему голову и истекала кровью по всему лицу.

Это было еще не все, и прежде чем он успел отреагировать, Кэтрин нанесла еще один удар по его межножке. Кровотечение со сломанной головы не было смертельным, смертельная боль в яйцах, и он закрыл это место и упал на колени, кошачья мята, глядя на пару острых каблуков на ногах Екатерины, его лицо болело до глубины души.

Преодолев оператора, Катрин вернулась к камере и, как только она сняла пальто, сняла его и плавным движением сорвала. Она качалась в талии и танцевала соблазнительно, раздеваясь, как она танцевала.

Все выглядели ошарашенными.

Аллея была переполнена людьми, которые не знают, в какое время суток, некоторые из них изумляются, неся корзины с едой для покупки еды, некоторые из них - мальчики-разносчики желтой грядки, а некоторые из них - молодые люди, фотографирующиеся и снимающие видео на своих скейтбордах с помощью мобильных телефонов.

Не имеет значения, находится ли маяк в сети или нет, потому что эти onlookers будут использовать свои телефоны, чтобы загрузить то, что они перехватили в Интернете. В то время было неизвестно, сколько несвязных заголовков новостей и всяких странных комментариев будет появляться.

Видя, что все в порядке, отбивная с острыми глазами одной лошади приземлилась на землю, когда Нинг Тао покинул тело Кэтрин и вернулся в свое собственное.

Голова Кэтрин дергалась, одно состояние до моргания, другое после.

Через две секунды она внезапно прикрыла грудь и разорвала горло криком: "А-а-а".

Внутри комнаты Нинг Тао открыл глаза. Он видел лица Цин Чжуй и Цзян Хао, прямо перед ним, глаза, полные беспокойства и тревоги.

"Дорогая, ты только что была там?" спросил Цзян Хао.

Нинг Тао кивнул.

Цзян Хао нежно дал Нин Тао пунш: "Даже я солгал".

"Брат Нинг, как проходит операция моей сестры?" Цин преследовала, ее не интересовало, что происходит на улице, она беспокоилась об операции на костях змеевидного демона дракона Бай Цзина.

"Операция прошла успешно, не беспокойтесь о ней, пойдемте посмотрим." Нин Тао встал с кровати, что было сделано только для того, чтобы узнать, что он даже не снял обувь, когда пошел к кровати Цзян Хао.

Но Цзян Хао тоже ничего не возражал, просто протянул руку и похлопал пыль, упавшую на одеяло.

Трое из них вышли из комнаты, но увидели группу гоблинов, которые смотрели вокруг ноутбука в большой концентрации.

"Ой, столько провисло, что тут видно?" Голос Мандзури.

"Это слово лошадь раскалывается настолько хорошо, что двигатель трещит". Голос Чжана Цяньцзюцзы.

"Хаха, наверное, это был повелитель, достаточно противный!" Голос Янг Шенг.

"Вы, ребята, тоже слишком противные, да? Фу!" Мягкие небесные голоса.

"Так ты все еще смотришь?" Ван Лао Бу сказал.

"Я не смотрел!" Мягкий небесный голос выдох.

Нинг Тао кашлянул, а потом спросил: "Кто сказал, что я противный?"

С грохотом, несколько пальцев указали на Янг Шенг в унисон.

Ян Шенг был окаменел на месте и широко открыл свой акулий рот, но не знал, как защищаться.

"Вы, ребята, идите и смотрите, Манзули, вы опубликуете видео, которое записали позже." Нинг Тао сказал.

"Да, милорд". Манзули ответил ударом.

Нинг Тао подошел к двери.

Эта группа репортеров была для него просто роем мух, и единственная, кто его в какой-то степени заинтересовал, была Белла Зуо из семьи Феттель, и эта женщина не могла привести группу репортеров, чтобы добавить к этому, 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 0614 Совпадение?**

Глава 0614 Совпадение? Дверь в комнату открылась, и Нинг Тао ушла.

До этого момента репортер из Lighthouse Online, Кэтрин, оставалась в одном лайнере не потому, что она не хотела вставать, а потому, что она расщепила бедро и не могла встать. Пятнистая канистра с кровью все еще лежала рядом с ней, и никто не осмелился ей помочь.

Переулок был заполнен людьми, которые смотрели, но их внимание было сосредоточено на одной лошади Кэтрин на земле, а не на Нин Тао.

Нин Тао протянул руку помощи и закрыл дверь, оставив Цин Чжуй и Цзян Хао также внутри. Цинь Чжуй был слишком импульсивным, а Цзян Хао имел особый статус, ни один из которых не подходил для появления в таком случае.

Нин Тао посмотрела на Зуо Бейру, но не разговаривала с ней, а вместо этого посмотрела на лошадь Катрин на земле с удивленным выражением лица: "Эта дама, что ты делаешь? Одевайся, здесь есть подростки, это нехорошо, что ты так на них влияешь".

Когда он заговорил, он подошел и взял одежду на пол и положил ее на руки Екатерине, подхватив ее снова.

Мигали электронные лампочки, и большая группа медиа репортеров снимала сцену под разными углами.

"Эмоции Кэтрин разразились, и она закричала, прихрамывая к фургону с кинохроникой, припаркованному в конце переулка.

Её образ, и даже её будущее, закончилось, но кто здесь заботился, кроме неё самой?

Есть возмездие за размазывание посредников добра и зла, которые работают на Небесах.

Нинг Тао засмеялась: "Вы же не возьмете отснятый материал и не скажете, что я издевался над ней, верно?"

Несколько западных медиа-репортеров внезапно проявили подобное странное выражение лица, они действительно хотели так написать, но не ожидали, что Нин Тао за них выступит.

Нинг Тао сказал: "Неважно, ты можешь писать все, что захочешь, это твоя свобода, и мне все равно, как ты меня размажешь". Но Я через тебя дам слово тем, кто позволил тебе прийти сюда, что больше дел беззакония убьют себя, и что есть время для того, чтобы всякое зло было ликвидировано".

"Это угроза?" Базар, репортер из CBS, спросил в приступе.

Нинг Тао засмеялся: "Послушай, ты еще более свиреп, чем я, если бы я действительно был террористом, ты бы все равно осмелился говорить со мной в таком тоне?"

Барша справедливо сказал: "Я не боюсь тебя, я настаиваю на справедливости, и я готов за нее умереть!".

Нинг Тао перестал с ней разговаривать, потому что это не игра с коровой, а разговор с сукой.

Нинг Тао ничего не говорил, молодой человек, понимающий английский, не мог не открыть рот: "Ты глупая женщина, кто ты такая, чтобы допрашивать доктора Нинга, ты говоришь, что он террорист, ты придумываешь улики". Нет никаких доказательств, что ты тут пищишь, пищи своей матери! Ты сука, которую купили на деньги!"

"О чем ты говоришь?" Баша указал на молодёжь, посмотрел и плюнул: "Я подам на тебя в суд........".

Папа!

Яйцо пролетело от зрителей и врезалось в лицо Барши, лицо, окрашенное в цвет горшка, внезапно превратилось в суп из фиолетовой капусты и баклажана.

Той, что разбила яйцо, была старушка, которая вернулась от покупки овощей, и она указала на Базар и ругала: "Как вы думаете, что это за место, как вы смеете приходить сюда и разливать бобы? Сегодня я ударю тебя яйцом, что ты можешь со мной сделать?"

"Хорошо!" Некоторые аплодировали, и появился живой эффект сцены Пекинской оперы.

"Думают ли они, что это все еще маньчжур? Приходите и рассеивайтесь, если хотите, и бейте их!"

Также неизвестно, кто кричал, что стоячие редиски, огурцы, капуста и капли яйца, как правило, летят на группу медиа-людей с Запада. Сцена была хаотичной, но полной радости.

Ветер говорит о переменах.

Многонациональные коалиционные силы, которые только что осадили Нинг Тао, превратились в группу самоуверенных западных журналистов, которые были избиты толпой, поедающей дыни.

Группа западных журналистов бежала в беспорядке.

Зуо Белла была единственной в группе, кто "выжил", потому что она была достаточно умна, чтобы спрятаться в толпе перед конфронтацией, ничего не сказав и притворившись зрителем.

Нин Тао тоже не кивнул на нее, он обнял кулак, повернулся на полпути перед лицом большой толпы зрителей, которые ему помогали, и вежливо сказал: "Спасибо соседям за их помощь". Но вы, ребята, убирайтесь отсюда, может быть, полиция уже едет".

Первая половина предложения была большой толпой зрителей, которые были рады услышать, но во второй половине предложения было сказано, что приедет полиция, а в следующий момент большая толпа была рассеяна.

Оставался только один человек, и это была Белла Зуо из семьи Витель.

Четыре глаза обращены друг к другу, самец не двигается, самка тоже не двигается, только глаза встречаются, кончик иглы прижат к пшенице.

"Доктор Нинг". Через несколько секунд Зуо Белла нарушил тишину между ними: "Ты действительно презренный злодей, чтобы использовать такие презренные средства против группы журналистов".

Нин Тао сказал слабо: "Поэтому ты привёл сюда группу репортёров, чтобы рассказать мне об этом? Или ты еще что-то хочешь мне сказать?"

"Ты лжец! Вы взяли наши деньги и украли содержимое того сундука, который мы с трудом открыли, но в котором было несколько камней"! Зобела выглядела расстроенной.

Нинг Тао засмеялся: "Вот что с вами не так, когда я впервые спросил вас, что внутри коробки, вы не сказали мне, я даже не знал, что внутри коробки, так как я мог переместить идею этой коробки? Более того, вы сказали, что не открывали дело до сих пор, как я мог открыть это дело, когда был посреди глубокого моря и в состоянии погружения"?

Зуо Бейра гневно посмотрел на Нин Тао: "Делая это, но не осмеливаясь признаться, твое объяснение нелепо, но оно совсем не может меня обмануть". Мой брат взял эти камни на экспертизу, и один из них даже с твоими отпечатками пальцев, а ты осмеливаешься спорить софистикой?"

Нинг Тао смеялся, "Софистика"? Ладно, и что с того, что я признаю это? Это я забрал сокровища внутрь. Что ты можешь со мной сделать? О да, вы можете продолжать ложно обвинять меня в том, что я террорист второй, третий, сотни раз без проблем. Если вы недовольны клеветой на меня на Земле, вы все равно можете пойти на Марс и оклеветать меня, даже на Солнце".

"Ты....................................................................................................................................................." Зуо Белла мгновенно взбесился.

Нинг Тао смеялся: "Знаешь, мне просто нравится, когда ты смотришь на меня и ненавидишь убивать меня, но ничего не поделаешь".

Грудь Зобелы поднялась и упала, но ни слова не было сказано. Она привезла с собой большую группу подобранных репортеров, чтобы устроить сцену, это было лишь частью ее плана, но она не ожидала, что ее шаги будут прерваны толпой зрителей, а ее шаги прерваны Нин Тао.

Нин Тао отказался от своей улыбки: "Возвращайся и скажи брату, о нет, это должен быть твой муж". Я не такой уж и парень, как ты, эти вещи вообще тебе не принадлежат, но теперь они принадлежат мне. Вы, ребята, можете вырвать его обратно, если хотите, но мне нравится открытое вырывание, так что эта размазывающая меня палка снимается со стола, бесполезна и отвратительна".

Зуо Бейра холодно сказал: "Я советую тебе взять свои слова обратно и подумать над этим, потому что ты не знаешь, против кого ты сражаешься".

Нинг Тао просто смотрел и слушал без всякой реакции.

"Дайте мне эти вещи и все проблемы, с которыми вы сейчас сталкиваетесь, будут решены, больше не будет западных СМИ, называющих вас террористом, они даже назовут вас героем, если вы хотите, и ваша Шэньчжоуская благотворительная компания исчезнет из списка санкционированных". Зобела сказала.

"Хе-хе-хе..." Нинг Тао не мог не посмеяться.

Зуо Бейра холодно посмотрел на Нин Тао: "На этот раз я пришел только для того, чтобы предупредить вас, чтобы вы почувствовали давление со стороны нашей семьи Вител. Не возвращайся после того, как мы решили напасть на тебя, это твой последний шанс!"

Нинг Тао отказался от своей улыбки, "И это все? Скажи это и проваливай, это также последний шанс, который я дам тебе, это не место для тебя, чтобы пролить бобы, не вини меня за грубость, если ты когда-нибудь сделаешь что-нибудь необдуманное снова".

"Думаю, я уже знаю ваше решение, и надеюсь, что вы все равно поговорите со мной с таким отношением в следующий раз, когда мы встретимся". С этими словами левая Белла повернулась к выходу, позвонив, когда она шла, не оглядываясь назад, пока она не вышла из переулка.

Ворота Четырех домов открылись, а Цинь Чжоу и Цзян Хао вышли изнутри.

"Только что я хотел оторвать этой женщине рот." Цинь Чжуй сказал отвратительно.

Нинг Тао сказал: "Самодовольный маленький кровный демон - это то, что не стоит твоего гнева". Пойдем к твоей сестре; если она закроется через несколько дней, ты уже не сможешь ее увидеть, если захочешь".

Цинь Чжуй мгновенно отвлекла внимание, и она слегка кивнула "Хмм".

"А?" Цзян Хао тоже дал намек, но его голос был немного не в себе.

Нинг Тао сказал: "Что с тобой?"

Цзян Хао передал телефон в руке Нин Тао: "Чжан Чжешэн только что отправил смс-ку, в которой говорилось, что он должен был забрать наши права на управление лабораторией, и мое имя, и ваше были стерты из списка менеджеров".

Нин Тао сказал в недоверии: "Ничего страшного, эта лаборатория не наша, что Чжан Зешан хочет забрать ее, пусть забирает, это хорошо, чтобы мы не тратили время в этой лаборатории".

Цин гнался за Цзян Хао, чтобы утешить Цзян Хао: "Хорошая сестра, не сердись, наша семья счастлива, и счастье - это самое главное".

Кожа рта Цзян Хао шевельнулась, слова в сердце, но слова не вышли. Она налила много крови в лабораторию, и там сказали забрать ее, как она могла захотеть? Не говоря уже о том, что она всегда хотела использовать лабораторию, чтобы внести больший вклад в развитие этой страны, и ее мужчина помог бы ей исполнить это желание ветерком. Но как она может быть счастлива, когда дорога заблокирована до того, как у нее появился шанс сделать шаг к исполнению этого желания?

Нин Тао обернул руки вокруг плеч и успокоил ее: "Я знаю, что ты приложил много усилий в эту лабораторию и возлагаешь большие надежды, но с таким человеком, как Чжан Чжэшан, даже если есть что-то, что можно завоевать, это, наверное, из-за этого парня, так почему мы должны идти на вечеринку? Если вы действительно хотите сделать что-то для этой страны, кроме культивирования бессмертных, то, конечно, я должен поддержать вас, почему бы вам не создать лабораторию биологии в Шэньчжоу благотворительной компании, и вы будете ответственным".

"Тогда ты поможешь мне уточнить что-нибудь значимое". Цзян Хао сказал.

Нин Тао улыбнулся и сказал: "Мы муж и жена, кто поможет тебе, если я этого не сделаю?".

Это вызвало улыбку на лице Цзян Хао, и она мягко положила голову на плечо Нин Тао, показав необыкновенно нежную сторону.

Подождите тысячу лет, подождите еще раз..............

Сотовый Цинь Чжуй вдруг зазвонил.

Нин Тао не мог не сказать: "Цинь Чжоу, когда ты переоделся в этот колокол?"

Цинь Чжуй выглядел немного смущённым: "Ты угадал".

Нинг Тао: ".........."

Цин Чейз ответил на звонок, прослушал не два предложения, выражение его лица внезапно изменилось: "Брат Нин, Шэньчжоуская благотворительная компания сторона инцидента, кто-то бросился, чтобы создать неприятности, а также травмировал кого-то".

Нинг Тао на это нахмурился.

Эта цепь событий - совпадение?

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 0615: Пространство мечты**

Глава 0615: Пространство мечты Белый Цзин восстанавливается в храме Небона, и это вполне естественно для Цин Чжуй стать президентом благотворительной компании Шэньчжоу.

Что-то вроде группы людей, проникающих в офис и разбивающих его.

Когда Нин Тао, Цзян Хао и Цин Чжуй вместе с пятью рыбными демонами и Инь Мо Лан устремились в благотворительную компанию Шэньчжоу, большая офисная площадь компании была в бешенстве.

Нин Тао пришел с большой группой людей, спешащих в гневе, готовых протянуть порочную руку, все они замерли.

Люди, делающие сцену в большом офисе благотворительной компании Шэньчжоу не некоторые социальные молодые люди, и они не некоторые мафиози носить золотые и серебряные татуировки с большими цветочными руками, но группа стариков и женщин. Самой младшей из группы старушек было шестидесяти, а самой старшей, вероятно, было восьмидесяти. Волосы одного человека белые, и он выглядит так, как будто ему трудно ходить, но он чувствует себя живым и здоровым.

С другой стороны, со стороны Шэньчжоуской благотворительной организации большая группа молодых сотрудников была собрана в угол.

Если боевая мощь в одиночку, сторона Шэньчжоу Благотворительной компании, даже если даже маленькая девочка, которая охраняет телефон, кулак качели мимо может сбить одного, но никто не осмеливается протянуть ему руку. Это такой же беспорядок, как и беспорядок.

Но их нельзя винить, легко победить этих стариков, но их нелегко поднять после того, как они упадут. Если удача еще хуже, а у какой-то старушки внезапный инфаркт миокарда или закупорка мозга из-за того, кто ее стимулировал, кто будет их слушать в то время?

Мало того, что у этих обычных сотрудников нет возможности взять этих стариков, даже у Лин Тао нет возможности взять этих стариков. Столкнувшись с этими стариками, которые в любой момент могут умереть на земле одним топотом ног, он не мог броситься и ударить кошачьим коготьем, а также ударить старика и ударить старуху, не так ли?

"Шеф Кинг". Женщина-секретарь видела, как Цин гнался за ней, освободилась от старика, который схватил ее и переехал, год, чтобы поплакаться: "Эти старики необъяснимо бросились и разбили вещи, избили людей и прокляли, наш охранник боится, что что-то случится, не посмеет ничего сделать, мы также вызвали полицию, но прошло уже полчаса, а полиция не пришла".

"Почему эти старики устраивают сцены?" Цин спросил о нем.

Но, не дожидаясь ответа женщины-секретаря на вопрос Цинь-Чжуя, старик, который только что схватил Цинь-Чжуя, бросился к нему и яростным голосом сказал: "Маленькая девочка-врунья, маленькая сучка, кого ты называешь стариком? Я оторву тебе рот, если ты мне поверишь!"

В глазах Цинь-Чжуя вспыхнуло мерцание золотой ости.

Цзян Хао Ван Мэн протянул руку и схватил Цинь Чжоу, и никто не видел никаких признаков глазури на руках двух женщин, держащихся вместе.

На самом деле, Цзян Хао тоже хотел пнуть его, какими бы ни были последствия. Но как "Королева дворца" семьи Нин, она должна заботиться о семье, а это требует от нее сдерживать свой гнев.

Пять рыбных демонов и Инь Мо Лан хотели пораньше принять меры, чтобы очистить этих плохих стариков и женщин, но Нин Тао не издал ни звука, они не могли принять меры.

Нин Тао не было никаких инструкций, как он смотрел на свирепого старика, его глаза выглядят немного странно.

Старик внезапно протянул руку и схватил Цинь Чжоу.

Нин Тао ткнул пальцем в менструальную артерию старика, и старик упал на землю с задушенным ворчанием.

Он наносил удары размеренным способом, используя только технику наведения, чтобы заставить старика упасть в обморок, и не причинял старику вреда.

На его стороне много милосердия, но...

"Убей! Килл" закричала старуха с короткими волосами, вырванными из горла, голосом, который был хуже, чем убийство свиньи.

На этом ее открытии группа старушек тоже начала плакать и кричать. В мгновение ока большая офисная площадь Благотворительного Шэньчжоу превратилась в скотобойню для свиней.

Нинг Тао закрыл глаза.

Он в деле, малыш.

Его тело дрогнуло, и он упал на землю.

"Милорд!" Мягкий Небесный Голос выпустил мягкий крик и нервно протянул руку, чтобы удержать тело Нинг Тао.

Воздействие было похоже на латексный матрас, невыразимо чудесный, но, к сожалению, Нин Тао больше не мог его чувствовать, потому что его сознание уже отключилось, и его младенец Юань также вошел в голову старика, который был ошеломлен одним пальцем, в это мгновение.

Белый мир мозга, фрагмент памяти вспыхивает, но в какое время так-или супермаркеты снижают цены для продвижения овощей, которые не свежие, так-или супермаркеты яйца на 10 центов дешевле, чем другие, а в 8 вечера вы должны пойти на площадь, чтобы сделать квадратный танец и другое грязное содержание.

На самом деле грустно, что человек так живет.

Внезапно, фрагмент памяти улетел в сторону Нинг Тао.

Это был кусок памяти, которому было не менее десятков лет, холм, извилистая грунтовая дорога без цемента. Это изображение производит впечатление старой желтой фотографии, но Нинг Тао в ней.

Мозгом этого старика управляют!

Так как кто-то контролирует, что бы этот мозг ни думал и ни делал, это зависит от этого человека!

Нин Тао поднял глаза вдаль и увидел обветшалую маленькую деревушку под склоном холма. Радио, установленное на служебном столбе, играло какую-то музыку. Такое ощущение заставило Нин Тао почувствовать себя немного не в своей тарелке, потому что он впервые столкнулся с подобной ситуацией - Младенец Юань вошел в его мозг, но попал в некую память о первоначальном мастере.

Первенец вышел из тела, у него было больше всего животных, муравьев, колибри, ворон и так далее, а человеческие тела, Екатерина, женщина-журналистка из Lighthouse Online, была одной из них, но ни животное, ни человек, он не мог манипулировать воспоминаниями друг друга, только блокировал их.

Звенящие колокольчики!

Звук колоколов внезапно раздался из-за тела.

Нин Тао повернулся, чтобы посмотреть на молодого человека в возрасте около двадцати лет, едущего на 28-клэп велосипеде с девушкой с большим животом, направляющейся в эту сторону. Молодость была очень немного знакома, и при более внимательном осмотре не был ли это старик, которого тыкали пальцем?

Звенящие колокольчики!

Молодежь снова позвонила в машину и, похоже, попросила Нинг Тао уйти с дороги.

Нинг Тао переместился на два шага и перешел на обочину дороги. Хотя хорошо зная, что это был фрагмент памяти, ничем не отличающийся от сна, грунтовая дорога под ногами дала ему очень реальное ощущение. А послесвечение заходящего солнца, ветер, дующий по холмам, и даже одуванчики, летящие с ветром, были настолько реальны, что давали ему ощущение, что он вернулся в шестидесятые и семидесятые.

"Дурак! На что ты смотришь, разве ты никогда не видел, чтобы кто-нибудь ездил на велосипеде?" Видя, что он собирается ехать на сторону Нинг Тао, молодёжь на велосипеде немного отругала Нинг Тао.

Нин Тао не отреагировал, тем более разозлился, и его глаза переместились на женщину с большим животом, сидящую на заднем сиденье велосипеда.

Она красивая, дынное лицо, тихая и спокойная, глаза большие и яркие, с парой жуликов в тесьме, в напечатанной рубашке "Действительно Лян".

Женщина также смотрела на Нинг Тао большими красивыми открытыми глазами, но смотрела на него только застенчиво и не поворачивала голову.

Но в тот момент юноша на мотоцикле внезапно подернул кулак в сторону Нинг Тао.

Нинг Тао слегка отступил и увернулся от атаки молодежи.

Велосипед в промежности у юноши, однако, потерял равновесие из-за своих движений и вздрогнул и упал на землю. Беременная женщина на заднем сиденье тоже выпала и упала на землю.

"Ой!" Женщина закрыла живот и жалко кричала, как струйка крови, вытекшая из юбки, бегущая по ногам, которые превратились в огромную полоску красного цвета.

"Будь ты проклят, посмотри, что ты наделал". Молодежь бросилась к Нин Тао и закричала гневно: "Если что-нибудь случится с моей женой и моими детьми, я убью тебя!".

Эта молодость была стариком, а характер негодяя действительно сохранялся десятилетиями, не колеблясь.

Нинг Тао все еще только что смотрел.

"Помогите мне... мне больно..." женщина плакала, кровь между ног текла еще сильнее.

Молодежь хотела помочь ей подняться, но не смогла этого сделать, он снова закричал на Нин Тао: "За что ты все еще стоишь? Иди и помоги нам добраться до больницы! Если что-нибудь случится с моей женой и детьми, полиция тебя пристрелит!"

Только тогда Нинг Тао открыл рот и сказал: "Хватит играть".

Молодость замерла на мгновение, и только женщина все еще очаровалась и плакала.

Нин Тао продолжил: "Одно слово от тебя говорит о двух сломанных точках, в этом возрасте мы находимся в больнице, а не в больнице, и ты должен говорить об общественной безопасности, а не о полиции".

Молодежь отпустила руку, держа женщину, и медленно встала.

Холодная улыбка появилась из угла рта Нинг Тао: "Николас Конти, ты все-таки пришел, но это твое средство? Я всегда считал тебя грозным врагом, но я не ожидал, что ты будешь использовать такую недобросовестную тактику, и ты меня разочаровал".

"Ой... ой..." женщина все еще плакала.

Юноша внезапно поднял ногу и ударил женщину по голове.

Без звука скучного удара, женщина была, как ложное отражение в зеркале, падая на землю, как он разбился вдребезги.

Удар, казалось, разрушил все пространство, холмы исчезли, маленькие деревни под холмами исчезли, столбы и радио исчезли. Это было похоже на декорации на сцене, а затем превратилось в поле боя во время Второй мировой войны, с ревом пушек и приливом советских воинов, спешащих в город, который был разорван на куски. Пушки рычали, самолеты ревели в небе, из глубин города раздавались сильные взрывы, вызывая шквал огня и дыма. Пуля прошла под дождем и выстрелила в воздух и из него. Люди были застрелены и упали на землю. Люди разрывались на куски от снарядов, и их руки, ноги и кишки пролетали по воздуху.

Молодежь тоже ушла.

Сцены жестокой войны были напряженными и пугающими.

Нин Тао, однако, презирал его и произнес вслух: "Я отдыхаю в моем зародыше и слышу звук Великого Дао".

Чёрт!

Божественные часы поразили нас, и видение перед нами, как тьма на солнце, исчезло в воздухе.

В белом мире мозгов больше нет подонков, проезжающих 28 кругов, и больше нет бесстрашных советских солдат и фашистских солдат.

На противоположной стороне появилась фигура, чрезвычайно высокая и внушительная, с черным плащом, драпированным на плечах, который также был вышит узором корабельного якоря и мушкетом с золотой нитью. На голове он был одет в шляпу-трикорн, одну из самых популярных в восемнадцатом веке, с тем же мотивом якоря лодки и огненного захвата.

В этом мире Нинг Тао видел, как один человек вырос таким высоким, а это был Николас Конти.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 0618: Король Фрай**

Глава 0618 "Король жарит вещи друг против друга, в этом белом мире мозга".

"Этот парень типичный старый китаец?" Через несколько секунд Николас Конти нарушил гнетущую тишину между двумя мужчинами, презрительную улыбку на углах его рта: "Его мозг промылся, как будто его положили в стиральную машину, не оставив ничего, кроме нескольких пятен".

Нинг Тао просто слушал, на его лице нет половины выражения.

Николас Конти слегка пожал плечами: "Если бы не пространство его мозга, я не думаю, что вы могли бы узнать меня так быстро. Вы всегда говорите, что мы, белые люди, расисты, а это не так, потому что вы по своей природе плохие и в то же время имеете нелепое эго. С философской точки зрения, самоуважение и чувство неполноценности обычно находятся в прямой пропорции друг к другу. То же самое и с вами, восточными монахами, которые так педантичны и скучны, но всегда хотят быть ортодоксальными, презирают современную науку и технику, и еще меньше желают ее принять. Неизвестные им, они сами перерастают в мир, как в свое время индейцы. Однажды я растопчу под вашими ногами все то, чем вы, практикующие в Восточном царстве, гордитесь, и все вы должны почитать меня как - Бога!".

Николай Конти открыл свои объятия и принял жест бога, которому все поклонялись.

Только тогда Нинг Тао открыл свой рот и сказал: "Ты хочешь стать богом? Ты упускаешь две вещи."

"Что?" Николас Конти спросил подсознательно.

Нин Тао сказал: "Дерево и гвозди, я могу дать тебе руку и прибить тебя к дереву, так что, по крайней мере, ты выглядишь как бог". Такой, какой ты есть, я не вижу, что ты за бог, скорее ты выглядишь как дурак".

Угол рта Николаса Конти слегка подёрнулся, затем он сделал шаг навстречу Нин Тао. Под его ногами белоснежная земля залита пятнами жалкого зеленого света. За ним слилась демоническая аура, и в пустоте появилась гигантская тень. Тень была десятки метров в высоту, с зелеными клыками и толстыми конечностями, и следовал за ним, как холм, приближаясь Нин Тао шаг за шагом.

Как гора, подавляющая, как океан, катящийся назад!

Тем не менее, Нинг Тао стоял там сурово и неподвижно. Какой бы ужасной ни была аура Николаса Конти, в его сознании не было даже намека на колебания.

Напротив, Николас Конти остановился на своих трассах, когда собирался идти перед Нинг Тао, было ощущение, что едешь на роскошном автомобиле на высоте, вот-вот начнется кульминация, и вдруг у него кончился бензин.

Нин Тао не взял на себя инициативу: "Николас Конти, только потому, что вы также квалифицированы, чтобы сказать, что мы педантичны и скучны, позвольте мне сказать вам, когда культиваторы Востока культивируют правду, вы, вероятно, все еще бурите дрова для огня в какой-нибудь пещере, не так ли? Одно рождение, два рождения, три рождения, три рождения всего, это даосская идея, понимаешь? Неважно, я тоже не жду, что такие самодовольные варвары, как ты, поймут такие мысли".

Николас Конти не двигался и ничего не сказал.

Нин Тао продолжил: "Вы сделали много заклинаний, которые плавят электронные компоненты, у вас действительно есть капитал высокомерие. Тем не менее, вы ничто в моих глазах, вы не более чем новый демон, который был введен в мир с помощью технологий. Судя по тому, как вы сегодня одеты, и по опрокинутому кораблю в здании "Черные паруса", я полагаю, что вы пират 18 века. Однако, после двухсот лет выращивания, у вас также хватает мужества высмеять восточную культурную цивилизацию, кто дал вам итог?".

"Ты испытываешь меня". Николас Конти наконец-то заговорил, пренебрежительно в тонусе.

Нинг Тао не отрицал и не признавал этого.

Николай Конти холодно посмеялся: "Но я могу удовлетворить ваше любопытство, я действительно пират, я родился и вырос в Нассау. Мой отец был пиратом, которого Роджерс послал на виселицу. Позже я убил его и его семью. Позже я сражался в Первой мировой войне, а потом обосновался в Соединенных Штатах. Я был одним из восьми народов, когда союзные войска оккупировали ваш императорский город, и теперь я захватил по крайней мере один процент из тридцати тысяч или около того сокровищ из Китая в Лувре в Париже".

Нин Тао бледно сказал: "Я верну его рано или поздно, так же, как я взял из твоего арсенала Духовный Материал и сломанный штатив для алхимии". Я, например, люблю вернуть благосклонность вашему виду, а вы любите быть грабителями, и я дам вам попробовать, каково это - быть ограбленным грабителями".

"Хахаха......" выпустили громкий смех от Николаса Конти.

Нин Тао, наоборот, был спокоен и не воспользовался смехом Николаса Конти, чтобы внезапно ударить и убить его врасплох.

От признания обмана Николаса Конти до настоящего времени нет никакого подобия битвы жизни и смерти между двумя людьми, вместо этого как будто два политика двух разных партий саркастичны и копаются друг в друге, чтобы раскрыть дно друг друга.

Но в каком фильме или романе есть дуэль, которая выглядит так?

Николас Конти остановил смех и открыл рот: "Ты как женщина, я устроил беспорядок в твоей компании, а ты здесь, чтобы потереть со мной локти, и ты меня подвел".

"Тогда я удовлетворяю тебя!" Нинг Тао внезапно переехал.

Скорость энергетического тела, даже если бы оно находилось на расстоянии тысячи метров друг от друга, была бы мгновением ока.

Правый кулак Нинга Тао сильно врезался в грудь Николаса Конти, его кулак также вращался с такой скоростью, что сопротивляться было невозможно.

Тем не менее, Николас Конти уклонился от пути, исчезая из воздуха, даже огромный бог демонов позади него, который был размером с холм.

С одним пустым ударом, энергетическая волна внезапно появилась в пустоте.

Нин Тао, казалось, что-то понял, и с одной мыслью о движении, он мгновенно вернулся на позицию, в которой он был, прежде чем он ударил. Он просто уклонился, и пустота, где Николас Конти исчез, обрушился, вихрь энергии вращается быстро, сосать все, что мог, землю, небо, и Нинг Тао, и пожирает его!

"Это мир мозга, в котором я доминирую, и ты также предполагаешь победить меня здесь? Вы слишком наивны, чтобы верить в науку, тогда давайте покажем вам силу сочетания технологии и культивирования"! Из глубин пустоты доносился голос Николая Конти, казалось бы, близко под рукой, и как будто море и небо были далеки.

Вихрь, однако, продолжал расширяться, его центр, черный, как чернила, кружится быстро, всасывая все в, дробление все, живое чувство Колесо Ада в поле зрения.

Если это иллюзия, то так тому и быть, но Нин Тао почувствовал всасывание вихревого колеса, и это было так реально. Он также чувствовал, что этот мозговой мир рушится, и в этот момент его Младенец Юань рухнет вместе с этим мозговым миром.

Это ловушка для охоты на дженаев.

Но он нырнул не с той ноги и дал Николасу Конти очень много времени, чтобы начать ловушку.

Тем не менее, это было не его высокомерие, не говоря уже о параличе.

Столкнувшись лицом к гигантскому колесу, он произнес вслух: "Я отдыхаю в своем зародыше, слыша звук Великого Пути".

Чёрт!

Божественные часы бьют.

Гигантское колесо исчезло.

Секундой позже из пустоты вышел Николас Конти, все еще подвешенный за огромным горным демоническим богом.

Николас Конти уставился прямо на Нин Тао, не в силах скрыть удивление в своих глазах.

Нинг Тао в тусклом состоянии сказал: "Если у тебя еще есть какие-то средства, просто используй их".

"Хехе......................................................................................................................................................................................................" засмеялся Николас Конти.

Как раз посреди жуткого смеха, белый мир мозга изменился, небо было покрыто бесконечными облаками тьмы, а земля наполнилась магмой. Только в этот момент мозговой мир стал миром рока.

Под ногами Нинг Тао был только едва заземленный камень, и даже этот камень быстро таял. Как только этот камень также превратится в магму, его Младенец Юань упадет в эту морскую магму.

Если бы это был фантом, все было бы хорошо, но ребенок Нинг Тао мог почувствовать, как палит магма и коллапс мозгового мира.

Он посреди дома, и когда этот дом рухнет, он будет погребен. И как только Младенец Юань умер, его истинное Я, несомненно, будет страдать сильный удар, деградация выращивания будет легкой, и самые серьезные последствия будут сумасшествие или даже смерть!

Итак, Николасу Конти на самом деле не нужно было нападать на него, этого было достаточно, чтобы разрушить мозговой мир старика.

"Ты очень умный парень, но я убивал умнее тебя. Ты уже застрял здесь, ты прав, я тяну время. Но я не ожидал, что ты будешь таким сговорчивым". Николас Конти холодно ухмылялся, победа в руках.

По его словам, огромный бог демона десятки метров позади него бум в действие, наступив на магму и устремляясь к Лин Тао. Ноги гигантского столба поднялись и упали в магму, издавая скучный звук между бегами, и поднялись волны магмы высотой в десятки метров. Такая аура, не говоря уже о враге, трусливый человек будет до смерти напуган, даже если посмотрит на него!

Нинг Тао, однако, был так же спокоен, как и он, суров и неподвижен, как и Писание, с которым он был знаком больше всего: "Я покоюсь в моем зародыше и слышу звук Великого Пути".

Чёрт!

Божественные часы бьют.

Огромные волны магматического огня растаяли, как лед и снег на солнце, и огромный демонический бог холма был разорван на куски.

Мозговой мир старика вернулся в белый цвет.

Николас Конти посмотрел на Нинг Тао, не двигая мышцы, странное выражение лица, это чувство.........

Это как драка... Арендодатель.

Ему: Тройка или нет?

Он: Пара пятерок или нет?

Он: Четыре двое, хочешь одного?

Сражайтесь с другими. Хозяин дома, он может иметь в руках маленького короля и большого короля, но он может сражаться с Нин Тао. Хозяин, у него в руках все короли!

Как тебе это нравится?

Нинг Тао в тусклом состоянии сказал: "Что еще у тебя есть, сделай это снова".

Кожа рта Николаса Конти дёргалась, но ничего не выходило, тем более, замышляло что-то новое.

Какого хрена!

Если ты сделаешь это еще раз, у тебя будет еще одна ебаная картошка!

Нин Тао сказал: "Вы только что сказали, что я очень сотрудничал с вами, полдня пищал с вами и смотрел ваше замечательное выступление, знаете, почему я это сделал?".

Николас Конти до сих пор ничего не сказал.

Нинг Тао на мгновение замолчал, прежде чем сказал: "Тебя здесь нет".

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 0617 Пиратский король**

Глава 0617 Глаза пиратского короля Николая Конти слегка мерцали, за исключением мерцания изумлённого божественного света, который даже самые наблюдательные люди с трудом могли заметить. После этого он сказал, не двигаясь, "Меня здесь нет, так где же я, по-твоему?"

Нинг Тао сказал: "В вашем особняке на черном парусе, на верхнем этаже парусника".

Из угла рта Николаса Конти появилась насмешка: "Ваш младенец Юань может путешествовать из северной столицы Китая в Нью-Йорк?".

"Расстояние между двумя городами более 10 000 километров, и никто из младенцев Юаня не движется так далеко". Нинг Тао сказал.

"Тогда как я сюда попал?"

"Чип". Нин Тао сказал: "Тогда вы пытались контролировать лучших бизнесменов в стране Хуа через Бай Шенг, но я помешал вашему плану. Мастерство такого рода часов должно было так долго совершенствоваться в прошлом. Если бы это был я, я бы больше не клал его в часы, я бы положил его в мобильный телефон, потому что единственная вещь, от которой люди не могут уйти в наши дни, это их мобильный телефон".

Глаза Николаса Конти снова замерли, на этот раз ни на минуту.

Нин Тао поймал изменения в своем взгляде, и его тон стал более определенным: "Ты не контролируешь тело этого старика через Младенца Юаня, ты контролируешь его через какой-то чип в твоем мобильном телефоне, и, может быть, какой-нибудь гипноз наркотиков или что-то в этом роде, то, что я вижу в тебе - ложная тень, и твоя цель - уничтожить мир мозга этого старика и уничтожить моего Младенца Юаня, так?".

Николас Конти минуту молчал, прежде чем сказать: "Ты самый умный противник, которого я когда-либо встречал, но это только начало". Зобела принесла тебе наш сигнал, и еще один шанс, и это твой последний шанс".

"Ты упоминал нас, ты и Уиттлс?" Нинг Тао спрашивал.

Николас Конти, однако, перестал отвечать, его фигура быстро увядает и исчезает с мерцанием в глазах.

В следующую секунду Нин Тао открыл глаза, и обнаружил, что он уютно устроился не в объятиях Цзян Хао и не в объятиях Цинь Чжоу, а в объятиях девушки из семьи Бенг Софт Тянь Инь. Она была такой мягкой, мягкой до глубины души, без костей. Он не чувствовал этого раньше, возвращение Гэндзи, в момент, когда его сознание пробудилось. Тем не менее, он не осмелился остаться еще на секунду, потому что Цзян Хао и Цинь Чжоу были рядом.

Большая офисная площадь все еще находилась в хаосе, те старики и женщины толкали четырех мужских моделей рыб демонов и Инь Мо Лань, которые составляли человеческую стену. Но они, очевидно, не могли этого сделать, проклиная, плевая и разбивая вещи в приступе.

Старик также лежал на земле с плотно закрытыми глазами и не показывал никаких признаков пробуждения.

Нинг Тао присел рядом со стариком и протянул руку помощи, вытащив из кармана брюк мобильный телефон.

Это старая "палка и палка машина" без большого экрана, без прохладный телефонный чехол или камеру, просто функция, чтобы делать и принимать звонки.

Но это всего лишь иллюзия.

Подобно тому, как Нин Тао собирался открыть телефон, на маленьком экране вдруг появилось изображение человека.

Он сидел на корабельном троне, украшенном драгоценными камнями, его верхняя часть тела была слегка наклонена, локти прижаты к бедрам, а руки скрещены на коленях. Черный плащ, трехбортная шляпа 18 века, густой пиратский ветер.

Это Николас Конти.

Поза прохладная и напоминает белую бороду от Короля воров.

Но есть и другое понимание этой позы, а это....

Запор.

Николас Конти внезапно с этим жестом, в это время с наглого мобильного телефона появился дисплей, для Нинг Тао оба чувства есть, вместе становятся пиратским королем с запором, или пиратским королем с запором.

Почему это было так нелепо?

Сам Нинг Тао не знал об этом, и иногда его мозговые схемы могут быть странными.

Николас Конти поднял голову и улыбнулся: "Хочешь получить чип? Ну, я отдам его тебе".

Его голос вышел из громкоговорителя телефона, ледяной и подшутивший.

Внезапно что-то осознав, Нин Тао встал, резко помахал рукой и хлопнул телефоном в окно от пола до потолка со стороны большой офисной площади.

Телефон упал в воздух.

Позже подошел скальпель, один конец застрял в толстом закаленном стекле.

Ничего себе!

Закаленное стекло разбилось, и лезвие затмения вылетело из окна вместе с телефоном.

Энергетическая ударная волна взрыва разбила одну из сторон закаленного стекла, а палящая воздушная волна пронеслась сквозь разбитое окно, разбивая столы и офисное оборудование. Некоторые рядовые сотрудники Благотворительной компании Шэньчжоу, которые не могли уклониться, были внезапно подняты, ранены и убиты!

Пощадили и стариков и женщин, пришедших на неприятности, а их способность выживать была еще хуже.

Дело не в падении в колодец, а в провидении. Человек, который не живет добродетелью, который саркастичен, и который полон зла, которого заслуживает мир, даже если повезет дожить до старости, все равно за это есть награда.

Нин Тао был в порядке, Цзян Хао и Цин Чжуй и Инь Мо Лан также были целы и невредимы, а несколько рыбных демонов получили небольшие ранения, потому что у них не было одеяния Небесных Сокровищ. Шрапнель из разбитого стекла взрыва перелетела, негде было спрятаться. Одежда нескольких бесовских рыб была поцарапана, а их тела и лица покрыты шрамами и пропитаны кровью.

Больше всего пострадала мягкая Тянь Инь, ее маленький живот и ягодицы, а также бедра были поражены разбитыми осколками стекла, а из ран вылилась кровь, которая в мгновение ока промокла большая часть ее платья.

Казалось, что пришло время использовать Технику ткачества из Небесных Сокровищ, чтобы сделать одеяния для нескольких рыб демонов. Что касается мощности взрыва, то речь идет о мощности взрыва гаубицы. Если бы Нин Тао не выбросил его в окно вовремя, боюсь, что его пятеро "Рыбных демонов" тоже понесли бы потери!

Но это был обычный сотовый телефон, но Николас Конти превратил его в мощную бомбу через чип, и только с такой способностью Николас Конти был для него более жестким противником, чем У Юэ!

Ударная волна взрыва поглотила большую офисную площадь, где люди лежали, разбросанные по полу, и кровь текла повсюду. Пол был замурован осколками разбитых столов и компьютеров, а также измельченным мусором из искусственной кожи и бумаги. Кто-то плакал, кто-то плакал, кто-то не шевелил мышцами, и сцена была хаотичной.

Однако от взрыва бомбы в воздухе не было и намека на дым, была лишь демоническая аура, которую обычные люди не могли почувствовать.

Этот таинственный чип, которого никогда не видели, наверное, накопил много психической энергии.

Как это сделал Николас Конти, и могут ли технологии и культивирование действительно так идеально сочетаться друг с другом?

Однако сейчас явно не время думать об этом, и Нин Тао сделал свой ход, чтобы спасти раненых Благотворительного Шэньчжоу.

Мертвые не могут быть спасены, и он ничего не может сделать, чтобы спасти их.

Что касается стариков и женщин, которые пришли сюда, чтобы создать проблемы, он даже не потрудился на них посмотреть. Хотя врач обязан спасать жизни и помогать раненым, бывают случаи, когда говорят, что нельзя жить, не причинив вреда самому себе. Эти нечестивые старики и женщины, если они достаточно крепкие, наверное, смогут добраться до больничной скорой помощи, верно?

Мягкий Тянь Инь перетащил раненое тело, чтобы помочь Нин Тао спасти раненых, ее очистительный фактор имел сильное поддерживающее воздействие на раненых.

Нин Тао был несколько нетерпим: "Тянь Инь, отдохни, ты тоже ранен, я пришел не лечить тебя, но ты пришел помочь мне".

Мягкий Небесный Голос сдержал боль, нежная улыбка в углу ее рта: "Я ваш полный помощник ах, также эквивалентна вашей медсестре, я не мешаю, я помогаю вам, вы можете справиться с этим быстрее".

Нин Тао больше не убеждали ее, ее травмы только боль и кровотечение, не умрет, но те, кто получил травму сотрудники находятся в опасности смерти, время для них это вопрос минут и секунд.

Ощипывая талисман, энергично держа талисман-щипок, человеческий уровень рецепта дана и Небесную иглу Духовной Силы, исцеляющие средства Нинг Тао были в изобилии, и с помощью Мягкого Небесного Голоса он также быстро спас раненых.

Люди в офисном здании забрались за лифтом и лестничной клеткой, и никто не осмелился прийти и посмотреть на действие. Звук сирен можно было услышать за открытым окном от пола до потолка, что было точно таким же, как в фильме.

Нинг Тао сделал шаг и посмотрел на старика. Изображение старика, схватившего сотрудницу за волосы, пришло ему в голову, и мерцание сочувствия, которое только что пузырилось в его сознании, исчезло.

"Просто подожди". Нинг Тао сказал слабо.

"Я старик... у меня приоритет во всех больницах... вы лечите меня быстро и заставляете его ждать..." - сказал старик в высшей степени.

Нин Тао сказал: "Тогда иди в больницу и наслаждайся приоритетом".

"Ты..... пуф!" Старик был в ярости, и изо рта вылилась старая кровь.

Последняя жертва была разобрана, и у Нинг Тао в голове была фигура. В этом нападении благотворительная организация "Шэньчжоу" убила двух сотрудников и ранила двенадцать. Те двое, которые погибли, не могли быть спасены, но двенадцать, которые были ранены, были вне опасности благодаря его лечению.

Цинь Чжуй внезапно сказал: "Брат Нин, здесь полиция".

Нин Тао нахмурился сразу, в этой ситуации, если бы он остался здесь, он, безусловно, будет доставлен в полицейский участок, чтобы взять показания, и, безусловно, будет предложено помочь в расследовании, интересно, сколько времени будет потрачено впустую.

Цзян Хао сказал: "Дорогая, ты возьми их первой, я разберусь с этим."

Нин Тао кивнул: "Тянь Инь, вы, ребята, пойдёте со мной".

Пять рыбных демонов и Инь Мо Лан последовали за Нин Тао в сторону офиса госпожи Бай в конце большой офисной площади.

Цинь Чжуй также хотел последовать за Нин Тао и уйти, но его остановил Цзян Хао: "Вы теперь глава благотворительной компании Шэньчжоу, вы должны остаться". Через мгновение ты скажешь "Наблюдай за мной, и я дам тебе подсказки, что делать".

Цинь Чжуй кивнул и увидел, как Нин Тао и пять рыбных демонов и Инь Мо Лан входят в кабинет Бай Цзина.

Два удобных ворота, Нин Тао, пять рыбных демонов и Инь Мо Лань появились в Деревне Демонов в Хайнани.

Деревня демонов также является секретным местом, чтобы "укрыться".

Храм Небоны, несомненно, был самым подходящим, но в данный момент, Бай Цзин, должно быть, лежит на кровати Тянь Цзи, чтобы ухаживать за собой, и она, очевидно, не могла носить платье, которое было бы неуместно.

Как только он вернулся в Деревню Демонов, Ян Шенг закричал: "Маленькие, я вернулся!"

Из рыбацкой деревушки вышла большая группа рыбных демонов, одни с кухонными ножами в руках, другие с грилями и приправами.....

Стиль живописи никогда не менялся.

Смена была на Бао Чжи Ми, у которой были очень большие солнечные очки, которые покрывали половину ее лица, и которая была одета в шикарное вечернее платье, которое было выпуклым перед ее телом. Гора не высока, но ров - духовный.

Но на ногах у нее были тапочки из пенопласта, и они были из залатанной разновидности.

Ян Шенг открыл руки.

Бао Чжимэй, однако, покачала головой: "Я только что починил тапочки и хочу носить их еще несколько дней".

Поза Янг Шенг жесткая.

Иногда жены не дарят лицо, и это действительно головная боль.

Нин Тао обнял ее и быстро подошел к ее дому.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 0618 Прыжки в Желтую реку - плохая идея.**

Глава 0618 Прыжки в Желтую реку смыть нельзя. Скромная комната молчит, а в воздухе витает освежающе ясный аромат, словно духовный источник в долине, словно дикие цветы на склоне холма.

Это запах мягких небесных нот.

Нин Тао уложил ее на доску, поставил маленький сундук с лекарствами и приготовился лечить ее своими руками.

Но прежде чем он смог что-то сделать, Мягкий Небесный Голос раздал крик облегчения и проснулся.

Она была без сознания от потери крови, и магия, которую Нинг Тао ввел в ее организм, облегчила ее симптомы в этом отношении.

Эта магия была особой экстрасенсорной силой.

"Не разговаривай, держись".

Мягкий Небесный Голос открыл свой рот.

Нин Тао засунул лепесток мандарина Жёлтой Весны в рот мягкого Тянь Иня, исцеление было чем-то, что должно было быть сделано, если бы он взял рецепт Дана Человеческого Класса, но он бы использовал рецепт Дана Человеческого Класса только тогда, когда он лечил свой собственный народ, если бы ему не пришлось, потому что это было эквивалентно активации механизма исцеления Доброго и Злого Треного Треного. Несмотря на то, что для клиники не было заключено ни одного контракта, он не хотел столкнуться даже с малейшей возможностью потери памяти.

Вот почему он выбрал мандарин "Желтые источники" для "Мягкого Небесного Голоса".

Переехала, она не могла больше говорить.

Нин Тао улыбнулся и сказал: "Какая разница, если я дам вам двоих?"

Это очень простой вопрос....

Но это сложно.

Да, вы дали этим рыбьим демонам только одного мандарина из Желтых источников, но вы дали двух другой девушке из Мягкого Семейства?

Какой смысл?

"Это... гм." Нинг Тао сухо кашлянул и слегка смущенно сказал: "Ты девушка, я должен относиться к тебе лучше".

Атмосфера была необъяснимо неловкой.

Нин Тао больше не хотел останавливаться на этом вопросе с двумя цитрусовыми, он сменил тему: "Твоя рана все еще кровоточит, дай мне ее обработать".

Мягкий Небесный Голос также искал слова и слегка кивал головой.

Нинг Тао вытащил лезвие Затмения из маленького сундучка с лекарствами: "Это, я собираюсь вскрыть твою одежду".

Мягкая Тингин снова привычно кивнула, она, кажется, не задумывалась об этом, ожидая, пока Нин Тао поднимет испачканную кровью юбку и прошепчет царапину, прежде чем осознать определенную ситуацию, а также поднимется, чтобы что-нибудь скрыть.

Это был пейзаж, сделанный красным и белым, который она хотела скрыть.

Очаровательный пейзаж похож на шедевр, написанный богами туши с киновальным песком, который можно передавать тысячелетиями, с горами снега, возвышающимися в небо, и снежными полями, на которых скачут лошади. Как будто здесь упало божество, так что гора и снежная равнина были окрашены кровью, шокирующей глаз и прекрасной для души.

Мягкий небесный звук покрывает ткань, которая его изначально покрывала.

Но даже с двумя замками и двойной страховкой, она выглядела очень нервной, кошмар был полон застенчивых покраснений, и ее глаза, казалось, что-то говорят, но это было трудно расшифровать.

Хотя немного неловко, но Нин Тао все равно жестко пошел открывать замок, он взял мягкую руку Тяньинь вниз, затем сказал ей слегка пристегнуть себя и нажал: "Это... вы расслабьтесь, я врач, вы пациент, болезнь не избегает лечения, нечего стыдиться".

Что делать?

Это похоже на проблему...

Но что это за проблема?

Именно этот бессмысленный вопрос выявляет нежность и тусклость мягкого тенора. Мало того, что ее тело было мягким до бескостного, но даже ее личность была мягкой до беспорядка.

"Ты не почувствуешь этого, если закроешь глаза, ты просто закроешь глаза, а я позабочусь об остальном." Нинг Тао сказал.

Мягкий Небесный Голос послушно закрыл ей глаза, ресницы дрожали, и она была так хорошо воспитана.

Нинг Тао произнес в своем сердце восклицание: "Этот гоблин действительно очень соблазнителен".

Он глубоко вздохнул, насильно очистил голову от некоторых грязных мыслей, и необъяснимый злой огонь в его животе также был насильно подавлен. После проведения предоперационных приготовлений, он вытащил пару щипцов из маленькой медицинской груди. Но точно так же, как он держал пинцет и готовился ущипнуть осколок стекла в одну из ран, Мягкий Теннин вдруг снова открыл ей глаза, но только быстро взглянул на него и нервно закрыл глаза.

С такой реакцией, мягкая домашняя девочка кажется ни в чем не уверенной, так что держите глаза почищенными.

"Она принимает меня таким, какой я есть, таким беспокойным". Нинг Дао немного безмолвен в своем сердце, он, по крайней мере, прирожденный предатель в добре и зле, владелец Небесного медицинского центра Дао, врач, который работает на Небесное Дао, от лба до ног оштукатуренный ярлыком праведности, что тут беспокоиться о таком человеке?

Пинцет снова подошел к ране, и она вздрогнула, и он вздрогнул.

"Милорд, вы с нами?" Слова внезапно вышли из уст мягкого небесного голоса, который был мягким и бессильным, как будто пропитанным вином и медом. Голос пропитан вином и медом, он может сделать кости хрустящими и заставить сердце опьяниться, услышав звук.

Вот о чем эта фраза.

Пинцет в руке Нинг Тао упал.

По странному стечению обстоятельств, пинцет прилип к ее ране.

"Ой... в, в! Больно!" Мягкое лицо Тяньинь имело сложное выражение, ее брови бороздили, и между ее губами и зубами появилась струна разрушающих душу звуков.

Первой реакцией Нинга Тао было не захватить пинцет, а посмотреть на свои штаны.

Есть одна ситуация, которая действительно смущает мужчин и которую все же трудно контролировать.

Мягкая домашняя девочка ничего не сделала, только сказала пару слов, и все они были произнесены. Мерзость, но он впал в это очень неловкое состояние.

К счастью, Мягкий Небесный Голос снова закрыл глаза и не увидел.

Нинг Тао сделала еще один глубокий вдох, затем протянула руку и схватила пинцет, вскрывая рану..........

"Это трещит, трещит, это больно!" Мягкий Tien Yin螓 мягко покачивался, и пара кошек схватила простыни и скрутила их в шарик, выглядя таким неудобным.

На самом деле, Нин Тао было труднее, чем он.

За дверью прозвучал звук воровских шагов, и не одного, а группы.

Не просыпаясь, Нинг Тао также знал, какие четыре развратных самца моделируют небесные группы. Они всегда питают необъяснимое любопытство к определенным вещам, например, к шестнадцати или семнадцатилетним подросткам.

Нинг Тао собирался издавать звук, чтобы позволить этим парням уйти, когда Мягкий Небесный Голос внезапно снова сказал: "Господи, вытащи это быстро, мне больно".

Несколько бусин пота размером с фасоль мгновенно проросли со лба Нин Тао, и они были черными.

"Пффф!" Смех вырвался из двери от того, кто бы это ни был.

Папа!

Интересно, кто кого ударил по затылку?

Сердце Нинг Тао было в замешательстве, и он забыл сказать людям, чтобы они уходили, поэтому он просто хотел поторопиться и закрепить ее рану, и он зажал осколок стекла..........

"Он зажат, больно, милорд, вытащи его!"

Нинг Тао почувствовал, что, вероятно, прыгнул в Желтую реку и не смог умыть руки.

Проклятый осколок стекла наконец-то вытащил, но это было только одно из нескольких ран.

После обработки ран на его теленке и ноге, Нинг Тао наконец-то почувствовал облегчение, что ему больше не придется сталкиваться с умопомрачительным пейзажем.

"Перевернись". Нинг Тао сказал.

"Милорд, какое положение изменить?" Мягкий Небесный Голос спросил.

Вылечите болезнь!

Маленькая сестренка, есть ли еще много мест для исцеления?

Нинг Тао держал лоб.

Пфф!

Еще один призрак за дверью не мог не посмеяться вслух.

Папа!

Несколько рук ударили по голове призрака одновременно.

Десять минут спустя Нинг Тао открыл дверь и вышел.

Ян Шэн, Ван Лао Бяо, Мань Цзы Ли и Чжан Цяньцзюцзы поспешили отступить, каждый с простой улыбкой на пальто.

У Нин Тао не хватило милости сказать: "На что вы смотрите, ребята?"

"Нет, мы ничего не видели". Ван Лао Бу сказал, считая себя умным.

Ян Шэн, с другой стороны, дал Нин Тао большой палец вверх: "Милорд, вы намного лучше меня".

Нинг Тао горько засмеялся: "О чём вы, ребята, несете чушь, всё не так, как вы думаете".

"Всё в порядке, есть ли вторая возможность?" Как только эта фраза была произнесена, Чжан Цяньцзюэ прикрыл свой рот, как будто пропустил свои слова.

Манзули добавил "и изменил позиции".

Нинг Тао: ".........."

Напротив, из комнаты доносился мягкий небесный голос: "Милорд, могу ли я собрать эту простыню?".

Нин Тао чуть не упал в обморок, когда на его глазах стемнело, а после того, как он вернулся к своим чувствам, он сделал шаг и ушел.

Дверь удобства открылась, и Нинг Тао вернулся в медицинский зал "Небесный Дао".

Медицинский Зал Небесного Дао был тихим, с большим количеством добра и зла qi парящим в добром и злом штативе, и сцена была настолько разнообразна, что она имела несколько вероломный вкус.

Нинг Тао пошел к Духу Дракона Кости и махнул кулаком, чтобы разбить его.

Когда когда ..................

Меняйте позиции, ноги, колени, голову, даже............

Похоже, поэтому ему не терпится вернуться к игре в железо. Некоторым вещам, которые не слушают, следует преподать трудный урок.

Когда когда ..................

Мрачный звук поразительного железа был непрестанным, а аура переполнялась по мере того, как цветы духа вспыхивали.

После вентиляции гнев в его желудке утих, и Нинг Тао устал и измучился. Он сел рядом с Добрым и Злым Триподом, чтобы культивировать свою духовную энергию, и это сидение длилось еще час.

Колокольчики джингл, колокольчики джингл...............

Цзян Хао звонил, когда Нин Тао закончил свою духовную практику.

"Хабби, полиция уехала, мертвых увезли, а раненых отвезли в больницу, когда ты едешь домой?" Цзян Хороший Голос.

Нин Тао на мгновение замолчал, прежде чем сказать: "Я жду темноты, Николас Конти устроил такой шум, я должен вернуть услугу, или он думает, что я хорош, чтобы издеваться над ним".

"Тогда мы с Цинём придём за тобой, чтобы помочь тебе". Цзян Хао сказал.

Нинг Тао сказал: "Нет, я сделаю это сам, а вы, ребята, просто охраняйте дом".

"Но..."

Нин Тао уже повесил трубку, как такое могло позволить его собственной женщине войти? Более того, одного человека достаточно для того, что он хочет 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 0619 Кровопролитие, вызванное хвастовством.**

Глава 0619 Кровавая баня, зажжённая ночью хвастовства, падает, Нью-Йорк освещён и выпит бумагу.

В кафе вошел жирный белый мужчина средних лет, заказал карамельный капучино и тарелку с пирожными и прошел к окну, примыкающему к улице.

Слабые уличные фонари окутывали улицы, пешеходы приходили и уходили, кто-то спешил, кто-то прогуливался случайно, кто-то останавливался, чтобы сфотографироваться, самым сфотографированным, естественно, было здание с черным парусом через дорогу. Парусник, стоявший на крыше здания, был освещен, а в бледную ночь выглядел как пиратский корабль с волшебством, плывущий по небу.

Например, "Черная жемчужина" капитана Джека.

Николас Конти находился в центре этого парусника, осуществляя стратегический план выигрыша на тысячу миль.

Что именно находилось внутри этого пиратского корабля с черными парусами, висящими на его руках, никто не знал, как жирный белый мужчина средних лет спокойно потягивал кофе и наблюдал за воротами здания Black Peak Building.

Там стояла дюжина хорошо вооруженных охранников, камеры были установлены недавно, и даже самое современное охранное оборудование было установлено, не говоря уже о людях, боюсь, что даже птица не сможет проникнуть внутрь.

В кафе двое белых людей говорили об инциденте, который произошел на востоке.

"Я видел в новостях, что в северной столице Китая произошел теракт, было взорвано высококлассное офисное здание и погибло много людей." Белый юноша в очках сказал.

"Террористический акт"? Не то, чтобы люди в этой стране говорят, что их страна самая безопасная, я думаю, это шутка". Другой чуть более старший белый человек сказал: "Нет безопасной страны в этом мире, и если она есть, то никогда не будет Китая". Что касается терактов, о которых вы говорите, то я думаю, что это должна быть группа людей, борющихся за свободу и отстаивающих свои интересы".

"Тебе не нравится Китай?" Молодой белый человек в очках спросил.

"Типа? Ты шутишь, я ненавижу эту страну и людей в ней." Чуть постарше белый мужчина сказал: "Мой босс сказал мне сегодня, что есть хороший шанс, что нашей компании придется уволить людей. Знаете, я торгую фьючерсами на сою, и эта надоедливая страна на самом деле больше не покупает нашу сою! Это возмутительно!"

"Что это, я слышал, что их фабрика на самом деле установила шпионские чипы в телефоны Apple, чтобы украсть наши секреты". Я даже думаю, что это акт войны, и мы должны объединить наших союзников и дать им нелегкий урок, я думаю, только тогда эта страна и народ этой страны научатся быть умными". Белая молодёжь в очках сказала.

"Я думаю, что они должны стать бедными, как Росс, чтобы не угрожать нашей стране", Но все идет в гораздо худшем направлении, и я прочитал доклад, что Китай может обогнать нас как самая большая экономика в мире за 30 лет. Боже мой, как бы я хотел, чтобы эта история была неправильной, и я не вижу, что этот день настанет".

"Если кто-нибудь из китайцев придет в это время, я его сильно побью и скажу им, чтобы они заблудились!" Белый юноша в очках, когда он говорил, даже взглянул на дверь кафе, взгляд, который был совсем не дружелюбным.

К сожалению, не так много китайцев зашли выпить кофе.

У двух белых людей был разговор, который продолжался без единого слова.

Мужчины во всем мире, кажется, имеют эту проблему, как только вы садитесь за чашку чая или кофе, неважно, что вы пьете, важно то, что хвастовство должно быть высококлассным и атмосферным.

Международный скот, естественно, стал предпочтительным выбором.

Жирный белый мужчина средних лет посмотрел на двух белых мужчин за тумбочкой, пил кофе, слегка покачал головой и снова переместил взгляд на здание "Черные паруса" через дорогу. На этот раз он слегка наклонил голову и задумчиво посмотрел на парусник, стоявший на вершине особняка.

Еще через несколько минут в дверь кафе вошли трое мужчин. Два мужчины и одна женщина, одетые в обычную одежду, возраст не очень хорошо судить, выглядит очень молодо, но глаза всех троих с небольшим ветром и морозом, но и очень острые, давая людям ощущение того, что в состоянии заморозить внутренний мужчина.

Все трое - китайцы.

Глаза трех белых мужчин в кафе случайно собрались на трех китайцев, которые только что вошли, и сцена была очень молчаливой.

Не дожидаясь двух мужчин, одной женщины и трех китайцев, которые только что пришли заказать выпивку или еду, белый юноша в бокалах встал со стула, а затем с нетерпением подошел к нему.

"Что вы, ребята, здесь делаете?" Белый юноша в очках поднял руку и указал на дверь кафе, яростно говоря: "Вы, три желтокожих парня, убирайтесь отсюда, здесь белые пьют кофе, вам здесь не рады!"

Двое мужчин, одна женщина и три китайца, которые только что пришли, казалось, немного смущены ситуацией, но это было только на секунду или две.

"Что ты только что сказал?" Женщина спросила по-английски, голос, как будто он был пропитан ледяной водой, давая ему прохладу до костей.

Белая молодёжь в очках гневно воскликнула: "Я сказала, убирайся отсюда"!

Официант и хозяин кафе были белыми, но они не остановили плохое поведение молодого белого человека в очках и холодно посмотрели на него.

Это чувство известно только тем, кто пострадал от расовой дискриминации.

Женщина в ответ рассмеялась и посмотрела на двух своих товарищей: "Как смеет рыжий призрак, у которого даже волосы не эволюционировали, разговаривать с тетей в таком тоне, что ты скажешь"?

Один китаец сказал: "Владелец скоро приедет, этот парень - заноза в заднице".

Другой китаец сказал: "Если ты не сделаешь этого, просто сделай это". Эти рыжие, у которых есть мать, чтобы родить, и нет матери, чтобы учить, если их сохранить, придет хозяин, и грязные слова будут грязными для ушей хозяина".

Трое китайцев говорили по-китайски и совсем не воспринимали всерьез кричавших на них белых юношей.

"Фарк!" Белая юноша в очках, не понимавшая китайского, вдруг схватила керамическую вазу с сухими цветами на столе и разбила ее о голову женщины волной руки, потому что трое китайцев ругали его.

Но его рука вдруг остановилась в воздухе, и керамическая ваза в его руке опустила руку на землю.

Папа!

Фрагмент земли.

Белый юноша в очках опустил голову, а затем увидел острый нож, вонзивший ему в грудь. Страх напал на один из его нервов в тот самый момент, и он широко открыл рот, чтобы позвать на помощь, но ни один звук не вышел из него. Он чувствовал скорость, с которой жизнь теряется из его тела, и холод.

"Вспомни лицо своей тети и убей тебя, когда встретишь ее в следующей жизни". Женщина закончила и вытащила заострённый нож наружу.

Всплеск крови, выстреливший из груди белой молодёжи в очках, и это было похоже на откручивание крана.

Всё произошло так быстро, что он застал одного врасплох.

К тому времени, как толпа отреагировала, белая молодость с очками рухнула на землю и не двигала ни одной мышцей.

Хозяин кафе внезапно вытащил из-под прилавка ружье, готовое к стрельбе, как только дуло будет поднято.

Физз!

Вспыхнула линия холода.

Две руки владельца кафе упали на барную стойку, но не дождались, когда он заплачет от боли, линия холодной ости снова заняла его шею.

Голова летит в воздухе.

Официант выбежал с дороги, но, сделав всего один шаг, стрела в рукаве пронзила затылок, и он упал в лужу крови.

Спутник белого юноши пукнул и упал на колени, умоляя: "Пожалуйста, не убивайте меня, не убивайте меня.........".

Пуф!

Еще одна стрела в рукаве врезалась ему в лоб, и мольба остановилась.

"Еще один". Женщина сказала, затем подошла к белому мужчине средних лет, сидящему у окна.

Белый мужчина средних лет все еще сидел у окна и смотрел на улицу. Четыре человека погибли в одно мгновение в этом кафе, что-то настолько ужасное, как будто это не имело к нему никакого отношения. От начала и до конца он даже не приложил сознательных усилий, чтобы посмотреть на кого-нибудь.

Женщина подошла к белому мужчине среднего возраста и, не сказав ни слова, воткнула нож в грудь белому мужчине среднего возраста.

"Фан Мин-сэнсэй, пожалуйста, успокойтесь". Белый мужчина средних лет говорил на беглом китайском.

Женщина, которая ударила его ножом, застыла на месте.

Имя Фан Мин, которое она использовала только в одном месте, и это место было Киото, Китай, и она обманула врача-культиватора, по имени Нин Тао, через младенца Юаня, выходящего из ее тела.

Только тогда белый мужчина средних лет, взглянув из окна на стоящую рядом с ним женщину, в ту же секунду сказал: "Что, учитель Клык, ты меня больше не узнаешь?".

Мяо Йе настоящий человек Ли Чуйчи вдруг вспомнил что-то и потерял голос: "Ты.......................................................... доктор Нин!"

Этот белый мужчина средних лет был не кем иным, как Нин Тао.

Помимо наблюдения за Особняком на Черном Парусе, он приехал сюда еще с одной целью - увидеть Фокс Цзи. Но, к его удивлению, его сторона еще не выстрелила, три приспешника Фокс Цзи, Мяо Йе настоящий Ли Чуйи, Чанчунь Сон Вэй и Белый Голубь настоящий Инь Дашэн снова появились в этом кафе.

Он узнал этих троих, но эти трое не смогли узнать его, потому что он использовал талисман долины Инь Чжэнь. Версия Небесного Характера очарования долины Инь может позволить ему изменить свой внешний вид и цвет кожи, и он может стать белым или черным. Он даже был в состоянии защитить свою собственную ауру культивирования, если он не раскрыл свою собственную сломленность, как Ли Чу И знает его личность?

Сунь Вэй и Инь Дашэн мгновенно оказались на грани становления врагами, и Сунь Вэй поднял правую руку, его рукав с устройством для стрельбы стрелой в рукаве в любой момент. Инь Дашэн также держал в руке дополнительную ману из класса сутры, выглядевшую нервной.

Нин Тао слабо сказал: "Я не твой враг. По сравнению с ударом по мне, я думаю, самое важное для тебя сейчас - избавиться от этих трупов". В конце концов, это очень оживленный район, и это нехорошо, когда тебя видят".

По его словам, в дверь кафе вошла пара молодых чернокожих мужчин. В их поле зрения лежало несколько тел, вместе с кровью, окрашивающей красный пол, и ...

Голова, упавшая на землю!

"А" - закричала чёрная молодёжь, повернулась и выбежала за дверь.

Нин Тао покачал головой с горькой улыбкой, в это время уже было поздно избавляться от тела.

Два черных юноши с испуганным ревом бросились на улицу, привлекая не полицию, а охранников у дверей здания "Черных парусов".

Эти охранники на самом деле были наемниками Черной Огненной Компании, а наемники, стоявшие на страже в этот момент, естественно, были самыми элитными наемниками Черной Огненной Компании, потому что сейчас наступило военное время, а охранники, охранявшие базовый лагерь, естественно, были "имперскими гвардейцами".

Восемь наемников, перебежавших улицу таким образом, с оружием в руках, один из них все еще разговаривал по рации, либо докладывая о ситуации, либо призывая подкрепление.

Теперь, похоже, ты даже не можешь держаться в тени, если хочешь.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 0620: Приходит лисица**

Глава 0620 "Vixen Debuts" "Доктор Нинг, вы так хороши в этом?" Ли Чуйчи посмотрел на Нин Тао, его глаза были полны тревоги и подозрений.

Нинг Тао сказал: "Николас Конти взорвал компанию моей жены, так что мне все равно придется приехать и вернуть услугу".

Инь Дашэн сказал: "Я видел это в новостях, ты пришел сюда, чтобы отомстить, я могу понять, но как ты стал белым человеком"?

Нинг Тао в тусклом состоянии сказал: "Тогда вы, ребята, тоже были такими"?

Тогда эти трое заняли тела Фан Мина, Хуана Донглина и Хуана Сяопэна выходом Младенца Юаня из тела, обманывая его и всех окружающих.

Бах!

Дверь кафе была открыта одним ударом, и в этот самый момент в нее была брошена сейсмическая бомба.

Бряк!

Ослепительный белый свет, сильный шок был выпущен в центре шоковой бомбы, и чашки и бутылки с напитками в кафе были мгновенно разбиты по-крупному.

Четыре наемника с оружием ворвались, готовые покорить людей в кафе. По их мнению, никто не может оставаться бодрым или иметь глаза, которые еще могут нормально видеть после того, как прогремел сейсмический взрыв. Все, что им нужно сделать, это ворваться, схватить кого-то или убить.

Но...

Никто из людей в этом кафе не был нормальным, и все четверо были культиваторами с Востока. Тактические боеприпасы в снарядах взрывного действия на них вообще не действуют, они не выбивают им головы и не отрывают глаз.

Четыре наемника ворвались, встретившись с двумя обрезками, коротким ножом и флагом Священного Писания.

Флаг Священного Писания был острее, чем Остров Сокровищ, после того, как он был активирован духовной силой, и это было похоже на порез человека, как трость, и наемника, который был настолько высок, что он был срублен им заживо!

Остальные три тоже были в тот же самый момент.

В такой разборке не было бы никакого напряжения, тем более чуда, так как две стороны вообще не находятся на одном уровне. Когда я увидел его в первый раз, он был слишком молод, чтобы быть реалистом, но он совсем не был реалистом.

Но это только начало.

Бах, бах, бах...............................

После того, как четыре наемника, ушедшие первыми, упали на землю, четыре наемника у двери выстрелили решительно. Пули вылились в кафе, и в мгновение ока в воздухе пролетели кусочки бара, кофейного столика, стульев и столовых приборов.

Ничего себе!

Окно от пола до потолка в месте нахождения Нинг Тао разбилось, и осколки закаленного стекла разлетелись на него. Его тело также было поражено пулями по крайней мере три раза, его спина, ягодицы и бедра, он имел талисман духа долины Инь Zhen на его теле, запечатывая его собственное дыхание и духовную силу, он не мог быть быстрее чем пуля по сравнению с Li Chu Yi, Yin Dasheng и Sun Wei, но он носил небесные одеяния сокровища на его теле, такие пули были случайно приняты.

Сунь Вэй выбросил сутровое знамя, пел во рту мантру и нарисовал его пальцами. Именно в этот момент трое из них ударили в одно и то же время, и четыре наемника у двери также упали в лужу крови.

Люди на улицах бегали толпами.

Звук сирен доносился издалека.

Из здания "Черных парусов" вылилось больше наемников, которые окружили его и направились к кафе. В небе два боевых вертолета обвели здание "Черные паруса".

Сбежать некуда.

Но четыре человека в кафе не отреагировали на это с полусонной нервозностью.

"Что вы здесь делаете?" Нинг Тао спрашивал.

"Как и вы, мы здесь, чтобы отомстить за Красную Джейд". Ли Чуйчи сказал.

В прошлый раз Нин Тао также видел этих троих в этом кафе, теперь кажется, что время, когда они уже готовятся к акции, и последний раз, когда эти трое появились здесь, скорее всего, наступит на место, сегодня вечером один раз пришел прямо, чтобы сделать это, без всякого беспокойства, это также доказывает, что Ли Чу И претендует на реванш. Так как это была месть, как они могли иметь какие-то угрызения совести, если они не были хорошими людьми? Вместо этого белая молодёжь захлопнулась в дуло пистолета, заранее разожгнув свою месть.

Сунь Вэй сказал: "Доктор Нин, мы немного недовольны друг другом, но у нас одна цель. Так как все здесь, чтобы отомстить, почему бы нам всем не сделать это вместе и не встряхнуть это место!"

В углу рта Нин Тао появился намек на смех: "Конечно, нет проблем, где твой хозяин?".

Выражение Ли Чу И вдруг стало торжественным: "Хозяин пришел".

Нинг Тао повернулся и выглянул в окно.

Бряк!

Ракета РПГ прилетела с другой стороны улицы.

Нин Тао резко упал на пол, и как только его локти ударились об пол, РПГ-ракета пролетела через окно от пола до потолка без стекла, свистнув над головой и врезавшись головой в стену за барной стойкой.

Бряк!

Под звук сильного взрыва пламя и взрывные волны бросились в кафе, разбиваясь везде, где они проходили. Эта стена также оставила огромный кратер с пулями и ужасными трещинами, создавая впечатление, что в любой момент она обрушится.

Нин Тао сместил глаза, чтобы посмотреть на Ли Чуйчи, который имел облачение "Небесные сокровища", чтобы защитить его, одна ракета РПГ не могла навредить ему, но Ли Чуйчи не сделал этого. Спускаясь и уклоняясь от этой ракеты, он немного беспокоился за Ли Чуйчи и троих, в конце концов, в этом месте все были товарищами по оружию, и он также был рад видеть, как Фокс Цзи и ее люди убивают Чёрную Огневую Компанию до основания, и проливается кровь.

Он видел Ли Чу 1 и 3.

Вместо того, чтобы лечь и уклониться, Ли Чуйчи и трое из них сжимали заклинание, используя свою духовную силу, чтобы поддержать заклинание, посылая взрывную волну взрыва и все пули, прилетевшие снаружи!

Нин Тао обнаружил, что его беспокойство было излишним, и вместо этого он выглядел немного волчьим, лежащим на земле по сравнению с оборонительными средствами Ли Чуйчи.

Внезапно дождь утих.

Жуткое энергетическое поле упало с неба и окутало улицу.

Это энергетическое поле...............

Нинг Тао внезапно придумал волшебное оружие.

Это Шесть Путей Реинкарнации.

А вот и лисичка.

В горном храме на границе Западной провинции Нин Тао увидел силу "Диаграммы реинкарнации шести Дао", которая может покорить божественные души людей и позволить им войти в царство иллюзий в прошлой жизни. Тишина стрельбы на улицах была обусловлена и его присутствием, и она покорила наемников, спешно ворвавшихся из здания "Черных парусов", а также только что прибывших на поле боя полицейских и антитеррористических спецназовцев.

Нинг Тао подполз от земли и переместил глаза к окну.

Развернутая картина приостановлено в пустоте, три царства и шесть путей, три добрых пути, три пути зла, небесный путь, человеческий путь, путь асуры, путь злого призрака, путь животных, путь ада, носитель снаряжения является Господом ада и смерти, с тремя глазами широко открытыми и зелеными клыками, очень злобно.

Это действительно Шесть Путей Реинкарнации.

Все вещи в этом мире придут без причины, и не уйдут без возврата. Поговорка о прежней жизни абсурдна, но кто может найти доказательства того, что это не так? Схема Шести Путей Реинкарнации - это волшебное оружие, связанное с кармой прошлых жизней, жизней настоящего и кармы, но это не право и не лево, это просто седьмое в списке десяти самых яростных и злых волшебных оружий, и невозможно иметь власть над правыми или неправыми прошлыми жизнями людей, жизнями настоящего и кармой.

Тем не менее, это позволяет войти в иллюзию предыдущей жизни, что делает его трудно отличить истину от ложной. Однажды он отправил Нин Тао в видение предыдущей жизни, в которой он стал Сюй Сянем, мужем Бай Сючжэня, и чуть не опрокинулся в канаве.

Сейчас такая ситуация, по-видимому, сложилась и с наемниками, полицией и спецназом.

Сильный мужчина весом не менее трехсот фунтов танцевал на улице, его сильное тело на самом деле танцевало легкое и кокетливое чувство, которое есть только у женщин. Шесть Путей Реинкарнации ясно заставили его думать о себе как о женщине, а возможно и как о профессиональном танцовщике.

Черный полицейский лежал на земле, с неиспользованными руками, ползая по земле с яростным закручиванием талии. Карта "Шесть путей реинкарнации", очевидно, заставила его думать о себе, как о червяке.

Тяжело вооруженный солдат спецназа приземлился на землю и завыл на луне в небе. Карта "Шесть путей реинкарнации", очевидно, заставила его думать о себе, как о волке.

И многие, многие другие......

Где Виксен?

Нин Тао искал фигуру Фокс Цзи, не дожидаясь, пока он найдет фигуру Фокс Цзи, сцена перед ним начала размываться. В мгновение ока подвешенная в пустоте Диаграмма Реинкарнации Шести Дао, как и улица, исчезла, а величественный Особняк Черных Парусов, расположенный через дорогу, заменен бесплодным полем.

Он посмотрел на свое тело, облаченное в заплаченную мешковину, и держал мотыгу в руке.

Он был фермером и травил свои поля.

Это огуречное поле с несколькими тощими огурцами, свисающими с полки.

"Муж, выпей воды". Женский голос исходил сзади, знакомое чувство.

Нин Тао повернулся и увидел женщину, это был Цин Чжуй. Она также носила платье из грубого белья и держала в руке чашу с водой.

"Был ли я когда-нибудь фермером в прошлой жизни?" Нинг Тао был удивлен в своем сердце и сказал себе.

Цинь Чжуй сказал: "Муж, о какой ерунде ты говоришь? Ты не истощен, просто выпей немного воды, и твоя наложница вытерет твой пот".

Нин Тао захватил глиняную чашу, которая была обработана глиной и сырой.

Цинь Чжоу поднял руку и обернул рукав вокруг ладони, чтобы стереть пот с лица Нин Тао, как он сказал: "В этот день тоже не идет дождь, урожай определенно не очень хороший в течение нескольких лет, я действительно не знаю, как оплатить аренду в конце года... Ребенок в животе моей наложницы будет рожать в это время на весеннем фестивале....".

Глаза Нин Тао сместились на маленький живот Цин Чжуй, который был круглым и закатанным, действительно большой живот, который собирался родить.

На лице Нинг Тао появилась улыбка, довольная и счастливая.

Грубая льняная одежда, мужчины пашут и ткут, проводят свою жизнь с любимой женщиной, живут вместе в старости, полные детей и внуков, разве это не та идиллическая жизнь, к которой он всегда стремился?

Однако, это ложь.

"Я отдохнула в своем зародыше и услышала Великий Звук Пути." Разум Нинг Тао прочитал первую фразу твоей сутры.

Чёрт!

Божественный колокол зазвонил в сознании, и сельскохозяйственные земли исчезли, как и зелёная погоня за большим животом. Улица была все та же, с людьми, танцующими, ползающими, завывающими волками и хаосом.

Версия Небесного Характера Духовного Талисмана Долины Инь запечатала духовную силу Нин Тао, а также его дыхание, как будто на него была надета оболочка, и снаружи ничего не было, но внутри было все, что должно было быть там. Более того, Сутра Твоя - это Священное Писание, которое появилось благодаря ему, и то же самое относится и к его молчаливому чтению в его сердце.

Рамбл!

Два боевых вертолета, парящих над зданием "Черный парус", внезапно упали, а один приземлился на вершину здания "Черный парус" и взорвался на месте. Один поцарапал сторону здания "Черные паруса" и упал вниз по улице, пробив стеклянные стены здания пропеллерами, оставив за собой след ужаса.

Однако улицы не отреагировали на грядущий кризис наполовину, с танцами и ползанием, с волком-свистком и оживленным, как цирк.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 0621: Террористические атаки**

Глава 0621 Грохот террористической атаки!

Второй вертолет разбился о землю, топливные баки и ракеты класса "земля-земля" на пусковых установках, а также снаряды от пулеметов, мгновенно разбили все стеклянные двери и окна на улице.

Людей вокруг точки падения вертолета прямо разнесло на куски, но даже тогда никто не уклонился.

В их окружении нет вертолетов, некоторые из них стоят перед сценой, полной зрителей, некоторые из них имеют гору для себя, некоторые из них боятся, что они ползают по листву, готовые насладиться вкусной едой.........

Жизнь так хрупка, но человек всегда думает, что мне суждено умереть самому, а не на небесах.

Фигура пришла с одного конца улицы на эту сторону, вроде бы медленными шагами, но в одно мгновение она оказалась с этой стороны.

Человек, приехавший сюда, с длинным белым платьем, длинными волосами и талией, гусиным яйцом, глазами, как две холодные звезды, и замечательной осанкой, даже не намекая на фейерверк на теле, как фея, которая только что ушла с картины.

А вот и наперстянка, захватывающая дух своей красотой.

Если женщина красива и привлекательна, появятся люди, которые заподозрят ее в плохом поведении и назовут ее лисицей. Видно, что лисички на самом деле позитивны для женщины и связаны с красотой.

В эту эпоху, когда правосудие является ценностью, кто будет называть уродливую женщину лисицей?

Фокси остановился перед дверью кафе.

Нин Тао посмотрел на ее лицо и почувствовал сотню чувств в своем сердце. Лисица в его сердце была той, кто докучал ему за конфетами, маленькая девочка, которая была полна решимости стать преемником социализма, а не решающий, жестокий лисица перед ним.

Фокс Цзи внезапно переместила глаза, чтобы посмотреть на Нин Тао, который стоял за окном, и в тот момент, ее глаза были как мечи.

Нинг Тао испугался в своем сердце: "Узнала ли она меня?"

Однако, не дожидаясь, пока он скажет хоть слово, фигура Фокс Цзи внезапно покачалась и прошла через окно от пола до потолка без стекла и ударила ладонью по груди.

Бряк!

Тело Нинг Тао внезапно взлетело с земли и врезалось в стену за барной стойкой. Стена, треснувшая от реактивных снарядов РПГ, осыпалась и раскатывалась густой пылью, а Нинг Тао и сломанные кирпичи и цемент упали на землю.

Нанести неизбирательный удар, что было бы простительно, если бы он не узнал его. Но было бы непростительно, если бы он узнал его и все равно протянул такую тяжелую руку. Его отношения с ней тоже должны быть пересмотрены.

"Учитель, это доктор Нинг!" Голос Ли Чуичи.

"А?" Голос Фокси.

Нин Тао выполз из разбитых кирпичей и цемента, эта пощечина от Фокс Цзи вызвала сильный шок у его внутренних органов, но у него были облачения из Небесных Сокровищ, чтобы защитить свое тело, и он даже практиковал это кунг-фу, так что кроме шока и боли, он не был ранен.

Именно в процессе восхождения Нин Тао снял с небесного глифического издания талисман "Дух долины Инь" на своём теле.

Жирный дядя средних лет исчез и был заменен красивым юнцом.

В этом месте существовал большой риск раскрытия его истинной личности, но талисман "Небесный характер" Инь Гу Чжэнь запечатал всю его духовную силу, что также было риском того, что он не сможет использовать свою духовную силу для борьбы, в то время как талисман "Небесный характер" использовал талисман "Инь Гу Чжэнь".

И кто может гарантировать, что Фоксхайм больше не ударит по нему?

Тело Нинга Тао только что пришло в норму, когда к нему через сломанную стену пришла фигура.

Это была лисичка, и ее тело источало своеобразный аромат, который слова не могли описать. Аромат всегда немного катарсичен и склонен к импульсивности.

"У тебя действительно есть талисман долины Инь Чжэнь, как семья Тан могла дать его тебе?" Первые слова, которые Фокс Цзи сказала Нин Тао, в ее голосе не было и намека на "отца-дочери".

Нин Тао немного потерялась в сердце, но все же ответила на вопрос: "У меня есть свой путь, сейчас не время говорить об этом, какие у тебя планы?".

"Это не твое дело". Голос Фокс Чжи был холодным.

Чувство потери и дискомфорта в голове Нинг Тао было еще более очевидным.

В какой-то момент он буквально воспитывал ее как приемную дочь, покупал ей конфеты, дразнил ее и даже заходил так далеко, чтобы рассказать ей сказку на ночь, если бы у него было время. Но теперь он не видел в ее глазах подобия любви отца и дочери. Не говорите, что это отец и дочь, боюсь, что так смотрят на него незнакомые люди и говорят с ним в таком тоне, который не будет таким холодным.

Но что он может сделать?

Она была Фокс Химе, а не Фокс Сяо Химе. Она была лисицей, которая вызвала кровавый шторм в Царстве Культивирования, можно даже сказать, что самка демона голова, как такое существо может относиться к нему, как к отцу?

После короткого молчания Нин Тао пожал плечами: "Ну, действительно, это не имеет ничего общего со мной, вы, ребята, делайте свое, а я сделаю свое.

Фокс Чжи холодно ворчал: "Только ты?"

Сердце Нин Тао чувствовало себя так, как будто его прикололи иголкой, и больше он ничего не мог сказать.

По другую сторону торцевой стены вдруг раздался голос Ли Чуйчи: "Хозяин, ситуация сложилась!".

Нин Тао сдвинул глаза, и в тот момент жалкая зеленая РПГ-ракета выстрелила через безстеклянное окно пола и прямо в разбитую стену.

Очевидно, что это не обычная реактивная гранатометная установка, а техномагические боеприпасы, уникальные для корпорации Blackfire.

Николас Конти выбыл из игры.

"С дороги!" Нинг Тао издал рев и прыгнул к разбитой стене.

Белая тень качалась, блокируя тело Нинга Тао, удар правой ногой, удар по груди Нинга Тао. С огромным ударом Нинг Тао был отброшен назад, и снаряды врезались в стену к разбитой стене.

Пуф!

В воздухе горло Нинг Тао было сладким, рот полон крови, его одежда и руки были покрыты кровью.

РПГ-ракета свистнула и подошла прямо к нам.

Почти невозможно вычислить или предположить, что когда он ударится о стену, эта РПГ-ракета также ударится о стену вместе с ним и взорвется.

Не было сомнений, что одеяния Тянь Бао могут блокировать пули от взрыва, но смогли ли они блокировать техно-магическое пушечное ядро Николаса Конти или нет, было неизвестно.

Нинг Тао не осмелился рисковать своей жизнью, и, схватившись за одну руку, схватил ключ от Медицинского зала Небесного Дао и ударил его ножом в собственную ладонь.

Пока это была его кровь, достигающая определенной области, это может быть кровяной замок.

В пустоту вздрогнула дрожь, и мгновенно открылась дыра, темная, как чернила.

Нин Тао сделал шаг в пустоту и выкопал голову в дверь удобства.

Ого!

Эта жалкая зеленая ракета-роллер тоже полетела в дверь удобства после Нинг Тао.

Нинг Тао ступил передней ногой на землю медицинского зала Небесного Дао, и несчастная зеленая реактивная гранатометная установка прилетела и разбилась о землю.

Зажми!

Взрыва не было, только звук, похожий на таз, падающий на пол.

Ракетная атака, это была своего рода опасная атака, но человеческое лицо на Доброй и Злой Тропе ни на секунду не открывало глаз. То, что только что упало на землю, казалось не какой-то ужасно мощной ракетой, а просто петардой.

Нин Тао посмотрел на жалкую зеленую ракету RPG, которая упала на землю и не пошевелила мышцами, с небольшим страхом, оставшимся в его сердце. Он не мог удержаться от мысли, что случится, если эта ракета ударит по нему так медленно в течение еще одной секунды.

Возможно, Цин Чжуй, Цзян Хао и Бай Цзин начнут свою карьеру в качестве выживших.

Тем не менее, у него не было ненависти к человеку, который выпустил волшебную ракету, это был враг, и это было естественно, чтобы бороться до смерти, либо вы умрете, либо я умру. Это Fox Hime заставила его ненавидеть, и она забила его до смерти в тот момент!

Через полминуты из уст Нин Тао вырвались слова: "Ничего страшного, если ты не узнаешь меня как своего отца, в конце концов, я не твой настоящий отец, но мы с тобой были отцом и дочерью какое-то время, так что если ты не помнишь никакой доброты, ты все равно нападешь на меня и попытаешься убить из волшебного оружия Николаса Конти!

Его зрачки были черной мессой.

Плохая сторона просыпается.

Нин Тао взял маленький ящик с лекарствами и вернулся к запирающей стене, удобная дверь открылась, и он вошел внутрь, а когда он вновь появился, он уже находился в другой комнате в здании "Черный парус".

За дверью раздался звук плотного выстрела, и звук взрывов, и крики людей.

Нинг Тао открыл дверь и вышел, за дверью не было света, электричество в здании было отключено.

За стеклянной стеной со стороны прохода мимо пролетели несколько военных самолетов, и около дюжины вооруженных вертолетов обвели здание "Черных парусов". Далее вниз на улицу под зданием "Черных парусов" ворвался танк, а Национальная гвардия штата Маяк и спецназ сил быстрого реагирования вышли на улицу под прикрытием боевой техники разных типов и окружили здание "Черных парусов".

Битва достаточно хороша для войны с террором.

Видя ситуацию снаружи, Нинг Тао намекал на нерешительность и в сердце зародилась мысль о том, чтобы уйти. Он не стал причиной всего этого, но если бы он вмешался в войну между Фокски и Николасом Конте, он, вероятно, был бы на всех экранах телевизоров и заголовках газет в мире, сидя в качестве террориста.

Однако, это была возможность убрать Николаса Конте.

Если Николас Конти является злодеем этого места, то Медицинский центр "Небесный путь" может передвигаться вперед по времени, не только можно отказаться от арендной платы в 25 000 баллов, но и бесплатно открыть дверь в библиотеку. Они, однако, держали в себе сильное искушение для него.

На самом деле, это был лишь момент колебаний, и Нин Тао подошел к двери лифта, где он когда-то сидел. В здании отключили электричество, лифты перестали работать. Он бросил лифт и поднялся по лестнице.

У входа на лестничную площадку лежало несколько трупов, одни с отрезанными головами, другие с отрезанными талиями, третьи со стрелами на лбу, натянутыми рукавами.

Бах, бах, бах...............................

Сверху над головой раздался внезапный звук выстрелов, и люди плачевно кричали.

Нин Тао пробудил глаза и нос до состояния глядя и нюхая, и, глядя вверх, просто "фонарь" вошел в его видение, и его нос поймал запах Ли Цзюй, Инь Дашэн и Сунь Вэй, а также Fox Ji.

Вдруг к зданию подошел вооруженный вертолет и открыл по нему огонь.

Мутации...............

Снаряды орудия тянули за линию, тянули за хвост огня в сторону верхней части здания, после чего последовала серия взрывов, сотрясавших 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 0622 Убийство ножом Х2**

Глава 0622 Убийство ножом Х2 Бам! Бей.............................

Пулеметы рычали, взрывы были постоянными, а главное здание дрожало так, как будто оно рухнет в любой момент.

К сожалению, это длилось всего несколько секунд.

Старинный рисунок вылетел из пробитого отверстия в стене и развалился с треском. Пустота вздрогнула, и пилот вооруженного вертолета вдруг засмеялся, прижал нос и нахлынул на землю.

Грохот -

Земля была в хаосе.

Нинг Тао убрал свой взгляд и поднялся по лестнице. Под ногами были ступеньки, а крутая лестница была для него гладкой, как земля. Его скорость была уже не такой, как у человека, а у лошади на скачках.

"Видя ее, как мне с ней встретиться?" С одной стороны, Нинг Тао лихорадочно побежал наверх, но в глубине души он тоже думал об этом.

Это она, это Фокси.

Удар от Fox Ji ранее поставил его в опасную ситуацию, настолько, что его злое лицо проснулось, когда он вспомнил его в середине Небесного Дао Медицинского Зала. Однако, немного успокоившись, он все еще имел сердце, чтобы застрелить ее, как только он встретил ее.

В конце концов, он действительно воспитывал ее как дочь.

Только человек, который вырастил свою дочь, может понять, что он чувствует в этот момент.

Осталась последняя лестница, и Нинг Тао подошел на крышу. Капризный корабль с черными парусами попал в его поле зрения, и в тот момент он был раскачан.

Шхуна была четырехэтажной, длиной не менее ста пятидесяти метров, с девятью мачтами на борту, все подвешены черными парусами. На каждом парусе был знак якоря корабля и огненный захват, составлявший его, не зная, какой это пиратский полк. С обеих сторон корабля были орудийные башни, с одной стороны - восемь пушек, все они были оснащены странными и необъяснимыми электронными компонентами, а черные дыры в дуле дали жуткое и пугающее ощущение.

Такой парусник можно сравнить только с сокровищами Чжэн Хэ на Нижнем Западе.

Но это была не обычная парусная лодка, это было законное оружие.

Такая огромная парусная лодка, припаркованная на крыше здания, - это более чем жуткое изображение, которое можно описать.

Кроме лодки, есть люди.

Фокс Цзи, Ли Чу И, Инь Дашэн и Сунь Вэй стояли на крыше спиной к Нин Тао.

На палубе этого крейсера стояли Николас Конти, харизар и дюжина или около того сырых лиц, обращенных к Нин Тао.

Все эти люди были демонами, стоящими вместе, демоническими и порочными на палубе.

Хотя он никогда не видел их раньше, Нин Тао мог догадаться, что все эти люди были основными членами компании Black Flame, а также представляли собой самую сильную боевую силу.

Нинг Тао немного беспокоился о встрече с Рамзи здесь, и, с первого взгляда, Рамзи здесь не было. Втайне он почувствовал облегчение от того, что если бы драка состоялась, а Николас Конти использовал Рамзи в качестве пушечного мяса, то Рамзи было бы достаточно, чтобы девушка Фоксгей набил ему зубы. Даже Ли Чу И, Сунь Вэй или Инь Дашэн, эти трое легко могли бы вывезти Рамзи, и на этот раз у него будет лишний багаж.

Ограниченная сила и слабый авторитет, вот почему Рамзи, вероятно, не смог пройти через этот бардак. И сам он, как многогранный шпион, он все еще имел наименьшее чувство кризиса, знал, что здесь была война, должно быть, давно скрывается.

Как только появился Нинг Тао, на него собрались все глаза.

"Ты все еще такой ничтожество!" Голос Фокс Чжи был ледяным, холодным и с оттенком гнева.

Нинг Тао тоже был невозмутимым: "Ты должен мне объяснить, что случилось раньше, не думай, что я просто оставлю все как есть".

Фокс Чжи, однако, повернул назад и перестал смотреть на Нинг Тао. Она пнула Нин Тао и оставила ракету заклинаний Николаса Конти Нин Тао, такое плохое поведение казалось вполне естественным в ее случае.

"Фокси!" На палубе Николас Контиян сказал: "Рад видеть тебя снова, но что ты имеешь в виду, мне не нравится, как идут дела. Я не твой враг, а мальчик позади тебя".

Фокс Цзи холодно сказал: "Хотя он и раздражает, но я прекрасно знаю, кто мои враги". Если ты убьешь моего любимого ученика, Чжу Хунъюя, и уничтожишь моего предка, ищущего рецепт Дэна Дэна, я не убью того, кого ты убьешь!"

Николас Конти сказал: "Я не убивал Чжу Хонъюй, это сделал ты, ты положил это мне на голову, я не могу согласиться". Тем не менее, я вырвал кусок черепа Чу Хонъю, но я компенсирую с помощью интеллекта, что вы абсолютно тронуты".

Фокси замолчала, по-видимому, думая об этом.

Информация, которую ты абсолютно любишь?

Нин Тао жевал слова на мгновение, и плохое чувство внезапно пузырилось в его сердце.

На палубе Николас Конти продолжил: "Фоксгирл, ты устроил беспорядок в моем доме, так много людей погибло на моей стороне, мое здание "Черных парусов" вот-вот будет обрызгано тобой, и все, что я сделал, это схватил череп, разве тебе не стыдно? Кроме того, если подумать, то ты уже в осаде, и с приветствием от меня ты выйдешь целым и невредимым, и то, что случилось сегодня вечером, я могу притвориться, что этого не было".

Фокси все еще молчала.

Николай Конти сказал: "Если вы отвергаете мое предложение о примирении и вынуждены бороться со мной, то я не боюсь вас". У вас есть Диаграмма Реинкарнации Шести Дао, и у меня также есть Корабль-призрак, который занимает даже более высокое место, чем ваша Диаграмма Реинкарнации Шести Дао в первой десятке рейтинга Оружия Фиендиш Лоу, не говоря уже о том, что я добавил некоторые функции к нему, и он еще более мощный, чем Корабль-призрак, который вы знаете".

В конце концов, Фокси сказал: "Что это за информация, которую ты сказал, что я определенно буду тронут"?

Взгляд Николаса Конти переместился на Нинг Тао.

Нинг Тао уже догадался, что такое интеллект Николаса Конти, и он открыл маленький сундук с лекарствами и вытащил лекарство, собирая веревку и рафинируя баржу.

Мясной дробовик еще не был доработан, и единственное оружие, которое он мог держать в руках - доработанное баржевое ружье. У него все еще есть свое собственное заклинание - родильное гнездо Тяньцзи, но его использует Бай Цзин, чтобы ухаживать за ее ранами, и она не может с ним бороться.

Взгляд Фокс Чжи также переместился на тело Нин Тао с подозрением в глазах.

Нин Тао вставил изысканный пистолет баржи в свой пояс, только схватившись за веревку для сбора лекарств в руке.

Это был очень странный ход, и только он сам знал, чего хочет.

Николас Конти сказал: "Информация, которую я собираюсь дать тебе, касается парня позади тебя, так что мне не нужно говорить, кто он такой".

"Ерунда!" Голос Фокс Чжи был наполнен гневом.

Николас Конти не был впечатлен, и даже намек на смех всплыл по углам его рта: "Нин Тао, он уже получил полную формулу дана, и он украл у меня духовный материал для усовершенствования дана. По моим подсчетам, у него в руках уже есть чрезвычайно качественный Искатель предков Дэн".

Взгляд Фокс Цзи снова приземлился на тело Нин Тао, и в этот момент взгляд был несколько сияющим.

Нинг Тао отряхнулся от медикаментов, собирая веревку, и схватил только один конец, в то время как его другая рука схватила ключ от медицинского павильона Небесного Дао, который висел у него на шее.

Николас Конти засмеялся: "Ты думаешь, это та информация, которую я собираюсь тебе дать? Ты ошибаешься, это только часть этого. Что я должен сказать вам, так это то, что помимо обладания полной версией "Искателя предков" Дана, он также украл башню Чжэнь Чжэньчжэнь Инь Юэ Чжэнь, плиту для строительства деревьев и руду "Облако" с потерпевшего крушение корабля, который семья Вител искала сотни лет. То, что ты не получил в том году, он получил. До тех пор, пока ты убьешь его и вырвешь эти вещи из его рук, твои мечты, которые не были исполнены в предыдущей жизни, будут исполнены".

Фокс Джи подошел к Нин Тао: "Отдай мне эти штуки!"

Нинг Тао внезапно отругала: "Стоп!"

Фокс Чжи слегка замерз и остановился на своих следах. Когда Нинг Тао ругал ее, ее глаза на удивление были слегка трансифицированы.

"Как ты смеешь!" Ли Чу гневно посмотрел на Нин Тао, короткий нож в руке с качелями, холодная ость внезапно свистнула и разбилась в сторону Нин Тао.

Нин Тао мог легко уклониться, но он не уклонился, вместо этого он поднял правую руку и имел маленькую руку, чтобы поймать лезвие ци сильно.

Экстрасенсорное столкновение.

Авария ножевого газа.

У Нинга Тао даже не было следов травмы на его маленькой руке.

Ли Чуичи все еще хотел нанести удар.

Фокси помахала рукой.

Ли Чу положил короткий нож, но все равно с возмущением смотрел на Нин Тао, что яростные глаза, казалось, не любят набрасываться на Нин Тао несколько укусов.

Нин Тао не нападал на Ли Чуйи, потому что он очень хорошо знал, что в его нынешней ситуации, даже если бы он убил Ли Чуйи, это было бы бесполезно.

"Нинг Тао, дай мне эти вещи, и я не убью тебя." Фокси сказал.

Нинг Тао в ответ засмеялся в гневе: "На каком основании?"

Глаза Фокс Чжи мгновенно замерзли.

Нин Тао холодно сказал: "В середине того кафе ты пнул меня в сторону той ракеты, и я даже не искал тебя для заявления, и ты даже пытался убрать эти вещи одним предложением". Не говори, что ты лисичка, даже если ты Небесный Царь Лаози".

Одним движением, Шесть Путей Реинкарнации, подвешенная в пустоте, улетела обратно в руки Фокс Цзи. На этот раз она не открылась, а смешалась непосредственно с ее телом, жуткие узоры мгновенно появлялись на ее голой коже в воздухе.

Человеческая фигура единственная.

Фигура Шести Путей Реинкарнации - это она, а она - Фигура Шести Путей Реинкарнации.

Нин Тао сказал: "Открывая лук, не отворачивая стрелу, ты уверен, что хочешь сделать из меня врага?"

Фокс Цзи бросился к Нин Тао и заревел: "Отдай мне эти штуки, или я убью тебя!"

Ли Чу И, Инь Дашэн и Сунь Вэй раздули, заклинания в их руках активированы, и они могут нанести удар в любой момент.

Император Николай Конти сказал по нисходящей спирали: "Нин Тао, я советую вам передать эти вещи, разве в вашей стране Китая нет поговорки, что добродетель не достойна места, и вы не квалифицированы, чтобы иметь эти сокровища вообще, хранение их насильно принесет вам только несчастье, так почему бы вам не передать их леди Лис?

Нин Тао сказал: "Отдайте эти вещи Фокс Цзи, а потом вы, ребята, сформируете Лигу удаления демонов, чтобы прикончить ее?".

Три слова "Лига удаления демонов" попали в уши Фокс Цзи, и ее выражение мгновенно изменилось, а рука была поднята.

Ли Чу И, Сунь Вэй и Инь Дашэн остановились на своих путях одновременно.

Когда я увидел это в первый раз, я не был фанатом двух других, - сказал он, - но я не фанат двух других". Фокс Цзи, не стесняйся больше, убей его, пагода Чжэнь Ши, правление Цзянь Шу и Облачная руда - все твои".

Глаза Нинга Тао приземлились на тело Николаса Конти, его голос звучал с сарказмом: "Николас Конти, ты используешь этот трюк одалживания меча, чтобы убить, как дерьмо, я научу тебя, как использовать эту тактику одалживания меча, чтобы убить".

"Ха!" Николас Конти хрюкнул холодно.

Нин Тао сместил глаза на Фокс Цзи, и в углу его рта появился намек на улыбку: "Фокс Цзи, дело не в том, что ты не можешь получить эти вещи, если хочешь, я отдам их тебе, если ты убьешь Николаса Конти".

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 0623: Месть ради мести.**

Глава 0623: Месть, месть, убийство мечом, третий план из 36 схем.

Сколько жителей Запада знают о его происхождении и сущности?

Николас Конти хочет одолжить руку Фокс Цзи, чтобы убить Нин Тао, но сам он не может принести пользу Фокс Цзи, люди должны Фокс Цзи, чтобы убить себя, вещи тоже должны быть у нее, чтобы схватить. Теперь тот же трюк убийства ножом, но Нин Тао предложил богатую "голову цвета", пока Лисья Цзи убивает Николаса Конти, он даст ей Башню Чжэньшоу, строительство древесных пластин и облачную руду.

Как только слова Нин Тао были закончены, Фокс Цзи не мог дождаться, чтобы сказать: "Ты серьёзно?"

Неправда, конечно.

Однако Нинг Тао кивнул: "Правда, пока ты убиваешь Николаса Конти, эти вещи твои".

Для нечестивого он не имеет никакого итога, и мало заботится о нравственном образе, и даже будет делать все, чтобы наказать нечестивого до тех пор, пока это служит цели.

Фокси явно не годится, по крайней мере пока.

"Хорошо!" Фокси сказала, что ее взгляд также переместился на Николаса Конти.

Убив Николаса Конти, это была ее цель, теперь она все еще может получить башню Чжэньчжэнь, плиту для строительства деревьев и облачную руду, почему бы и нет!

"Фокси!" Николас Конти взвинтил: "Не влюбляйся в него, он очень хитрый отродье, он использует тебя, даже если ты убьешь меня, он не даст тебе того, что ты хочешь". Не говоря уже о том, что ты не можешь убить меня, как только мы будем сражаться, он тот, кто в конце концов получит прибыль!"

Ноги Фокс Цзи внезапно оказались немного на крыше, оставив остаток тени в пустоте. К тому времени, как она снова сделала паузу, она была на борту корабля-призрака, и именно в этот почти ничтожный момент ее рука схватила Николая Конти за шею.

Ее руки мигали, превращаясь в острые когти белых костей в одно мгновение, и она была злой призрак, который искал ее жизни!

Сегодняшняя Fox Hime должна быть сильнее той, что была до ее рождения!

Но...

Николас Конти даже мышцу не пошевелил.

Бряк!

Точно так же, как белые костлявые острые когти Фокс Цзи увидели, что собираются схватить Николаса Конти за шею, корабль-призрак издал звук, похожий на шипение призрака. Сразу после этого пушка древнего корабля внезапно выстрелила в Фокс Цзи.

Не было никакой оглушительной стрельбы.

Снарядов не было.

Из черной дыры пушки вылетел пузырь, который мгновенно оказался перед Фоксхимом, а также заблокировал тело Николаса Конти.

Белый костяной острый когти Fox Ji ударили ножом в пузырь, но мыльный пузырь не был затронут вообще.

Пузырь внезапно сжался и обернулся вокруг Фокс Цзи, как мембрана. Это было похоже на злобного призрака, одержимого и пытающегося сожрать хозяина!

Ли Чу И, Инь Дашэн и Сунь Вэй двинулись, прыгая в толпе и атакуя палубу.

Дюжина или около того людей позади Николаса Конти вырвались вперед, и вот-вот должна была произойти хаотичная битва.

Бряк!

Пузырь, который обернул лисичку, лопнул, и лисичка отскочила назад, приземлившись на крышу. У нее есть диаграмма Шести Реинкарнаций, так что ее не может покорить ни одно дьявольское пушечное ядро!

"Вернись!" Фокси рычал.

Ли Чу И, Инь Дашэн и Сунь Вэй последовали и снова сложили назад, стоя на стороне Fox Ji.

На палубе корабля-призрака Николас Конти также поднял правую руку, и дюжина или около того основных членов Черной пожарной компании также остановились на своих путях, стоя за бортами корабля в унисон, как будто они были непроницаемой стеной.

Николас Конти в тусклом состоянии сказал: "Фокси, я ясно дал понять, что ты не можешь меня убить".

Именно по этой причине Fox Ji позволила Ли Чуичи и троим вернуться, она прекрасно знала, что на вершине Корабля-призрака, она действительно не могла убить Николаса Конти.

Николас Конти добавил: "Итак, твой самый мудрый выбор может быть только убить Нинг Тао, не волнуйся, я не приду и не заберу у тебя эти вещи. Конечно, я не добродетель, так почему бы нам не объединиться, мы убьем Нинг Тао, ты возьмешь городскую башню, доску на дерево и облачную руду, а я хочу, чтобы на нем был Дэн "Поиск предков", ладно? Это очень много для тебя."

Глаза Фокс Цзи переместились обратно в тело Нин Тао, и слова Николаса Конти, казалось, поразили ее.

Как раз в это время у Нинг Тао внезапно открылась темная, как чернила, дыра.

Николас Конти чихнул: "Беги каждый раз, как долго ты хочешь бежать?"

Ого!

Нинг Тао не сбежал, а бросил веревку для сбора таблеток в дверь удобства.

С тех пор как он открыл первую Дверь Удобства и до сих пор, он сам не знал, сколько Дверей Удобства он открыл, и его понимание Двери Удобства и манипулирование ею уже давно стали далекими от того, что есть сегодня. Теперь, когда он открыл Дверь Удобства, он может закрывать ее, когда захочет, и бросать вещи через Дверь Удобства прямо в Медицинский Зал Небесного Дао, или вынимать некоторые вещи в Медицинском Зале Небесного Дао.

Например, прямо сейчас..........

На другом конце веревки уже было что-то, что собирало веревку, но никто, кроме него, не знал, что это было.

"Отдай мне эти штуки!" Фокс Джи Килл бросился к Нин Тао и заревел.

Нин Тао не обращал внимания на Фокс Цзи, его глаза все еще были на Николаса Конти: "Николас Конти, ты взорвал Божественную Государственную Благотворительную Компанию моей жены, я, как человек, всегда был добрым и мстительным. Я пришел сегодня вечером, чтобы дать ответ, а ты его убрал".

"Ты хочешь убить меня?" Николас Конти с презрением сказал: "Ты даже не можешь убить меня, Фоксгейл?"

Его слова просто упали. Нин Тао внезапно бросил веревку для сбора лекарств в руку в сторону корабля-призрака.

Несколько земных пушек внезапно нажали вниз, их дулы движутся в направлении Нинг Тао. Он мог быть укомплектован в середине корпуса, или, возможно, контролируется Николасом Конти, но это не имело значения, что имело значение была скорость глиняной пушки, как в регулировке направления огня и в стрельбе медленно.

Нинг Тао, с другой стороны, может быть быстрым.

Подобно тому, как мордочка из восьми глиняных пушек на стороне корабля двинулись навстречу ему, он яростно снял веревку для сбора лекарств в руке одним махом, покачиваясь рукой в сторону и делая движение бросания свинцового мяча.

Ого!

Жалкая зеленая РПГ ракета полетела к Призраку.

Это был ответ Нинг Тао.

Как раз в тот момент, когда ракета полетела к Призраку, ноги Нинг Тао топтали по земле, и весь человек улетел назад в дверь удобства.

С качанием своей фигуры, Фокс Чжи набросилась на дверь удобства так быстро, как только могла.

Но как она могла быть быстрее, чем Нин Тао закрывает дверь, и, не дожидаясь, пока она набросится в дверь удобства, темно, как пещера чернил исчезли. Ее острые белокостные когти приземлились пустыми, ничего не поймав.

Тогда жалкая зеленая ракета попала на борт корабля Призрака.

Рамбл!

Земля дрожит!

Пламя взрыва устремилось в небо, отражая половину неба красным цветом. Верхняя часть здания "Черные паруса" рухнула, и огромная парусная лодка, установленная на крыше, заскользила в здание. Но он не был взорван, и остался только кратер, в который попала ракета.

Николас Конти стоял на палубе с железным лицом, шероховатой одеждой, дымом в волосах, очень волчий. Пока он был в порядке, основные члены стоящей позади него компании "Блэкфайер" были несколько раз брошены на произвол судьбы.

Кто в этом виноват?

Единственное, что можно обвинить - это ракеты, которые он сам построил.

Раньше он все еще размышлял о ракете, которая явно влетела в то кафе и не взорвалась, а теперь понял, что цена была слишком велика.

Он взорвал офисную часть Благотворительной компании Шэньчжоу, а Нин Тао взорвал его здание "Черный парус". Он знал, что Нин Тао будет мстить ему, но он не ожидал, что возмездие Нин Тао придет так быстро и так сильно.

Это все равно, что снимать фильм, он только что сделал небольшую постановку о бомбе в мобильном телефоне, но Нинг Тао подарил ему большую постановку с инвестициями в сотни миллионов.

Фокс Цзи и ее трое мужчин исчезли, ни тела, ни даже клочка одежды не осталось, и просто исчезли так странно без следа.

Эти, Нинг Тао не видел.

Такое близкое расстояние, он определенно не осмелился остаться на крыше, чтобы насладиться спецэффектами взрыва здания и захвата корабля, не говоря уже о том, что и Николас Конте и Фокси были очень близки к нему, либо один из этих двух людей принесет ему серьезную угрозу, как только он пропустил лучшее время, чтобы отступить, будучи застрял Николас Конте или Фокси, это было бы нелегко для него, чтобы открыть дверь еще раз.

В медицинском павильоне Небесного Дао царила тишина, на лицах людей на Добром и Злом Триподе были закрыты глаза, а добро и зло ци в триподе томились, густые, как облако.

Был момент времени, Нинг Тао хотел открыть дверь и вернуться посмотреть, но подумал об этом или сдался. Взгляд на нее действительно удовлетворяет желание наслаждаться взрывчатыми веществами, но она также рискует снова оказаться в опасности.

Любопытство убивает кошек, что он до сих пор понимает.

После этого Нинг Тао оглянулся на стену замка. Кровавый замок, который был помещен в беспорядочную комнату где-то в здании Темной комнаты, уже исчез, и эта находка заставила его не помогать, а немного улыбаться. Хорошо это или нет, но исчезновение этого кровавого замка уже дало ответ, потому что Николас Конти никак не мог найти этот кровавый замок и уничтожить его за такой короткий промежуток времени. Внезапное исчезновение этого кровавого замка могло быть только одним, и его сдували.

Но мысль о человеке, намекающая на улыбку в углу его рта, была маленькой.

Тот, о ком он думал, был Фоксхайм.

Он впервые встретил Фокс Цзи с тех пор, как она уехала, и у него не только не было никакой "любви отца и дочери", но он даже напал на него, угрожая, что вызовет городскую временную башню, доску для строительства деревьев и облачную руду. Назад тогда, он думал, что возвращение Fox Ji также было бы хорошей вещью для него, по мере того как она взяла бы инициативу для того чтобы искать реванша на Wu Yue и императоре Nicholas Kang, и она также стала бы бедой для Wu Yue и императора Nicholas Kang. Теперь кажется, что она на самом деле является проблемой для всех людей, включая его как "отца".

Лисья кожа уже знает, что у него в руках башня времени, доска для строительства деревьев и облачная руда, так что если она захочет получить эти сокровища в своей прежней жизни, остановится ли она в этой жизни?

Нинг Тао посмотрел на человеческое лицо на Добром и Злом Триподе и сказал: "Брат Динг, скажи мне, было бы лучше, если бы я убил ее в первую очередь"? Сделал ли я плохой поступок, приняв ее и вырастив?"

Трипод Добра и Зла не отреагировал наполовину.

Нин Тао горько улыбнулся и покачал головой, затем открыл удобную дверь и вошел, а когда вновь появился, уже был в спальне в "Четырех домах Северной столицы".

Он снял свои небесные одеяния из Сокровищницы, оставив только пару трусов, открыл дверь и вышел.

Через несколько минут...

"Срань господня! Бегать голышом в такой холодный день?"

"Может ли этот человек быть психопатом?"

"Давай, давай, сфотографируй и отправь в круг друзей, вот это удар!"

"Он такой красавчик, восемь пачек прессов... жалкий сумасшедший...."

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 0624 Реакции на беременность**

Глава 0624 Полицейское управление по реагированию на беременность, комната для допросов.

"Как зовут?"

"Нинг Тао".

"Где люди?"

"Сколько тебе лет?"

"24......."

"Это год нашей судьбы, он был спровоцирован чем-то, верно?"

"Нет".

"Зачем бегать голышом без тебя? К тому же, ты сбежал в Запретный город, ты знал, что попал в заголовки?"

"Сестра-полицейская, я здесь не бегаю голышом, на мне что, до сих пор нет пары нижнего белья? По закону нельзя носить нижнее белье на улице".

"Играешь со мной застенчиво, да?"

"Я не делал этого."

"Кроме того, не называй меня сестрой, я на два года младше тебя".

Женщина-полицейский, отвечающая за дачу показаний Нин Тао, действительно очень молода, с чудесным яблочкообразным лицом, что поначалу было очень формально, но стиль картины немного не в порядке, когда вы ее осматриваете. Тело Нин Тао только задрапировано в пиджак, который нашел уборщик, но даже не застегнуто на молнию, а крепкие грудные мышцы и пресс из восьми упаковок, а также идеальная русалочья линия, наполовину покрыты и наполовину спрятаны.

Женщины в отличной форме, а мужчины любят смотреть. Мужчины в хорошей форме, женщины любят смотреть, в этом нет ничего плохого.

Эта женщина-офицер с яблочкообразным лицом еще раз взглянула на пресс Нинг Тао.............

Нин Тао думал, что ему нужно застегнуть молнию, но как раз тогда, когда он захотел это сделать, он понял, что у него на руках все еще есть наручники, и он не сможет их потянуть, если захочет.

Это неловко.

Как раз тогда вошел мужчина-офицер, подошел к яблочкообразному женскому офицерскому уху и пробормотал пару слов.

Эппл Лицо и офицер сказали врасплох: "Он... он тот самый доктор Нин, который вылечил Менг Бо?"

Мужчина-офицер кивнул, а затем добавил: "Теперь он еще и террорист с 10 миллионами долларов США, которые он может задержать, настолько известный, что в любой момент входит в тройку лучших в горячем списке".

"А?" Челюсть женщины-офицера с яблочкообразным лицом упала на пол.

Мужчина-офицер кашлянул: "Конечно, наша сторона в отрицании, и до сих пор не было никаких доказательств того, что мистер Нинг имеет какое-либо отношение к этим ужасным вещам".

Однако женщина-офицер с яблочкообразным лицом держала рот широко раскрытым, не имея возможности его закрыть.

Мужчина-офицер добавил: "Мистер Нинг, ваша жена пришла внести залог. В будущем, пожалуйста, обратите внимание, что ваши действия, хотя и не являются незаконными, но нарушают правила правопорядка. В конце концов, на улице много детей и подростков, и ты их напугаешь и плохо отразишься, выбежав вот так".

Нинг Тао улыбнулся: "Ладно, я буду обращать внимание в будущем, обещаю больше не бегать голышом в нижнем белье".

Только тогда Apple Face и офицер сорвались и сказали: "Ты все еще хочешь бегать голышом со спущенными штанами"?

Нинг Тао: ".........."

Мужчина-офицер сказал: "Мистер Нин, так как вы впервые совершили преступление, мы не будем наказывать за содержание под стражей, вы заплатите штраф в размере 200 юаней и пойдете домой со своей женой".

Туд.

В дверь комнаты для допросов постучали, но, не дожидаясь, пока откроется дверь мужчина-офицер или женщина-офицер яблочной роты, вошла женщина-офицер в форме, с званием суперинтенданта на плечах, короткой стрижкой и красивой внешностью.

Пришла первая жена семьи Нин, Цзян Хао, и только она осмелилась вот так открыть дверь.

Мужчина-офицер и женщина-офицер с яблочкообразным лицом последовали с салютом стоя.

Цзян Хао также встал и вернулся с приветствием, чтобы быть немного более непринужденным, затем она дала Нин Тао пустой взгляд: "Хабби, ты родился непривлекательным, прежде чем бежать голым?".

Нинг Тао горько засмеялся: "Ну, ты здесь, что... я просто хочу немного позаниматься".

Мужчина-офицер снял наручники с Нинга Тао и вежливо сказал: "Офицер Цзян, мистер Нинг, вы можете идти".

Нинг Тао встал и подошел к двери.

Цзян Хао, однако, потянул Нин Тао за руку: "Ты просто выходишь вот так, ты не чувствуешь себя в растерянности, я все еще чувствую себя в растерянности". Я принесла тебе одежду, ты надел ее перед выходом."

Нинг Тао неловко улыбнулся и взял сумку для хранения, которую ему передал Цзинхао.

Цзян Хао сместил глаза на женщину-офицера с яблочкообразным лицом, "Что ты все еще здесь делаешь? Мой муж собирается одеться, разве вы не видели достаточно?"

Это "вы, ребята", но, видимо, только яблочкообразная женщина-офицер является единственной мишенью.

Уксусная фабрика была перенесена на тело первой леди семьи Нин, и в мгновение ока эта небольшая комната для допросов была наполнена сильным чувством ревности.

Где осмелились остаться женщина-офицер с яблочкообразным лицом и мужчина-офицер, последовали за ним и ушли.

Нин Тао открыл сумку организатора и взял с собой одежду, одежду Тянь Бао, нижнее белье, носки и обувь и надел их, как и прежде.

Цзян Хао смотрел, как Нин Тао одевался во время разговора с ним: "Я только что получил информацию о том, что здание Черной пожарной компании было взорвано с большими потерями, вы это сделали?"

"Это я, что сказала разведка?" Нинг Тао спрашивал.

Цзян Хао сказал: "Разведка сообщила, что Силы быстрого реагирования по борьбе с терроризмом, дислоцированные в Нью-Йорке, потеряли несколько вертолетных орудий, помимо наемников "Блэкфайер", были тяжело ранены, а верхняя часть здания была взорвана... В официальном заявлении, опубликованном компанией "Блэкфайер", говорится, что она столкнулась с террористической атакой с востока, цель была направлена на вас". Также несколько основных СМИ в США говорят подобные вещи, разжигая ненависть и призывая к военным действиям против вас".

Нин Тао пожал плечами: "Вот почему я бежал голым, я вернулся оттуда через несколько минут, я бежал голым по улицам Бэй Ду, я просто создавал себе алиби".

"После того, как я получил эту информацию и, возможно, тебя арестовали за то, что ты бегал голышом, я знал, что ты задумал, но..."

"Но что?"

"Ты не можешь просто надеть пару брюк и бегать голышом, ты так одета, это кукольное личико, очевидно, было возбуждено на тебя некоторое время назад, не думай, что я не могу сказать."

Нинг Тао: ".........."

Мужчина женится на одной женщине, а затем на двух других, тогда эта женщина, несомненно, помешает своему мужчине жениться на четвертой женщине, и любая красивая женщина, приближающаяся к своему мужчине, заставит ее опасаться, даже нервничать.

На самом деле, это тоже любовь.

Если женщина не ест мужскую ревность и больше не нервничает из-за этого мужчины, то она не любит этого мужчину в душе.

После уплаты штрафа в размере 200 юаней и подписания уведомления о полицейском наказании, Нин Тао был выведен из полицейского участка Цзян Хао, а затем вернулся на машине в арендованный четырехугольник.

Семья пуста, все пять рыбных демонов в рыбацкой деревне Хайнань, и только Цин преследует их дома. На самом деле, она только что вернулась из больницы, и в то время как Бай восстанавливался в храме Небоны, готовясь к отступлению, большие и малые дела благотворительной компании Шэньчжоу упали на ее плечи. В результате предыдущего взрыва погибли два сотрудника и столько других получили ранения, что ей пришлось с этим справляться.

"Брат Нинг, я послал кое-кого в дома двух умерших, чтобы забрать их семьи, по пять миллионов пенсий каждый. У обоих умерших были ипотеки на теле, и я попросил кого-нибудь пойти в банк, чтобы разобраться с ними однажды, и их родители, жены и дети были в хорошем состоянии. Те, кто получил травму, находятся в больнице, я отправил 500 000 денег за психологический комфорт каждому человеку, работники, которые не получили травму, потратили 100 000 денег за психологический комфорт, уместно ли мне с этим справляться?" Цинь Чжоу объяснил ситуацию Нин Тао.

Нин Тао улыбнулся и сказал: "Ты справился с этим должным образом, наша семья Цин Чейз выросла".

Цинь Чжуй был немного смущен, Нин Тао любил ее в детстве, но ей было несколько сотен лет. Если бы Цзян Хао здесь не было, она бы не стеснялась, но Цзян Хао был рядом с ней.

Цинь Чжоу дал Цзян хорошенько посмотреть.

Цзян Хао торжественно кивнул: "Ну, наша семья Цин Чжуй повзрослела".

Цин погнался за Цзян Хао и взял его за руку, улыбаясь и говоря: "Я всегда была сестрой старшей сестры".

Чтобы атмосфера не стала неловкой, Нинг Тао сменил тему: "Теперь все в порядке, он должен был отвезти вас, ребята, в храм Небоны, почему бы нам не взглянуть сейчас, вы, ребята, можете выбрать место для отступления".

"Тогда я принесу ей что-нибудь вкусненькое, ей нравится говорить о сливах в наши дни, у нее дома много всего, я пойду принесу." Цинь Чжоу отпустил руку Цзян Хао и быстро подошел к двери.

Цзян Хао на мгновение замер и внезапно позвал Цинь Чжуя: "Сяо Цин, ты только что сказал, что твоя сестра любит есть говорящие сливы?".

Цинь Чжуй кивнул: "Да, мне тоже нравится".

Выражение Цзян Хао значительно изменилось, и он слегка нервничал: "А вас тогда тошнит?"

"Рвота или нет?" Цинь Чжуй также замер на мгновение, а затем еще один: "Лол, конечно, ты должен поговорить о сливовом ядре, которое не съедобно".

Цзян Хао сказал: "Я говорю не о сливовом ядре, я говорю о рвоте".

Цинь Чжуй на мгновение подумал: "Меня не тошнит, моя сестра не узнает, просто спроси ее позже".

Этими словами Цин Чейз вышел за сливой.

Нин Тао был на самом деле немного нервничал только сейчас, Цин гнался за людьми в замешательстве, не понимал, что Цзян Хао попросил ее блевать или не блевать, но он настоящий врач, рожденный из Сюй Чжэнь врач ах, если он даже не знает реакции на беременность, то он не хочет быть Сюй Чжэнь врачом. Но после того, как он нервничал, он был немного смущен снова. С его способностями и частотой, не говоря уже о том, чтобы все три его жены забеременели, он должен был ударить по крайней мере один или два из них, почему даже один из них не попал в яблочко до сих пор?

Голос Цзян Хао необъяснимо мягкий, а также много шептал: "Муж, вчера вечером мне снова позвонила мама и спросила, беременна ли я, я сказала "нет", и отправила ее в спешке... спросила, не делала ли я этого с тобой, я ответила "да", она снова спросила, как много я сделала, я сказала "больше"... поставила меня в довольно неловкое положение".

Нин Тао тоже был смущен, не могла ли его свекровь не стесняться спрашивать о таких вещах?

Цзян Хао взглянул на Нин Тао: "Почему бы нам не поехать в больницу на осмотр"?

Нин Тао не мог не посмеяться: "Я думаю, ты тоже торопишься, сбиваешь с толку, я божественный врач, в какую больницу ехать ах. Я с первого взгляда вижу, если с тобой что-то не так".

Цзян Хао, как сон, да, его собственный человек - божественный врач, живые мертвые, человеческая плоть и кости сделали многое, почему ты не можешь зачать?

Нинг Тао минуту молчал, прежде чем сказал: "Возможно, это связано с медицинским центром "Небесный Дао", это не так уж и важно, мы его получим".

"Ну, тогда я возьму двоих, сына и дочь."

"Я сделаю вас всех по парам, и хорошие вещи по парам, двух сыновей и двух дочерей."

"Это то, что ты сказал, оставайся в моей комнате сегодня вечером."

"......."

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 0625: Пирамида**

Глава 0625 Пирамида Дверь удобства открылась, и Нинг Тао вышел из черной дыры.

Рамзи последовал и встал с дивана, почтительно сказав: "Милорд, вы пришли".

Нин Тао кивнул головой и открыто сказал: "Ты должен знать, зачем я сюда пришел, дай мне то, что ты понимаешь".

Улица, на которой находится здание "Черных парусов", была оцеплена Национальной гвардией и ЦРУ, которые собирают улики", - сказал Рамзи. Если они найдут улики, имеющие отношение к тебе, это может доставить тебе много неприятностей".

Нин Тао совсем не волновался и сказал легкомысленно: "Не волнуйтесь, сейчас в интернете есть видео, где я бегаю голышом по всему интернету, разница во времени составляет всего несколько минут и десять минут, даже если они найдут какие-нибудь улики обо мне, они не смогут убедить людей в этом мире, что я могу спешить обратно из здания Black Sail Building в Северную столицу за несколько минут". Если, конечно, они не докажут, что у меня есть пространственно-временной туннель через пространство".

Рэмзи засмеялся: "Я видел это видео, путь Господень немного терран, но он полезен".

Нинг Тао сказал: "Продолжай".

Рэмси продолжил: "Прошлой ночью Николас Конти завербовал меня обратно в "Черную пожарную компанию", чтобы спросить меня о результатах моего расследования в Чайнатауне, и мне сказали, что я поехал к семье Тан и спросил хозяина семьи Тан, и он сказал, что никогда не видел тебя вообще".

Нин Тао сказал: "Человек, которого ты видел, должен быть Тан Тяньфэн, что он тебе тогда сказал?"

Рэмзи горько засмеялся: "Он сказал мне только три слова".

"Три слова?"

"Нет, валик". Рамзи сказал.

Сердце Нинг Тао было безмолвным, но и с облегчением. Тан Тяньфэн знал, что медицинский центр "Небесный Дао" находится в центре Чайнатауна, но он ничего не сказал и не ударил его ножом в спину. Это, по крайней мере, доказало, что Tang Tianfeng и Tang Zixian не были врагами, и если бы Tang Tianfeng и Tang Zixian также ударили его ножом в этот момент, он был бы заколот дважды в течение этого дня.

Первая, кто ударил его ножом, была его хорошая девочка, Фоксгирл.

"Кстати, в особняке "Черный парус" нет восточных культиваторов, которые погибли или получили ранения в результате бомбардировки?" Нинг Тао спрашивал.

"Ты имеешь в виду четырёх человек, которые напали на особняк Чёрных Парусов?"

Нинг Тао сказал: "Да".

Рамзи покачал головой: "Я пошел на место преступления и поспрашивал, но ничего".

Без тела и без травм, это был бы полет.

Итак, жестокий взрыв, как Вокси и ее трое мужчин сбежали?

Это то, о чем нельзя догадаться.

"Что еще?" Нинг Тао сказал.

И еще есть новости из Пентагона о том, что несколько генералов встречаются в засекреченном конференц-зале, но мой доступ настолько низок, что я не знаю, о чем идет речь", - сказал Рэмзи. Однако, я полагаю, что это также как-то связано с вами, Белый Дом и Пентагон должны строить планы против вас".

Теперь, когда две страны ведут торговую войну, что-то подобное они определенно сделают из этого большую проблему", - сказал Нинг Тао. Ты продолжаешь собирать информацию для меня и больше ничего не делаешь. Даже если ты встретишь меня посреди Пентагона, или если ты встретишь меня, сражающегося с Николасом Конти, ты не придешь на помощь, не пойдешь своей дорогой, понимаешь, о чем я?"

Рамзи кивнул "Понял".

Шпион, чья личность не раскрыта, наиболее ценен.

Через несколько минут Нинг Тао покинул дом Рамзи и вернулся в медицинский центр "Небесный Дао". Цзян Хао и Цинь Чжуй уже были отправлены им в храм Небона, и я боюсь, что в это время они общаются с Бай Цзином. Обещание собрать немного информации о компании "Черное пламя" и Стране Маяков было отменено, но, вернувшись в медицинский зал и взглянув на бессмертный Факел, который был установлен на полке, он вновь увлекся им.

Несколько минут спустя, дверь удобства открылась, и Нинг Тао прибыл в пустыню Египта.

Это был кровавый замок, который он оставил, когда ехал на электрическом велосипеде через Египет в Гунд, место недалеко от кровавого замка, который оставила Иоганна.

Йоханна долгое время с ним не общалась, и я боялся еще больше бояться связаться с ним сейчас в этой ситуации. Наверное, ЦРУ искало ее.

Или нет, чтобы не опрокинуть уксусный алтарь дома.

Нин Тао подошел к этой пирамиде пешком, и, взобравшись на песчаную дюну, остановился и больше не приближался к этой пирамиде.

На некотором расстоянии друг от друга, Нин Тао смог взять эту пирамиду и в свои глаза. Эта пирамида имела дело в одиночку там, где пустыня граничит с соседней территорией, с небольшим количеством туристов. Из-за нескольких террористических актов туристическая индустрия Египта подверглась сильному удару, а количество туристов оказалось жалко низким.

Нин Тао взял маленький сундук с лекарством с плеч и положил его рядом с собой, а затем вытащил небольшой фарфоровый флакон, содержащий Предков Поиск Дан из маленького сундука с лекарством. Он откупорил бутылку и налил на ладонь безымянный палец размером с прародительницу, обыскивающую внутри Дэна.

Перед тем, как войти в аллергию на зелье, он установил три реквизита, башню Чжэньчжэнь, доску строительного дерева и облачную руду, а затем поднял бессмертный факел.

Бряк!

Разум потемнел, прошла минута темного времени, и в глаза вошел свет, а потом и зрение.

Пустыня все еще была по эту сторону пустыни, но он находился не на вершине того холма, а посреди рынка. Старая шиферная улица, протянувшаяся вперед, с низкими, простыми глиняными домами и торговцами, продающими товары, ткани, белье, финики, оливковое масло и прочее, товары одного торговца были простыми, но товары одной улицы складывались, чтобы быть объективными.

Улицы были выстланы женщинами в хиджабах, мужчинами в бородах и белых шляпах. Египтяне - средиземноморский тип Европы, с некоторыми отличиями от арабов, но они не так очевидны. Судя по всему, улица в подавляющем большинстве своем египетская, с людьми из Европы и Ближнего Востока, хотя и в небольшом количестве.

Нин Тао стоял посреди улицы, держа в руках бессмертный факел, и пагода Чжэнь Ши, правление Цзянь Шу и Облачная руда также были на земле рядом с ним, но люди приходили и уходили на улицу, и никто из них не мог прикоснуться к нему, и никто из них не наступил ни на что, что было положено на земле, не только пагода Чжэнь Ши, правление Цзянь Шу и Облачная руда, но и на его маленький сундучок с лекарствами.

Мир все еще был этим миром, но пространство-время уже не было тем пространством-временем, с которым он был знаком. Не исключено, что то, что у нас на глазах, существовало сотни лет назад, или могло быть тысячу или две тысячи лет назад, и никто не может сказать наверняка.

Старик прошел мимо Нинг Тао, держа в руках ребенка.

Нинг Тао колебался и протянул руку, чтобы дотронуться до головы ребенка.

Старик с ребенком не отреагировали, похоронив головы и ходя, даже не взглянув на Нинг Тао.

Рука Нинг Тао упала и приземлилась на верхнюю часть головы ребенка, затем продолжила спуск, надавливая на голову ребенка.

Как такое может быть?

Нинг Тао был ошеломлен.

Без особой реакции ребенок сделал маленькие шаги и отскочил, чтобы пойти за стариком.

Шепчущие снежинки роились.

Многие голоса приходили в голову Нин Тао, звук лошадиных копыт, идущих по каменным плитам, звук криков купцов и продаж, звук женщин, говорящих и смеющихся, звук дверей, звук падающей и разбивающейся о землю посуды, звук мужчин, говорящих низкими голосами.

Все звуки синхронизированы с тем, что кто-то закрывает дверь. Кто-то проходит мимо, даже если это синхронизировано. Кто-то кого-то приветствовал, и голос этого человека был синхронизирован.

"Кто-нибудь меня слышит?" Нинг Тао сказал вслух.

Пешеходы поспешили вниз по улице, и никто не посмотрел на него.

Блондинка-Европа столкнулась лицом к лицу, высокий и с боевым топором на талии, он выглядел как воин.

Нинг Тао сказал ему по-английски: "Эй! Мой друг, ты меня слышишь? Откуда ты? Какой сейчас год?"

Он задал три вопроса за один вздох.

Блондинка Европа пересекла тело Нинга Тао, не говоря уже о том, чтобы поговорить с ним, и даже не остановилась на мгновение, когда он пересек его.

Нин Тао вдруг вспомнил что-то, и он посмотрел на небо над головой.

Небо красное и солнечное.

Дома на земле, люди, лошади, верблюды, тени на улицах.

Нин Тао склонил голову, обернулся, взглянул на землю, а затем уставился пустым взглядом.

У всех людей, животных и домов есть тень, но только у Него нет тени.

Нин Тао внезапно засмеялся: "Что я считаю, это же 5D-фильм, а я смотрю фильм?"

Это было не первое подобное чувство, но его сердце все еще было наполнено и шоком, и смятением.

В такой ситуации, как мы можем поймать Дэна Линга?

Даже если Дэн Линг появился перед ним, это заставило его протянуть руку и обнять, и все, что он мог держать, я боюсь, воздух ничтожности.

Тайна Ищущего Предка Дэна, которую Фокс Цзи не мог разгадать сотни лет, как он мог разгадать все это сразу?

Двое оборванных египтян проходили мимо, разговаривая, когда они шли.

"Печально, что сегодня умерли ещё несколько каменотёсов."

"Если не будет еды, мы тоже умрем, я правда не знаю, когда построят эту пирамиду."

"Как долго? Думаю, пройдет еще лет десять или около того, прошло всего три года, и я думаю, что он, скорее всего, будет построен к тому времени, как мой сын возьмет свою жену".

"Увы, если бы мы только могли дожить до того дня..."

Два египтянина прошли через аллею между двумя глиняными домами, недалеко от песчаной горы. Вокруг того песчаного холма была явно протоптанная дорога, по которой они, очевидно, собирались пойти в ту сторону и обойти этот песчаный холм.

Нин Тао двигался в своем сердце, скрещивал ноги и сидел на улице, закрывая глаза.

В состоянии аллергической реакции предков Дана, он сделал это в храме Небоны, и боролся с Небоной и вызвал недоразумение. Также по этому случаю он обнаружил, что Небона - "глупая" девушка-призрак.

В первый раз, во второй раз был ветерок.

Он вошел, Младенец Юань вышел, и в следующую секунду появился на той высокой песчаной горе.

Хотя вопрос о пленении Духа Данова вообще не продвинулся, и можно даже сказать, что он невежественен, но так как в прошлое время этого древнего Египта входило, то неплохо было увидеть, как строились пирамиды.

Не было точного отчета о том, как пирамиды в Египте строились в течение стольких лет, некоторые говорят, по плавучести воды, чтобы знать, что это пустыня, откуда вся вода? Опять же, некоторые говорят, что его построили инопланетяне, но кто видел настоящего инопланетянина?

Ответ был представлен младенцу Юаня Нин Тао, когда он пришел на эту песчаную гору.

Также в тот момент он был поражен зрелищем 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 0626: Богиня Валькирия**

Глава 0626: Женский боевой бог подземного мира напротив Песчаной горы, полуразрушенная пирамида примерно в двух километрах от нее, вошла в зону видимости Нинг Тао. Вся территория была густо заселена рабами и ремесленниками, а также домашним скотом.

Над пирамидой был построен склон, наклонная тропа была покрыта толстым слоем песка, и рабы доставляли камень к пирамиде. Они выливали под камень катаную древесину, а другие разбрызгивали воду вниз по склону. Рабы и скот тащили огромные валуны вверх по рампе, зерна песка, мокрого от воды, снижали сопротивление, а катящееся бревно, которое держало валуны, могло быстрее скользить вверх по рампе.

На пирамиде кирпичники складывали каменные глыбы, которые вытягивались, слой за слоем, снаружи изнутри.

Чувство шока быстро исчезло, и из угла рта Нинг Тао появился намек на улыбку. Тайна того, как были построены пирамиды, от которых человечество страдало более двух тысяч лет, была представлена ему так просто. Даже тот, кто не изучал гражданское строительство, мог видеть, что рампа, построенная вокруг пирамиды, была временным пандусом, и как только пирамида будет закончена, мастеру придётся её просто снести.

Иногда ответ на то, что может показаться непреодолимой тайной, на самом деле находится прямо за углом.

Вдруг потрясла впечатляющая трудовая сцена строительства пирамид, а пирамиды, которые также были построены к завершению, исчезли, как и плотно упакованные рабы, ремесленники, солдаты и домашний скот.

Посреди пустыни появилась женщина с красной каемочкой, направляющаяся сюда.

Это опять она, Дух Древнего Дана.

У нее не было ни имени, ни представления о том, откуда она пришла и почему она существует, и все о ней было загадкой.

Это выглядело как неторопливая прогулка, но Дух Дан в красной одежде повернул глаза и прибыл на песчаную гору, где находился Младенец Юаня Нин Тао.

"Ты приходишь... ты приходишь..." ее голос внезапно стал отдаленным и близким, давая нереальное ощущение.

Нинг Тао не двигалась, просто посмотрела на нее.

"Я ждал тебя долгое время." Она сказала.

Нинг Тао все еще не двигался, он пытался схватить ее, но, к сожалению, вообще не смог этого сделать. Но его желание поймать ее никогда не колебалось, и он ждал возможности.

Краснокожий Данлинг кружил вокруг Нин Тао, с легкими шагами и длинными рукавами, довольно много этого удивительного ощущения, что Чанъэ бежит на Луну. Из ее рта доносился хрустящий смех, похожий на серебряный колокольчик, такой счастливый, такой счастливый.

Один круг, два круга...............

Когда она повернулась к четвертому кругу, Нинг Тао внезапно сделала свирепый тигровый прыжок и распахнула руки, чтобы обнять краснопокрытого Дэна Линга, который только что совершил круги на фронт.

Результат..........

Подожди.

К сожалению, она снова исчезла.

Он явно держал в красной одежде Дэн Линг, но он ничего не чувствовал, как будто он держал ложную тень, так же, как когда он протянул руку, чтобы дотронуться до головы ребенка. Он явно дотронулся до головы ребенка, но его рука затонула в голову ребенка, и он ничего не почувствовал.

Это было в случае физического тела, было понятно, что его нельзя трогать, в конце концов, он был современным человеком, как его тело могло пройти через две или три тысячи лет, чтобы приехать сюда во времени и пространстве через две или три тысячи лет? Но теперь, когда у него закончился первый год, как он мог ничего не чувствовать перед лицом чистой энергии? Знать, даже Небона, он чувствовал это и даже боролся с ней, так как же этот красноватый одинокий дух стал ложной тенью?

Подобно тому, как Нинг Тао находился в состоянии изумления и растерянности, краснокожий Дух Дан танцевал и исчез.

Затем, из ниоткуда, она снова появилась у подножия песчаного холма, неторопливо шедя к нему. Он был у подножия горы, прежде чем моргнуть, и он снова был передо мной после моргания.

"Ты приходишь... ты приходишь..." сказал краснокожий Дэн Линг.

Я твоя сестра!

Чувство Нин Тао в этот момент похоже на женщину, которая умеет соблазнять и дразнить, разжигает пламя, дразнит, тревожит сердце, зудит сердце, но она просто не дает.

Внезапно Нин Тао кое-что понял и Младенец Юаня мгновенно вернулся в свое тело. Открывая глаза, он все еще был на вершине того песчаного холма. Пирамиды вдалеке стояли одни в пустыне, где до этого было еще несколько странников, но даже их нигде не было видно.

Аллергическая реакция на то, что Предтеча Искал Дан, исчезла, и Дух Красной Одежды Дан естественным образом исчез.

Нин Тао схватил бессмертный факел, положенный ему на бок, порезал ладонь и выпустил кровь, выпустив духовный огонь.

Зажег факел бессмертия.

Держа факел в одной руке, Нин Тао держал в одной руке Дэна "Поиск предков", затем высунул язык и лизнул его на Дэне "Поиск предков". Он лизал его некоторое время.

Бряк!

Мозг тряхнулся, прошла короткая тьма, и свет вошел в зрение Нинг Тао.

Город остался прежним, но люди не были теми, кого видели раньше. В город ворвалась группа персидской кавалерии, размахивая мачете и резая по египтянам на улицах, мужчинам и женщинам, старикам и детям, никого не пощадив.

Персидский кавалерист на большой черной лошади бросился, копье в руке в том же направлении, что и женщина, которая только что пробегала мимо Нинг Тао.

Пуф!

Женщину застрелили одним выстрелом, и из ее рта вылилось полным ртом крови, и эта кровь разбрызгалась по всему телу Нинг Тао.

Однако, ничего не осталось.

Персидский кавалерист, пожимая руку, снял копье, и большой черный двор его промежности захлопнулся в тело женщины. Женщина была сбита с ног и снова врезалась в тело Нинг Тао.

Тем не менее, Нинг Тао все еще ничего не чувствовал, все это было просто иллюзией.

Но как только женщина умирала, размытие вылетело из ее тела и попало в Бессмертный Факел.

Это душа человека после смерти?

Не удивительно, что Бессмертный Факел мог извлечь души мертвых, так как сам по себе он был таким волшебным оружием, но мог быть извлечен Бессмертным Факелом даже по прошествии двух-трех тысяч лет?

Странно.

Сердце Нинг Тао было наполнено шоком и туманом, который нельзя было рассеять. Он очень мало знал о Бессмертном Факеле.

Пустота внезапно содрогнулась, и на стороне Нинг Тао из воздуха появилась знакомая фигура.

Небона вышла, одетая в золотые полушвабровые доспехи, ее маленький живот и длинные ноги, обнаженные в воздухе, ее маленький живот, как будто плоская снежная земля, ее кожа нежна и нежна, но с очевидными мышечными линиями, которые показали, что она сильна. Эти ноги были белыми, как нефрит, стройными и прямыми, занимая две трети ее тела и образуя совершенную фигуру с девятью головами в сочетании с изогнутой и выпуклой верхней частью тела.

Если в этом мире действительно были боги, то она, наверное, была самой сексуальной и красивой женщиной-богом единоборств.

Последний раз она вышла, когда факел нежити погас, крича холодным голосом и даже пытаясь зарыться в его тело, чтобы забрать его у него. Позже он, Младенец Юань, вернулся и выпустил духовный огонь и зажег Бессмертный Факел, который только позволил ей вернуться.

Теперь она снова вышла.

На этот раз он отпускал ее с зажженным бессмертным факелом, который явно имел какое-то отношение к тому, что только что произошло, а не просто потому, что он зажег бессмертный факел.

Конечно, как только Небона вышла, она подняла голос и сказала: "Послушай меня, о страдающая душа, я... Кто я?

Нинг Тао осторожно сказал: "Ты спрашиваешь меня?"

"Кто ты, еще раз?" Небона посмотрела на Нинг Тао, который выдал богоподобное, бредовое чувство.

Этот разговор, этот взгляд, ничто из этого не свидетельствует о том, что мы находимся в одном и том же месте, под одним и тем же временем и пространством, и общаемся.

Нин Тао изначально хотел сказать свое имя и личность, но когда слова пришли ему в губы, он передумал снова и сказал: "Я твой хозяин".

Нинг Тао сказал: "Да, я твой хозяин, Нинг Тао".

Нинг Тао продолжил: "Ты Небона, Путеводитель Нежити, держатель Бессмертного Факела".

"Я Небона, проводник нежити, держатель Бессмертного Факела..." Небона повторила то, что Нинг Тао ей сказал.

Эти два человека не говорят на одном языке, а шепот умеет общаться без барьеров. На самом деле, Нин Тао тоже не знает арабского, но он понимает все, что говорят здесь люди.

Как раз в это время женщина с ребенком на руках внезапно упала на глазах у Нинг Тао и Небоны, а ребенок, которого она держала на руках, тоже выпал и упал на землю. Не дожидаясь, пока она встанет, персидский солдат догнал ее и поставил ногу на спину женщине.

"Вау-мать..." плакала ребёнок.

Персидский солдат замахнулся мачете в руку и порезал ребенка на шее.

В этот момент Нин Тао протянул руку, чтобы схватить персидского солдата за ножевое запястье, пытаясь помешать ему совершить убийство.

Тем не менее, он ничего не поймал, и его рука прошла прямо через запястье персидского солдата. Именно в этот момент мачете в руке персидского солдата ударил ребенка по шее и отрезал ему голову.

Ребенок больше не плакал.

"Нет" женщина кричала, как будто злилась.

Персидское солдатское мачете погружается в женский живот...............

Понятно, что это то, что случилось две или три тысячи лет назад, но кто-то сделал это перед его лицом, но Нинг Тао ничего не смог с этим поделать, ощущение действительно очень сложное. Для него это даже можно назвать пыткой, естественным посредником между добром и злом, владельцем Медицинского зала Небесного Дао.

Но в этот момент Небона вдруг скандировала: "О страданиях нежити, услышь меня, я, Небона, гид нежити, носитель факела нежити, я покажу тебе путь назад". Пожалуйста, посмотри на факел в руке Моей, на медвежий свет, чтобы рассеять тьму и дать тебе тепло. Давай, давай, следуй за мной....."

Точно так же, как она скандировала, из отрубленной головы ребенка поднялась затяжка бледно-зеленого дыма и была брошена в Бессмертный Факел. После этого, женщина, которая только что прервала дыхание, слабый синий дым также вырвался из ее тела и был брошен в бессмертный Факел.

Все больше и больше нежити выплывали из тел различных умерших и бросали в факел нежити.

Пламя Бессмертного Факела горело все сильнее, и ревущий огонь отражал все небо, даже земля, дома и трупы были окутаны кровяным сиянием.

Это адское зрелище!

Небона внезапно протянула руку и схватила факел нежити.

Нинг Тао не остановил ее, он хотел посмотреть, что будет дальше.

призвание!

Хрустящий звук исходил из факела нежити, и след жуткой энергии блуждал из факела нежити и стекал в тело Небоны.

Если та, что была до нее, была дурой без сердца, то та, что в этот момент была больше похожа на богиню подземного мира!

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 0627 Держать девушку-призрак в качестве домашнего питомца**

Глава 0627 Держание женского призрака в качестве домашнего животного Нинг Тао внезапно понял.

Семена нуждаются в питании, чтобы укорениться и прорасти.

Прекрасное семя Небона, питание, в котором она нуждается, - это энергия нидерного духа покойного.

При нормальных обстоятельствах Бессмертный Факел не смог бы извлечь энергию Духа Инь из двух или трех тысяч лет назад, и причина, по которой это случилось на этот раз, была в том, что он использовал три реквизита, башню Чжэньчжэнь, плиту Строительного Дерева и руду Облака.

По мере того, как Небона скандировала, все больше и больше энергии нидер-духа вкладывалось в Бессмертный Факел, и ее изменения становились все более и более очевидными. Раньше она была ошеломлена и смущена, давая людям ощущение отсутствия сердца и глаз, но теперь у нее было два острых глаза, и ее собственная энергия также была значительно увеличена. Если сравнить ее с лампой накаливания, то та, что была до нее, притупилась от недостатка электричества, а та, которая сейчас намного ярче от усиленного электричества.

Но эта ситуация продлилась недолго, и по мере того, как Бессмертный Факел извлекал огромное количество энергии Души Инь, это прошлое время, существовавшее две-три тысячи лет назад, становилось всё более размытым и расплывчатым, и в конце концов, оно было похоже на свет и тень, сдуваемые ветром, и всё было потеряно.

Еще на вершине того песчаного холма исчез город, исчезли злобные персидские солдаты, исчезли убитые египтяне. Они существовали, но это было две или три тысячи лет назад, а не сейчас. Если искать следы, которые они оставили в этом мире, то, наверное, можно увидеть их скелеты, пробираясь сквозь желтый песок.

Пыль к пыли и грязь к грязи, будь то император или нищий, конец для всех одинаков, и это грязь.

Единственный, кто не исчез, это Небона, которая стояла рядом с Нин Тао, а также смотрела на него странным взглядом.

Бессмертный факел тоже не погас, он сгорел бесшумно. Пламя, наполовину черное и наполовину белое, выглядело особенно жутким на солнце.

На самом деле, понимая с точки зрения Бессмертного Факела, Нин Тао сказал, что он был хозяином Небоны, которая на самом деле была в состоянии стоять, потому что Бессмертный Факел его кровь и дух огня, а также его сила духа, чтобы воспламенить. Прошедшее пространство-время, которое только что исчезло, также было построено им, и без того, что он дал, Небона, семя не смогло бы укорениться.

Однажды у него была культивационная собака, Небесная собака Снарлинг, которая теперь поклонялась Чену Пинг Дао как учителю, культивируя в раю пещеры Гунда. Он не хотел сейчас вспоминать о Ревящей Небесной Собаке, потому что это было бы равносильно уничтожению творения Ревящей Небесной Собаки. Но теперь у него новое "домашнее животное", Небона, самка кустарного хакера.

"Хозяин?" Небона нарушила тишину между людьми и призраками.

Нинг Тао кивнул: "Ты - семя, я могу дать тебе пищу, чтобы укорениться и прорасти".

"Я - семя.......".

"Ты подброшен, и ты Небона".

"Я Небона". Несмотря на очевидное улучшение, и, возможно, небольшое укоренение и прорастание, Небона все еще была немного растеряна и все еще немного глуповата. В конце концов, это только один раз, и даже если эффект хороший, он ограничен.

Вдруг, красная фигура переместилась с линии зрения Нин Тао к подножию песчаной горы и вошла в его видение.

Дэнлинг в красном, она опять за своё.

Она появлялась так много раз, каждый раз, когда аллергическое состояние Нинг Тао на предкового Дана вот-вот исчезнет. Но это из-за того, что если не закон, то Нинг Тао вообще не знает.

Дэн Линг в красной одежде подошел к Нин Тао с нежной и непринужденной улыбкой на лице, и голос его был ясным и приятным: "Ты придешь.........."

Не сказав ни слова, краснокожий Дэн Линг прибыл на вершину песчаной горы, всего в дюжине или двадцати шагах от Нинг Тао.

Дэн Линг в красной одежде больше не шагнул вперед, а только подал знак Нин Тао: "Иди сюда, я ждал тебя долгое время..........."

Она что-то нашла?

Сердце Нин Тао думало об этом, но и он не очень много думал об этом, и вдруг сказал: "Небона, иди и возьми ее!"

Небона ворвалась в действие, и в мгновение ока она набросилась на одетого в красное тело Данлинга, и в тот же миг ее рука вылезла и схватила за шею одетого в красное Данлинга.

Она зацепилась.

Однако, здесь тоже ничего нет.

Дэнлинг в красной одежде исчез.

Нинг Тао был чрезвычайно расстроен в своем сердце, и это также было то, что не могло быть сделано. Раньше, когда он не мог поймать танин в своем младенческом состоянии Юань, все, о чем он мог думать, это освободить Небону и позволить Небоне помочь ему поймать Дэна Линга, но теперь казалось, что он сделал проблему слишком простой, и метод, о котором он думал, просто не сработает.

Тем не менее, было также достижение, то есть он обнаружил, что он действительно может командовать Небона делать вещи, что также означало, что он добавил еще одного члена женского призрака генерала в свой лагерь.

Аллергическая реакция на Ищущего Предка Дэна исчезала, и Нин Тао положил Ищущего Предка Дэна в руку обратно в маленький фарфоровый флакон. Он не собирался пытаться снова, потому что даже если бы он рисковал сойти с ума и попытаться снова два или три раза, результат был бы тот же, он бы не поймал Дэна Линга, а вместо этого подвергся бы ее растлению.

Небона вернулась на сторону Нинг Тао, посмотрела на бессмертный факел в руке Нинг Тао и вспыхнула: "Огонь...семя...я хочу..."...

Нинг Тао сказал: "Чего ты хочешь?"

"Семя". Небона сказала.

Нин Тао засмеялся: "Ты - семя, тебе нужны питательные вещества, давай на этом закончим, ты ложишься спать, а в следующий раз я выпущу тебя, чтобы ты впитал питательные вещества".

Однако Небона не сразу вернулась к Бессмертному Факелу, а вместо этого посмотрела на Нинг Тао, глаза которого все еще выглядели смущенными.

Нин Тао также посмотрел на нее, как он заметил, что ее тело становится все слабее и слабее, и его ум темно сказал: "Может ли быть, что ее пребывание в ян будет истощать энергию, от которой она зависит? Если да, то должно быть решение этой проблемы".

"Мне холодно..." сказал Небона.

Нин Тао собрал свои мысли: "Возвращайся, тогда не будет холодно".

Услышав это, Небона превратилась в поток зеленого дыма и бросила его в Бессмертный Факел.

В это время аллергическая реакция Нин Тао на зелье Предков на его теле была тщательной в течение часа, он потушил духовный огонь, убрал три реквизита, открыл дверь удобства и вернулся в Небесный Дао Медицинский Зал. Затем он открыл еще одну удобную дверь в храм Небоны.

Жалкий белый горький свет моря был приостановлен в пустоте, и жалкий белый свет обволакивал место. Там Бай Цзин лежал на кровати, а Цзян Хао и Цин гнались за ней, чтобы она села на край кровати.

Три женщины из семьи Нин ели сливы и болтали не о подвиге своих мужчин, взорвавших здание "Черный парус", а о том, почему его так много раз вспахивали и почему на их жирных полях еще не прорастали семена. Они так много болтали, каждый с разной точки зрения, и, казалось, анализировать причины, что даже когда Нин Тао вернулся, они не остановили свой разговор, но их глаза были собраны на тело Нин Тао.

Нинг Тао был немного смущен и улыбнулся: "Я вернулся, о чем вы, ребята, говорите?"

Белый Цзин подошел с игривым взглядом: "Нам всегда не хватало наследника трона, вы не торопитесь, мы все торопимся".

Столкнувшись с подобными грязными разговорами, Нинг просто смеялся и не разговаривал с ним.

"Дорогая, почему ты так долго добиралась туда?" спросил Цзян Хао.

Нин Тао сказал: "Я пошел в Египет и попробовал предка, ищущего Дана, и бессмертный факел, я пытался поймать Духа Дана, но у меня не получилось, но....".

"Но что?" Белый Цзин тоже спрашивал.

Нин Тао продолжил: "Хотя я не захватил Дух Дана, я обнаружил, что Бессмертный Факел может поглощать Духи Инь мертвых. Кроме того, Небона была в Бессмертном Факеле, и она все еще была немного глуповата сейчас, но она могла поглощать ничтожную энергию мертвеца, которую поглощал Бессмертный Факел. Я верю, что она может быть моей правой рукой в поимке Дэнлинга".

Цзян Хао посмотрел на Нин Тао и открыл рот, чтобы спросить: "Хабби, Небона должна быть призраком-женщиной, верно?".

Нинг Тао была немного безмолвна, но все равно кивнула: "Да, она - женский призрак".

Цзян Хао сказал: "Ты можешь пригласить ее, чтобы мы с ней познакомились"?

Нинг Тао указал на идола Небоны: "Она такая же, как и тот идол, но она - женское привидение, вы даже не можете его увидеть". На самом деле, я вижу ее только тогда, когда Младенец Юань выходит из организма и открывает свой Небесный Глаз, или когда у меня аллергическая реакция на эликсир предка, ищущего Дэна".

Цинь Чжоу сказал: "Независимо от того, какой она призрак, до тех пор, пока мы можем помочь моему мужу поймать Духа Дана, мы не сможем увидеть ее сейчас, когда мы достигнем Царства Исхода Младенцев Юаня, мы сможем увидеть ее".

Нинг Тао сменил тему: "Давай пока останемся в этом месте".

Цзян Хао с удивлением сказал: "В этом месте?"

Нин Тао сказал: "Император Николас Кан использовал свой меч, чтобы убивать людей, и он сказал Фокс Цзи, что пагода Чжэнь Ши, Совет по строительству деревьев и Облачная руда были все в моем распоряжении, и это были сокровища, которые Фокс Цзи хотела, но не получила в предыдущей жизни". Думаю, она вернется в Северную столицу и встретится со мной в "Четырех домах". У нее с собой Фигура Шести Путей Реинкарнации, и ни один из вас не подходит ей. Если я не с тобой, и она и ее люди придут к тебе, ты будешь в опасности".

"В таком случае, неплохо бы нам построить это место в мирском раю". Цинь Чжуй сказал: "Это место наполнено аурой, так что ничего страшного в том, чтобы остаться здесь на некоторое время, так как мы все равно скоро здесь отступим".

Нин Тао вдруг вспомнил что-то, посмотрел на Цзян Хао и спросил: "Есть ли проблема на стороне мамы?"

Цзян Хао сказал: "На маминой стороне тебе не стоит беспокоиться, моя личность конфиденциальна, даже если ты взломаешь базу гражданской информации, ты ничего не сможешь найти". Пока нас с тобой не будут преследовать, когда мы вернемся домой, никто не сможет найти мою маму".

Нинг Тао почувствовал облегчение в сердце и с улыбкой сказал: "Тогда я почувствую облегчение, давайте сделаем это и сделаем наш дом здесь".

Кроме Бай Цзина, который лежал на кровати и не мог двигаться, Нин Тао, Цзян Хао и Цин Чжуй были заняты. Выберите подходящее место для проживания и украсьте свой новый дом.

Затем Цинь Чжуй выбрал свободную комнату в храме, недалеко от Бай Цзин.

Цзян Хао, с другой стороны, не хотела подходить слишком близко к двум сестрам, поэтому она нашла свободную комнату через дорогу и установила ее своими руками. Что касается того, почему она не хочет быть рядом с Бай Цзин и Цинь Чжоу, она знает причину, но она не скажет.

Нин Тао не выбирал комнату, и в этом не было необходимости, потому что комнаты Цин Чжуя, Цзян Хао и Бай Цзина были его комнатами. До тех пор, пока он остается здесь, он либо делит комнату с Цин Чжуй Бай Цзин, либо с Цзян Хао, а иногда и с гостями-звездами в комнате на ночь. В такой ситуации, какая комната ему нужна, ему просто нужно было отнести естественную кровать Тяньцзи к струнной двери.

После полудня истощения семья из четырех человек пообедала в тианжийской постели, съев весь духовный материал, собранный Нин Тао с духовного поля медицинского центра "Небесный путь", духовные овощи и другие вещи, казалось бы, вегетарианские блюда, но это роскошное блюдо, которое деньги не могут съесть.

После ужина Цзян Хао зевнул: "Муж, я сонная, давай вернемся и отдохнем".

Нин Тао подсознательно посмотрел на Цин Чжуй.

Цинь Чжоу улыбнулся и сказал: "Брат Нин, иди быстрее".

Нин Тао кивнул, он думал о чувствах Цинь Чжуя, но Цинь Чжуй всегда был таким нежным и милым, думал о нем во всех отношениях.

Цинь Чжуй замер на мгновение.

Нин Тао свирепо дал Цинь Чжуй кривой рот, предложив ей поторопиться и сказать "да", иначе Цзян будет безнадёжно отступать.

Цинь Чжуй кивнул в знак понимания: "Хмм!"

Цзян Хао дал Нин Тао пустой взгляд.

Нинг Тао смеялся, эта улыбка показалась наивной и честной.

Трое из них вошли в новый дом, который основал Цзян.................

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 0628: Инцидент с Чанъаном.**

Глава 0628 Тайна Чанъань Рассвет, и ночная снежная буря обернула старый город серебром, и большая площадь старых и деревенских крыш исчезла, заменив их одеялом белого цвета. Восходящее солнце проливало утреннее, а мороженое на карнизе блестело.

С одной крыши взлетела стая голубей, и звук голубиного свистка слышен на большом расстоянии.

К воротам двора подошла очередь из четырех человек с двумя мужчинами и двумя женщинами. Женщина во главе носит белое зимнее платье с кантэ из лисичьей кожи, затянутое на плечах. Женщины выглядят как тонущие рыбы и гуси, с неописуемым очаровательным воздухом между бровями, даже если ничего не делается, есть неописуемая соблазнительность. Слово "родилась кость вина", похоже, родилось от нее.

А вот и лисичка.

Двое мужчин и одна женщина, которые последовали за ней, были ее верными слугами, Ли Чу И, Инь Дашэн и Сунь Вэй.

Этот двор также является арендованным двором Нин Тао, это место знакомо как Фокс Цзи, так и ее трем верным слугам, особенно Фокс Цзи, которая почти провела здесь свою "детскую жизнь".

Ворота четырёхугольника были плотно закрыты.

Foxji стояла на ступеньках перед дверью, ее настроение казалось немного сложным, отражается в ее глазах, и этот взгляд был немного странным.

Ли Чуйчи подошел и попытался постучать в дверь.

Фокси сказал: "Не надо стучать, никто".

Ли Чуйчи сказал: "Учитель, этот мальчик, должно быть, знал, что мы идём и избегал нас". Даже если в доме никого нет, мы должны пойти и поискать, может быть, мы что-нибудь найдем".

Фокси кивнул.

Как только Ли Чу протянул руку к двери, замок комнаты щелкнул и щелкнул, и дверь комнаты открылась.

Вошёл Фокс Цзи, и трое верных слуг внимательно следили за ним, также входя во двор.

Стая пролетела над четырёхугольником, и голубиный свисток издал жужжащий звук.

Фокс Чжи посмотрела вверх, и ее брови слегка бороздили.

Ли Чуйи, Сунь Вэй и Инь Дашэн входили в одну комнату за другой и обыскивали другую комнату за другой. Через десять минут или около того, трое вернулись на сторону Фоксхайма.

"Хозяин, в комнатах, которые я обыскал, в каждой комнате была кровь." Сунь Вэй сказал.

"В комнатах, которые я обыскал, также есть пятна крови, ни одно из которых не имеет формы замка, и я предполагаю, что это связано с его дверью заклинания." Инь Дашэн сказал.

Ли Чу держал записку в одной руке и передал её Фокс Цзи: "Хозяин, эта записка... думаю, её надо оставить для вас, хотите посмотреть?"

Фокс Чжи не протянул руку и не сказал в обморок: "Читай".

Рука Ли Чу И втянулась, на мгновение прочистила горло и прочитала: "Сяо Цзи, я знаю, что ты придешь, и я также знаю, что ты ищешь". Ты много согрешил в прошлой жизни, небеса дали тебе шанс родиться заново, ты должен лелеять это....".

Ли Чуйчи не осмелился читать дальше.

Инь Дашэн и Сунь Вэй также опустили свои головы, не осмеливаясь посмотреть на Fox Ji, если бы они могли уйти, боюсь, что они бы уклонились в сторону давным-давно.

Фокс Цзи взглянул на Ли Чжу и холодно сказал: "Читай дальше!".

Ли Чу затем прочитал: "Что-то, чего я не дам вам, это только заставит вас повторить ту же ошибку". Если ты будешь жить, как в прошлой жизни, мне не нужно, чтобы ты приходил ко мне, я приду к тебе, чтобы закончить... твой... отец... Нинг Тао".

Глаза Фокс Цзи замерзли, когда она ударила ладонью по столбу рядом с небом, столб треснул громким стуком, и коридор рухнул на куски.

Она явно движется с настоящим гневом.

жужжание................

Стадо опять полетело, около двадцати или тридцати голубей, большая стая.

Как только Фокс Цзи схватила записку в руке Ли Чу И, записка сгорела в ее руке, мгновенно превратившись в пепел. Она оглянулась вокруг головы и, наконец, посмотрела на стадо голубей, как Ян Шэн сказал: "Нин Тао, я знаю, что ты здесь, я говорю тебе, те вещи, которые я должен иметь. Если ты не отдашь его мне, ты сделаешь из меня врага!"

Не было никакой реакции.

"Вперед". Фокси повернул, чтобы уйти.

жужжание................

Стадо все еще парило в небе.

Среди стада белый голубь смотрел вниз на лисицу и ее трех верных слуг, только что вышедших из четырёхугольника.

Фокс Чжи был прав, Нин Тао действительно был неподалеку.

Этот белый голубь был Нин Тао, если быть точным, голубем, который был одержим его младенцем Юаня.

После ухода Фокс Чжи Лин Тао вернулся к своему телу.

Это был номер в отеле в семи километрах отсюда, и Цин Чжуй и Цзян Хао также были в этом номере.

"Дорогая, что ты нашла?" спросил Цзян Хао.

Нин Тао сказал: "Фокс Цзи спустился к нам домой с тремя своими людьми, она увидела записку и разбила почтовый столб".

"Проклятье!" Цинь Чжоу мгновенно взбесился: "Маленький белоглазый волк, однажды я убью ее!"

Как раз в это время зазвонил мобильный Цзян Хао с рингтоном входящего звонка, и она встала и ответила на звонок.

Цинь Чжуй снова сказал: "Брат Нин, я хочу отступить".

Нинг Тао на мгновение замолчал, прежде чем сказал: "Когда ты хочешь уйти?".

Цинь Чжоу сказал: "Если я могу, я хочу уйти сейчас".

Хотя она этого не говорила, Нинг Тао также знала причину, по которой она так хотела отступить. Она была змеевидным шнеком, что у нее в глазах была лисица? Но именно эта лисица сотни лет назад вызвала кровавый шторм. В то время царством Лисы было Великое царство Нирваны, всего в одном шаге от того, чтобы стать бессмертным. Сейчас она находилась только в первой элементарной стадии, и ее первая элементарная стадия еще даже не смогла выбраться из организма, поэтому такой разрыв не был полтора балла. Вот почему она так хотела отступить, она хотела прорваться через существующее царство младенцев Юаня и войти в царство младенцев Юаня вне тела с помощью Небесного Небесного Кровати, Желтой Весны Мандарина и полной версии Дэна Поисков Рода, то она не стала бы прятаться от Фокс Цзи, как сейчас, даже если бы это было только позитивно, она все равно не боялась бы в своем сердце.

Нин Тао сказал: "В любом случае, рано или поздно, мы должны отступить, и нам не нужна твоя помощь в этом месяце, чтобы заработать деньги для клиники, так что хорошо отступить сейчас, я пришлю это сейчас". Потом он сказал Цзян Хао: "Хорошо, я пошлю Цинь Чейза в храм и скоро вернусь, ты жди меня здесь".

Цзян Хао все еще с кем-то разговаривал по телефону, и с Лин Тао тоже не разговаривал, просто кивнул.

Дверь удобства открылась, и Нин Тао привел Цинь Чжоу обратно в Медицинский Зал Небесного Дао, а затем снова открыл дверь удобства в храм, который находился в десяти тысячах метров под землей.

Храм запечатан магическим образованием, поэтому Нин Тао не нужно беспокоиться об опасности, с которой столкнутся Цин Чжуй и Бай Цзин, поэтому она должна уйти через несколько слов.

Я хочу в тот же день отдохнуть с сестрой, чтобы поприветствовать свое великое творение, если это не так уж и плохо.

Лин Тао кивнула и обнаружила одеяло, закрывавшее ее талию. Белоснежная кожа предстает перед глазами, слегка изогнутая амплитуда сопровождается пухлым присутствием, которое поднимается к земле, форма напоминает спелый персик, белый и красный, нежный и нежный. Эта рана была где-то между слегка согнутой и выпуклой, и на ней не было шрамов из-за нанесенного бальзама красоты, только слабый шрам.

"Муж, как дела?" Белый Цзин немного встревожен.

Нинг Тао сказал: "Не на что смотреть снаружи, я еще раз загляну внутрь".

Белый Цзин Цзин слегка пристегнулся.

Нинг Тао не мог не дать пощечину, и под "внутри" он имел в виду кость демона внутри раны. Но что внутри того, что понимает Царь Ведьмы-демона?

Стимулированный человек пробудил глаза на состояние глаз, и поле первого появления Белого Цзина сразу же проявилось, с глубокой и красочной демонической аурой. В этом демоне Ци, который был похож на безрогатого шнекового дракона, вокруг плавал слабый блеск золотой энергии.

Нин Тао был очень рад и взволнован: "Цзин, ты сможешь превратиться в дракона в этом отступлении!

"Правда?" Глаза Бай Цзина были полны изумления и волнения.

Цинь Чжуй также не мог не подойти и с восторгом сказал: "Муж, как ты это увидел?".

Нин Тао сказал: "Я нашел намек на золотую энергию посреди предыдущего поля погоды твоей сестры, это Дракон Ци".

"Может, поэтому я и ношу этот киль?" Уайт сказал.

Нин Тао кивнул: "Эта драконья кость - только одна из причин, в прошлый раз, когда ты на самом деле почти превратился в дракона, теперь, когда у тебя есть дракон qi в твоем первом погодном поле, на этот раз ты определенно добьешься успеха".

Я рожу для тебя ребёнка дракона, когда уеду из страны.

Нинг Тао: ".........."

Он думал, что Цзин скажет, что мы с сестрой будем рады за тебя, но дама-водитель внезапно развернулась и чуть не выкинула его из автобуса.

Белый Джинг мягким голосом прижимался к рукам Нин Тао: "Муж, я действительно не могу расстаться с тобой".

Нин Тао убрала руку: "Не думайте ерунды, закройте пас вольно и боритесь за ранний выход, я буду навещать вас время от времени, я буду рядом с вами, когда вы выйдете из прохода".

Бай Цзин дал Нин Тао пустой взгляд: "Эксцентричный".

Цинь Чжуй сказал: "Сестра, вчера вечером мой муж был измучен, перестаньте устраивать сцену и дайте ему позаботиться об этом, иначе он опорожнит свое тело".

Нин Тао и движется, и безмолвствует, но Цин Чжуй говорит правду, естественная постель Тяньчжи здесь, в Бай Цзин, а прошлой ночью он сражался с Лонг Доу и Ледяной Королевой, и он все еще слаб, так что у него нет сердца, чтобы связаться с Королем Ведьмы.

В этот момент Бай Цзин отпустил Нин Тао и вернулся к серьезному взгляду: "Муж, мы с сестрой не рядом с тобой, ты должен быть осторожен сам".

Нин Тао кивнул и воспользовался редким моментом приличия, чтобы открыть замок с кровью и вернуться в медицинский зал Небесного Дао, затем снова открыл удобную дверь и вернулся в комнату, которую она только что покинула.

Цзян Хао сидел на краю кровати, видимо, долгое время над звонком и ждал его. У нее был тяжелый, озабоченный взгляд на лицо.

"Хорошо, кто звонил?" Нин Тао спросил случайно, его собственная жена что-то имела в виду, он мог сказать с первого взгляда.

Цзян Хао сказал: "Это междугородний звонок".

"Что случилось?"

Цзян Хао сказал: "Есть странная вещь на стороне Chang'an, несколько людей говорят, что они исторические фигуры, некоторые говорят, что они Ван Цзянь, некоторые говорят, что они Чжан Хань, и даже некоторые говорят, что они Сян Ю. Все эти люди вели себя странно, говорили по-китайски, совершали древние обряды, а некоторые даже убивали людей. Если бы речь шла об одном случае, то это не тревожило бы Бюро специальных служб, однако череда новых случаев была бы ненормальной. Итак, Бюро попросило меня расследовать......"

"Ты сказала да?" Нинг Тао спрашивал.

Цзян Хао кивнул: "Я обещаю".

Бюро специальных служб должно было заниматься особыми вопросами, и в качестве элитного агента Бюро специальных служб было нормальным направлять ее на такую миссию. Нинг Тао уговорил её уйти в отставку раньше времени, но она так и не ушла. Сначала он мало что понял, но, проведя время с ней в постели и с ней, он понял, что у нее сильное патриотическое сердце, и она всегда по-своему защищала эту страну, и шрамы на ее теле на самом деле являются доказательством. Став новым демоном, ее патриотизм не уменьшился, а стал более решительным. Зная ее, он, естественно, понимал ее, и с тех пор никогда не убеждал ее уйти в отставку.

"Я пойду с тобой и посмотрю". Нинг Тао сказал.

Чанъань, где находится императорский мавзолей Цинь Шихуаня, до сих пор хранит память о том, как Линь Цинь Юй исчезает в запечатывающем кургане Цинь Шихуаня.

Могут ли странные события, которые произошли в Чанъане, иметь какое-то отношение к Линь Цинью и Линь Цинхуа?

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**0629 Глава Цзяньнань**

0629 Глава Цзяньнань Чанъань Норт.

Заснеженные холмы желтой земли, деревня в депрессии также надевает снежный костюм, за исключением силовых полюсов и грязных линий электропередач не выглядят, но и немного древней поэзии маленькой деревни в горах. Возможно, родится великий поэт.

Эта деревня называется "Деревня Единства".

Цзян Хао приезжал в Чанъань с расследованием, и, естественно, Нин Тао сопровождал его. Он оставил кровавый замок на блокирующем кургане Цинь Ши Хуана, чтобы он мог отправиться прямо к блокирующему кургану, но вместо этого он открыл кровавый замок, нарисованный на холме в конце деревни Юнити.

Он хотел зайти и проверить, как там Сэн Сун Чжэ в последнее время.

Автомобиль-аккумулятор Tien Dao спустился прямо с склона холма и был очень ухабистым, Цзян хорошо обнял Нин Тао талию, но при этом неизбежно продолжал натыкаться на спину Нин Тао. Несмотря на то, что она была старой женатой парой, она все еще реагировала немного смущенно и застенчиво, и у нее закружилась голова.

Хорошо, что скоро спустилась вниз, электромобиль Тендо поднялся по недавно пришвартованной дороге в деревню и выровнялся по всей длине деревни.

Эта дорога была фактически отремонтирована Благотворительной компанией Шэньчжоу, только на имя Зэн Шанцая.

К этому времени было уже около полудня, но из-за холода и ветра жители села прятались в своих домах, и вся деревня была пуста. Но были и трудолюбивые люди, которые носили мотыги, даже в такую холодную погоду, готовые спуститься на работу.

Нин Тао посмотрел на заднюю часть фигуры, его глаза были знакомы, и когда он подошел, то затормозил электромобиль Tien Dao и передал привет: "Старики, можно спросить, как добраться до Чанъана?".

Старый земляк повернулся, это был Зенг Шанкай, он посмотрел на Нин Тао и Цзян Хао на машине, а затем поднял палец в направлении Чанъань: "В этом направлении, недалеко, всего в нескольких десятках километров, вы можете следовать дорожным знакам и добраться туда. Кстати, откуда вы, ребята?"

"Мы из другого города, спасибо, дружище." Нинг Тао поблагодарил вас и запустил электромобиль "Небесный Дао", направляющийся вперёд.

Зенг Сун Чжэ не помнил его, и это было причиной клиники Тэндо в то время. Нин Тао исцелил его, и он забыл Нин Тао и оставил добро без имени, разве это не прекрасная сущность добра? Если человек совершает доброе дело и хочет, чтобы его вернули, то это не добро, это инвестиция, даже торговля.

Однако Зенг Шанкай тоже не узнал Цзян Хао, потому что первая жена семьи Нин теперь была в форме Си Ши.

Цзян Хао был холоден снаружи, но внутри была женщина, которая была похожа на огонь. Как только она отпустила, это тоже было безумием. Вчера вечером был случай, она была сначала первой леди, затем Си Ши, затем Сяо Цяо, и, наконец, казалось, вычистить Shangguan Wan'er. При такой ситуации, плюс дракон, может ли большая официальная талия Нинга не воспалиться и его ноги не станут мягкими?

"Парень, ты ездишь медленно, там снег." Зенг Шанкай динь.

Нинг Тао повернулся и улыбнулся, но ничего не сказал. Хорошие люди - это хорошие люди, снаружи и изнутри. Хотя Небесный Дао медицинский центр получил добрую нирвану Зенга Шанкая, пока он был еще жив, он будет делать добрые дела снова, накапливать добрую нирвану Заслуга снова, и быть благословленным в следующей жизни.

"Сончжэ, ты забыла бутылку с водой, я принесу ее тебе". Молодая женщина вошла в дверь во дворе, за ней шла маленькая девочка.

Молодая женщина Нин Тао не знала, маленькая девочка, которую он знал, это была дочь Зенг Шанцая, Зенг Яню.

Зенг Шанкай сказал: "Шу Чжэнь, оставайся на месте, я сам приеду и заберу его, дорога скользкая, будь осторожен, чтобы не упасть".

Цэн Ньонё сказал: "Папа, мама даже сделала тебе яйцо в гнезде".

Женщина улыбнулась Зенгу Шанкаю, лицо все еще было красивым.

Отношения между ними хорошо понимаются, женщина по имени Сук-Чжин - нынешняя жена Зенг Сун-Чжэ, и похоже, что она довольно хорошо ладит с Зенг Сун-Чжэ и Зенг Ньонё.

Хорошие люди имеют хорошие награды, хорошее здоровье и долгую жизнь, любовь и привязанность - все это благословения Зенг Шанкай.

Нин Тао убрал взгляд, повернул электрическую дверь, и электрический автомобиль Tien Dao ускорился и покинул деревню Юнити.

Когда он был почти в городе, Нин Тао поместил электрический автомобиль "Небесный Дао" обратно в медицинский центр "Небесный Дао", а затем использовал версию талисмана "Небесный характер" долины Инь Чжэнь, превратив свой облик в облик жирного старого дяди средних лет. После этого Цзян Хао позвонил в машину и поехал в караульную.

Выйдя из машины, Цзян Хао почистил собственное лицо, а затем отвел Нин Тао в караульную.

По дороге Цзян Хао сказал Нин Тао: "У тебя все еще есть то удостоверение, которое я тебе раньше давал?"

Нин Тао сказал: "Это все еще там, но это не работает, есть столько разницы между тем, как я выгляжу сейчас, и тем, как я выгляжу на фотографиях, что люди подумают, что я притворяюсь".

Цзян Хао сказал: "Тогда не рассказывай, когда придет время, если кто-нибудь спросит тебя о твоей личности, ты скажешь, что ты один из моих людей, но не рассказывай о своих полномочиях, имя... имя будет Цзяннань, это моя собственная семья".

"Почему приспешник не может быть лидером?" Нинг Тао сказал с улыбкой.

Цзян Хао дал Нин Тао пустой взгляд: "Позволить тебе быть императором ночью, это всегда нормально, да?"

Нин Тао в панике сказал: "Лучше бы я был подчиненным, лидером вы смотрите на дорогу и смотрите на ступеньки".

Цзян Хао дал Нин Тао пунш со льдом.

Полицейский, который вел этот путь, оглянулся на Цзян Хао и Нин Тао странным взглядом в его глазах, но не осмелился случайно что-то сказать.

Правда и то, что Цзян Хао - такой красивый и сексуальный старший суперинтендант, так хорошо бормочет с жирным мужчиной средних лет и стучит в грудь маленьким кулачком, разве это не флирт? Хотя он ничего не сказал, взгляд уже говорил его мысли, и это был цветок, застрявший в коровьем навозе.

Цзян Хао сухо кашлянул и вслух сказал: "Товарищ милиционер, далеко ли до офиса вашего начальника?".

Офицер, который вел, сказал: "Это наверху, пожалуйста, следуйте за мной".

Нин Тао спросил: "Товарищ, как зовут вашего режиссера?"

Полицейский, который вел дорогу, сказал: "Нашего вождя зовут Чжан Чжун Шу".

"О, спасибо". Нин Тао вежливо попросил, больше ни о чем не спрашивал.

На третьем этаже, офицер, ведущий путь, привел двух из них, Нин Тао и Цзян Хао, к двери офиса, где он протянул руку помощи и постучал.

"Входите". Мужской голос пришел из офиса.

Полицейский, который вел этот путь, протянул руку помощи и толкнул дверь, а затем сказал: "Чжан Ши, суперинтендант Цзян из Бейтоу здесь".

При этом он отпустил дверь и отошел в сторону.

Нин Тао видел ситуацию в офисе, но именно из-за того, что он увидел с первого взгляда, он замер на мгновение.

Чжан Чжэшань также находился в этом офисе, а также смотрел на Цзян Хао и на него, который стоял в дверном проеме.

В офисе был еще один мужчина, в начале пятидесятых годов, с круглым лицом и маленькими глазами, которые производили очень мягкое впечатление.

Это Чжан Чжун Шу, где находится эта караульная.

Точно так же, как Нин Тао смотрел на него, Чжан Чжун Шу встал и поприветствовал его, протянув руку Цзян Хао: "Суперинтендант Цзян, мне очень жаль, я только знал, что вы приедете, но я не знал, когда вы приедете, иначе я бы поехал в аэропорт, чтобы забрать вас".

"Я сам сюда приехал". Цзян Хао и Чжан Чжун Шу символически пожали друг другу руки, а затем вошли в офис.

"Вот так, заходите, заходите." Чжан Чжун Шу, казалось, снова что-то вспомнил, пошевелил глазами Нин Тао и вежливо сказал: "Могу я спросить, кто это"?

Цзян Хао сказал: "Это мой подчиненный, Цзяннань, который из моей семьи. Он только начал не так давно, я возьму его".

"О, так это офицер Цзян, здравствуйте." Чжан Чжун Шу снова пожал руку Нин Тао.

Нин Тао отчитался с улыбкой, даже пропустив представление о себе. Он последовал за Цзян Хао в кабинет и смотрел на Чжан Чжешань с послесвечением его глаз.

Чжан Чжэшань, очевидно, не заботился о своем нерассказанном имени жирного "подчиненного", пока Цзян Хао и Нин Тао не вошли в кабинет, готовые занять место, он сказал: "Цзян суперинтендант, вы пришли и не поздоровались?"

Затем Цзян Хао посмотрел прямо на Чжана Чжешана и сказал вслух: "Так что это академик Чжан, простите, что не вижу вас сейчас".

Чжан Зешань был внезапно задушен этим предложением, он был таким большим человеком, сидящим здесь, она на самом деле только сейчас видела, это не игнорирование того, что есть?

По его мнению, его положение и социальный статус выше, чем у Цзян Хао, поэтому по "правилам" Цзян Хао должен передать ему приветствие. Однако он упустил из виду, что Цзян Хао и он вовсе не система, и не воспринял его всерьез как академика и сотрудника секции Академии наук, который любит играть с властью.

Усиленное лицо - это не лицо, а иногда потерять лицо еще более контрпродуктивно, Чжан Зешан, очевидно, столкнулся с такой ситуацией.

Атмосфера в офисе стала немного неловкой.

Чжан Зешань неловко улыбнулся и вышел округляться: "Оказывается, они давно знакомы, что неудивительно, оба лидера - из Северной столицы.....................".

Никто не издал ни звука.

Чжан Зешан был еще более смущен: "Как насчет того, чтобы показать вам, ребята, заключенного номер 2 здесь".

"Хорошо". Ответ Цзян Хао был простым, Чжан Чжэшань был здесь, она даже не хотела больше садиться.

Чжан Зешань, однако, сказал: "Не торопитесь, давайте сначала поговорим, прежде чем уходить".

Цзян Хао слегка нахмурился: "Между нами не о чем говорить, да?"

Лицо Чжана Зешана стало неприятным, но и на месте у него не было нападения, он просто притворился, что спокойно говорит: "Между нами действительно не о чем говорить, я знаю, что вы с мужем вложили много сил в лабораторию "Новый Свет", но сейчас она находится под моей юрисдикцией, у вас есть мнение в сердце". Но любое большее мнение вы должны оставить, потому что я отвечаю за эту следственную миссию, и вы должны следовать моим инструкциям во всех ваших действиях".

Новый мир, который, видимо, и есть название этой лаборатории, и понятия не имею, кто дал ей такое старомодное название. Однако это не имело значения, важно было то, что ясноглазый человек с первого взгляда видел, что Чжан Зешань сознательно демонстрировал свою официальную власть, а также можно было сказать, что он сознательно все усложнял.

Лицо Цзян Хао отвернулось: "Ты главный? Кто назначил тебя главным? Я несу ответственность за свои собственные действия и ни перед кем больше не отвечаю".

Чжан Зешан закончил чайную чашку на чайном столе и сделал неглубокий глоток чайного супа, прежде чем медленно сказать: "С древних времен подчиненные подчиняются своему начальству, где же начальство подчиняется своим подчиненным? Если вы не соблюдаете организационную дисциплину и не имеете на виду начальника, то не смотрите и на заключенных, просто езжайте обратно сейчас".

"Ты..............................................................................................................................................................." Цзян Хао был надутый.

Нин Тао сказал: "Суперинтендант Цзян, позвольте мне сказать несколько слов."

Цзян Хао кивнул.

Но, не дожидаясь выступления Нин Тао, Чжан Чжешань чихнул: "Кто вы, товарищ констебль, когда ваша очередь говорить 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 0630: Лидеры тоже сумасшедшие.**

Глава 0630 Лидер также сумасшедший Чжан Зешань кусает слово "полицейский" очень сильно, побуждая Нин Тао самоуважение значение очень очевидно, вы маленький полицейский, даже если это человек из Бюро спецслужб, вы не имеете своей доли разговора!

Нин Тао засмеялся: "Этот академик Чжан, ты смотришь на меня свысока, как маленький полицейский, не так ли?"

Чжан Зешан слегка ворчал, его лицо было наполнено презрением: "Видя, что тебе тоже за тридцать, но все равно маленький полицейский, ты так перепутал, не нашел ли ты своих проблем?".

Нин Тао притворился, что не понимает: "Я действительно еще не нашел ничего плохого в себе, этот академик Чжан даже попросил у вас совета".

Чжан Чжэшань заставил взглянуть на Нин Тао: "Ни большой, ни маленький, кто дал тебе смелость говорить со мной в таком тоне?".

Нинг Тао, внезапно просветленный, улыбнулся и сказал: "Так вот в чем моя проблема, ты действительно презираешь меня, как маленького офицера полиции".

Чжан Зешан холодно ворчал: "Кто ты такой, чтобы думать, что мне нужно смотреть на тебя сверху"?

Он не осмеливался говорить с Цзян Хао в таком тоне, но вымещал на этом маленьком полицейском гнев, который он получил от Цзян Хао за то, что его проигнорировали.

Человеческая природа с древних времен издевается над мягкими и боится твердых.

Нин Тао посмеялся: "Этот академик Чжан, вы сказали, что если вы министр, или генерал, вы показываете свой статус передо мной, все в порядке, но вы маленький академик, и кто дал вам смелость играть большого хвоста волка передо мной?"

Бряк!

Чжан Зешан пощечинул рукой о чайный столик, затем встал и гневно воскликнул: "Что ты за человек, как ты смеешь так со мной разговаривать"!

У Цзян Хао вот-вот случится припадок, когда Нин Тао остановит ее взглядом.

Чжан Чжешэн отругал человека, который до сих пор не успокоился, гневно сказал: "Суперинтендант Цзян, как вы учили своих подчиненных? Кто-то вроде этого привлекается для такой важной миссии? Скажи ему, чтобы тащил сюда свою задницу прямо сейчас!"

Нин Тао, однако, невозмутимо сказал: "Почему ты хочешь, чтобы я вернулся и все равно откатился? Я родился не для того, чтобы катиться, почему бы вам, академик Чжан, не научить меня?"

"Ты... ты!" Чжан Чжешэн был наполовину расстроен, и после того, как он притормозил, он достал свой мобильный и сказал при наборе: "Я сейчас же позвоню наверх, я заставлю тебя уйти!"

Цзян Хао хотел что-то сказать, но когда она взглянула на своего мужчину, она нашла его улыбающимся и до сих пор не торопится, и она просто продолжала молчать. Она мужчина, как она может не знать причину, бомбардировки здания Black Sail настолько большой продукции, маяк правительство даже не может взять его, маленький Чжан Чжэшань все еще может сделать ее мужчина в канаве?

Другой является Чжан Чжуншу снова играть раунд, толстое лицо нагромождение улыбок: "Я сказал, что двое являются лидерами из северной столицы, нет необходимости делать вещи так тупиково, я вижу этот Цзяньнань товарищ, вы извиняетесь перед начальником секции Чжан, пусть начальник секции Чжан, чтобы успокоиться, сторона начальника секции Чжан не хорошо, чтобы успокоиться еще раз"?

Не дожидаясь выступления Нин Тао, Чжан Чжэшэн гневно сказал: "Хочешь, я успокоюсь?". Если только он не встанет на колени и не извинится передо мной!"

Чжан Чжун Шу не посмел сказать ни слова, он изначально был здесь, чтобы сыграть раунд, но Чжан Чжун Шушань был так зол, что если он еще раз убедит его, то, скорее всего, загорится. На официальной арене нужно научиться читать слова и видеть, как можно сэкономить время, иначе нельзя вмешиваться.

Нин Тао посмеялся: "Хорошо, раз ты говоришь о том, чтобы встать на колени, то я не буду с тобой вежлив, я покажу тебе сокровище, увидев его, если у тебя еще хватит смелости сделать этот звонок, я встану на колени ради тебя". Если у тебя не хватит смелости сделать этот звонок, я тоже не хочу, чтобы ты встал на колени, я просто хочу, чтобы ты спрыгнул с балкона на третьем этаже".

"О чем ты говоришь ерунду?" Однако рука Чжана Зешана, набравшего номер, остановилась.

Нин Тао вытащил свой мобильный телефон из кармана брюк и очень аккуратно открыл папку, прослушал ее и передал Чжан Зешану.

Изначально Чжан Чжэшань не хотел на него смотреть, но когда Нин Тао передал ему телефон, он все равно не мог не пошевелить глазами и не посмотреть.

В обществе существует очень странное явление, что некоторые мошенники одним мошенничеством вымогают определенных лидеров, так что деньги попадают в цель. И это еще не все, потому что собственная задница и так уже нечиста, так нарушает закон и спит со столькими женщинами, что уже даже не знает об этом.

Боюсь, Чжан Чжэшэн сейчас в таком же состоянии.

На экране мобильного телефона проигрывалось видео, Ning Tao не включал звук, но на экран мобильного телефона смотреть было неприятно.

Нин Тао выключил видео и открыл изображение в формате JPG.

Это была фотография собранных денег, а руководитель компании "Биотех Бенезис" разместил перед Чжан Зешаном дюжину стопок долларов. На фотографии Чжан Зексан счастливо улыбается, и эта улыбка такая же яркая, как дикие хризантемы собаки акита.

Нин Тао сказал: "Академик Чжан, это только часть, вы продолжаете смотреть, или вы прыгаете с третьего этажа?".

Чжан Чжешэн внезапно протянул руку Нин Тао, чтобы схватить мобильный телефон.

Нин Тао не уклонился и не остановил Чжан Зешана, который позволил ему вырвать телефон из рук.

Чжан Зешань хотел удалить папку со своего телефона.

Нин Тао слабо сказала: "Академик Чжан, зачем вы так торопитесь? Это просто резервный файл, если хотите, я всегда могу сделать 100 копий для вас, я также могу загрузить его в сеть для вас, может быть, вы станете сетевыми".

В первый раз, когда я услышал это, руки Чжана Зешана замерли, а через две секунды он передал телефон обеими руками на лицо Нин Тао, и его голос полностью изменился: "Это, да... этот товарищ Цзян, это я не вижу Тайшань... Я прошу прощения у вас с этой стороны, искренние и искренние извинения, вы должны снять его, вы должны снять его.".

Нинг Тао только что улыбнулся.

Чжан Чжешан подошел к уху Нин Тао и понизил голос: "Товарищ Цзян, откуда у тебя это в руке?".

Нинг Тао сказал: "Я должен тебе сказать?"

Нин Тао сказал: "Мне не много платят, но деньги для меня как плавающее облако. И это противозаконно, и не думай обо мне, как о ком-то вроде тебя. Кстати, что я только что сказал? Академик Чжан, вы продолжаете звонить или прыгаете с балкона на третьем этаже?"

Улыбка на лице Чжана Чжешэна на мгновение застыла, застыв, как будто она была нанесена клеем.

Нинг Тао сказал: "Похоже, ты выбрал вариант, о котором даже я не знаю, так что ладно, я выберу несколько фотографий для размещения в Интернете".

"Нет, нет, нет......." Чжан Чжан Чжан запаниковал, пытаясь остановить Нинг Тао.

"Тогда выбирай". Нинг Тао сказал.

"Я... прыгнул!" Чжан Зешань скрипел зубами, вытащил ногу и направился к двери офиса.

Чжан Чжун Шу выглядел озадаченным: "Шеф Чжан, что ты..........."

Чжан Зешань без колебаний открыл дверь офиса и забрался на балкон.

Только тогда Чжан Чжун Шу снова пришел в себя, он не верил, что кто-то вроде Чжана Зешана действительно спрыгнет со здания, но он не ожидал, что Чжан Зешан настолько решится прыгнуть, что залезет на балкон, не задумываясь. Он также запаниковал и натянул ноги, чтобы погнаться за ним, крича: "Начальник отдела Чжан, ты немного успокоилась! Не..."

Не дожидаясь, пока он закончит предложение, Чжан Зешан прыгнул с балкона третьего этажа одним прыжком.

Ничего себе!

Звук разбиваемой ветки дерева доносился из-под здания, за которым следовала скучная авария.

Цзян Хао тоже был в замешательстве, она не знала, что Нин Тао показал Чжан Чжэшэну, она на самом деле не верила, что Чжан Чжэшэн на самом деле прыгнет, но она не думала, что Чжан Чжэшэн на самом деле прыгнул.

Цзян Хао также вытянул ноги и подошел к двери, его выражение несколько серьезное. Это все-таки третий этаж, Чжан Зешаню тоже горстка лет, прыгать с третьего этажа и ломать ему ногу легко, падение до смерти возможно. Если бы Чжан Зешан умер здесь, это было бы большой проблемой.

Нин Тао действительно не выглядел нервным: "Суперинтендант Цзян, нет необходимости идти и смотреть, что ублюдок очень умный, он, должно быть, нацелился на цветочную платформу и прыгнул, даже если он получил травму, он не будет очень серьезным и не умрет".

Цзян Хао всё равно пошёл посмотреть.

Конечно, как и сказал Нин Тао, Чжан Чжэшэн действительно стремился к цветочной платформе, чтобы прыгать. Молодой кустарник Ван, посаженный в цветочной подставке, был перегружен им, его одежда была порвана, его лицо также было разрезано, лежал в цветочной подставке плача, взгляд, как жалко и жалко. Тем не менее, она могла сказать, что внешность Чжана Зешана в этот момент имела элемент актерской игры, и он на самом деле упал не так уж и плохо.

Нин Тао подошёл к Цзян Хао и прошептал: "Жена, я ещё не вымещаю это на тебе". Пусть этот парень усвоит урок, пока потом не опозорился".

Цзян Хао не мог не улыбнуться, маленькая голова цикады не могла не наклониться к плечу Нин Тао, но только тогда, когда он собирался наклониться, он вспомнил текущее состояние Нин Тао, после чего снова выпрямил шею.

Чжан Чжун Шу уже бросился вниз по лестнице, он хотел забрать Чжана Зешана, который врезался в цветочный стол, но Чжан Зешенг неоднократно махал рукой, чтобы остановить его.

"У меня сломана спина, сломана нога, не помогайте мне, вызовите скорую!" Эта серия наставлений была дана очень четко, и, говоря, Чжан Чжэшань не забыл тайно наблюдать за Нин Тао и Цзян Хао наверху.

Чжан Чжун Шу последовал за ним и вытащил свой мобильный телефон, чтобы позвонить в машину скорой помощи.

Нин Тао сказал: "Академик Чжан, ты просто останешься в больнице, тебе не нужно беспокоиться, у тебя есть я и суперинтендант Цзян, чтобы справиться с этим, ты так думаешь?"

"Хорошо, хорошо". Как смеет Чжан Чжэшан говорить, что это нехорошо.

Нин Тао снова сказал: "Тогда все решено, пока ты можешь быть человеком, некоторые вещи никогда не увидят дневного света".

Чжан Чжэшан кивнул головой подряд.

"Шеф Чжан, оставьте офицера полиции сопровождать академика Чжана и ждать машину скорой помощи, отвезите меня и суперинтенданта Цзяна к заключенным". Нинг Тао сказал.

Не успел он закончить предложение, как Чжан Зешан сказал: "Мне не нужно, чтобы вы об этом позаботились, быстро возьмите суперинтенданта Цзяна и товарища Цзяна в свои дела! Работа плотная, работа плотная!"

"Этот......" Чжан Чжун Шу больше не знал, что делать.

Чжан Зешан гневно сказал: "Чего ты все еще стоишь, иди!"

"Тогда... я пойду." Только тогда Чжан Чжун Шу переехал.

Были вещи, которые он никогда бы не понял в своей жизни, как большая шишка в старые добрые времена могла сказать прыгнуть со здания. Неужели лидеры в наши дни настолько безумны?

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 0631: Девушка-цветок**

0631 Глава Как девушка-цветок во главе с Чжан Чжуншу, Нин Тао и Цзян Хао пришли к двери камеры в карауле.

Между бальным залом и коридором находится железный забор, через этот железный забор можно увидеть человека в камере, около тридцати лет, сухой и тонкий, и носит очень поношенную одежду, особенно пару освободительных туфель на ногах, я не знаю, сколько лет носить, правая нога большого пальца подвергается воздействию.

Как трудно жить, чтобы быть таким худым в этом возрасте, когда все толстые?

При таком типе тела в сочетании с тем, что на нем надето, Нинг Тао с первого взгляда может сказать, что он должен быть рабочим-мигрантом, работающим на стройплощадке.

"Суперинтендант Цзян, этого человека зовут Хань Чин, житель семейной деревни Хань с нашего места. Семья трудная, младшие классы не окончили школу и пошли работать на стройку, нет записей о нелегалах, товарищи из милиции побывали в селе Хань, где жители села сказали, что он мужчина по своей воле, очень добрый и услужливый, всегда хотел жениться на невестке, но потому что семья бедная, был холост". Чжан Чжун Шу сделал краткое вступление.

Нин Тао спросил: "Директор Чжан, какое преступление совершил этот Хань Синсин?".

Чжан Чжун Шу сказал: "Он сказал, что он Хань Синь".

Сердце Нин Тао было озадачено, этот человек по имени Хан Чунчжэн, как его симптомы могут быть так похожи на симптомы обычных людей, которые связались с Предком Дан?

"Даже если он говорит, что он Хань Синь, это не противозаконно, как он кого-то запер?" спросил Цзян Хао.

Это также то, что Нин Тао просто хотел спросить, но и действительно иметь сердце и душу, мужа и жену вместе.

"Он... "Чжан Чжун Шу сделал паузу, прежде чем сказал: "Он выкопал яму под задней стеной их деревни, и выкопал стену, и когда его поймали, он спросил его, почему он это сделал, и он сказал... он строит стопку для короля Хань".

Секрет в том, чтобы исправить дорогу на открытом воздухе. Этот аллюзия хорошо известна китайскому человеку, то есть военной стратегии Хань Синь, чтобы помочь Лю Бангу победить Сян Юя. Этот Хань Ган выкопал заднюю стену их деревни и сказал, что это для ханьского владыки построить штабельную дорогу, не является ли это исторической аллюзией на открытое строительство штабельной дороги и темноту Чэнь Цаня?

У Нин Тао было странное и сложное чувство в сердце, этот запах дежа вю, не правда ли, что Предк ищет Дэна?

Он спокойно пробудил глаза к скорости взгляда, и в середине клетки, предвестник Хань Чиан поле погоды появились перед его глазами, красочно соответствующие один за другим.

Результаты диагноза появились в мгновение ока, но именно результаты телескопического диагноза усугубили замешательство в его сознании.

Этот Хань Чунчжэн не был демоном, на его теле не было даже намека на демоническую ауру. Однако та часть поля, которая соответствовала духу, в первую очередь, была еле-еле серой и черной, его дух был истощен, и его жизненная сила была слабой. Хоть он и не скоро умрёт, но по мере того, как всё будет продолжаться, он всё-таки умрёт.

Странно, как ты мог заразиться болезнью Дэна "Поиск предков", не приняв ее?

Цзян Хао сместил глаза, чтобы посмотреть на Нин Тао, похоже, ищет своего мнения.

Нин Тао покачал головой в Цзян Хао, а потом сказал: "Только потому, что этот Хань Синсин выкопал заднюю стену их деревенской штаб-квартиры, вы заперли его?"

Чжан Чжун Шу сказал: "Товарищ Цзян, это преступление по уничтожению общественной собственности, он выкопал заднюю стену их села, дом равносилен лому, предварительная оценка ущерба достигла 30 000 юаней, что достаточно для осуждения".

Нин Тао сказал: "Директор Чжан, не могли бы вы открыть эту дверь, чтобы я мог войти и поговорить с ним?"

"Без проблем". Чжан Чжун Шу последовал за ним, достал ключ и открыл дверь камеры.

Когда вошёл Нин Тао, и Цзян Хао попытался последовать его примеру, она остановилась на своих путях, когда Нин Тао снова покачал головой о неё.

Нин Тао протянул руку помощи и закрыл дверь камеры, затем подошел к Хан Чончжэну.

Хань Чунчжэн не поднимал головы, его длинная челка закрывала глаза и половину носа, и он не смотрел вверх, когда Нин Тао и Чжан Чжун Шу только что разговаривали за пределами камеры. Теперь, когда Нинг Тао вошел в камеру и все еще шел навстречу ему, он все еще держал голову опущенной и даже не смотрел вверх, чтобы посмотреть на Нинг Тао, как будто он спал.

Нин Тао сделал паузу, когда подошел к Han Venture, и мягко крикнул: "Han Venture?"

Только тогда Хань Чунчжэн поднял голову, и он протянул руку и поднял челку, которая закрыла глаза, показывая бледное лицо. Его глаза были неплохо выглядящими, большие, еще двойные веки, но это была всего лишь пара тусклых глаз в розетках, даже слабый признак бледности.

Такое лицо, даже если бы это был не врач, заставило бы обычных людей думать, что он болен.

Тем не менее, Нин Тао, врач-культиватор, не знал, где корень его болезни лежит. Но чем больше, тем любопытнее он становился насчет этого Хань Синсина.

"Ты Хан Венчер?" Нинг Тао снова спросил предварительно.

Хань Син Син открыл рот и сказал: "Я Хань Синь, кто ты?"

Нин Тао сказал: "Я - Лю Бан".

"Дерзкий предатель, ты осмеливаешься выдать себя за короля Ханя!" Хань Синсин внезапно вскочил с земли и ударился головой о маленький живот Нин Тао.

Нинг Тао не уклонился и не позволил ему удариться своим маленьким животом. Он не столько смотрел свысока на этого "противника", сколько боялся, что если он уйдет с дороги, сумасшедший Хань Чонг врежется головой в стену позади него. Этот Хань Синсин был не очень добрым человеком, но в нем было немного добра. Он сказал, что рад помогать людям в своем родном городе, и что у него есть некоторые добрые дела. С такой травмой он не мог смириться с тем, что его ранят.

Хан Чунчэн хедбат Нин Тао маленький живот не сбил Нин Тао вниз, он не был безжалостным, держа Нин Тао талии и крутить жестко против часовой стрелки, снова хотел, чтобы падение Нин Тао на землю.

Нин Тао его тоже не остановил, но Чжан Чжун Шу взбесился и отругался: "Хань Чжунчжэн, будь честен со мной! Или ты будешь жестоко наказан!"

Хань Синсин внезапно замолчал, сначала остановившись, чтобы напрячься, а затем освободив талию Нин Тао, медленно отступил. Он посмотрел на Чжан Чжун Шу и Цзян Хао, которые стояли за дверью камеры, и выпрямил их разорванную одежду, прежде чем открыть рот: "Могу я спросить, какой сейчас год?".

"Ты не будешь жить, сейчас 2019 год!" Чжан Чжун Шу сказал, что у него плохое настроение.

Хань-предприниматель снова спросил: "Какой снова 2019 год?".

"2019 - это 2019, какой другой год?" Чжан Чжун Шу засмеялся и добавил: "Забудь, я говорю с тобой как сумасшедший для чего? Через несколько дней Новый год, и я думаю, ты не вспомнишь".

"Скоро октябрь?" У Хан Сингтая было озадаченное выражение лица.

В конце правления династии Цинь и начале правления династии Хань в октябре состоялся Весенний фестиваль.

Суперинтендант Цзян, простите."

Цзян Хао в тусклом состоянии сказал: "Все в порядке, хорошо поговорить с ним побольше, это также поможет расследованию".

Нин Тао все это время наблюдал за Хань Чунчжи, и поскольку Хань Чунчжи и Чжан Чжунчжу говорили эти слова, он обнаружил, что все гораздо сложнее, чем он думал, потому что все, что показал этот Хань Чунчжи, его глаза, тон его речи, то, как он думал, и так далее, все указывало в одном направлении, и это было --- Хань Синь!

Раньше ни Линь Цинхуа, ни Линь Циньюй, ни Цзян Хао не принимали "Поиск предков" Дана, прежде чем сойти с ума, а затем лишились жизни навстречу смерти. Это была демоническая болезнь, и от нее не было лекарства, и излечиться от нее можно было, только обратившись в клинику за пределами неба. Однако, когда заболели Линь Циньюй, Линь Цинхуа и Цзян Хао Демон, они только пробуждали гены некоего древнего человека, не становясь на самом деле неким древним человеком. Но этот Хань Венчер, наблюдая за тем, что теперь он думает....

Он действительно Хань Синь!

Его слова и поступки, его умственная деятельность совсем не соответствовали характеристикам путешественников.

В мире есть путешественники?

Нет, конечно, нет, но это есть во многих сетевых романах, а также в некоторых фильмах и драмах, которые пересекают жанр. Слова, поступки и психологическая деятельность Хань-Чун-Чунга очень похожи на слова, поступки и психологическую деятельность путешественников, изображенных в романах и драмах.

А для Нин Тао, на самом деле, есть более интуитивное доказательство, то есть, он не может диагностировать, в какой болезни виновен этот Хань Синсин. Важно знать, что с его современными медицинскими навыками, духовным воспитанием и опытом в лечении болезней, шансы на то, что он поставит диагноз болезни без причины, почти равны нулю, в то время как шансы на то, что он не будет иметь заболевания, составляют почти 100%!

"Хань Синь". Нин Тао открыл свой рот и сказал: "Позвольте мне сказать вам правду, я заговорщик Западного Властелина Чу, меня зовут Цзяньнань, давайте поговорим".

Хань Чунчжэн хладнокровно посмеялся: "Я так и знал, девушка Руохуа действительно один из ваших людей, вы использовали такой презренный трюк, чтобы поймать меня в ловушку, вы не боитесь быть высмеянным миром"?

Кто такая Кисана?

История наполовину не написана, но это совсем не важно.

Чжан Чжун Шу сказал: "Цзян.......".

Нин Тао прервал: "Вы, ребята, спускайтесь, а я поболтаю с генералом Хан Синь".

На лице Чжан Чжуншу вдруг появилось странное выражение, эта реакция была крайне похожа на предыдущую реакцию Чжан Чжуншана. Он ничего не сказал, но его глаза, казалось, говорили: "Как ты смеешь говорить с суперинтендантом Цзяном в таком тоне?

Нин Тао тоже не объяснил, просто передал Цзян Хао взгляд.

Цзян Хао понял это и последовал: "Пошли".

"Это..." странное выражение лица Чжан Чжун Шу было еще более очевидным.

Цзян Хао уставился на Чжан Чжуншу с прямым лицом.

Чжан Чжун Шу последовал: "Пойдемте, суперинтендант Цзян, пожалуйста, следуйте за мной".

Цзян дал Нин Тао хороший взгляд, затем последовал за Чжан Чжун Шу.

Поскольку Хань Чонг Чонг содержался в одиночной камере, место успокоилось, как только Чжан Чжун Шу и Цзян Хао ушли, и атмосфера в этой камере становилась все более и более зловещей.

Нин Тао на мгновение замолчал, прежде чем спросить: "Где сейчас Лю Бан?".

Хань Чунчжэн гневно сказал: "Ты хочешь, чтобы я предал короля Хана? Даже не думай об этом! Я, Хань Синь, солдат верности и праведности, солдат может убивать, но не оскорблять, ты убиваешь меня!"

Нин Тао сказал: "Теперь, когда две армии воюют, я полагаю, генерал Хань, вы слышали поговорку, что армия никогда не устает от обмана, лживого и настоящего... лживого и настоящего... до тех пор, пока она может помочь владыке захватить королевство, это не имеет значения, если это подло".

"Подонок!" Хань Синсин отругала.

Нин Тао сказал: "Ты уверен, что не хочешь сдаться королю Западного Чу?"

"Пффф!" Хань Син Син ссора в Нин Тао.

Нин Тао увернулся от него, и вдруг бросился на одно колено и поднял кулак над головой, его руки также имитируют действие в фильме: "Мои подчиненные видят генерала Хань"!

Хан Генгрен 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 0632: Великий генерал Хань Синь**

Глава 0632 Великий генерал Хань Синь Нин Тао продолжил: "Я был послан королем Хань, чтобы спасти генерала Фей Цао, и как раз сейчас это была записка, что король Хань намеревается проверить верность генерала".

Хань Чунчжэн немного успокоился: "Это лагерь Чу?"

Нин Тао сказал: "Да, я вытащу генерала отсюда, но генерал хочет вернуться в лагерь Хан или домой?"

Выражение Хань Сингтая было немного ошеломлено: "Я........"

Нин Тао встал: "В лагере Хань есть король Хань и старая мать дома, поэтому генерал быстро принимает решение, пойдем ли мы в лагерь Хань или домой?".

Хан Чунчжэн покачал головой, его глаза были наполнены смущенным божественным светом.

Слова Нинг Тао внезапно изменились: "Генерал, вы копаете яму за деревенской штаб-квартирой, я вижу, вы не строите какую-то эстакаду, вы ищете свои трупные кости, так?"

Хан Генгрен воскликнул: "Мой труп?"

Нинг Тао кивнул: "Да, труп генерала".

"О какой ерунде ты говоришь!" Эмоции Хан Чунчжэна внезапно вышли из-под контроля, когда он закричал на Нин Тао: "Очевидно, что я еще жив, я не мертв!"

Нин Тао сказал: "Генерал, прекратите обманывать себя, я на самом деле не приспешник, посланный королем Хань, я призрачный агент в аду, я здесь, чтобы снять генерала на этот раз".

"Что ты имеешь в виду? Я не мертв, я не мертв... уходи!" Хань Синсин держал голову и сильно качал ею, болезненное выражение лица.

Нин Тао внимательно наблюдал за реакцией Хань Генгрен, его глаза и нос в постоянном состоянии глядя и чувствуя запах. В его глазах первое погодное поле Хань Предприятие не было видно, и та часть, которая соответствовала души была все еще серовато-черной, но уровень активности был явно больше, чем раньше, в то время как его жизненная сила была еще больше ослаблена.

Это не игра, и не дразнилка с сумасшедшим. Нин Тао сказал эти слова и поставил пьесу только для того, чтобы доказать догадку в его сознании, которая была

Призрак на теле!

Призрак обладал, призрак обладал живыми и постепенно поглощал душу живых и занимал тело хозяина. Такое утверждение существовало тысячи лет, и только в последние десятилетия, когда люди перестали верить в то, что в этом мире есть призраки и боги.

Симптомы этого Хан Чунчжэна выглядели как демоническая болезнь, которую он мог получить только после приема Искателя предков Дан, но его организм не имел даже половины демонической ауры, что означало, что он не принимал Искателя предков Дан. Если вы не принимаете Дэн Поиск предков, чтобы стать новым демоном, но у вас есть симптомы "Поиск предков", если вы исключаете возможность принятия Дэн Поиск предков, то вы можете быть одержимы только призрак.

Нормальный человек не поверил бы в существование такой вещи, как одержимое призраком тело, но Нинг Тао поверил, потому что у него была женщина-призрак-призрачный прихвостень. Он сам был культуристом вне тела и обладал не только человеческими телами, но и муравьями, голубями и колибри. Поэтому, когда проблема не могла быть решена с точки зрения врача, он придумал идею одержимости призраком.

Теперь, после этой серии попыток и наблюдений, Нин Тао был почти уверен, что ситуация Хань Чунчжэн была одержима призраком. Призрак, который овладел им, был не кем-то другим, а его настоящей семьей, Хань Синь.

Призрак Хань Синь поглотил душу Хань Чонга в теле Хань Чонга, постепенно заняв его тело. Поэтому его жизненная сила ослабевала, в то время как сила призрака становилась сильнее. Это уже проявилось в его прежнем погодном поле, и серо-черный газ, соответствующий душе, становился все более активным и сильным, и это было доказательством.

Древний китайский язык отличается от современного Мандарина, но Хань Синь свободно владеет Мандаринским наречием, что на самом деле является причиной "панциря" Хань. И это также причина, по которой Хань начал эту оболочку, он находится в такой опасной ситуации, что другие подумают, что он сумасшедший и рухнет при малейшем волнении.

"Генерал Хан, как вы выбрались? Ян послал меня расследовать это дело, и если ты не будешь сотрудничать, тебя бросят в сковородку, если я тебя убью". Нин Тао продолжал притворяться, что стимулирует Хань начать бизнес.

"Иди к черту!" Хан Чончжэн внезапно набросился на Нин Тао, и пара рук задушила шею Нин Тао. У него было яростное выражение и даже он использовал свои силы, чтобы есть молоко, которое было ритмом, который хотел задушить Нинг Тао до смерти.

Но как он мог задушить владельца медицинского центра "Небесный путь" до смерти?

Нин Тао позволил Хан Чончжэну ущипнуть за шею, сказав: "Скажи мне, кто тебя вызвал и что с тобой случилось, и я оставлю тебя в живых, если ты мне расскажешь".

"К черту! "А..." рычал Хань Генг, зелёные вены на лбу, этот порочный взгляд действительно был убийственным.

Нин Тао колебался, его правая рука обхватила затылок Хань Чунчжэна и прилипла к затылку, а затем ударила кулаком по нему.

Бряк!

Хань Синь Синь приглушил ворчание и упал на землю мягким топором.

Тем не менее, несмотря на то, что Нин Тао практиковал до сих пор, сила его тела не было то, что кто-то может себе позволить.

Нин Тао посмотрел на Хань Чунчжэна, который упал в обморок на земле и протер несколько минут, прежде чем выйти из камеры.

Чжан Чжун Шу и Цзян Хао не ушли далеко и стояли в проходе недалеко, ожидая его. Когда Нин Тао вышел из своей камеры, Цзян Хао поприветствовал его: "Старый... Цзян, что случилось?"

Нинг Тао сказал: "Я тоже не уверен, это все еще нужно расследовать и разобраться".

В глазах Цзян Хао вспыхнул удивленный божественный свет, в ее глазах муж был почти всемогущим существом, даже он не мог разобраться в ситуации, это было бы действительно сложно.

Нин Тао на самом деле просто не удобно говорить, призраки на теле таких вещей он и Цзян Хао два рта, чтобы поговорить, случайный разговор не проблема. Но говорить о таких нелепых вещах перед Чжан Чжун Шу было бы непрофессионально.

"Режиссер Чан, сколько еще таких людей, как Хан Венчур?" Нинг Тао спрашивал.

Чжан Чжун Шу сказал: "Я слышал о нескольких, но у меня здесь только один".

"Где остальные?" Нин Тао снова спросил: "Что это за люди, еще раз?"

Чжан Чжун Шу сказал: "Этот хань был арестован и задержан за то, что откопал заднюю стену их деревни, причинив имущественный ущерб и нарушив закон". Моя сторона - караульная, и система другая, так что я тоже не знаю о парнях".

"Ты можешь спросить о нас?" Нинг Тао сказал.

Чжан Чжун Шу сказал: "Конечно, нет проблем, я позвоню и спрошу, вы уходите или остаётесь здесь?"

Цзян дал Нин Тао хороший взгляд, она вышла замуж за цыпленка и последовала за цыпленком и за собакой и слушала все, что Нин Тао сказал.

Нин Тао сказал: "Пожалуйста, спросите директора Чжана за нас, мы останемся здесь на некоторое время, а затем выйдем и снова мимоходом понаблюдаем за Ханьским предприятием".

"Хорошо, тогда я позвоню и спрошу". Чжан Чжун Шу ушел.

Подождав, пока Чжан Чжуншу уйдёт, Цзян Хао сказал: "Дорогая, ты что-то не можешь сказать?"

Нин Тао кивнул: "Подозреваю, что Хан Чончжэн одержим призраком".

"А?" Цзян Он выглядел ошеломленно.

"Здесь не место для разговоров, ты пойдешь со мной". Нин Тао повернулся и пошел к камере Хань Чуаня, и когда он добрался до двери, он толкнул спрятанную железную дверь и вошел.

Цзян Хао последовал за Нин Тао в камеру и посмотрел на Хань Чунчжэн, которая лежала на полу, со странным выражением лица.

Нин Тао хорошо рассказал Цзяну о том, что он узнал, и о некоторых разговорах, которые он имел с Хань Венчер.

Нинг Тао сказал: "Призрак, на самом деле, это человеческая душа". Некоторые могущественные люди, такие как физически сильные воины, мудрые мудрецы с большой изобретательностью, оставили бы свои души, когда они умерли. Некоторые из народных сказок об одержимости демонами тоже не все чепуха, там определенно есть реальные случаи".

"Но действительно ли это Хань Синь на нем? Великий полководец, который был унижен, но помог Лю Бангу захватить мир?" С таким тоном Цзян Хао все еще не мог поверить в это.

Нин Тао сказал: "Я только что попробовал, и я внимательно посмотрел на это, и я уверен. Однако, он не смог полностью поглотить хозяина, которым является Хань Генгрен, и если бы мне пришлось вписать его в процент, я бы сказал, что он на девяносто процентов Хань Синь и на десять процентов Хань Генгрен".

Цзян Хао горько смеялся: "Хабби, я верю, что ты уверен, но... я не могу написать этот отчет, если я впишу в него вещи вроде одержимости призраком, может быть, топ устроит психиатра, чтобы я прошел обязательное лечение".

Нинг Тао сказал: "Присмотри за ним, а я отвезу его в медицинскую клинику".

Цзян Хао сказал: "Тогда поторопись, максимум на три минуты".

Человек в карауле внезапно исчез, что-то, что она не могла объяснить.

Нин Тао щелкнул пальцами и нарисовал окровавленный замок на земле, затем открыл удобную дверь и вошел, неся с собой Хань Чунчжэна.

В медицинском зале Небесного Дао была тишина, и хороший ци в горшке доброго дьявола превратился в зеленый дым в момент, когда Хань Чонг Чонг вошел.

Лицо человека на Добром и Злом Триподе открыло глаза, когда он посмотрел на Нин Тао и Хань Чунчжэна, которого Нин Тао унес обратно. Углы его рта впервые появились с намеком на улыбку, за которой последовал яростный взгляд, и очень страшный.

Сначала смех, потом гнев, эта ситуация Нин Тао также встретил впервые, удивленный в своем сердце.

"Брат Динг, что с тобой?" Нин Тао уложил Хань Синь Синь и случайно спросил.

Добрая и Злая Трипада, безусловно, не ответит.

Нин Тао засмеялся, быстро подошел к столу, чтобы забрать маленькую коробку с лекарствами, затем достал бамбуковый набросок бухгалтерской книги и поместил его на лоб Хань Чуаня.

По этой причине он хочет забрать Хань Чунчжэна обратно в медицинский центр "Небесный Дао", он использовал талисман долины Инь Чжэнь, чтобы стать "Цзяньнань", поэтому естественно, что он больше не может носить с собой свою маленькую медицинскую грудную клетку. Он должен был бы использовать набросок бамбуковой книги счета, чтобы дать Хань Генг диагноз, то он будет в состоянии только вернуть его обратно в Небесный Дао медицинский центр.

Взрыв здания Black Sail, он также должен был держать себя в руках, иначе он доставит неприятности многим людям. Поэтому частота, с которой он использовал талисман Инь долины Чжэнь Духа теперь будет только высокой, а не низкой. Это было также благодаря щедрому Летучему Муравью, чья жертва была обменяна на такой волшебный талисман Иньской долины Чжэнь Дух.

В ожидании результатов диагностики, сердце Нин Тао также мрачно размышляло: "Лица на Добром и Злом Триподе сначала счастливы, а потом злы, не направлено ли это на личности двух людей, Хань Чуаня и Хань Синь? Хань Синсин добра к сельским жителям, добра к людям и полезна. Но Хань Синь - известный в истории генерал, который убил бесчисленное множество людей, и определенно не является хорошим человеком, и имеет много злых мыслей и грехов на своем теле, так что какой же это был бы рецептурный контракт, если бы был написан рецептурный контракт?".

С таким недоумением Нинг Тао взял бамбуковый набросок бухгалтерской книги и открыл его.........

PS: Поехать на свадьбу друга сегодня, нет времени писать, только две смены, извините. Ежедневно обновляется общественный номер, а также история в книге, так что следите за "Ли" и взаимодействуйте 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 0633: Живые мертвецы**

Глава 0633 "Живые мертвецы" Бамбуковая книга повествования появляется на диагнозе: живые мертвецы, дух прежней жизни в теле настоящей жизни, болезнь возвращения к предкам. Грехи прошлой жизни глубоки и неплатежеспособны.

Такой короткий диагноз, даже имени нет. Это кажется поверхностным, но на то есть причина. Если в бухгалтерской книге действительно есть имя, то Хань Синь или Хань Венчур?

Живые мертвецы, этот диагноз впервые, но грех более серьезен, чем новый демон, созданный предковым Даном. Хань все еще хороший человек, в его теле есть немного хороших мыслей и заслуг, но даже как хозяин, Хань Синь стал живым мертвецом, не поддающимся лечению и нежизнеспособным. Это равносильно тому, что мы даже не дадим им шанса, и не будет завета, предписанного рецептом, для добрых мыслей и заслуг, и не будет завета, предписанного рецептом, для злых мыслей и грехов.

Незадолго до того, как появился этот диагноз, в сердце Нин Тао все еще оставалась одна мысль, а именно, что на теле Хань Синь было столько грехов, что если бы эти грехи можно было заслужить, было бы неплохо забрать бумажник. Несмотря на то, что у него не было сильного желания заработать злые мысли и грехи, гораздо удобнее было послать злые мысли и грехи к его двери, чем соблазнить этих злых людей и злодеев в одиночку. И если все злые мысли и грехи можно заслужить, то, естественно, таким образом можно заслужить хорошие мысли и заслуги, что является еще одним путем заслужить хорошие мысли и заслуги, не дожидаясь такого результата.

Такой диагноз угнетает, но он имеет смысл, когда ты думаешь об этом.

Где грехи и заслуги, когда люди мертвы, кто-то входит в шесть перевоплощений, кто-то становится одинокими душами и призраками?

Нин Тао убрал бамбуковую тетрадь, положил ее обратно в маленькую коробку с лекарствами, затем подобрал Хань Чунчжэн и пошел под стену замка. Дверь удобства открылась, и он обнял Хань Чуан и вернулся в камеру, которую только что покинул.

"Дорогая, как дела?" Цзян Хао с тревогой сказал.

Нин Тао поместил Хань Чуан на кровать с железной рамой в камере и мягко покачал головой: "Хань Синь действительно в его теле, человек небесного жатвы не может править, он умрет".

"Без причины?" Цзян Хао спрашивал о нем.

Нин Тао сказал: "Бамбуковая бухгалтерская книга не дает повода, это не все, я боюсь, что мы должны исследовать сами". Сегодня вечером я хочу поехать на запечатывающий курган Цинь Шихуан, подозреваю, что этот инцидент произошел не случайно, скорее всего, он связан с Линь Цинь Хуа и Линь Цинь Юя".

Цзян Хао сказал: "Я пойду с тобой".

Нин Тао кивнул, и она последовала за ним, как раз вовремя, чтобы защитить его закон и помочь его младенцу Юань вне тела.

Звук шагов доносился снаружи из прохода, и пара посмотрела друг на друга и перестала разговаривать.

Чжан Чжун Шу быстро подошел к двери камеры и, стоя у железного забора, сказал: "Суперинтендант Цзян, я поинтересовался ситуацией, нам поговорить здесь или пойти ко мне в офис?".

Цзян Хао снова взглянул на Нин Тао.

Нинг Тао слегка кивнул.

Цзян Хао сказал: "Директор Чжан, давайте просто пойдем к вам в офис и поговорим".

Возвращаясь в офис, который он оставил ранее, полицейский сказал Чжан Чжуншу, что именно Чжан Зешан был доставлен в больницу на машине скорой помощи для лечения.

Чжан Зешан сказал полицейскому спуститься и сказал: "Я кратко скажу это со своей стороны, а потом пойду в больницу к шефу Чжану, уместно ли вам двоим видеться?".

Нин Тао сказал: "Хорошо, директор Чжан, просто расскажите нам о ситуации, об остальном мы позаботимся сами".

Чжан Чжун Шу сказал: "Из того, что я узнал до сих пор, кроме банды Хань, которая содержится здесь, есть человек по имени Ди Циншу, который называет себя Ди Рэндзи, но его реальная личность является охранником общины. Этому Ди Циншу, вероятно, около 40 лет, а его семья находится в пригородной деревне, с женой и сыном, только что поступившим в первый класс".

Сердце Нин Тао пошевелилось, разве Ди Рэндзи не был знаменитым Великим Танг Богом Скаутом? Его использовали во многих фильмах и телевизионных драмах, и он - знаменитость.

Появление Ди также означает, что временной предел "живых мертвецов" неопределен, и между Синь и Ди существует разница в несколько сотен лет.

Чжан Чжун Шу продолжал: "Была еще одна девушка, которая продавала одежду в магазине одежды, она утверждала, что она У Цзэтянь, ее семья считала ее сумасшедшей и отправила ее в больницу, но она снова прошла тест, и врач сказал, что она нормальная". Я не знал о ее существовании, а потом, когда такие странные вещи случались чаще, полиция сделала карту и нашла ее в медицинских записях больницы. Она живет прямо здесь, в Фениксе, здание 57, 1-й этаж, 1. Вы, ребята, можете пойти к ней и узнать, что происходит".

Ву Зетьян тоже вышел.

Становится все страннее и страннее.

Чжан Чжун Шу сказал, что еще несколько человек, не все из них были большими людьми, но и некоторые маленькие люди, которых даже не удалось найти в исторических материалах.

Еще несколько слов, и Чжан Чжун Шу ушел.

Нин Тао и Цзян Хао также покинули караульную и остановились в отеле.

В комнате Нин Тао оторвал небесную глифическую версию талисмана долины Инь Чжэнь на своем теле в ванной комнате и вернулся к своему первоначальному облику. Когда он вышел из телефона, Цзян Хао только что закончил с кем-то разговаривать.

"Хабби, я уже обратился за помощью к полиции Чанъань, которая отправит лечение всех пациентов, которые у них есть, в почтовый ящик, который я им дал." Цзян Хао сказал.

Нин Тао сказал: "После того, как вы получите информацию, сосредоточьтесь на поиске информации о девушке, которая утверждает, что она Ву Цзэтянь, и посмотрите, что еще есть в ее семье".

Цзян Хао любопытно спросил: "Чего ты хочешь?"

Нин Тао спросила риторически: "Тебе не кажется странным, что она без заминок прошла психиатрический тест врача? Все равно еще немного времени до наступления темноты, так что мы можем провести расследование в ее доме. Позже я воспользуюсь талисманом долины Инь Чжэнь, чтобы превратить его в подобие ее семьи, и, возможно, найду какую-нибудь подсказку".

Часом позже, Чанъан-Феникс.

На парковочном месте рядом с подразделением остановился автомобиль с золотым кубком, дверь открылась, и из машины вышел пожилой мужчина, в подразделении, а затем в здании 51-го подразделения.

Внутри автомобиля с золотым кубком Цзян Хао посмотрел на ноутбук, на котором точно были видны записи с камер безопасности старика, и он подошел к двери №1 на первом этаже.

Этот старик с цветущими белыми волосами и толстым телом был никем другим, это был ее мужчина Нинг Тао.

Талисман долины Инь Чжэнь может позволить Нин Тао произвольно менять свой внешний вид, тип тела, возраст, цвет и даже пол. Просто, если бы он использовал талисман долины Инь Чжэнь, чтобы стать женщиной, он бы оставил после себя врожденный дефект, в конце концов, некоторые вещи не могут быть изменены.

"Дорогая, ты меня слышишь?" Цзян Хао сказал в коммуникатор.

Голос старика подошел к громкоговорителю: "Слышал, жена".

Цзян Хао был забавен им, но его рот был непрощающим: "Как ты назвала меня, жена, я настолько стар? Я разберусь с тобой, когда ты вернешься."

Муж и жена команды, такой шпионаж может быть таким теплым и романтичным романом.

Но после слова шутки Нин Тао собрал свой шутливый ум, он протянул руку помощи и постучал в дверь.

"Кто?" Женский голос исходил из дома.

Нинг Тао сказал: "Я твой отец".

Шаги шли от дверного проема, а затем дверь комнаты открылась, и в дверном проеме стояла красивая молодая женщина. Ей было около двадцати лет, с красивым лицом, белой кожей и красивой фигурой.

Она была Ву Ванронг, женщиной, которая утверждала, что она Ву Цзэтянь.

Только с этого взгляда Нин Тао не могла видеть, что у неё была какая-то болезнь, тем более владение Ву Зетиана. По его мнению, эта девушка была просто девушкой, которая любила модную одежду, дизайнерские сумки, красоту и веселье, мечтала о Прекрасном Принце, а не о какой-нибудь древней императрице.

"Разве у тебя нет ключа?" Ву Ванронг посмотрел на Нин Тао и заговорил в тоне, совсем не похожем на то, как дочь разговаривает со своим отцом.

Нин Тао сказал: "Люди плохо помнят свою старость и забывают принести ее, когда выходят на улицу".

Ключ к его дерьму, настоящий старик Ву уже был приглашен полицией на чай в полицейский участок.

Ву Ванронг хрюкнул слегка, недовольный, но все равно ушел с дороги.

Нин Тао тоже не торопился ставить диагноз с помощью телескопа, он вошел и отнес пакет с овощами из супермаркета на кухню. Он совсем не беспокоился о том, что его голос, слова и манера поведения раскроют изъян и будут обнаружены Ву Ванроном, потому что настоящий Ву Ванронг боялся, что осталось только десять процентов, оставив только некоторые воспоминания и сознание. Для "Wu Zetian", даже если настоящий старик стоял перед ней, на самом деле он был незнакомцем.

Сложив овощи, Нинг Тао повернулся и вышел из кухни.

Ву Ванронг сидел на диване и смотрел телевизор, это было телевизионное шоу.

Также совпадением было то, что на самом деле по телевидению транслировалось шоу "Wu Zetian" с фанатом Линь Линем в главной роли.

Настоящий Ву Зетян, каково было бы в этот момент увидеть драматургию Ву Зетяна? Что происходило у нее в голове?

С любопытством в сердце Нин Тао подошел и, пробуждая глаза, чтобы поставить диагноз состояния телескопа, осторожно сказал: "Ван Ронг, ты смотришь "Wu Zetian", я тоже смотрю эту драму, ты думаешь, она хороша?"

Ву Ванронг только что посмотрел на Нин Тао, лицо презрения и презрения бара, даже не желая сказать ему ни слова.

Нин Тао сел на диван толстокожим, результат уже поставленного диагноза. Эта ситуация У Ваньронг была несколько похожа на ситуацию Хань Чунцзянь, но часть ее соответствующей души была стабильна, и ее жизненная сила не была существенно ослаблена. Это также можно было видеть в ее телосложении, ее лицо покраснело, а глаза прояснились, и все это было признаком здоровья. А Хан Венчер в плохой ситуации и проживет недолго. Кроме того, в ее первом метеорологическом поле было большое количество порочных ци, концентрация которых была даже больше, чем у любых порочных королей, таких как Одинокое крыло.

Но Нин Тао это не волнует, это не лечится, это нежизнеспособно, он просто не может заработать даже на клинике. Что, черт возьми, происходит, когда его беспокоит одно и то же одержимость демонами, но разные результаты?

С результатами диагноза Нинг Тао закончил телескопическое состояние глаза, и его взгляд переместился на телевизор, чтобы посмотреть его. Ву Цзэтянь, которого играет фанат Линь Линь, принимает ванну в ванной и находится в довольно хорошей форме.

"Отец и дочь" смотрели драму несколько минут.

Некоторое время Нин Тао нарушала тишину между ними: "Эта У Цзэцзянь изначально называлась Удзюо, верно, она была по-настоящему сильной, она вышла замуж за двух императоров по очереди, а затем сама стала императором, убив семью мужа в реке крови". Жаль, что в этом мире нет вечных империй, и нет императоров, которые не живут вечно, династия Тан погашена, а У Цзэтянь мертв...".

"Смелый!" Ву Ванронг издал гневный крик, а потом зарычал: "Кто-нибудь"!

Вытащили и убили?

Нинг Тао хорошо посмотрела на нее, наблюдая за ее изменениями.

Как раз в это время в миниатюрный приемник, спрятанный в ухе, вдруг прозвучал голос Цзян Хао: "Хабби, кто-то идет".

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 0634: Какая королева.**

Глава 0634: Настоящая королева Нинг Тао похоронила голову и сказала миниатюрному коммуникатору, спрятавшемуся в лацкане, "Кто?".

"Люди У Юэ, эти два подростка, Сянь Эр Лю и Сяолинь Ву, уже вошли в здание подразделения." Голос Цзян Хао.

Нин Тао был поражен. Откуда Ву Юэ знал о том, что здесь происходит, и об этих "живых мертвецах"?

На этот раз произошла серия странных событий, Цзян Хао получил приказ, он открыл дверь и подошел, в середине, за исключением небольшой задержки в деревне единства почти всегда действуют по прямой линии, но не ожидал, что У Юэ найдет здесь так быстро.

Минуточку...............

Нин Тао вдруг подумал о человеке, и туман в его сердце рассеялся.

Чжан Зешань, этот парень изначально был подкуплен Биотехнологией Бытия, он отвечал за эту следственную операцию, сможет ли он до сих пор скрывать что-то подобное от У Юэ?

У Юэ не интересовалась бы другими живыми мертвецами, но эта была единственной, кто был ей определенно интересен, потому что она была потомком У Цзэтянь.

"Что делать?" Голос Цзян Хао.

Нин Тао на мгновение подумал и сказал: "Не действуй, посмотрим, что получится".

Ву Ванронг тоже успокоился. Она была "в ярости" и попросила стражников вытащить старика и обезглавить его, но только призвав кого-то, она поняла, что это вовсе не ее дворец в Лояне, и что никто за нее этого не сделает, если она сама не вытащит старика.

"О чем ты бормочешь?" Ву Ванронг холодно попросил.

Нин Тао медленно встал с дивана: "Я только что вспомнил твою маму, твоя мама рано ушла, а теперь у тебя эта болезнь... эй, какие грехи я совершил в прошлой жизни, Бог хочет меня так наказать.....".

Тук-тук.

Стук был за дверью.

"Я открою дверь". Нинг Тао сказал, а потом подошел к двери.

Ву Ванронг догнал Нин Тао и толкнул ладонь ему на плечо.

Эта ладонь не была сильной, и Нин Тао полностью ее проигнорировал, но он все равно сотрудничал и качался, затем упал на землю с спотыканием.

"Ты непокорный сын, ты не сыновний, не сыновний... как я родил такую дочь, как ты................................................................................................................" плакал Нинг Тао.

Хорошо, что он не бипнул, и этим звуковым сигналом Ву Ванронг внезапно подняла ногу и сильно ударила его по голове: "Иди к черту, старик".

Нин Тао задушил ворчание и закрыл глаза в идеальном сотрудничестве.

Играть мертвеца - самое элементарное умение массового актера, а с ним, как с оскароносным актером из области культивирования, естественно, неразрушимо.

Ву Ванронг подошел к двери и открыл комнату.

Два подростка ничего не сказали и пошли прямо к двери.

У Ваньжун закрыла дверь в комнату, и когда она повернулась, Лю Сяньер и У Сяолинь внезапно упали на колени согнутыми ногами.

"Ученик Лю Сяньер видит Военную Королеву". Сяньэр Лю сказал.

"Ученик У Сяолинь видит Военную Королеву". У Сяолинь сказал.

Два подростка поклонились.

"Вылезай". Wu Wanrong сказал слабо, она, казалось, наконец, восстановился немного ощущение, что император в ее предыдущей жизни.

Лю Сяньер и У Сяолинь встали и дали еще один скромный салют Ву Ваньрону, сказав в унисон: "Спасибо Императрице Ву".

"Где женщина, которая позвонила мне?" Ву Ванронг спрашивал.

"Мастер Эн снаружи". Сяньэр Лю сказал.

Ву Ванронг нахмурился: "Тогда почему она не пришла повидаться со мной"?

"Мастер Эн сказал, что муха, скорее всего, прилетит и в Чанъань, и ее старик должен подтвердить ситуацию". У Сяолинь сказал.

"Муха?" Очевидно, Ву Ванронг не знал, кто муха, о которой говорил Ву Сяолинь.

Ву Сяолинь сказал: "Императрице Ву не нужно беспокоиться об этом, просто подождите, пока Эн-Сэнсэй подтвердит ситуацию, и тогда мы сможем уехать".

В сердце Нин Тао были некоторые колебания, и с У Юэ здесь и поблизости были хорошие шансы, что она найдет Цзян Хао. Ее культивирование было намного выше Цзян Хао, и Цзян Хао не было спички. Более того, если У Юэ придет непосредственно в этот дом, то есть большая вероятность того, что он узнает, что задумал, и тогда он будет сам решать, драться ему или нет.

"Императрица Ву, а как же этот человек?" Лю Сяньэр спросила, как она посмотрела на Нин Тао, который лежал на земле.

Голос Ву Ванрона был холодным: "Как смеет даосист утверждать, что он мой отец, это ужасное преступление, вытащить его и обезглавить!"

Ву Сяолинь сказал: "Императрица Ву, вытаскивание - это коридор, это не дворец Тай Чу, нельзя отрезать людям головы снаружи". Если Военная Императрица хочет убить этого старика, ученик может сделать это здесь".

"Убить". Из зубов Ву Ванронга вырвалось слово.

У Сяолинь нарисовал короткий нож и пошел в сторону Нин Тао.

Нинг Тао больше не мог притворяться.

Однако, как раз в тот момент, когда он собирался вытащить в штаны талисман "Инь Гу Чжэнь" по версии Тянь Цзы, окно на балконе неожиданно открылось без ветра, и сразу же после этого в окно вошла черная фигура и вошла в гостиную.

Черные ведерковые шляпы, длинные черные платья, черные вуали, стандартное платье для похорон.

Не глядя на лицо под черной вуалью, Нин Тао также знал, кто она, потому что каждый раз, когда я видел ее, она всегда была в этом наряде, никогда не желая меняться.

У Юэ здесь.

Ты можешь спрятать это от нее?

У Нин Тао не было дна в сердце, но и он не сразу закончил трансформационное состояние Небесного Характера версии Талисмана Духовного Города Долины Инь. Тем не менее, он также сделал худшее из этого, если У Сяолинь хотел переместить нож, или если У Юэ узнал о нарушении, он должен был только сделать это.

У Сяолинь и Лю Сяньэр одновременно склонили головы, и произошла временная пауза в убийстве.

Ву Юэ просто посмотрел на Нин Тао, которая лежала на земле, а затем переместил взгляд на тело Ву Ванронга. В процессе работы она сняла черную ковшевую шляпу на голове, и одна пара глаз уставилась на Ву Ванронга со страшными глазами. У нее было сложное выражение лица, она выглядела и взволнованной и смущенной, ожидающей и осторожной. Боюсь, что у нее были одни из самых сильных эмоций в жизни в этот момент, ни одного.

"Ты та женщина, которая позвонила мне и доставила лекарство?" Ву Ванронг нарушил тишину, возвышаясь над остальными.

Нин Тао вдруг понял, почему Хань Синь была наполовину мертва, но У Ваньронг был жив и здоров, именно У Юэ дал ей эликсир.

Тон У Юэ был полон неуверенности.

"Смелый!" Ву Ванронг отругала: "Ты сомневаешься во мне?"

Ву Юэ так не думал: "Я потомок принцессы Тайпин, Ву Юэ". Когда я родился, императрица Ву уже ушла на запад и ни разу ее не видела, так что есть вещи, которые я должен попросить прояснить".

"Ты потомок Тайпина... Ву Юэ?" Выражение Ву Ванронга изменилось.

Призрак одержим собой, она на самом деле знала, что за существование она сейчас, отложив в сторону метафизику, реинкарнацию и так далее, это не имело значения, если она не понимала, она могла понять это, глядя в зеркало. Более того, на ней осталось почти десять процентов воспоминаний и сознания современного человека Ву Ванронга, и она могла бы это понять, даже если бы спокойно размышляла над этим. Так как же она могла сохранять спокойствие, когда вдруг очень сильная женщина сказала ей перед ней, что она потомок ее дочери, потомок ее?

У Юэ сказал: "Мой вопрос прост, когда ты женился на моей бабушке, принцессе Тайпинг, на моем дедушке, У Юэ, ты дал принцессе Тайпинг подарок в виде приданого, что это было?".

Ву Ванронг была немного ошеломлена и на мгновение подумала, прежде чем произнести слово "Это........".

У Юэ сказал: "Лучше подумай дважды, прежде чем отвечать, если соврешь мне, я тоже не знаю, что я с тобой сделаю".

Ву Ванронг холодно ворчал: "Ты все еще потомок Тайпина, с тем же характером, что и она".

"Что это?" У Юэ призвал.

Ву Ванронг сказал: "Я помню, это пара перчаток дани от западных кланов, кристально чистых и стойких к поножовщине, она называется... как она называлась... о, я помню, она называется Золотой Свет Святой Матери Перчатки".

Сердце Нин Тао было поражено. Он никогда не думал, что пара перчаток, которые он украл с неправильно написанной версией выщипанного талисмана, на самом деле была подарком от У Цзэтянь к принцессе Тайпин, и в конце концов перешла в руки У Юэ. Теперь казалось, что он немного переборщил с чужыми сокровищами предков.

Wu Yue внезапно упал на землю: "Wu Yue отдает дань уважения вдовствующей бабушке императрицы Wu".

Wu Wanrong замер на мгновение, затем протянул руку и взял Wu Yue за руку, тщательно измеряя, прежде чем сказать: "Как, действительно, как Тайпин".

Ву Юэ и принцесса Тайпинь выглядели похожими?

Если так, то это потрясающая красота.

У Юэ сказал: "Бабушка, пойдем со мной, здесь небезопасно. Когда я приехал, я увидел машину с тяжелым демоническим флюидом за пределами участка, это была женщина того мальчика. Его женщина здесь, и он, должно быть, тоже здесь, и если бы эта сука Фокс Цзи не угрожала мне, я бы пришел за ним".

"Кто этот ребенок?" Ву Ванронг спрашивал.

Ву Юе ненавидел говорить: "Это просто муха".

Нин Тао теперь проклинал, чтобы не возвращать услугу, и у него был хороший характер. Но к этому времени он уже был очень спокоен, если бы У Юэ мог найти его, когда он пришел, он бы не стал ждать.

Версия "Небесного персонажа" очарования долины Инь - это действительно хорошая вещь.

Хотя, наклеивание этикетки запечатает его как обычного человека.

"Мастер Эн, а как же этот старик?" У Сяолинь спросил. Только что Ву Ванронг попросил его убить старика, но что-то вроде убийства кого-то было немаловажным, поэтому он снова попросил Ву Юэ.

Не дожидаясь, пока У Юэ заговорит, Ву Ванронг отругал: "Почему ты еще не сделал свой ход? Убей его!"

У Сяолинь посмотрел на У Юэ и дождался ее указаний.

У Юэ снова взглянула на Нин Тао, затем открыла рот и сказала: "Бабушка, сейчас двадцать первый век, нельзя просто убивать людей". Есть благость на небесах, и есть грех в убийстве. После стольких ссор с этим отродьем, я обнаружил, что хорошие дела действительно окупаются. Этот плохой старик все равно должен будет жить рядом с ним".

Такие слова исходили из уст У Юэ, и слышать их в ушах Нин Тао было странным чувством, неописуемым в его сердце. Женщина подозревается в том, что она - злой вождь, но пусть Одинокое крыло возьмет вину на себя, и в конце концов избежит наказания Небесного Пути, а теперь она вся за добро!

Только тогда У Ванронг отказался от идеи убийства, и, открыв дверь, Лю Сяньэр проследил за У Юэ.

Голос Цзян Хао зазвонил в ушах Нин Тао: "Хабби, я вижу, У Юэ вышел с кем-то, ты собираешься сделать ход?"

Нинг Тао сказал: "Отпусти их".

"Отпустить их?"

Нин Тао сказал: "Остановка не поможет, а если поможет, это навредит невинным, и это разрушит наши планы на вечер".

Хань Синь, У Цзэтянь, Ван Цзянь, Сян Ю...............

Внезапное появление стольких "больших шишек", которых не арестовывают, на самом деле совсем не важно, главное - правда.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 0635: Дворец императора Цинь**

Глава 0635 Циньская императорская дворцовая ночь пала, город Чанъань был ярко освещен и процветает, как мечта. Древняя столица этих тринадцати династий несла одну блестящую китайскую цивилизацию за другой, и мне интересно, сколько героев и фигур здесь спали. Есть причина, по которой в Чанъане много живых мертвецов, связанных с историческими деятелями.

В номере отеля Цзян Хао опрокинул первый отчет и разослал его. Она растянулась и лениво сказала: "Наконец-то все сделано, муженек, как твоя сторона?"

Нин Тао похлопал маленький сундук с лекарствами рядом с ним и улыбнулся: "Мне не к чему готовиться, я готов идти в любое время".

Цзян Хао сказал: "Тогда поехали сейчас".

"Не волнуйся, это живописная местность, в конце концов, там, наверное, еще есть люди, которые в данный момент фрезеруют, просто подожди." Нинг Тао сказал. На запечатывание кургана ушло всего несколько секунд, и он не торопился.

Цзян Хао сказал: "Тогда подойди и сделай мне массаж, у меня кости повсюду болят".

"Не похоже, что ты что-то сделал, почему у тебя болят кости?" Похоже, Нинг Тао почувствовал запах интриги.

"Если Малышка Грин позволила тебе помассировать ее, твои руки должны быть уже на ее теле, верно?" Цзян Хао сказал, что кислый вкус уже виден в его голосе.

Нинг Тао горько смеялась и пришла помассировать плечо.

Не с чем было спорить, потому что Цинь Чжуй никогда бы не позволил Мастеру Нин сделать ей массаж, была и его инициатива. Тем не менее, это не очень хорошо для отношений пары, и лучше не говорить о гармонии в семье. Он был, в конце концов, мужчиной с тремя женами, и то, как пары ладят, отличается от подавляющего большинства мужчин.

"Дорогая, о чем ты, черт возьми, говоришь?" Наслаждаясь комфортом и легкостью, что доктор Сюй Чжэнь принес в себя, Цзян Хао, который имел закрытые глаза, нарушил тишину между ними.

Нинг Тао сказал: "Я тоже не знаю, но..."

"Но что?"

Нинг Тао мягко сказал: "Это просто ощущение, я чувствую, что все связано с Искателем предков Дэном". Медицинский центр "Небесный Дао" убил трех злых царей подряд, все из которых на самом деле были связаны с Искателем Предков Дэном. Я подозреваю, что в Подземном мире есть сила, которая движет всем этим, и это включает в себя меня, но я не знаю, что это за сила, и не знаю, какова ее цель...".

Он не мог продолжать, это были его догадки, и говорить больше не будет иметь доказательств, чтобы подкрепить их, и даже может быть неправильным.

Цзян Хао открыла глаза и посмотрела на своего мужчину: "Как вы думаете, эти странные люди и вещи, которые появились в Чанъань, также связаны с Искателем предков Дэном?"

Нин Тао кивнул: "Будь то предприятие Хань, которое мы видели, или Ву Ван Ронг, которого забрал Ву Юэ, все это дело возвращения к предкам. Причина, по которой они смогли одолжить их тела, чтобы вернуть их души и поглотить их хозяев, потому что Хань Чунчжэн и У Ваньжун первоначально имели гены Хань Синь и У Цзэтянь в их телах, которые также можно сказать, что они их потомки".

"Хочешь сказать, что их призраки на самом деле пробуждаются через их гены?" Цзян Хуо выглядел удивлённым.

Нин Тао сказал: "Разве ты сам не такой, ты можешь пробудить гены своих предков и стать таким же, как они".

"Но моя душа - это все еще моя собственная душа, и что Хань Синь и У Цзэтянь - это те, кто меняют свою душу, но не тело."

Нин Тао сказал: "Потому что у них нет тел, они противоположны тебе, что вроде как нормально".

"Я до сих пор не могу понять, где источник?"

Нинг Тао горько улыбнулась: "Не знаю, но надеюсь, что сегодняшнее действие будет продуктивным".

"Не торопись, еще рано".

"А?" В голове Нинг Тао было что-то странное, она просто говорила об отъезде, почему она не спешила после массажа?

Цзян Хао встал со стула и прижал Нин Тао, нежной улыбкой на лице: "Муж, позволь мне обслужить тебя, чтобы ты мог расслабиться".

"Нет, нет......" Нинг Тао необъяснимо нервничал.

"Почему ты так нервничаешь, что я не собираюсь тебя есть." Цзян Хуо слегка изогнул угол своего рта: "Если Сяо Цин сказал служить тебе, ты, должно быть, уже кивнул головой, верно?".

Нинг Тао хотел что-то сказать, пока не успел отдохнуть.

Цзян Хао подошёл к уху Нин Тао и выдохнул горячий воздух: "Я знаю, ты нервничаешь, потому что кровать не рядом с тобой, всё в порядке, я тебе разрешил". В возрасте моей мамы, ты всегда должен думать о том, что она чувствует, желая обнять внука, не так ли?"

Нинг Тао: ".........."

Два часа спустя, дверь удобства открылась, и пара вышла из черной пещеры. Непосредственно перед ним находился густой лес, снег покрывал полог и землю, а вид был белым.

Это тюленький курган, долгое место отдыха Первого Императора тысячелетней давности.

Нин Тао сделал шаг и полз по направлению к самой высокой части запечатанной кучи земли, в последний раз, когда Линь Цинву исчезла с самой высокой части земли.

Расстояние на самом деле было не так далеко, но Нинг Тао карабкался немного сложнее. Больше ничего, я слабак, быстрее не могу. Люди завидуют ему за то, что у него три жены, но кто знает, как он страдает?

Некоторые вещи и сельское хозяйство - это одно и то же, пахота одного акра - это примерно так же хорошо, как и пахота одного акра, но если он пахнет три акра, то это большая работа. Работая на трех акрах земли, часто накапливается усталость, и даже у самого сильного крупного рогатого скота бывают времена, когда он устал и худой. Как говорится в старой поговорке, никогда не бывает плохого вспаханного поля, есть только уставшая корова, не говоря уже о бедной корове, пашущей три акра духовного поля.

"Дорогая, почему бы тебе не сделать перерыв?" Цзян Хао сказал с беспокойством.

"Я... все в порядке, он здесь". Нинг Тао сказал, а потом подсознательно потер спину.

Пара прибыла на вершину кургана, где в течение сотен лет стояла кривошея сосна с заросшими корнями. У всех вещей есть духи. Возможно, эта старая сосна поглотила дракона Цинь Шихуань ци, чтобы сделать его таким шикарным?

Нин Тао сел со скрещенными ногами у ног Старой Сосны и наложил на лоб энергично удерживаемый шарм, затем сказал Цзян Хао: "Я спущусь, чтобы посмотреть, выйдет ли Младенец Юаня из тела здесь, а ты защищаешь закон для меня".

Цзян Хао кивнул, а затем удалил погоню за грабителем, который висел на его плече. Этот пистолет был усовершенствован Нин Тао и был намного мощнее законного огнестрельного оружия компании Black Fire.

Нин Тао закрыл глаза, дав объяснение, и вошел во внутренний мир в положении богини Милосердия, сидящей на лотосе.

Он входил и выходил, и мощный шарм щепотки, прикрепленный к бровям, превратился в пятно энергетического света и слился с его Юаньбэем.

Несмотря на то, что удержание амулета Великой державы длилось всего две-три минуты, что не имело большого значения, он мог предоставить младенцу Нин Тао "Юань" руку помощи, чтобы пересечь глину, а также пять джин власти.

Оставив тело, Нинг Тао погрузился головой в грязь. Открой глаза небесные, и тьма не останется, и глина будет видна. Черная плодородная земля и камни среди глины были отчетливо видны в его видении.

После сотни метров глубины или около того черная глина исчезла и была заменена на серо-белый тампонный город с большей плотностью.

Перед тем, как приехать, Нинг Тао намеренно проверила информацию, чтобы понять ситуацию. Этот мавзолей Циньхуана пролетает на трех уровнях: внешний город, внутренний город и подземный дворец. Если бы он вошел через подножие запечатанного земляного кургана, хотя это и уменьшило бы процесс проникновения в землю более чем на сто метров, то ему пришлось бы пройти через внешний город и внутренний слой, построенный с протаранными земляными стенами, что вместо этого было бы более хлопотным. Вместо этого он решил нырнуть с вершины запечатанной земляной кучки, но мог пойти прямо к центру подземного дворца.

После небольшой паузы Нинг Тао продолжил погружение, и небесное зрение было заполнено плотными слоями протаранной земли, а толчок к погружению, очевидно, был намного больше.

Примерно через тридцать секунд, глубина в несколько десятков метров был брошен позади него, и сопротивление младенца Юаня внезапно исчезли, и Нин Тао пришел во внутренний дворец, и его видение открылось перед ним, и в этот момент он был потрясен зрелищем перед ним.

Без небесных глаз этот подземный дворец был наполнен длинными яркими огнями, усеянными звездами, рассеивающими темноту и освещающими это подземное пространство. Нинг Тао стоит высоко, как будто подвешенное на футбольном поле, которое может вместить 100 000 человек.

На земле скопилось бесчисленное множество сокровищ, и эти кучи драгоценных камней и золота сверкают при свете свечи, создавая мир фантастического света мечты, словно усеянные звезды, словно бескрайнее звездное небо, даже славное сияние затмляется в его присутствии.

Там также течет ртуть, светится серебро, есть струйка, есть широкая, как пруд, как река и море, пересечена сотня рек, несравненно впечатляющая.

История свидетельствует о том, что во дворце Цинь Хуанди использовалась ртуть как река и море, которая механически пронизана астрономией в верхней части и географией в нижней. Свеча помазана русалкой, и она продлится долго.

Этот аккаунт - правда.

Одно только чудо - вид этой звездной свечи, горящей более двух тысяч лет, не погасшей. И то, что ртуть текла тысячу лет под действием органов, было еще большим чудом среди чудес. Но странно еще и то, что это должно быть замкнутое пространство, где кислород необходим для того, чтобы свеча горела, откуда поступает кислород? И даже пламя свечи с атомной энергией, которое едва ли продержалось бы две тысячи лет, не так ли? Даже самые ремесленные немцы никогда бы не смогли управлять машинами, которые у них есть уже более 2000 лет, не так ли?

Путаница разгорелась в дыму.

Насколько могли видеть небесные глаза Нинг Тао, кроме плотной ртутной ауры, в этом пространстве была также зеленая и туманная аура. Они исходят от каждого бронзового подсвечника и от земли. И на этих подсвечниках были руны на органах, которые можно было видеть, все они образовывали огромное количество заклинаний.

Дворец Циньхуанди существует уже более двух тысяч лет, и места, зафиксированные в истории как украденные грабителями могил, - это только отдаленный город, а украденные - это только могилы мучеников. Представьте себе, с таким строем, охраняющим его, кто мог украсть этот дворец?

Глаза Нин Тао быстро искали фигуру, которую он хотел бы видеть, и в своем сердце он также сказал в изумлении: "Эта формация заклинания не намного слабее, чем формация "Поглощающая души души" Инь Юэ Человека, это почти бессмертная формация Большого Заклинания, может ли быть, что Циньский Император также является культиватором? Или какой-то бессмертный построил для него этот дворец?"

Историю пишут люди, и кто может быть уверен, что написавший ее человек - правда?

Согласно историческим документам, в династии Тан находился странный человек по имени Ли Сянъюй, ростом в семь футов, с лицом, похожим на нефритовую корону, который родился с божественной силой и мог одной рукой держать в руках тысячу фунтов большого горшка. У этого человека был план во дворце Лоян округлить и расплющить бронзовый колокол в реальной жизни. Сюаньцзун любил талант, сделал великого генерала, и женился на своей самой любимой маленькой принцессе. Может ли такой исторический материал быть правдой?

Поэтому то, что записано в истории, часто представляет собой смесь правды и лжи, и важно видеть, что является правдой.

Глаза Нинг Тао остановились на прямой западной стороне подземного дворца, больше не могли 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 0636: Бронзовый гроб, обработанный камнем**

Глава 0636 Каменная мельница Бронзовый гроб Исторически, все дворцы и офисы были построены с северной стороны на юг, потому что наша нация ориентирована на юг, за исключением Цинь Ши Хуан, который был ориентирован на восток, и его земной дворец был также построен с восточной стороны.

Поэтому зрелище Нин Тао должно было быть на легендарном бронзовом месте хранения гроба, но там не было бронзового гроба, а была черная, как чернила, каменная стена. На каменной стене были начертаны руны, с заклятием.

На самом деле, во всем дворце не было бронзового гроба начинающего императора.

Одним движением ума, тело младенца Нин Тао Юань мгновенно переместилось под черную каменную стену на западе. Тем не менее, как только он приближался к каменной стене, арбалет вектор внезапно выстрелил с обеих сторон стены и земли, и с размахиванием трещины звук, он был заколот десятками стрел. Если бы он был настоящим и не имел облачений из Небесных Сокровищ, то в этот момент его бы застрелили в ежика.

Может ли ребенок прикоснуться к заклинанию?

Разум Нинга Тао был поражен, и он отошел на некоторое расстояние.

После волны выстрелов из арбалета пространство снова затихло, без единого звука.

Нин Тао не сразу вернулся и попробовал снова, но спокойно дождался, пока мана энергично удерживаемого талисмана исчезнет, прежде чем вернуться к черной каменной стене. На этот раз он не прикоснулся к формированию заклинания, ни арбалеты не пролетели, ни другие органы не активировались.

Силу пяти джинов первенца Нин Тао дал мощный амулет щепотки, но даже эта пять джинов силы была "виновницей" органа, положившего начало магическому образованию. Она была под хромом более 2000 лет, но эта поза все еще такая чувствительная.

Нин Тао осторожно протянул руку в черную каменную стену, и только после того, как убедился, что нет никакого движения, он вписался.

Каменные стены, толщиной до дюжины метров, родились здесь не естественным путем, а были размещены здесь. Невозможно представить, чтобы этот минимум в десятки тысяч тонн был отгружен и помещен сюда кем.

Если бы реальное тело могло войти, Нинг Тао действительно хотел вступить в аллергическую реакцию на препарат Предкового Дана, запечатлеть здесь прошлое пространство-время и увидеть, что случилось тогда.

На самом деле, он видел, как рабы династии Цинь строили этот подземный дворец, но он не видел там и этой черной каменной стены, могла ли она быть опущена позже?

Две тысячи лет назад невозможно было догадаться.

За десятитысячной стеной стояла природная трещина из камня, широкая вверх и узкая в перевернутый треугольник, а по обеим сторонам стояли многочисленные черные спагетти-каменные столбы, подпираемые по диагонали вверху, на каждом из которых были начертаны руны. Широко сверху, узко внизу, вытянутый вперед перевернутый треугольный проход, а изогнутые и изогнутые каменные столбы из спагетти не могли видеть конца с первого взгляда.

Является ли такой отрывок смыслом висящих вверх ногами неба и земли?

Нинг Тао не мог догадаться, но он знал, что если кто-нибудь войдет, то будет невозможно ходить. В будущем, если археолог однажды раскопает этот дворец, он, вероятно, остановится только у каменной стены. Никто не мог переместить каменную стену, которая весила 10 000 тонн, и никто бы не догадался, что за ней есть такой жуткий проход.

По мере того, как Нин Тао двигался вперёд, его Младенческое тело Юаня могло ощущать пульсации энергии, похожие на складки, в канале Формирования Дхармы, колеблющемся, слой за слоем, бесконечно. Однако он был культиватором Небесного Дао, и его корни были в Добром Ци и Злом Ци, а не в Духовном Ци Неба и Земли, поэтому его Младенец Юань также отличался от обычных культиваторов и демонов и не вызывал заклинаний в этом отрывке. Однако, если придет обычный культиватор или первенец демона, это вызовет заклинание канала.

Что происходит после спускового крючка?

Ни за что не узнаю.

Проход фаланги был длинным, примерно за километр до его окончания.

Зрение глаза неба открылось, перед Нин Тао была открыта круглая пещера, и он замер на мгновение.

В этой круглой пещере не было ни горы золотых и серебряных сокровищ, ни реки воды и серебра, а только огромная каменная мельница и бронзовый гроб, положенный на ее вершине.

Каменная мельница вращалась медленно, но не издавала ни звука. Он был черным, как чернила, но излучал кровяное сияние, чрезвычайно жуткое.

Глаза Нин Тао приземлились на бронзовый гроб, который был помещен на вершине каменной мельницы, и его сердце было потрясено: "Это бронзовый гроб Начинающего императора?".

Если это так, то кости первого императора тысячи веков были в этом бронзовом гробу.

Вернувшись, Нинг Тао поклонился саркофагу.

Без объединения шести королевств начинающим императором, как может быть цивилизация в Китае?

Только по этой причине Нин Тао тоже должен отдать дань уважения.

Поклонившись бронзовому гробу, Нинг Тао осторожно подошел к каменной мельнице. Каменная мельница имела диаметр несколько метров и вращалась как гигантское колесо, но звука не было.

Чем ближе к каменной мельнице, тем интенсивнее становилась энергия маны. Это причудливое энергетическое поле было похоже на водоворот, который вращался вместе с каменной мельницей. Даже в теле младенца Юаня, который был укоренен в добром и злом ци, Нин Тао мог чувствовать странно большую толкающую силу, как бы вытолкнуть его.

Нин Тао остановился в нескольких шагах от каменной мельницы, не то, чтобы он не хотел приближаться, но он действительно не мог. На этом расстоянии тяга энергетического вихря была похожа на невидимую стену, и те, кто уже были низкими на стене, не могли идти дальше.

Но на этом расстоянии уже отчетливо видна каменная мельница и бронзовый гроб над каменной мельницей, тщательно наблюдал Нинг Тао. На каменной мельнице и бронзовом гробу были выгравированы руны, и он знал большинство из них, но не мог проанализировать, что это за заклинание и для чего оно предназначалось.

Баг Два мог разобрать его, но это место было недоступно для плоти. Ни одно из этих двух условий невозможно, если не выкопать курган и не взорвать тонны скальных стен взрывчаткой. Более того, сколько взрывчатки или бомб понадобится, чтобы открыть каменную стену, охраняемую мана-образованием?

Было бы неплохо, если бы были пробелы, можно было бы снести кусок бумаги с нарисованным на нем кровавым замком, и тогда настоящее тело могло бы открыть дверь удобства и спуститься вниз. К сожалению, пещера, по-видимому, расположена под Исишань, через гору, и в ней нет никаких скальных трещин или чего-либо еще. Самое главное, что каменные стены этой пещеры были сделаны из такого же толстого черного каменного кирпича, вырезанного рунами и охраняемого заклинаниями, поэтому попасть внутрь было нелегко.

Чем больше он наблюдал, тем больше удивлялся сердцу Нин Тао: "Исторический император Ши умер от болезни, не слишком старый, совсем не практикующий врач, так какой же Дэсон построил такую большую гробницу для императора Ши? И какие же секреты спрятаны в этом бронзовом гробу?"

Ни за что не узнаю.

Найдя это место, Нин Тао тоже был уверен в одном, а именно в том, что Линь Цинхуа и Линь Цинъю не были спрятаны в этом мавзолее Первого Императора, и еще меньше, если бы они были здесь раньше. На самом деле, даже если Линь Цинъю имела возможность выбраться во внешний внутренний дворец, ртутный газ внутри не был чем-то, что она могла вынести. Не говоря уже о том, что если бы она пришла, то точно бы вышла из органа по законотворчеству. И он не видел, чтобы органы заклинания были активированы или что-то сломано. Что еще более важно, он не искал запах, который Линь Циньюй или Линь Цинхуа оставил позади, и если бы Линь Циньюй и Линь Цинхуа пришли сюда, то запах, несомненно, был бы оставлен позади и, несомненно, был бы пойман им.

"Может быть, я ошибся, и то, что здесь происходит, не имеет ничего общего с Линь Цинъю и Линь Цинхуа?" Нинг Тао проанализировал разум.

Внезапно в безмолвном пространстве прозвучали жуткие голоса.

ЩЕЛЧОК................

Бронзовый гроб на каменной мельнице сдвинулся!

Нин Тао поспешил отступить, и как раз тогда бронзовый гроб, который вращался вместе с каменной мельницей, открыл брешь и медленно открылся. Зрелище, как будто другая пара невидимых битьев толкает крышку гроба, чтобы двигаться внутрь.

Сердце Нин Тао двигалось, и тело младенца Юаня левитировало, глядя на медленно открывающийся бронзовый гроб с высоты.

В бронзовом гробу вообще не было тела, только....

Скука.

Шлифовальное сердце было вмонтировано в бронзовый гроб, окрашенный в кровавый цвет, как огонь, а посередине находилось черное отверстие. Изображение, как будто солнце отвалилось от центра и образовало огненную, горящую черную дыру.

С этого момента Нинг Тао был ошарашен. Он просто добросовестно поклонялся императору Ши, и его сердце было исполнено уважения, но он не понимал, что в гробу вообще не было трупа императора Ши, это было так странно!

Ка-чау!

С хрустом крышка бронзового гроба открывалась до самого конца, и при очередном толчке она падала на пол. Щелкающий звук, похоже, был звуком заклинивания машины.

Крышка гроба перестала толкаться, каменная мельница перестала вращаться, а сердце мельницы в медном гробу рухнуло внутрь.

"Этот........... Нинг Тао выглядел ошарашенным, совершенно неспособным догадаться, что произойдет в следующую секунду.

Энергия этого пространства внезапно возросла, и холодное дыхание мгновенно заняло каждый сантиметр пространства.

Внезапно!

Развалившееся ядро бронзового гроба выстрелило, и из него вылетело облако серо-черной энергии.

Это...

Дух!

Нин Тао вдруг понял, почему "живые мертвецы" продолжают появляться в царстве Чанъань, они пришли отсюда!

Эта нить нитевидного духа три раза кружилась вокруг каменной мельницы и свистнула.

ЩЕЛЧОК................

Крышка бронзового гроба отодвинулась назад, и каменная мельница снова медленно вращалась.

В конце концов, бронзовая крышка гроба вернулась в исходное положение и ничего не было видно. Скорость, с которой вращается каменная мельница, судя по всему, не изменилась, но при более внимательном рассмотрении видно, что она вращается немного быстрее, чем раньше.

Нин Тао был приостановлен в пустоте, ошарашенный, и сказал темно в своем сердце: "Чем больше вы поворачиваете, тем быстрее вы идете, не означает ли это, что скорость выпуска Инь Духи будут становиться все быстрее и быстрее? Тогда, если духов становится все больше и больше, этот мир.........................."

Он не осмеливался думать дальше.

Человечество эволюционировало до настоящего времени, и каждый человек имеет в своем теле бесчисленное множество генов от своих предков, поэтому если большое количество духов затопит этот мир и пробудит соответствующие гены, а настоящий народ не является настоящим народом, а древние не являются древними, то будет ли в этом мире хоть какой-то покой?

Нинг Тао вышел из Земного дворца начинающего императора и вернулся в свое тело.

"Дорогая, что ты нашла?" Цзян Хао немного волновался.

Нинг Тао, однако, был все еще ошарашен, его разум был полон странных и жутких достопримечательностей, которые он видел в подземном дворце.

"Милый?" В глазах Цзян Хао был лишний намек на беспокойство.

На этот раз Нинг Тао отозвался: "Внутри есть один... Я не знаю, как описать его тебе, ты, наверное, тоже не поверишь..."

Саша................

Звук шагов приближался.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**0637 Глава 0637**

Глава 0637 С древнего пути завоевания сердец людей Эти шаги идут сразу, давая людям ощущение прихода с ветром или падения с неба.

Человек уже был рядом, когда раздался звук.

Плотный черный кожаный костюм, который цепляется за кожу, как вторая кожа. Это тело движется вперед и назад, со зрелыми и четкими линиями, которые дают визуально горячий эффект.

Эту женщину знали Лин Тао и Цзян Хао, а пришла Линь Циньюй.

Она, конечно, не пришла с ветром и не упала с неба, она была вырыта из грязи. Иначе, с осторожностью Лин Тао и Цзян Хао, я боюсь, что ее заметили бы в нескольких десятках метров, если бы она поднялась на холм. Плотное кожаное пальто, которое она носила, очевидно, для удобства затворницы, и было бы явно неудобно, если бы она носила пуховый костюм, или мех, или что-то вроде того, чтобы затворница была затворницей.

У Цзян Хао было очевидное движение по подъему пистолета.

Ноги Линь Цинь Юя мгновенно погрузились в грязь.

Нин Тао протянул руку и сжал пистолет для загара в руке Цзян Хао: "Убери пистолет".

Цзян Хао положил солнце преследует пистолет прочь и повесил его на плечо, как она посмотрела на Линь Цинъюй, взгляд тревоги в ее глазах.

На самом деле, Лин Тао также пробудил глаза и нос до состояния глядя и чувствуя запах, быстро разведать окрестности.

"Никаких скаутов". Линь Цин Шу открыла рот и сказала: "Я единственная, кроме вас здесь".

"Твой брат, где он сейчас?" Нинг Тао спросила предварительно.

Линь Цинъюй встал среди грязи: "Разве не суперинтендант Цзян лучше всех знает, где мой брат? Если ты все еще не уверен, спроси ее о пистолете в ее руке".

Нинг Тао сказал: "Я знаю, что он не умер, так зачем тебе приходить и врать мне?"

Линь Цинъю на минуту замолчала, прежде чем сказала: "Зачем тебе спрашивать меня, даже если бы я знала, я не могла тебе сказать". Брат Нинг, если бы мой брат сейчас стоял перед тобой, что бы ты сделал?"

Нинг Тао не сказал, но предположительно сделал бы это, это не могло быть рукопожатием, а потом поздороваться, долгое время не виделись или что-то вроде того.

"Разве это не правильно? Твои глаза дали мне ответ". Линь Цинъюй горько смеялась: "Ты убьешь моего брата, я прекрасно знаю, что ты убьешь моего брата, я все еще могу сказать тебе, где мой брат"?

Нин Тао сказал: "Ничего страшного, если ты ничего не скажешь, я тоже не хочу доставлять тебе неприятностей, но зачем ты здесь прячешься?"

"Практика". Линь Цинъюй сказал.

Нинг Тао слегка нахмурился, он явно ей не поверил.

Линь Цинъюй сказал: "Я не могу сравниться с вами, у меня есть ресурсы для выращивания, которым люди завидуют. Я побывал во многих местах, но только здесь есть аура, так что если я не спрячусь здесь и не буду культивировать, куда я пойду, чтобы культивировать?"

Эта причина казалась очень разумной, но Нинг Тао не мог в это поверить. Если бы он не вошел в подземный дворец и не нашел бы странную каменную мельницу и бронзовый гроб, он мог бы в это поверить. Он их видел. Как он может в это верить?

"Линь Цинъюй, мой муж спас тебе жизнь, даже твой брат обязан моему мужу жизнью, но теперь ты полон лжи перед нами, мой муж слишком добр, чтобы причинить тебе боль, но я не буду к тебе вежлив!" Голос Цзян Хао был свирепым.

Однако Линь Цинъюй засмеялась: "Это один из вас поет красное лицо и один поет белое лицо?".

У Цзян Хао вот-вот случится припадок, но его остановил Лин Тао взглядом.

Лин Тао в тусклом состоянии сказал: "Цин Юй, ты ведь не из ниоткуда пришел поздороваться и посмотреть на нас?"

Линь Цин Юй на мгновение замолчала, прежде чем сказала: "Ты ведь только что вошла в подземный дворец?".

Нинг Тао улыбнулась: "Он внутри".

В глазах Линь Цинъюй мигал проблеск возбуждённого божественного света: "Что ты нашёл?".

Нин Тао избегал ответа: "Вы прячетесь здесь, чтобы культивировать, то вы должны знать, что что-то странное случилось в городе Чанъань в последнее время, не так ли?"

Линь Цинъюй пожимала плечами: "Нужно ли нам каждый раз договариваться?"

Нин Тао посмотрел на длинные ноги Лин Цин Юя: "Твоя нога повреждена".

Выражение Линь Цинъю немного изменилось, но она успокоилась с поворотом глаз.

Нин Тао продолжил: "Это гробница начинающего императора, и вы решили практиковать здесь, и у вас, конечно, больше информации об этом, чем у меня". Вы также пытались войти внутрь, под ним был охранник заклинания, и вы спровоцировали заклинание, так что ваш след был поврежден. Разве вы не видели, как мы пришли и появились, чтобы узнать, что там было?"

"Что там внизу?" Линь Цинъю снова спросила.

"Потом ты скажешь мне, что ты знаешь, а потом я скажу тебе, что там внизу." Нинг Тао сказал.

Линь Цинъю немного нахмурилась.

Нинг Тао покачал головой: "Ладно, поехали".

Цзян Хао на мгновение замерла, она не ожидала, что Нин Тао так уйдет. Если бы она была оставлена, чтобы справиться с ситуацией под рукой, даже если Линь Цин Юй ничего не сказал, она должна была бы бороться до тех пор, пока она это сделала, но она не ожидала, что Нин Тао скажет, что она уезжает, не сказав несколько слов.

Нинг Тао не сказал идти, но на самом деле пошел, его шаги все еще были быстрыми.

Цзян Хао был немного подавлен в сердце и дал Линь Цинъю блик, как он также следовал Нин Тао вниз по дороге.

По ее мнению, причина, по которой она осмелилась появиться одна и спросить ее, что находится под ее мужчиной, была в том, что она была уверена, что он не будет нападать на нее.

Линь Цинь Юй была уверена, что ее мужчина, она ела...........

Эта ревность, она была уверена в этом.

Линь Цинъюй посмотрел на спины Нин Тао и Цзян Хао и засомневался на мгновение, прежде чем наконец-то сказать: "Подожди".

Нинг Тао остановился в своих треках и повернулся, чтобы посмотреть на неё: "Ты передумал?"

Линь Цинь Шу сказал: "Сначала скажи мне, а я потом".

Нинг Тао ничего не сказал, повернулся и снова направился вниз.

Линь Цинь Юй воскликнул: "Ты мужчина!"

Нинг Тао повернулся и сказал: "Дамы вперед".

Нинг Тао сказал: "У меня нет времени точить с тобой губы, просто говори, что хочешь сказать, а если нет, то я могу войти, и у меня будет способ узнать то, что я хочу знать".

Человек, который его получит, получит возможность познать загробную жизнь предыдущей жизни, очень волшебную".

Нинг Тао жевал ее слова, не зная, почему он им вообще не верил.

Цзян Хао перефразировал: "Линь Циньюй, ты, кажется, не дал мне полного названия этого заклинания, да?"

Линь Цинь Шу сказал: "Что ты имеешь в виду?"

В углу рта Цзян Хао всплыл сарказм: "Посмотрим, это волшебное оружие, о котором ты говорил, называется "Третья жизнь, Третий мир, Цветение персика на десять миль".

Линь Цинъю слегка ворчала: "Ты любишь верить или нет, не перебивай, если не знаешь".

"Я подключился. Ты вставил свой рот?" Цзян Хао сказал.

"Ты............................................................................................................................................................." Линь Цинь Юй был в мгновение ока в бешенстве.

Замужние и незамужние женщины, ссоры - это, конечно, не одна и та же картина.

Нинг Тао был немного смущен и говорил: "Что еще?"

Линь Цинъюй сделала глубокий вдох и успокоила огонь в своем сердце, прежде чем говорить: "Говорят, что Третья Жизнь - это волшебное оружие бессмертного, который спустился из Нижнего Бессмертного царства, чтобы встретиться с Цинь Шихуаном в знак признания его великих деяний. Он мог бы спасти Цинь Шихуаня, но вместо этого он помог ему построить гробницу. Он оставил слово, что с его заклинанием никто в мире не сможет украсть гробницу Начального императора".

Эта история...

Нин Тао не знал, должен ли он верить в это, поверьте, это было слишком абсурдно, потому что никто в современном мире культивирования никогда не взмывал в бессмертие, и никто никогда не видел бессмертного. Чен Пиндао также был из династии Цинь, но он никогда не упоминал ни о каких бессмертных. Бессмертный, который спустился из Бессмертного царства в ее устах, мог бы спасти Цинь Ши Хуан, но вместо того, чтобы спасти его, он помог построить гробницу, что не имеет никакого смысла.

Но не верьте мне, эта история в некоторой степени соответствует тому, что он видел и встречал в подземном дворце. В гробнице императора не было скелетов начинающего императора, но во внутреннем дворце остался каменный барьер, где можно было разместить странную каменную мельницу и бронзовый гроб.

"Я сказал тебе то, что знаю, теперь твоя очередь". Линь Цинъю подняла голос, чтобы напомнить Нин Тао, который был в глубокой мысли.

Нинг Тао сказал: "У меня есть еще один вопрос".

Линь Цинъюй слегка нахмурила: "Какие еще вопросы у вас есть?"

Нинг Тао сказал: "Откуда твой брат все это знает?"

Линь Цинъюй сказал: "Я не знаю, если вы двое встретитесь в будущем, вы можете спросить его лицом к лицу". Теперь скажите мне, как выглядит Дворец Земли и где заклинание?"

Нин Тао слабо двигался в ее сердце, слушая ее тон, она знала о существовании этого волшебного оружия, но было ли все, что она сказала правду? Не обязательно. Несмотря на то, что он думал так в своем сердце, он не тыкал в него, а просто сказал слабо: "Ты задал мне два вопроса, и я отвечу тебе один за другим". Начну с первого. Дворец огромный, почти размером с футбольное поле, и содержит горы сокровищ, а также каменные записи о русалках и свечах, реках и реках, расписанных ртутью, и терракотовых воинах. Там же находится бронзовый гроб, в котором находятся кости Начального императора".

"Где это заклинание?" Очевидно, что Линь Цинъю не посмела заинтересоваться, какие сокровища и кости трупа Начального Императора, и она не могла дождаться, чтобы узнать информацию, связанную с этим волшебным оружием.

"Тебе не нужно торопиться......." сказал Нинг Тао.

Но, не дожидаясь, пока он продолжит, Цзян Хао, который стоял рядом с ним, протянул руку и дал Нин Тао щипок на спине.

Нин Тао притворился, что не знает, а потом сказал: "Это волшебное оружие находится в подземном дворце, но это не каменная мельница Третьей Жизни, как вы сказали, а большой колокол". Никто не делал этого заклинания, потому что оно было двухэтажным, по крайней мере, несколько тонн часов. На нем выгравировано "Бессмертные руны", к сожалению, я их не узнаю".

В глазах Линь Цинъю вспыхнул смущенный божественный свет, то, что сказала Нин Тао, явно не совпадало с информацией, которой она располагала.

Нин Тао сказал: "Я сказал то, что должен был сказать, и у меня есть совет, слушаешь ты его или нет, я тоже скажу". Дворец сильно застрял в ловушке и отравлен, так что даже если вы сможете найти способ снять заклинание, это просто смерть. Ну, до свидания."

С этим он повернулся и ушел.

У Линь Цинъю губы дёргались, хотели что-то сказать, но не сказали. Наблюдая за тем, как Нин Тао и Цзян Хао уходят далеко в прошлое, взгляд в ее глазах в этот момент казался сложным.

Вниз по склону, сердце Нинг Тао тоже было комплексом чувств.

Тот, которого он знал как Линь Цинь Юя, изменился, не только странный, но и хитрый.

Только намек на ее историю - правда, девяносто девять процентов - ложь.

Раз уж ты рассказываешь истории, я тоже рассказываю истории.

В этом мире, не всегда ли это путь сердца?

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 0638 Полный список**

Глава 0638 Полный список Небесный Дао медицинский зал.

"Хабби, это правда, что в подземном дворце императора Бегина есть большие часы с волшебным оружием?" Вернувшись, Цзян Хао не мог дождаться, когда спросит.

Нин Тао засмеялся: "Где Великие Часы Закона, но на самом деле есть Закон Каменной Мельницы, и те, кто живет мертвым в Чанъане, связаны с ним".

Нин Тао сказал: "Обман, одно из десяти предложений ее слов - правда, то есть в подземном дворце действительно есть камень, измельчающий оружие, но я считаю, что это определенно не три жизни". Она не говорит правду и не подставляет меня, и мне не нужно быть с ней вежливым, поэтому она рассказывает историю, а я рассказываю ей историю".

В углу рта Цзян Хао появился намек на улыбку: "Я думал, ты был очарован ею, прекрасно зная, что она солгала нам, но все равно рассказала ей все, так что это ты обманывал ее". Только теперь я понимаю, что ты так хорошо флиртуешь с людьми, что неудивительно, что ты флиртовал и со мной тоже".

"С каких пор я тебя заманиваю?"

Цзян Хао посмотрел на Нин Тао: "Ты обманул меня, чтобы я вышла за тебя замуж, разве это не обман?"

Нинг Тао смеялся и ничего не говорил, что было своего рода попустительством. Флирт пары также является удовольствием, как пить и быть слегка пьяным чувствует себя лучше всего.

В этой реке и озере есть не только мечи и тени меча для защиты мира во всем мире, но и любовь детей.

Нин Тао достал бамбуковый набросок из бухгалтерской книги и положил его на стол, затем взял ручку и нарисовал на общей палочке с рецептом.

Цзян Хао подошел и любопытно посмотрел. Она увидела, что Нинг Тао нарисовала перевернутый треугольный проход, а также нарисовала несколько рун. За этим последовал рисунок круглой фигуры, каменной мельницы в центре круга, и желательно бронзового гроба на каменной мельнице. Она была любопытна в своем сердце, и видела, что Нинг Тао концентрировался на написании рун, не издавая ни звука.

Потребовалось десять минут, чтобы Нин Тао нарисовал грубую картину странного вида, который он видел, и руны были написаны в такой спешке, что он не мог вспомнить их все. Руны в подземном дворце были чрезвычайно сложными и многочисленными, а тех, которые он мог запомнить, было всего около ста.

После того, как рисунок был сделан, Нин Тао отложил ручку, положил обычную палочку с рецептом на бамбуковый эскиз бухгалтерской книги и сказал: "Червяк Эр, выходи, есть работа для тебя".

Пульсация энергии прокатилась по бамбуковому эскизу бухгалтерской книги, и Червь Эр выполз из куска бамбука.

Немного пухленький, немного неуклюжий, глупый и симпатичный, чтобы тебя вырвало кровью.

Не было никаких половинчатых ожиданий, как только он вышел, Ворм Эр взял верхнюю часть тела и держал голову высоко, пара маленьких глаз щурящихся на Нин Тао и Цзян Хао, который стоял рядом с ним.

"Так мило!" Цзян Хао показал редкий девичий жест.

Однако Баг Эр даже не посмотрел на Цзян Хао под прямым углом, придирчиво позируя в своей имперской позе.

Нинг Тао сказал: "Баг Эр, узнай, что я нарисовал".

Только тогда Баг Эр склонил голову и взглянул маленькими глазами на рисунок Нин Тао, а потом задница Толстой Ньоньи пошевелилась.

Слова Червя Эра появились из бамбуковой тетради: "Нин Айцин, ты хочешь, чтобы я восхищался твоим призрачным персиковым амулетом? Не то, чтобы я не могу, но пока ты дашь мне сотню долларов, я поставлю печать на твоё чернильное сокровище.

Нин Тао сопротивлялся желанию немного подпрыгнуть, и в книге прямо говорилось: "Сегодня я вошел в подземный дворец императора Бегина, и нашел тайный ход, и спрятанные гробницы. На самом деле это не какая-то гробница, а внутри мельница для камней фейри, а на мельнице для камней фейри еще один рот, полный бронзового гроба... Ты слушаешь?"

На бамбуковой тетради появились слова Bug Er: если вам есть что делать, вы должны покинуть суд.

Тело толстой девчонки Червяка Два дрогнуло от тряски.

Слова Bug Er всплыли на бамбуковом эскизе бухгалтерской книги: жирный шрифт!

Цзян Хао последовал за ним и снова убрал руку, сказав: "Не трогай ее, почему ты такой мелочный?".

Нин Тао сказал: "Червь Эр, если ты узнаешь эту волшебную оружейную каменную мельницу и скажешь мне, откуда она взялась, я дам тебе двести долларов".

На бамбуковой тетради появились слова Червя Эра: "Нин Айцин, твоя картина слишком проста и уродлива, я действительно ничего не вижу". Нин Айцин, вы продолжили то, что сказали ранее: "Каковы характеристики этой каменной мельницы?".

Как только Нинг Тао схватил карту, которая заняла десять минут, чтобы вытянуть ее, он разминал ее в мяч. Именно во время этого процесса он собрал свои мысли, а затем подробно рассказал о своем причудливом опыте в подземном дворце.

Услышав это, Баг Эр долго молчал, пока не начал лазать по бамбуковым чипсам.

Его слова появились на бамбуковой тетради: "Я не видел реальной вещи, и я не могу дать точный результат Цин Нин Ай до того, как я нахожусь в ситуации". Однако, согласно описанию Нин Айцин, я действительно чувствую себя немного как легендарное волшебное оружие.

Нинг Тао с тревогой сказал: "Какое заклинание?"

Слова червяка Er всплыли на бамбуковом эскизе бухгалтерской книги: не торопитесь, слушайте меня медленно. Каменная мельница и бронзовый гроб, который вы описали, на самом деле не волшебное оружие, а бронзовый гроб. И он, он похож на легендарный гроб теневого духа.

"Гроб духа?" Нинг Тао впервые услышал.

Слова червя Er появились в Бамбуковой Книге Счетов: этот Громобок Души занял пятое место в списке Десяти Яростных и Злых Заклинаний.

"Пятое место?" Сердце Нин Тао было наполнено изумлением и любопытством: "Чьё это заклинание - гроб с душой Инь? Что это за список, что именно в десятке лучших порочных заклинаний, с десятой до первой, ты даешь мне полный список".

Впервые он услышал об этом списке из десяти самых порочных видов оружия от Инь Мо Лана, но Инь Мо Лань знал об этом так мало, что до сих пор не знал ни происхождения списка, ни всего оружия.

На бамбуковой тетради появились слова Bug Er: "Десять самых порочных видов оружия - все из эпохи Ling An, которые были уничтожены и не записаны, так что я не знаю, кто является владельцем оружия из этого списка". Происхождение этого списка также расплывчато: одно из утверждений состоит в том, что человек по имени Ши Сянь Му Цзы Бай напился и вырезал на верхнем этаже Журавля Сиань десять волшебных волшебных орудий.

Этот список, с десятого по первое, по порядку был "Пожиратель духов" Урн, "Зеркало демона", "Башня Чжэнь Ши Ши", "Фигура шести путей перевоплощения" и "Корабль-призрак", которые Ши Сянь Му Чжи Бай назвал "Нижней пятеркой", а "Верхняя пятерка" с пятого по первое были "Гробом души", "Бессмертной веревкой", "Мастером небесного меча", "Небесным топором" и "Жезлом трех царств".

Не спрашивай меня, кто и где поэтическая фея Му Зи Бай, и я не знаю. Однако, если Нин Айцин сможет пережить небесную катастрофу и взлететь в Бессмертное царство, возможно, вы встретитесь с ним.

Последнее предложение, которое Нинг Тао напрямую проигнорировал, эти двести медицинских расходов того стоят. По крайней мере, он выяснил три проблемы, первая была в том, что Линь Цинь Юй действительно не говорит правду, вторая была в том, что бронзовый гроб был гроб Инь Призрак, а третья была в том, что он знал все заклинания в списке десяти лучших злых заклинаний. До сих пор он видел пять из десяти видов порочного оружия, и если бы он встретил остальных пять в будущем, он бы знал, в глубине своего сердца.

"Клоп Два, никто не может попасть в это место, так почему Гроб Преисподней активировался?" После того, как Нин Тао на мгновение очистил свой разум, он задал вопрос, на который он больше всего хотел бы знать ответ.

Слова Червя Er появились на бамбуковой тетради: я думаю, что это должен быть дух артефакта, и законное оружие также будет поглощать ауру неба и земли, чтобы развиваться, и дух будет иметь свое собственное сознание, когда он достигнет определенного уровня.

Разум Нинг Тао был поражен: "Ты имеешь в виду, что это могло начаться само по себе?"

На бамбуковом эскизе бухгалтерской книги всплыли слова Червя Эра: да, но это может быть связано и с его мастером по посуды. Если его органный хозяин мертв, то он инициирует себя, возможно, в связи с желанием своего органного хозяина перевоплотиться и возродиться.

Нинг Тао впал в глубокое раздумье.

Фокс Цзи был реинкарнирован с помощью Шести Дао Реинкарнация Диаграмма, и это были только нижние пять инструментов, Гроб Господень занял пятое место, что случилось в верхней пятерке инструментов.

Один за другим в мире появилось ожесточенное и злобное оружие, это, конечно, не добрый знак, будет ли мир в хаосе?

К этому моменту Ву Эр уже написал контракт на двести медицинских услуг, а затем призвал Нин Тао подписать его.

Нин Тао подписал, потом вспомнил кое-что и спросил: "Червяк, если я доработаю то волшебное оружие, о котором ты говорил, что тебя застрелили во плоти, как бы оно ранжировалось по сравнению с волшебным оружием из этого десятка лучших в списке порочного волшебного оружия"?

Червь Эр склонил голову в созерцании, выглядя серьезно размышляя.

Через полчаса его слова появились на бамбуковой тетради: думаю, я могу занять одиннадцатое место.

Нинг Тао был мгновенно разочарован и безмолвен в своем сердце. В списке десяти лучших порочных заклинаний только десять заклинаний, а легендарная пушка во плоти может занять только одиннадцатое место, разве этого нет даже в списке? Если вы даже не можете сравниться с Урном "Поедающий дух" в конце списка, это слишком много блюд.

Слова Ву Эр снова появились на бамбуковой тетради: "Нин Айцин, вы знаете, что совершенствование волшебного оружия и зелий связано с вашим выращиванием, чем выше ваше выращивание, тем выше качество волшебного оружия или зелий, которые вы совершенствуете". С вашим нынешним культивированием, уже довольно примечательно, что вы можете усовершенствовать волшебное оружие, которое уступает только Spirit Eating Urn. Не стоит также разочаровываться, рафинирование никогда не является только первым шагом, и поздняя обработка также очень важна. Законы также развиваются и не обязательно будут ставить вас на первое место в мясе.

Только тогда Нин Тао почувствовал себя немного лучше в сердце, и он согласился с Червём 2. Ищущий предков Дан был примером того, что изначально Ищущий предков Дан был одним Бессмертным Даном, но теперь он мог отточить только треть качества Бессмертного Дана, что было далеко не достаточно, что также было причиной неудач схватившего Духа Дана. А потом появился пистолет во плоти, если бы он был усовершенствован Бессмертным царством Дана, он определенно был бы гораздо мощнее, чем тот, который он усовершенствовал. Некоторые люди могут продать десятки миллионов долларов, просто раскрасив несколько креветок, а некоторые даже не могут продать дракона, то же самое можно сказать и о других отраслях промышленности.

Червь Эр собрал медицинские деньги и исчез, Нин Тао убрал бамбуковую тетрадь, и его разум также был собран из выстрела в плоть, в котором не было ни одного персонажа. Почему-то у него всегда было ощущение горного дождя.

"Хабби, не волнуйся, я с тобой, что бы ни случилось". Цзян Хао, казалось, почувствовал изменение настроения Нин Тао и высказался, чтобы успокоить его.

Нинг Тао засмеялся: "Я не волнуюсь, что бы это ни было заклинание, оно не будет таким могущественным, как этот медицинский павильон Небесного Дао". Я просто подумал, что последовательность была настолько рыбной, как будто была коварная сила, но я не знал, что это за сила. Там, где эта сила сильна, мы все слишком слабы. Я собираюсь ненадолго отступить и доработать пистолет в мясе. Тебе тоже лучше заткнуться и стать сильнее".

Нин Тао сказал: "Это ситуация, которую мы не можем решить, если хотим, нам нужен план и подготовка. Но не волнуйтесь, все живые мертвецы - это Небесные Приемники, а не живые, и может вызвать некоторый хаос, но не затронет мир. Другое дело, что это дело в руках Чжана Зешана, просто сделайте заявление и скажите, что расследование под прикрытием вытащит вас из него, затем отправляйтесь в храм Небоны и отступите".

Цзян Хуо колебался, а потом 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 0639 "Выстрел во плоть".**

Глава 0639 Мясной выстрел Когда...........

Звук поразительного железа эхом прозвучал в медицинском зале "Небесный путь".

Человек, который бьет железо, не имеет ткани на своем теле, и может бить железо по всему телу.

В течение пяти дней без сна и отдыха, когда они уставали, они шли в Трипод Добра и Зла, чтобы впитать в себя добро и зло, и, культивируя свою духовную силу, они также пополняли свой Юань Ци и восстанавливали свою энергию. Когда он был голоден, он шел на поле Духа и собирал в пищу немного Плодов Духа Духовной Мелены, которые также помогали ему восстановить силы.

Через пять дней после этого пистолет из плоти, хотя еще и не являлся законным оружием, уже принял форму пистолета-пулемета. Этот кусок кунского мяса, полученный от Гунда, был забит живьём в голову пистолета, а половина этой строительной доски была забита в киль, став частью пистолета.

Целью нынешнего молотка Нин Тао было полное слияние этих трех материалов в новый. Единственный способ завершить этот шаг - это вписать руны и превратить их в ману.

Пять дней было на самом деле далековато от того, чтобы закончить первый этап очистки пистолета во плоти, который должен был плавить три материала в один, чтобы уточнить форму длинного пистолета. Причина, по которой он смог это сделать, была связана с рафинированием некоторое время назад. Как только у него появлялось время, он ударял утюгом по центру Медицинского зала Небесного Дао, и если считать время этих фрагментов, то время, которое ему понадобилось, чтобы зайти так далеко, на самом деле уже было долгим.

Когда когда ..................

Кулак за кулаком ударил по голове пистолета во плоти, а между кулаком Нин Тао и головой пистолета продолжали вспыхивать искры огня черного и белого духом.

Эта пушечная голова уже не просто кун-мясо, а странный материал с черно-белым рисунком, который выглядит как бекон, но не является беконом, и выглядит как кость, но не является костью.

Материал, если не описание, чувствовал себя как окаменелость какого-то свирепого животного для Нинг Тао.

Ствол, в котором доминирует кость духа дракона, немного лучше, с общим серебристым цветом и только несколько черно-белых узоров, больше дерева, кости и плоти узоры. Потому что странный узор этих смешаных вместе делает его похожим на деревянный столб, а не жестким, как если бы он сломался с небольшим усилием.

Честно говоря, Нин Тао совсем не понравился этот выстрел из мяса, от кончика ружья до ствола, ни одно место не понравилось ему. Перед тем, как усовершенствовать форму Пушки во плоти, он представлял себе, что это будет Пушка Гейферсмита, с серебряным светом, который был несравненно острым, как, например, Пушка Бесконечных Горизонтов Чжао Цзилуна, где не было пар на концах моря, столько настроения! Но то, что на самом деле было произведено, это пистолет, который выглядел как костяное копье, используемое первобытными людьми, которое было действительно идеально пухлым и реалистичным.

Нетрудно было представить, что если он достанет этот пистолет, чтобы бороться с людьми в будущем, то то, что он получит, не будет шокирующим эффектом, я боялся, что это будет насмешкой.

Но несмотря ни на что, он должен был продолжать совершенствоваться, медицинский центр "Небесный путь" не дал ему боевое оружие, он хотел боевое оружие собственного производства, поэтому он должен был усовершенствовать его сам.

Ugly немного уродлив, но это все равно первое волшебное оружие, которое вы усовершенствовали себя, так что вы должны закончить его в любом случае. Кроме того, использование метода Primordial Qi Refining Method для рафинирования мясной середины пистолета, который на самом деле был также процессом рафинирования тела, закладывало основу для входа в Малое Нирванское царство. Для этого есть причина, и еще важнее ее усовершенствовать.

Когда когда ..................

Удар больно, смена органов продолжала бить железо.

Трещина между стволом и головой исчезла, и хрустящий погремушку в тот момент выстрелил из ружья из плоти. Звук был похож на ветер, дующий сквозь серебряный колокол, висящий на карнизах дома, безошибочно хрустящий и приятный, с духовностью. После этого из пистолета снова высвобождалось слабое сияние, черное и белое, передаваемое друг в друга, дающее мгновенное ощущение чернил и дымовых облаков.

Мясо в форме дробовика тщательно приготовлено.

Нин Тао издал длинный вздох облегчения, затем лег на землю, даже не желая двигаться. То, что он хотел сделать прямо сейчас, это не взять этот пистолет во плоти и тыкать в что-нибудь, чтобы проверить силу пистолета, а хорошенько выспаться.

Пистолет ци с чернилами на теле пистолета во плоти медленно исчез и, наконец, вернулся в спокойствие, выглядя как костяное копье, которым пользовался первобытный воин племени, а вовсе не какой-то легендарный божественный пистолет.

"Лучше вписать руны и превратить их в заклинания." Сердце Нин Тао думает так, если так всегда, то это потеря очков, чтобы вытащить его.

Спать было невозможно, и, отдохнув некоторое время, Нин Тао встал и пошел практиковать свою духовную силу рядом с Добрым и Злым Триподом. До дня сбора арендной платы в Добром и Злом Триподе было собрано 42228 пунктов денег на консультации добра и зла, и это был баланс добра и зла, что давало прекрасную возможность практиковать духовную силу. Когда его духовная энергия была полной, он пошел бить железо, и когда он устал, он вернулся, чтобы практиковать свою духовную энергию, так что его духовная энергия культивирования значительно улучшилась в течение этих пяти дней.

Часом позже Нинг Тао вернулся рядом с мясным выстрелом.

Теперь это всего лишь последний шаг к гравировке рун.

Он уже давно ее подготовил, и руны, которые нужно было выгравировать, были написаны на наклейке с рецептом, просто ожидая, когда он их выгравирует.

Рафинирование оружия подобно рафинированию Дана, для рафинирования Дана должен быть рецепт Дан, и естественно, для рафинирования оружия должен быть также рецепт Руны.

Этот рецепт дал Жучок 2.

"Нинг Тао!" Вошёл женский голос, она не боялась, что он не услышит, и нарочно громко закричала.

Это был голос Тан Цзисяня.

Нинг Тао не мог не уйти с хмурым видом, что эта женщина опять здесь делала? Несмотря на то, что была устная сделка, Мен Бо еще не приземлился на Луну, так что если она пришла за этим, то, наверное, слишком торопится, верно?

"Я знаю, что ты там, так что открой дверь, мне нужно сказать тебе кое-что важное". Голос Тан Цзисяня.

"Вот оно, вот оно." Нин Тао быстро прошел и открыл дверь комнаты.

Дверь открылась, и в дверном проеме появился Тан Цзисянь, одетый в белое, с зеленой лентой, слегка перевязанной вокруг талии и волос, простой, но с неописуемым очарованием бытия вне этого мира.

Она была такой же, как и в прошлый раз, когда видела ее, как фея, выходящая из картины.

Но в следующую секунду это прекрасное изображение разбивается вдребезги.

"А!" Тан Цзисянь издала крик и яростно повернулась, и всего на секунду-другую ее уши покраснели до самых корней.

Нинг Тао внезапно что-то понял и закрыл дверь стуком.

Минутой позже дверь медицинского зала "Небесный Дао" снова открылась.

Нин Тао появился в дверном проеме, прибрался к одежде Тянь Бао, которую только что надел, и сказал в серьезном тоне: "Так это госпожа Тан, могу я спросить, в чем дело?".

Что только что случилось?

Он совсем этого не помнит.

"Ты тоже... "Хотела ли Тан Цзисянь вернуть тему к тому, что только что произошло, но, словно вспомнив что-то, что ее смутило, она последовала за ней и изменила тему: "Что ты там делала?".

"Практика". Нинг Тао сказал.

Нин Тао на мгновение замер, он был так занят в эти несколько дней, что до сих пор помнит ассамблею Лиги Демонов по удалению Золотой Триподы Эмеи 30 числа месяца восковых фигур.

Тан Цзисянь взглянул на Нин Тао: "Похоже, ты действительно опоздал, завтра 30-е число лунного месяца, я иду в Золотой купол Эмей, ты хочешь вернуться вместе, или ты можешь меня подвезти?".

Подвезти?

Боюсь, это пришло с целью проверки удобства ворот.

Нинг Тао так думал, но он не двигался и сказал: "Мне очень жаль, Врата Удобства капитально ремонтируются и не будут использоваться некоторое время, или я подвезу тебя".

"Капитальный ремонт?" У мальчика Тан Цзисяня было странное выражение лица, и этот взгляд тоже был бликом.

Капитальный ремонт?

Ты управляешь гребаным гаражом!

Нинг Тао пожал плечами: "Мне очень жаль, но если ты сейчас сядешь в самолет, то завтра ты точно доберешься до Золотого пика Эмей".

"Не надо, я возьму летающий дедушкин меч вон там." Тон Тан Цзисяня был безразличным, явно немного расстроенным.

Нинг Тао улыбнулся: "Тогда я желаю вам, господа, безопасного путешествия, если больше ничего........."

Тан Цзисянь прервал слова Нин Тао: "Не забывай, что обещал мне".

Нин Тао сказал: "Не волнуйся об этом, то, что я обещал тебе сделать, я определенно возьму тебя наверх так долго, как смогу в прошлом месяце".

"Придешь ли ты завтра на Ассамблею Лиги Демонов?" Тон Тан Цзисяня и немного смягчился.

Нинг Тао сказал: "Мне нужно посмотреть, как все пройдет, я приду, если будет время".

"Хорошо, тогда пока". Танг Цзисянь повернул, чтобы уйти.

Нинг Тао протянул руку помощи и закрыл дверь.

Тан Цзисянь внезапно остановилась в своих треках, обернулась, посмотрела на Нин Тао и сказала: "Я забыла сказать тебе пару слов".

"Что?"

Танг Цзисянь улыбнулся и сказал: "У тебя хорошая фигура".

Нинг Тао: ".........."

Небеса абсолютно справедливы, а это карма.

В последний раз, когда он вторгся в дом Тана с летающими муравьями и украл талисман долины Инь, он не только получил талисман, но и посмотрел на свое тело.

Тан Цзисянь, однако, не отпустил Нин Тао: "В прошлом я подозревал, что ты не можешь удовлетворить своих трех жен, и после прочтения сегодня, я думаю, что ты способен удовлетворить их....".

Бах!

Нин Тао протянул руку помощи и закрыл дверь в комнату, было бы неудобно больше разговаривать.

Дверь была закрыта, но он слышал смех Тан Цзисяня через дверь.

Прошло несколько минут, прежде чем Нинг Тао вышел из своего неловкого состояния, и он вернулся к мясному уколу. Он поместил свой указательный палец между губами и собирался укусить его, когда в его голове внезапно появилось лицо.

Он думал о Маленькой Монахине Сострадания, женщине Пустой Секты, которая была чиста, как вода.

"Мастер Факонг хочет восстановить Лигу удаления демонов, нацелившись на Фокс Цзи, завтрашняя ассамблея Лиги удаления демонов, Фокс Цзи, скорее всего, появится, если она хочет отомстить, то сострадание определенно будет в опасности... "Думая об этом, Нин Тао укусил пальцы и начал вырезать руны на теле пистолета во плоти".

Руна упала, и на теле пистолета во плоти внезапно появилась черно-белая искра духовной силы. Исчезающие чернила и мытье пейзажа, как у пистолета, дыхание снова медленно просачивается из тела пистолета, как дым и туман..........

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 0640: Пистолет, Предельный пистолет!**

Глава 0640: Пистолет, Предельный пистолет! призвание!

Последняя руна была выгравирована, и хрустящий дребезжащий звук исходил из плоти в теле пистолета. В тот момент пистолет во плоти, казалось, оживает, чтобы иметь дух и душу.

Это похоже на картинку дракона, пробивающего точку, и если эта точка опускается, то дракон жив, а пистолет жив.

Однако руна, надписанная плотским копьем, по сути, уже была законным оружием, но ее материал и окраска существенно не изменились, она все еще была обычной и выглядела как костяное копье из первобытного племени.

Но Нин Тао больше не заботится о его внешнем виде, важно хорошее использование волшебного оружия, неважно, хорошо оно выглядит или нет.

Правильно, это не то же самое, что получить жену. Это для убийства людей. Почему это должно быть так красиво?

Нин Тао протянул руку и схватил пистолет в руке, и в тот момент, когда ствол вошел в его руку, таинственная связь была установлена между ним и пистолетом, который чувствовал себя..........

Часть тела!

Пистолет - это и мужчина, и мужчина - это и пистолет.

Приятное ощущение!

Нин Тао пожал руку и одним выстрелом ударил ножом, оставив в пустоте чернильную и зеленоватого цвета остаточную тень, как будто это было облако непредсказуемого дыма. Воздух, собранный на кончике пистолета, как вещество!

Такой сильный!

Но этот выстрел остановился до того, как он смог полностью выстрелить и отпустить свой пистолет ци.

Этим выстрелом он чуть не зарезал Трипод Добра и Зла.

Если дрогнет штатив добра и зла, пистолет будет выброшен на свалку.

Лицо человека на вершине горшка открыло глаза, и хмурый скрип его лица.

Это был первый раз, когда он был расстроен Нин Тао.

Нинг Тао собрал укол плоти и был несколько удивлен в своем сердце. Все это время, добрый и злой штатив и он был без электричества, но я не ожидал, что на этот раз, он показал несчастливое выражение из-за своего дерзкого поведения.

О чем это нам говорит?

Она также инструментальна и даже имеет собственное сознание!

Кроме того, его реакция связана с выстрелом во плоть, так что если выстрел во плоть не очень мощный, как он может так реагировать?

"Брат Динг, я знаю, что у тебя есть сосудистый дух, почему бы тебе не выйти и не поболтать?" Нинг Тао сказал ориентировочно. В его воображении, дух сосуда Доброго и Злого Куи может быть похож на Червяка Эра, но он, безусловно, был намного мощнее и имел гораздо большую полку. В конце концов, это было ядром этого Небесного медицинского павильона Дао, а Книжный бамбук был лишь вспомогательным элементом волшебного оружия, и оружейный дух, естественно, был бы уступающим.

Однако ответа от Доброго Злого Куя не последовало.

Все еще не умерший в воде, Нинг Тао снова сказал: "Как насчет того, чтобы ты вышел, а я дам тебе тысячу оплат за лечение"?

У Доброго Злого Кайзера до сих пор не было никакой реакции.

Нин Тао сдался, и его разум вернулся к плоти в пистолете, когда он мягко скандировал заклинание, а затем выпил "Собери!".

призвание!

Выстрел прозвучал, плоть тряслась и сжималась в одно мгновение.

Пистолет во плоти имеет длину два метра с семидюймовым наконечником, который является бескомпромиссно длинным пистолетом, но именно эта коллекция мгновенно превращается в размер вышитой иглы.

В другом мгновении пистолет, лежащий на ладони Нин Тао, слился с его плотью и кровью, и в конце концов, остался только узор в виде пистолета, похожий на дрянную татуировку.

Хотя он ясно знал, что это был результат, Нин Тао все еще был шокирован в своем сердце и чувствовал себя невероятно. Конечно, это было больше волнения и восторга, что было еще более мощным, чем "Золотые полосы Руйи" Небесного Великого Мудреца Ци, которые до сих пор должны были быть заправлены в его уши, в то время как его пистолет из плоти и крови мог слиться с его плотью и кровью. Таким образом, даже если он был застрелен во плоти и прошел самую жесткую в мире проверку на безопасность, это был просто случайный пропуск, и ничего не было найдено.

Вообще-то, в этом вся суть "Пистолет во плоти", "Пистолет во плоти", "Пистолет во плоти", если ты не можешь смешаться с плотью и кровью, то откуда это странное имя?

Нин Тао произнес еще одно заклинание и слегка проглотил: "Оружие идет!"

Его правая рука внезапно ворвалась в ладонь, и облако чернил и дым, подобно выстрелу, сконденсировались до размера вышивальной иглы, ворвались в облако чернил и дым, подобно выстрелу. В следующую секунду плоть попала в пистолет, он утолстился и удлинился, и в мгновение ока вернулся к своей первоначальной форме, с двухметровым стволом и семидюймовым наконечником.

"Ха-ха-ха!" Нинг Тао не мог не улыбнуться.

С этим божественным оружием в руках, даже если он стоял перед Николасом Конти и его корабль-призрак, или Фокс Цзи и ее Шесть Путей Реинкарнации Диаграмма, он все еще имел уверенность в борьбе и осмелился ударить ножом через.

Открылась удобная дверь, и Нинг Тао приехал туда, где он не был долгое время.

Стреколочница Дикая Бездна.

Толстый туман, рассеянный по всему виду, и толстый слой снега лежали на земле, невидимой для земли и болота земли. Наоборот, даже Нин Тао не осмеливается ходить, потому что если он не будет осторожен, то упадет в болото, покрытое снегом. Тем не менее, он не планировал ходить, он приехал сюда, чтобы испытать первое законное оружие, которое он когда-либо сделал своими руками - Flesh Shotgun.

Нин Тао скандировал заклинание за освобождение Пистолета во плоти, расправил правую руку и слегка проглотил: "Пистолет пришел!".

Облако чернил и дыма, как пистолет ци появился в ладони правой руки, вышитые иглой размер пистолета во плоти быстро утолщена и удлинена в середине пистолета ци, и в одно мгновение, он был восстановлен до своей первоначальной формы, с двухметровым телом пистолет, семидюймовый пистолет голову, чернила и дым, как облако пистолета ци переплетены, как дракон и змея плавание, сильный китайский ветер!

Пистолет немного уродливый, но неплохой, что является плюсом.

Нинг Тао пожал руку и выстрелил одним выстрелом.

призвание!

Звук пушки реверберировал, туман отступал, оставляя за собой чернила и водяную тень в пустоте, этот выстрел не имел никакого великолепного положения, это был просто прямой удар, но импульс был величественный импульс армии тысяч лошадей, пришедших на встречу сквозь облака!

В тот момент, когда пистолет выпрямился, воздух высвобождался, как чернильный вектор стрелы в воздухе.

Бряк!

Толстая скальная стена сильно покачивалась, и на поверхности общей ямы, обстрелянной снарядами, появилось несколько тонн камней.

ЩЕЛЧОК................

Разлом проявился на поверхности скалы, сто тысяч из них!

Бряк!

Несколько тонн камня раскрошилось и раскололось на нерассказанные кусочки!

Такой сильный!

"Ха-ха-ха!" Нинг Тао выпустил громкий смех, его смех перекликается с бездной.

Было наложено заклинание, и Нинг Тао выкинул пистолет, который бьет по плоти, но пистолет не улетел далеко, и после освобождения его отпустили в пустоту.

Нин Тао сделал вертикальный прыжок, наступил ногами на ствол ружья и сжал волшебный палец в правой руке, мягко крича: "Вперед!".

Ого!

Плоть выстрелила вперёд!

Не летающий меч, но лучше, чем летающий меч!

Туман отступил, и мясной выстрел улетел как электричество.

Племя божественного Повелителя драконов Одичалых превратилось в экстремальное, и перед ним заблокировалась черная тень.

"Срань господня..." Глаза Нинга Тао расширились до предела, не дожидаясь, пока он скажет заклинание, чтобы остановить пистолет, пистолет из плоти в воздухе носил его головой вперёд.

Бряк!

"Ах..."

Крики страдания, эхом прозвучавшие в бездне.

Намек на самоуспокоенность ускользнул из головы, и Нинг Тао забыл, что племя Божественных Одичалых Полков Дракона было похоронено на обрушившейся горе..........

Полчаса спустя открылась еще одна удобная дверь, и Нинг Тао уже был в храме Небоны, когда вышел из двери удобства.

Все три жены отступали посреди храма, в то время как пять рыбных демонов и Инь Мо Лань отступали в пустыне, окружавшей храм. Подобное коллективное отступление было редким и невозможным во всем земледельческом мире. В конце концов, он был единственным во всем мире выращивания, кто был так щедр, давая каждому из своих людей Дэн Поиск предков, и желтой весной цитрусовых или что-то вроде того. Без Искателя Предков Дэна, было невозможно для этих демонов вокруг него, чтобы быть закрыты, потому что их выращивание было гораздо ниже уровня, который требует, чтобы они были закрыты.

Перед тем, как отправиться в "Золотой пик Эмей" на Генеральную Ассамблею Лиги Демонов, Нинг Тао хотел приехать и повидаться со своей женой и своими людьми.

В святилище Цин гнался с восточной стороны, Бай Цзин с западной стороны, Цзян Хао посередине, три женщины в трех точках, но разделенных десятками метров друг от друга, не влияют друг на друга. Потому что Бай Цзин имел потребность в змее дракона, Цзян Хао и Цин Чжуй позволили ей использовать Tian Chi кровати рождения. Если бы Небесная Небесная Кровать помогла ей отступить, ее шансы на успешное превращение в дракона были бы намного выше.

Отступление Цзян Хао было таким же, как и раньше, его тело было заморожено, и даже земля вокруг его тела была покрыта толстым слоем твердого льда.

Цинь Чжоу сидел, медитируя на ногах, и на его голове висело облако зелени, похожее на дракона qi, его зубы и когти бились, как будто он собирался взлететь в небо.

Белая Цзин также находилась в закрытом положении медитации со скрещенными ногами, и над ее головой кружилось облако белого змеевидного демона ци. Однако у змеевидного демона qi уже были некоторые смутные признаки формы змеи, которые требовали более пристального взгляда, чтобы идентифицировать ее.

Похоже, это прелюдия к змеевидному дракону.

Нин Тао совсем не беспокоится о Цин Чжуй и Цзян Хао, он смотрит на Бай Цзин и говорит в своем сердце: "Вы сосали ци дракона так долго, и я рафинировал кусок драконьей роговой кости в вашу демоническую кость живой, вы должны стремиться к своим силам, чтобы стать драконом".

Если Белый Цзин тоже преуспеет в создании дракона, то рядом с ним будут две девушки дракона, и будет еще лучше, если он прорвется в царство младенчества и войдет в царство вне тела. Боевая мощь культивационного отряда его стороны будет поднята на новый уровень, и тогда даже фронтальная банда с ротой "Черный огонь" будет бесстрашной!

Нинг Тао покинул храм и пришел в пустыню.

Не зная почему, он первым пошел туда, где закрылся Мягкий Небесный Голос.

Место, где Мягкий Небесный Голос удерживал ее уединение, было особенным, она наполнила себя большим бассейном воды, а затем погрузилась в воду, чтобы удержать ее уединение.

Вода чистая и прозрачная, она суспендирована в воде, есть пара кристально чистых мягких раковин мидий на ее спине, вентилятор за вентилятором, вождение воды, вода будет медленно вращаться, сверкающая, плотная вода, яркое ощущение пруда yao.

Несмотря на то, что она прекрасно знала, что это ее моллюсковая скорлупа на спине, она выглядела так же красиво, как крылья ангела. Ее платье было длинным розовым платьем, которое цеплялось за ее кожу под пропитыванием воды в бассейне, как будто это была ее вторая кожа. Это потрясающая красота, которая очаровывает повсюду.

Боюсь, что остались только мягкие девочки.

Нин Тао смотрел некоторое время перед отъездом, затем пошел к другим четырем рыбам, отступающим демоном, и посмотрел сквозь них одну за другой. Четыре демона-рыбы также отступают в бассейнах, не говоря уже о том, в каких бассейнах они отступают, им помогает Мягкий Небесный Голос.

Рыбные демоны обычно отступают в океане, но аура здесь более обильная и безопасная, поэтому они копают бассейны с водой для отступления. Это также случай, когда рыбы и медведи не ладят.

Нин Тао, наконец, прибыл в уединённое место Инь Мо Лана, посмотрел на него и подтвердил, что со всеми всё в порядке, прежде чем уехать.

Следующая остановка - секта Эмей.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**0641 Глава Демоническая чайная партия по удалению чайников**

0641 Глава Демон Удаление Чаепития Дверь удобства открылась, и когда Нинг Тао снова вышел, он уже находился в скрытой чашечке у подножия золотой вершины горы Эмей. Глядя вверх, открывался вид на снежное одеяло, густое снежное одеяло, покрывавшее поля, дороги и пропаренные горы посреди бассейна. Храмы и дома, построенные на холме Манджу, также покрыты белой одеждой и выглядят особенно чисто, придавая ощущение спокойствия зеленым огням древнего Будды.

Несколько женщин-нинни ступили на заснеженную дорогу по направлению к виноградной лозе Тонгтян.

Нин Тао взглянул на восемь женских монахинь из Эмейской секты, и тот, кто вел этот путь, был не кто иной, как Си Эн.

Изначально Нин Тао хотел поздороваться, но после встречи с Сиеном отказался от этой идеи. У него всегда было плохое впечатление о Цэээн, потому что она всегда была грубой с Цэээн.

Нин Тао спрятался в плотных ветвях и листьях тонгтийской лозы, затем экранировал все дыхание на своем теле.

Через несколько минут к подножию Тонгтийской лозы прибыли восемь завязанных узлами женщин-нинни во главе с Си Эном.

"Поднявшись на Золотой Пик, вы все будете начеку, Хозяин беспокоится, что придет Фокс Цзи." Лига удаления демонов несколько раз охотилась на Фокс Цзи и ее банду, и если она пришла на этот раз, то, должно быть, пришла отомстить. Это Секта Эмеи, и мы ни в коем случае не противостоим демонам, поэтому, пока она осмелится прийти, мы позволим ей вернуться!".

"Точно! Если этот демон осмелится прийти, мы убьем ее и распространим престиж нашей Эмейской секты!"

"Будда Амитабха, мы дадим ей попробовать силу нашего мечного образования!"

Несколько женщин-нинни разговаривали и болтали, когда они хватали лозу через небо и поднимались вверх, и вскоре восхождение закончилось.

Нин Тао оценил, что несколько монахинь-самок уже взобрались на горный утес, прежде чем выйти из своего укрытия, и он вздохнул: "Если Фокс Цзи действительно придёт, с её выращиванием и Шестью Путями Реинкарнации Диаграмма, у вас, ребята, даже не будет шанса соединить строй".

К сожалению, слова "Tzu En" были к ним глухими.

Точно так же, как Нинг Тао собирался подняться, другая самка пришла сюда со стороны горы Манджу. Женщина молодая, маленькая и деликатная, но дарит людям ощущение материальности, лицо с четкими бровями, пара глаз, как будто осенний бассейн в целом ясный и яркий, все тело не запятнано мирским фейерверком дыхания.

На самом деле, это сострадание.

Видя сострадание, улыбка не могла не подняться на лице Нинг Тао.

Не все отношения между мужчиной и женщиной идут в этом направлении, и есть чистые и чистые, как вода, отношения.

Нин Тао и Си Ен были такими отношениями, у него не было и половины вожделения к Си Син, ему просто нравилась ее чистота, она была так чиста и не запятнана половиной грязи земного мира. Когда он был с ней, в его сердце было тихое чувство, которое нельзя было описать словами, как будто Будда налил очищающую воду и омыл свой разум.

Мерси повернула глаза и подошла.

"Сострадание". Нинг Тао вздохнул и поприветствовал его.

"Мастер Нинг, вы....................зачем вы здесь?" Доброта была удивлена, но в ее глазах были волнение и радость.

Нинг Тао также была той, с кем она хотела встретиться.

"Я пришёл, как хотел, ноги за ногами. А еще, зовите меня Мастер Нинг, когда никого нет, просто зовите меня Брат Нинг". Нинг Тао сказал с улыбкой.

Цзы Синь кивнула, но не закричала, румянец необъяснимо появился на ее белых и розовых щеках.

Атмосфера немного более неловкая.

Нин Тао сменил тему: "Кстати, я только что видел, как Си Эн и девушки поднимаются, ты тоже идешь на Ассамблею Лиги Демонов?".

Цзы Синь подняла керамический чайник, который она держала в руке, затем сказала: "Хозяин сказал, что все люди здесь даосы из Культурного царства, и это редкость собираться вместе раз в сто лет, поэтому она попросила меня вернуться и получить немного духовного чая, чтобы развлечь гостей". Кстати, брат Нинг, вы тоже приехали на Ассамблею Лиги Демонов?"

Нин Тао сказал: "В этот раз я пришел в основном к вам, и, кстати, чтобы снова присутствовать на Генеральной ассамблее Лиги демонов".

"Ты... не говори так." Нефритовые щеки сострадания покраснели еще больше.

Нин Тао улыбнулся и сказал: "Не поймите меня неправильно, я пришел к вам только для того, чтобы посмотреть, полезны ли очищающие таблетки и выщипывающие талисманы, которые я вам дал, если эффект хороший, я могу дать вам еще немного".

Нин Тао, однако, уже подготовился к ней, и он достал маленькую посылку, завернутую в носовой платок, из маленького сундучка с лекарствами и передал ее руке Си Синь, после чего сказал: "Здесь есть бутылка таблеток для очищения организма, около семи-восьми из них, а еще есть цитрус Желтой Весны, он полезен для твоего выращивания, ты сначала забираешь его обратно и прячешь, я буду ждать тебя здесь, потом мы вместе пойдем на Золотой Пик".

Цитрус из желтых источников настолько драгоценен, что если бы он был обнаружен, это было бы настоящей проблемой.

"Брат Нинг, почему ты... почему ты так добр ко мне?" Сострадание даже не посмело посмотреть на Нинг Тао еще раз.

Нин Тао улыбнулся и сказал: "Вы с моей покойной матерью так похожи, что я не могу не хотеть быть с тобой милым".

Сострадание: "........."

Нин Тао сказал: "Давай, принеси мне монашеский халат и туфли, когда вернешься".

Только потом Цзы Синь сорвался и любопытно сказал: "Брат Нин, зачем тебе эти штуки?".

Компания Нинг Тао показала таинственную улыбку: "К тому времени ты узнаешь, иди быстрее".

Только тогда Цзы Синь повернулась и убежала обратно, но ее рот бормотал: "Я похожа на его мать?".

Полчаса спустя, Золотой Пик Эмеи.

В этот день проверка пожарной безопасности проводилась на том основании, что ни один человек на горе ее не видел, и даже монахи в храме были приглашены вниз с горы.

На старой смотровой площадке была большая группа людей. Кто-то стоит, кто-то сидит, кто-то смотрит вдаль, кто-то наклоняется вниз, чтобы заглянуть в скалу, а кто-то пролистывает телефоны, глядя на сегодняшние заголовки и пролистывая Тон коктейля. Все эти люди были из области культивирования Китая, все секты и школы, группы случайного культивирования, и все те, кто считал правильным приглашать мастеров Факонга, которые смогли это сделать.

Каким-то образом кто-то достал мольберт из ниоткуда и нарисовал портрет Fox Hime и разместил его на той доске, чтобы все видели и плюнули на него. Там был полный рот плевок на картину, и я не знаю, кто из даосцев выплюнул ее.

Это не похоже на конвенцию об удалении демонов в мире Культивации, а скорее на скучное чаепитие, проводимое каким-то отрядом. Мы все пили чай, ели сладости, слушали лидеров, а затем возвращались домой и находили своих матерей.

Богоматерь Понисхождения нахмурилась не только потому, что Сострадание так долго не приносило Чай Духа, но и потому, что перед ней беспокоились эти даосские друзья. Но что волнует этих даосских друзей, о чем они говорят? Они заботятся о ценах на дома и говорят о домах, иногда разных, а также о спортивных автомобилях и женщинах. Перед лицом всех этих грязных разговоров она сделала себе одолжение, не прогоняя людей с венчиком пыли.

Я верю, что они сделают правильный выбор, прежде чем это станет для них слишком большим", - сказал мастер Фа Кхонг. Кстати, ты принесла чай с духами?"

Шифу вздохнул мягко и пошевелил глазами, чтобы посмотреть на сторону Хинадай. Две монахини-женщины шли этим путем с тропы на скале, а одна на переднем плане - сострадательная с чайной банкой. Другая самка тоже была очень молода, но ее лицо было настолько сырое, что она даже не встретила ее как Сектового Мастера.

Цзюй Синь и маленькая монахиня подошли, имея слабую задолженность, и объединили свои ладони вместе, чтобы исполнить салют на собрании Врат Будды.

"Хозяин, чай с духом здесь". Сострадание сказало.

"Почему ты так долго?" спросила госпожа Мастер Разум.

Мастер Эрксин нахмурился: "Скажи, что ты хочешь сказать, заикаешься, как что?"

Сиксин собирался говорить, когда маленькая монахиня, стоящая рядом с ней, схватилась за нее и сказала: "Учитель, я увидела странную тень, когда пришла с Мастер-Сестрой, а затем погналась за ней на некоторое время, так что я задержалась на некоторое время".

Эта маленькая монахиня не очень старая, рожденная с красивыми бровями, красными губами и белыми зубами, если она вернется к простым людям, то она определенно станет бичом. Но в этот момент, когда она говорила, ее поведение было полным праведности, давая людям ощущение, что она была ребенком, чтобы учить.

Сердце Магистра Леди Погашенное Сердце было еще более любопытным, когда у Эмейской секты был такой выдающийся ученик, и она на самом деле была такой подтяжкой лица? Но больше всего ее беспокоила тень.

"Какая тень?" Мастер Бездумный спросил.

Маленькая монахиня с красными губами и белыми зубами сказала: "Хозяин, эта тень похожа на человека, женщину... нет, она снова похожа на какое-то животное, как обезьяна". Она исчезла в мгновение ока, когда мы с сестрой Си Син гнались за ней".

С созерцательным взглядом на ее лице Мастер-наставник, казалось, размышлял о том, была ли эта тень женщиной или обезьяной.

"Так бесполезно, что даже тени не видно." Цзы Ен сказал.

Мастер Факонг провозгласил: "Амитабха Будда, наверное, я обезьяна, на горе Эмей много обезьян". Давайте сначала сделаем чай, и я думаю, что семья Тан скоро будет здесь".

Цзы Ен взглянул на Цзы Синь: "Почему ты все еще стоишь, иди сделай чай".

"Хмм." Милосердие ответило, затем взяло чайник и пошло заваривать чай.

Маленькая монашка пошла с ней.

"Си Эн, ты видела ученицу рядом с Си Синь, кто она?" В конце концов, мастер Шифу не смог устоять перед любопытством в ее сердце и попросил Си Эн рядом с ней.

Цзуенг сказал.

Как раз в это время, кто не знает, кто воскликнул: "Смотрите"! Лети - меч!"

Глаза Госпожи-Уничтожителя и Госпожи-Уничтожителя Fa Air переместились, и как раз в это мгновение в воздух поднялся летающий меч, а на мече стояли старик и молодой человек, их одежда и ремни парили, так безудержно!

Тан Тяньфэн и Тан Цзисянь пришли.

Мастер Толстый Кун встал, объявил гимн Будды и сказал в своем голосе: "Разве не здорово было бы иметь друзей издалека"?

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**0642 Глава 2: Второе изменение**

0642 Глава Секунды изменения за исключением лиги Нин Tang Tianfeng и Tang Zixian прыжок вниз от летающих мечей в одном падении налета, и мастер Ми Синь и мастер воздуха Fa поднялся, чтобы встретиться с ними.

Тан Тяньфэн снял свой летающий меч, вернул его в ножны и зажал кулак в зажатых руках: "Прошло сто лет с тех пор, как я тебя видел, так что вы, господа, хорошо себя чувствуете.

Мастер Факонг объявил о призыве Будды: "Будда Амитабха, сто лет спустя после прощания, стиль мастера Тана остался прежним, его дух остался прежним".

Танг Тяньфэн смеялся: "Стареешь, стареешь".

Мастер-наставник также произнес зов Будды: "Бедная монахиня передает привет Мастеру Тангу".

Танг Тяньфэн вернул салют: "Хозяин снова усовершенствовался, Херши Херши".

Тан Цзисянь также приветствовал реверанс и сказал кучу вежливых слов. Она вернулась к тому, как Нин Тао впервые увидел ее, но, несмотря на то, что она намеренно сделала себя немного уродливой, ее внешность все еще была ясной и красивой, превращаясь в привлекательное место.

На нее уставилась маленькая монахиня с красными губами и белыми зубами.

Эта маленькая монахиня была никем иным, как Нин Тао, который использовал небесную глифическую версию очарования души долины Инь.

На самом деле, он думал о том, чтобы прийти прямо, но после того, как он подумал об этом некоторое время, он все еще думал, что лучше изменить свою внешность. Некоторые люди - это одно лицо перед людьми, а другие - за их спинами. Он хотел увидеть лица некоторых людей, поэтому он попросил Цзюй Синь подарить ему набор монашеских мантий, чтобы использовать версию "Небесный характер" талисмана долины Инь Чжэнь, чтобы превратить его в маленькую монашку.

Кого волнует маленькая монашка, у которой нет духовного воспитания?

Тан Цзисянь также взглянула на эту сторону, и ее глаза быстро упали на лицо Нин Тао.

Четыре глаза смотрели друг на друга, не пересекаясь.

Тан Цзисянь сместила свой взгляд, и даже она не могла распознать эту маленькую монашку с красными губами и белыми зубами как Нин Тао. И она боялась, что даже если она захочет проломить себе голову, она не подумает, что Нин Тао воспользуется украденным у нее талисманом долины Инь Чжэнь, чтобы превратиться в маленькую монашку, потому что этот талисман был непригоден для мужчин.

Нин Тао также переместил глаза, хотя Тан Цзисянь не мог его узнать, но с ее умом и находчивостью, если он продолжал пялиться на нее, было трудно гарантировать, что она не найдет что-то сломанное.

Цзы-син чуть не крикнул "Брат Нин" и в панике изменил слова.

Нинг Тао улыбнулась: "Не нервничай, просто скажи, что не знаешь меня потом".

"Хмм." Милосердие кивнуло.

Подавая чай, Нин Тао сознательно избегал сострадания и стоял один в углу смотровой площадки, слушая группу больших и маленьких людей на смотровой площадке. Он видел несколько знакомых лиц, все члены даосской группы клуба WeChat, которую он создал, должны быть Чэнсянь Лю Цяньчжун, Великий Цин императорского доктора Чжан Чэндун, который кто. Хотя более сырых лиц не видно. Несмотря на то, что он также был членом Культурного Царства Хуаксия, его круг на самом деле был очень маленьким.

Незадолго до этого появился и У Юэ, с большой группой своих людей, а также Лю Сяньэр и У Сяолинь, два молодых ученика того же возраста.

Ей не нужны были телохранители, и приводить столько людей, очевидно, было зрелищем. Если бы ее летающий меч не был уничтожен, она боялась, что в данный момент, она придет с ее летающий меч на ногах, то сцена была бы лучше.

На самом деле не Нинг Тао уничтожила свой летающий меч, а Небесная внешняя клиника того времени. В том числе и белого святого, питающегося духом Урна, который на самом деле был разрушен и Небесной внешней клиникой. Поэтому, когда Червь II сказал, что выстрел из плоти в рафинировке Нинг Тао может занять одиннадцатое место в списке из десяти ожесточенных видов оружия по закону, это был не пренебрежительный смысл, а скорее комплимент, лесть с закруткой.

Как только У Юэ прибыл, между несколькими крупными людьми неизбежно возникнет куча вежливых слов.

Нин Тао посмотрел на У Юэ в углу и мрачно сказал в своем сердце: "Если она забирает У Ванронга, то она также эквивалентна реинкарнации Ву Зетяна, интересно, где она будет прятать людей и что она собирается делать".

Если бы он не охотился на одиночное крыло, Ву Юэ, вероятно, поселил бы Ву Ванронга в компании "Биотехнология Бытия", и теперь невозможно было быть в этом уверенным.

Именно в это время У Юэ упомянул имя Нин Тао: "Мастер Факонг, почему вы не видели Нин Тао?"

Мастер Фа Кхонг сказал: "Я послал ему приглашение, и я уже приглашал его лично, но он, кажется, не хочет приходить. У всех нас есть свои устремления, и я не хочу их форсировать. Придет он или нет, но это не повлияет на то, что мы восстановим Альянс по уничтожению демонов и вместе обсудим великий вопрос об истреблении демонов".

Ву Юэ сказал: "Разве этот парень не всегда говорит, что он культивирует Небесное Дао и делает это ради Небес?". Реинкарнация и воскресение Фокс Цзи привели к тому, что все оказались в опасности, так почему же он стал сокращающейся черепахой".

Гроссмейстер-наставник объявил о призыве Будды: "Мастер Ву, такие слова нельзя произносить". Бедная монахиня читает бесчисленное множество людей, а Мастер Нин - древний даосский энтузиаст, у него, должно быть, были свои причины, чтобы не прийти".

У Юэ засмеялся: "Мастер Ми Синь, сколько времени прошло с тех пор, как вы получили послания от внешнего мира, пока вы здесь, в этом месте, ели и молились за Будду? Позвольте мне сказать вам правду, после моего расследования, я открыл секрет. Причина, по которой Fox Ji может быть реинкарнирован и перерожден, то Нинг Тао является виновником!"

Когда эти слова были произнесены, на смотровой площадке раздался крик.

"Это правда?" Ошеломительное выражение пересекло лицо Госпожи Разума.

Даже Цзы Синь не могла не подвинуть глаза и не посмотреть на маленькую монашку с красными губами и белыми зубами, которая стояла в углу.

У Юэ слегка похлопала по руке.

У Сяолинь и Лю Сяньер открыли в своих руках распечатку, которая была увеличена в десятки раз.

На фотографии в руке У Сяолиня изображен молодой человек, едущий по дороге на автомобиле-аккумуляторе, а за ним сидит маленькая девочка со школьной сумкой на спине.

Этим молодым человеком был Нин Тао, и эта маленькая девочка была также Фокс Сяодзи, который был полон решимости стать преемником социализма в этот период.

У Юэ указал на фотографию в руке У Сяолиня и сказал: "Этот человек - Нин Тао, а маленькая девочка, сидящая позади него, - Фокс Цзи. Говоря это, все в Дао могут не поверить, это Нин Тао везет Fox Ji в школу".

На картине, развернутой Лю Сяньэр, Фокс Цзи и трое из ее людей сражались против наемников Черной Огневой роты на улице Черный Парус, которая была полна трупов и крови по всей улице.

У Юэ снова указал на увеличенную фотографию с камеры наблюдения в руке Лю Сяня и сказал вслух: "Друзья-даосисты, пожалуйста, послушайте, это то, что произошло совсем недавно". Здание Black Sails Building, штаб-квартира корпорации Blackfire, было разбомблено, и я уверен, что многие из присутствующих в Отаосе знали, что это была домашняя база Николаса Конте. Правительство Соединенных Штатов опубликовало заявление, в котором говорилось, что Нинг Тао был организатором этого террористического нападения, и позднее Николас Конте признал, что Нинг Тао присутствовал в то время. Вы, ребята, слушайте внимательно, он мастер, он напал на особняк на Черном Парусе с Фоксимом!"

Нин Тао был так зол в сердце, что он действительно хотел вытащить Талисман Духа Долины Инь на своем теле и бросился вперёд, чтобы ударить У Юэ дважды.

Реинкарнация лисички действительно была связана с ним, он не будет отрицать этого. Но если бы не он, Фокс Цзи был бы реинкарнирован на месте и даже не имел бы буферного периода. Если нужно было сказать, что он виноват, то только то, что он не смог убить малышку в гробу, которой была Фокс Сяо Цзи. Но как он, человек, который культивировал Небесный Дао, мог убить ребенка?

Также верно, что он взорвал Особняк Черных Парусов, но он не был сообщником Фоксхима; его целью был Николас Конти. На самом деле, даже ролевая ракета-мана, взорвавшая особняк "Черный парус", принадлежала Николасу Конти, а не ему.

Тем не менее, он был очень ясен в своем сердце, что правда, стоящая за этими двумя инцидентами, я боялся, что даже если он появился, чтобы противостоять У Юэ лицом к лицу, он не мог сказать.

Толпа была в смятении.

Есть признаки того, что Лига удаления демонов развивается в направлении "Лиги удаления демонов".

Даже госпожа Мастер Разума держала рот на замке перед такой большой группой даосских друзей, которые не знали правды, если бы она снова заговорила за Нин Тао, то даже она была бы допрошена!

На стороне Нинг Тао был шум дискуссии.

"Выяснилось, что этот ребенок - лжец, и не так давно СМИ изобразили его как героическую фигуру, сказав, что он вылечил Менг Бо, а теперь, похоже, в этом должно быть что-то подозрительное".

"Этот реальный человек думает, что это ажиотаж, люди любят ажиотаж в наши дни, что Мэн Бо должен быть его мужчиной."

"Западные СМИ сообщают, что Наингтао - террорист, я не верил в это раньше, теперь это кажется правдой".

"Культиватор-террорист, увы, поистине позор для моего поколения, великая беда моего мира культивирования хуаксии"!

Человек с заросшей бородой вдруг громко произнес: "Маленький доктор реализма не только помог демону Fox Ji вернуться к жизни, но и вместе напал на западных даосских друзей и обидел невинных". Я езжу на журавлике, я езжу на настоящем Су Тырене, и оставляю здесь сообщение, этому мальчику лучше держаться от меня подальше, иначе я отрежу его собаке голову!"

Нин Тао не мог не пошевелить глазами, чтобы посмотреть на этого журавлика реального человека, Су Юрэн, с чувством плача и смеха в сердце. Этот был неглубоким в выращивании, но обладал большой способностью красть свет. Если мы встретимся в будущем, боюсь, эта штука будет работать быстрее двенадцатицилиндровой Феррари. Что касается обезглавливания на дуэли и тому подобного, его не существует.

Но перед лицом такого человека, он не может подойти, вонзить его в плоть и получить пулю, верно?

У Юэ Ян громким голосом сказал: "Друзья-даонисты, пожалуйста, помолчите и послушайте, что скажет У Юэ".

На смотровой площадке воцарилась мгновенная тишина.

Тан Цзисянь посмотрела на У Юэ, на угол ее рта с правдоподобной улыбкой.

Если здесь еще были люди, которые были равнодушны к словам У Юэ, то это были только Тан Цзисянь и Тан Тяньфэн.

"Друзья Даоисты, что Нин Тао и Фокс Цзи в сговоре, чтобы убить Фокс Цзи, мы должны сначала уничтожить её клику. Я думаю, что первая цель, с которой нам придется иметь дело, это Нингтао". Голос Ву Юэ перекликался с эхом на смотровой площадке, создавая праведное и благоговейное ощущение.

"Точно! Сначала убей Нинг Тао!"

"Черная овца, как он, должна быть убита всеми!"

"Нам нужен лидер, Зетиана Бессмертного, обладающего высокими моральными качествами, почему бы нам не позволить Зетиану Бессмертному быть хозяином этого альянса!" Из толпы, кто-то скандировал.

На смотровой площадке раздался ревущий шум.

Мастер Факонг был немного сбит с толку, он созвал этих людей на открытие Ассамблеи по отстранению демонов, по его мнению, он по праву был главой группы, союзным хозяином Альянса по отстранению демонов, как и в прошлый раз, но он не ожидал, что она превратится в подобную ситуацию. Каково было значение У Юэ здесь, как союзного лорда, пьющего чай?

Капитализированное смущение.

Взгляд сострадания переместился обратно на тело Нинг Тао.

Нинг Тао улыбнулся ей слабо.

Цзю Синь сбежала с глаз долой, но ничего не сказала.

Если бы она раскрыла личность Нин Тао на месте, Нин Тао не стал бы винить ее, потому что в этом мире очень мало людей, которые могут разглядеть правду в конце концов, и подавляющее большинство людей просто люди, которые сбиты с толку и делают вид, что сбиты с толку.

Она не разоблачила его на публике, что показало, что она не была смущена словами У Юэ и все еще верила ему.

Как раз в это время другая группа людей ступила на древний каменный путь в сторону смотровой площадки.

Увидев эту группу людей, сцена по эту сторону рева внезапно затихла.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 0643: Ты убьешь меня?**

Глава 0643: Ты убьешь меня? Приехала группа иностранцев, как белых, так и черных, и даже хорошо известных мексиканцев. Все эти люди были надменными и холодными по внешнему виду, и все они несли в себе ощущение угнетения с опасными атрибутами.

За исключением главного.

Это был светловолосый, голубоглазый белый юноша с длинной, красивой фигурой и сапфировыми глазами, которые усиливали его внешний вид.

Этот человек не чужд Нин Тао, то есть Шарики, он может украсть арсенал духовных материалов Николаса Конти, используя Шарики как "оболочку". Но когда он увидел, что Шарики руководит группой пугилистов, он не мог не удивиться и запутаться в своем сердце, это вечеринка китайских практиков, что делает демон крови с людьми?

На смотровой площадке, одна за другой, без всякой доброты в глазах собралась большая группа культиваторов Huaxia.

Мастер Факонг внезапно выделился и справедливо сказал: "Дерзкий демон, ты тоже осмеливаешься ворваться в Чистую страну секты Будды! Сегодня я сдам демонов на смотровой площадке здесь!"

Под звук звука, Чашу Бесов выскользнул из рукава и приземлился в руку.

Тело Кровавого Демона имело мертвый дух, кровяной дух, который для него, демона удаления профессиональных, не нужно было светить волшебное оружие, как Зеркало Демона, он мог видеть его своим зрением и опытом.

Однако, не дожидаясь, пока мастер Факонг выбросит свою охотничью чашу на демонов, У Юэ остановил его и сказал: "Мастер Факонг, давайте послушаем, что он скажет, прежде чем две страны пойдут на войну".

Мастер Факонг колебался и опустил чашу спускающегося демона. Чтобы убить Фокс Цзи, он определённо не смог бы сделать это в одиночку, и ему всё равно понадобилась бы помощь У Юэ с кулаком, поэтому ему пришлось отдать У Юэ лицо.

Эта сцена упала в глазах Нин Тао, и он не мог не думать мрачно в своем сердце: "Объединили ли У Юэ и Николас Кангти силы, и двое из них хотят использовать меч Лиги Демонов по удалению против меня"?

У Николаса Конти и У Юэ был мотив убить его. Императору Николаю Кану не пришлось этого говорить, У Юэ тоже ненавидел за то, что он разбил меч и забрал сокровища, а также за то, что он убил Одинокое крыло, чтобы увидеть свет!

Шалих вслух сказал: "Даосисты Востока, не поймите нас неправильно, мы не причиним вам вреда". Кроме того, мы не были бы настолько глупы, чтобы сделать врагом стольких мастеров и хозяев. На этот раз я пришел от имени господина Николаса Конти и семьи Витель, и я приношу с собой не только дань уважения от господина Николаса Конти и семьи Витель их восточным даосским друзьям, но и завет".

Учитель Воздуха Дхармы был полон гнева и упрекал: "Когда же моя очередь выстроиться с вами, демоны? Ты не тот же самый. Иди!"

На лице Шарики появилась странная улыбка: "Этот Мастер должен быть Мастером Фа-Конгом, не спешите, выслушайте меня".

"Ха!" Мастер Сокол хрюкнул холодно.

Сегодняшний мир разнообразен, - сказал Шалих, - у меня есть ты, у тебя есть я, мы все жители глобальной деревни, хотя наши семьи разные, но все мы соседи". Теперь есть демоны и злодеи, которые хотят уничтожить нашу деревню, так что у нас есть общий враг. Думаю, будет правильно, если мы отложим в сторону наши предвзятые представления, объединимся и будем добросовестно работать вместе против нашего общего врага".

После паузы он добавил: "Наш враг - Фокс Цзи, это Нин Тао, эти двое объединили свои усилия, чтобы атаковать Особняк Черный Парус, их цель - уничтожить этот мир". Поэтому я говорю от имени семьи Ваттов и г-на Николаса Конти, кто бы ни стал Союзным Мастером Альянса по Удалению Демонов, семья Ваттов и г-н Николас Конти, который возглавляет Черную Огневую Компанию, будут прислушиваться к его приказам и оказывать всю возможную помощь до тех пор, пока они не убьют Нинг Тао и Фокс Джи".

Кто-то спросил: "Вы сказали "помощь", какая помощь?"

Шалих сказал вслух: "Семья Vitel и корпорация Blackfire готовы предоставить все средства для проведения операции, даже мана, плюс компании, связанные с вами, будут исключены из американского санкционного списка и получат освобождение от тарифов".

В толпе раздался внезапный разговор, и кто-то показал очевидный взволнованный взгляд.

Деньги от акции не слишком привлекательны для этих культиваторов, а среди присутствующих здесь людей, кроме учеников Эмейской секты, кто был повелителем нехватки денег? Но некоторые из представленных здесь деноминаций в основном имеют свои собственные компании и отрасли промышленности, пользующиеся преимуществами мирового разнообразия в бизнесе. Теперь, когда две страны находятся в разгаре торговой войны, если их компании могут выйти из списка компаний, санкционированных США, то они получают больше, чем просто какую-то выгоду от тарифных изъятий, что равносильно помощи своим компаниям в подавлении своих оппонентов и захвате большей части рынка!

Более того, есть волшебное оружие!

Весь мир - это прибыль, а весь мир - это прибыль.

Ву Юэ сказал: "Все это слышали? Нашими врагами являются Нин Тао и Фокс Цзи, пока мы объединяемся и искренне сотрудничаем, мы определенно можем уничтожить этих двух демонов. Особенно то, что Нинг Тао, у меня к нему глубокая ненависть, потому что он обманул нас всех!"

"Убей Нинг Тао!"

"Я номинирую Зетиана Бессмертного лордом Альянса по уничтожению демонов!"

"Тогда Небесный Бессмертный! Союзный Господь!"

Голос ответа.

Мастер Факон молчал с заглавным смущением на лице. До прихода У Юэ эти люди относились к нему с вежливостью и уважением. Он думал, что его престиж все еще там, и что должность хозяина этого альянса должна быть его. Однако, они не ожидали, что все это было подделкой, и как только Wu Yue пришел и заманил их, эти люди все встали на сторону Wu Yue.

Человеческий престиж никогда не пукает до достаточно сердечного интереса.

Шарики и У Юэ смотрели глаза в глаза, и на углах обоих ртов появился намек на улыбку.

Нинг Тао посмотрел ему в глаза и шагнул назад.

Но, не дожидаясь, пока он покинет смотровую площадку, Сострадание подошло.

Нинг Тао мягко сказал: "Ты думаешь, я плохой парень, за которого меня выдают?"

Милосердие покачало головой, но в ее глазах появился намек на беспокойство и колебания.

Нинг Тао показал слабую улыбку: "Доверься собственным глазам, не запутайся и не раскачивайся в этих людях".

Цзы Синь кивнул и вдруг вспомнил что-то: "Иди быстро, не оставайся здесь, если они найдут тебя прямо здесь, они........................".

Она не осмелилась продолжать.

Люди здесь кричат, что хотят убить Нинга Тао, так что если кто-то найдет его здесь, почему бы им не напасть?

Нин Тао, однако, засмеялся и сказал: "Думаешь, я сбегу, нет, я просто хочу развязать руку".

Флеш поднялся на щеках Цзы Синь сразу, и глаза, казалось, упрекали, во сколько это время, у вас все еще есть сердце, чтобы поймать людей?

"Сострадание, о чем вы двое говорите?" Си Эн пришла сюда, и она посмотрела на лицо Нин Тао с намеком на подозрения в ее глазах.

Цзы Синь напряглась, когда толкнула Нин Тао: "Иди быстрее".

Нинг Тао пошёл по направлению к лесу на обочине дороги.

Там, покрытый льдом и снегом, на снегу стоит куст ягод годжи, ветви опавших листьев висят с ярко-красными каплями ягод годжи. Это как жемчужина слезы на фоне ледяной красоты снега.

Нин Тао остановился в своих треках, повернулся, чтобы посмотреть на Си Эн, и вместе с обеими ладонями объявил зов Будды: "Амитабха Будда, сестра Си Эн хочет что-нибудь сказать?".

Цан открыл дверь в горную землю и сказал: "Кто ты и как так получилось, что я тебя никогда раньше не видел?".

Нин Тао сказал: "Я Си Линг, я здесь новенькая... Упс, старшая сестра, мне нужно идти помогать, подождите меня, я сейчас вернусь".

Сказав это, он прикрыл свой желудок и побежал в лес.

Фигура Цзы Ена качалась и свистнула, когда он прыгнул через голову Нин Тао, отрезав ему путь.

Нинг Тао действительно безмолвна к этой женщине, сцена такая живая и горячая, но она пришла к нему эта "маленькая монахиня", чтобы найти неприятности.

"Кто ты, черт возьми, такой?" Голос Цзы Ен был резким.

У Нин Тао на лице было невинное выражение: "Я Си Лин, старшая сестра, дайте мне пройти, я с трудом могу задержать дыхание".

"Дух Милосердия"? Никогда о таком не слышал."

"Разве я не говорил тебе, я здесь новенький."

"Ты похож на шпиона!" Си Эн внезапно протянула руку и схватила Нинг Тао за плечо.

Цзю Синь с тревогой сказал: "Старшая сестра, он.........."

Когда слова дошли до ее уст, она боялась повторять их.

Цзы Ень суровым голосом сказал: "Цзы Синь, ты сделал что-то, чтобы предать клан Мастеров, что-то неприличное!"

Цзы Синь посмотрела на Нин Тао за помощью, ее голос бормотал: "Я........".

Но прежде чем она успела донести свои слова, небо внезапно потемнело, как будто секунда из дня в ночь ушла.

Все глаза были собраны в небо.

Небо, которое изначально было чистым, уже было облачным в мгновение ока, и из глубин облаков доносился ревущий звук. Была зима, не было возможности грометь, и звук был похож на шипение какого-то зверя.

"Ты убьешь меня?" Женский голос спустился из глубин облаков.

Группа практиков на смотровой площадке внезапно изменила цвет.

Женский голос: "Вы, люди, один за другим, которые нравственны, которые считают себя праведными, но вы сделали больше грязного и хуже, чем я, вы не чувствуете себя больным"?

Голос, казалось, доносился из-за Девяти Небесных Облаков, и он доносился из женского рта прямо здесь, на смотровой площадке.

Внезапно!

Внезапно появился зеленый свет!

Картинная шахта, завернутая в этот зеленый свет, пролетела вниз, и пустота сгорела от трения, оставив за собой след жалкого зеленого огня!

"Шесть дорожек диаграммы реинкарнации"! Мастер Факонг издал громкий рев, "Фокс Цзи здесь! Все, берегитесь!"

Его голос только что успокоился, и "Шесть путей реинкарнации", пролетевшая вниз с треском, открылась, и из картины вышла женщина, длинное красное платье и лисичья кожа плечи, красные, как кровь, и белые, как снег. В небе медленно падали темные облака, сцена была странной, торжественной и красивой.

А вот и лисичка.

"Узел!" Мастер-Уничтожитель заревел.

"Оставайся здесь!" Си Эн отпустила плечи Нин Тао, а потом порезала Нин Тао по шее.

Нинг Тао упал на землю с закрытыми глазами.

Tzu En прыгать вверх и вниз, несколько взлетов и падений назад к смотровой платформе.

Сострадание побежали к Нин Тао.

Вдруг Нин Тао открыл глаза, поднялся с земли на одну кость и побежал в сторону маленького леса, говоря: "Ты останешься здесь".

Цзы Синь 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 0644: Вечный Господь смерти**

Глава 0644 Вечный Господь смерти Радость иметь друзей издалека.

Но если враг придет с небес, кто будет счастлив?

Фокс Джи наступила на пустоту ног и спустилась по лестнице, как по лестнице, шесть схем реинкарнации, охотясь и танцуя позади нее, сцена была похожа на демонического бога, спускающегося в мир.

Только что те, кто кричал, чтобы убить Нин Тао и Фокс Цзи, эта женщина на этот раз коллективно молчат, некоторые трусливые даже ноги дрожат.

В то время элита Королевства Культивирования Хуаксия была в полной боевой готовности, но они все равно заплатили высокую цену, чтобы сильно ударить Fox Ji. Прошли сотни лет, и эти элиты умерли и умерли, а Лига экзорцизма демонов была калекой. Но Fox Hime - все та же Fox Hime, тысячелетний демон-лис, которому осталось всего один день до того, как он стал бессмертным.

Фокс Чжи висел в пустоте: "Кто из вас убьет меня?"

Никто не осмелился сказать ни слова.

Мастер Фа Коу, мастер Ми Синь, Тан Тяньфэн и Тан Цзисянь также имели несколько ключевых фигур, как будто стояли лицом к лицу с врагом, каждая из них с нервным выражением лица.

Глаза Фокс Цзи приземлились на Мастера Сокола: "Старый Лысый Осел, разве ты не пытаешься убить меня, чего ты ждешь?"

"Смерть злому!" Мастер Воздуха Дхармы, который не мог выдержать такого стимула, тут же выбросил свою демоническую нисходящую чашу.

Как только бесовская чаша вылетает, она увеличивается в размерах и вращается быстрее, из чаши выходят пряди золотого света, а из золотого - руны.

Мастер Дхармы приказал, скандируя во рту мантру сутры.

Чаша с демонами спустилась к голове Фокс Чжи.

"Как ты смеешь жертвовать миску ради еды?" У Фокс Цзи был вид безразличия и презрения.

Шесть Путей Реинкарнации диаграмма вдруг вздрогнула, и непостоянный Господь Смерти в картине вылетел из картины, превращаясь в одно мгновение из маленькой тени в гигантского демонического бога, даже храм перед ним выглядел как лекало для здания в отделе продаж. Как раз в тот момент, он ударил по спускающейся с небес демона чаше с пощечиной.

Ка-чау!

Чаша с демонами разбилась.

Этот безменяющийся Повелитель Смерти снова прилетел на схему Шести Путей Реинкарнации, и то, что только что произошло, было похоже на иллюзию, которой на самом деле никогда не было.

Это, конечно, был не настоящий Господь Вечной Смерти, это был сосудистый дух Шести Путей Реинкарнации.

Кроме того, Чаша Демонов является легальным оружием, она находится не в одном или двух метрах от Шести Путей Реинкарнации, а в ста восьмидесяти тысячах миль от нас.

"Чего ты до сих пор стоишь? Давай!" Мастер Дхармаконг рычал.

У Юэ, хозяин альянса Demon Removal Alliance, не двигался, а оставшийся от угла глаза свет смотрел на скалу рядом со смотровой площадкой.

Фокс Цзи хладнокровно засмеялся: "Вы, трусы, никогда не осмеливались драться со мной головой, никогда не осмеливались положить черную руку за спину". Вы тогда были настолько невнимательны, что успешно атаковали, а теперь хотите повторить то же самое? Я не дам вам больше никаких возможностей, и никто из вас, кто сегодня здесь стоит, не будет жить!".

Не пытайся жить!

Не пытайся жить!

Не пытайся жить.........

В небе, среди гор, бездна была наполнена отголосками Фокс Цзи, как будто в разных местах тысяча ее шипений.

Причудливое энергетическое поле внезапно окутало его.

Шесть путей реинкарнации были тихо активированы.

"А!" Настоящий крановщик, Су Юрен, который ранее сказал, что отрубит Нин Тао голову, если встретит его, выпустит рев и вырвется наружу.

Очевидно, он был под влиянием Шести Путей Реинкарнации диаграммы, создавая видения того, что заставляет его сойти с ума.

Но как раз в тот момент, когда группа даосских друзей подумала, что он собирается поспешить и сразиться с Fox Ji, товар неожиданно развернулся и спрыгнул на скалу рядом со смотровой площадкой.

Шесть путей реинкарнации внезапно произвели еще один шок.

Господь Вечной Смерти снова вылетел и открыл свои кровавые пасти, проглотив Су Тырэн в один рот.

Большой человек ростом почти два метра, двести или около того килограммов просто исчез из воздуха, не говоря уже о трупе, ни одного волоска на трупе не осталось.

Фокс Цзи хладнокровно засмеялся: "Я же говорил тебе, все, кто сегодня здесь, должны умереть"!

"Формирование меча!" Мастер-разумная госпожа проглотила.

Кланк!

Летающие мечи из ножен.

В позе, изображающей меч, Мастер-Уничтожитель двинулся с мечом, и человеческий меч объединился в тень ножевого удара по Лизе в пустоте.

Восемь Мечей Формирование Самки Nini активировались одновременно, атакуя Fox Ji с восьми разных направлений.

С одним распространением рук Фокс Цзи, Шесть Путей Реинкарнации Диаграмма за ней летела к ее телу, как духовная одежда, сливаясь в ее плоть и кровь. Узор за узором появлялся на ее коже, и эти узоры были узорами шести диаграмм реинкарнации, а бумага шести диаграмм реинкарнации стала ее второй кожей. Самым странным было то, что ее лицо было явно образцом Вечного Властелина Смерти, создавая впечатление, что оно было похоже на татуировку лица Вечного Властелина Смерти, отвратительное и ужасное!

Процесс может показаться сложным, но это может быть мгновение ока от начала до конца. И в то время меч Мастера Безумия только что был заколот на глазах у Фокс Цзи.

С одним прикосновением, Фокс Цзи удивительно схватил летающий меч госпожи Ми, храбро бросив вызов остроте этого меча!

Миссиолог повернула запястье, но в тот же миг другая рука Фокс Цзи ударила ее ладонью по груди.

Пуф!

Рот, полный свежей крови, вылился из Мастера-Уничтожителя, и его тело оторвалось и упало на землю, как воздушный змей. Летающий меч тоже упал на землю, но на вершине клинка не было ни капли крови.

Летающий меч не смог прорезать ладонь Фокс Чжи!

Фокс Джи замахнулся в пустоту и приземлился на маленький животик Си Ен.

Tzu En выпустила жалкий крик, и метеорит вообще упал на землю, рот полный крови вылился, никогда больше не поднимаясь.

С помощью этого, меч Эмей Секты был сломан, как шутка.

Остальные семь монахинь Формирования Меча ранены, где они осмелились бы атаковать снова, одна за другой, быстро отступая, чтобы защитить раненых монахинь Формирования Меча и Сьена.

"Только потому, что вы, ребята, тоже хотите меня убить? Шутки!" Фигура Фокс Цзи качнулась и упала на землю, пара демонических лисичьих глаз, подметающих на лицо.

Люди, которых видела Фокс Цзи, толпами избегали ее взгляда, некоторые даже опускали головы.

Фокс Химе подошла к Мастеру-Уничтожителю Разума.

Семь Меч Образование Женский Ni сформировали человеческую стену, чтобы заблокировать тело Fox Ji, каждый из них выглядел нервным, их глаза наполнены благоговением.

Однако Тан Тяньфэн и Тан Цзысянь обменялись взглядами в этот критический момент, и двое обменялись взглядами, но опять же ничего не сделали.

У Юэ воспользовался моментом, когда Фокс Цзи шёл в сторону Master Lady Exterminator и спокойно двинулся к скале рядом со смотровой площадкой.

Не только она, но и другие спокойно готовились ускользнуть, и уже давно заметили направление и маршрут побега и действовали быстро.

Однако...

Базз!

Пустота тряхнула сразу, и свет в этом пространстве внезапно исказился. Деревья, скалы, храмы и даже десятигранный Пу Сиань Бодхисаттва на белом слоне превратились в туман.

Голос Фокс Цзи был холоден: "Вы не можете убежать, все существа страдают, рано вступают в реинкарнацию и рано освобождаются".

"Я буду драться с тобой!" Мастер Факонг издал рев, и да, он бросился с пустыми руками.

Среди этой большой группы праведников, если бы один или два человека выбрали одного или двух, которые действительно праведны и готовы умереть за справедливость, боюсь, что единственными, кто смог бы это сделать, были бы Мастер Факонг и Мастер Уничтожитель Разума.

"Богомол, старая лысая задница, я пошлю тебя сейчас же!" В руках Фокс Цзи появился маленький и нежный мачете, который она разведала и схватила за талию.

Как только клинок был обмотан, он вспыхнул холодной аурой, излучая зловещую демоническую ауру. Из тела ножа доносились призрачные крики и волчьи звуки, очень страшные!

"Нож для супа Мемфиса?" Бледный цвет лица мастера Сокола внезапно изменился, и он остановился на своих следах. Он был бесстрашен, но его испугал вид мачете, который внезапно нарисовал Фокс Цзи.

Нож Менпоче убивает не только людей, но и души. Те, кого убил нож мемфисского супа, забывают о своей прошлой жизни и не имеют следующей жизни!

Мастер Сокол не боялся смерти, но боялся, что после смерти не сможет отправиться в Западное Блаженство. В течение сотен лет он практиковался, ел и читал Священные Писания, совершал добрые дела, и всё это ради того, чтобы однажды увидеть Будду. Если даже этого нет, что от него останется?

"Испугался"? Чем больше ты боишься, тем больше я тебя убью!" Фокс Химе набросился на мастера Факонга.

Близко к сердцу.

Голос, с которым многие были знакомы, жестоко бросился вперёд.

Я отдыхаю в утробе, слыша звук Великого Пути!

Чёрт!

Божественный колокол ударил, звук проспекта споткнулся, темные облака рассеялись там, где они проходили, и демонический Ци рухнул. Зрелище было похоже на закрытую комнату с внезапно нарисованными шторами и открытыми окнами, приносящими солнечный свет и темноту.

Фокс Чжи Мо ожесточенно повернулся и посмотрел в ту сторону, откуда исходил голос.

Сюда шел молодой человек, и солнечный свет, который только что рассеял темные облака, сиял на его лице, и в мгновение ока вся его личность была яркой, с золотым сиянием по всему телу.

Нинг Тао пришел.

Он действительно развязал руку в роще, иначе его бы сейчас не было. Конечно, переодевание и получение снаряжения также заняло некоторое время. Но все это не имеет значения, хорошо, что он догнал.

На Нинг Тао собрались все глаза.

Только сейчас праведники все еще коллективно осуждали его, и многие даже угрожали отрубить ему голову и выпить его кровь, и даже были те, кто говорил, что убьют его, чтобы сделать алхимию и сделать вино. Но теперь, когда он пришел, честно говоря, никто из этих людей не набросился на него, не говоря уже о том, что он убил его ножом, даже тот, кто плюнул в него.

Убить террориста номер один?

Его не существует.

Если Нинг Тао уже не был так сильно ранен, что упал на землю и умирал, никто не торопился.

Нинг Тао остановился на своем пути у Сострадания.

"Большой брат Нин, спаси меня, моя сестра, я... я бесполезен..." Слезы на глазах у Цзы Синь, она хотела подняться и помочь, но у неё не хватило ни сил, ни мужества.

Она уходит, это точно смерть.

Нин Тао кивнул и ничего не сказал, а потом сделал шаг навстречу Фокс Чжи.

"Не смейте портить мне бизнес?" Голос Фокс Чжи, с оттенком гнева.

Нинг Тао мягко сказал: "Есть люди, которые мне небезразличны, ты не можешь их убить". Некоторые люди не должны страдать, и вы не должны издеваться над ними. Если ты думаешь, что я любопытный, то я здесь, чтобы любопытствовать".

Фокс Чжи холодно сказал: "Эти люди просто обсуждали, как тебя убить, но ты пришел защитить их, ты не считаешь себя глупым? Я дам тебе шанс, так как они хотят убить даже тебя, почему бы нам не сделать это вместе и не убить их всех!"

Нинг Тао сказал: "А если нет?"

"Тогда я убью и тебя тоже!" Глаза Фокс Чжи заперты на Нин Тао, убивая ауру, как радуга!

Нинг Тао протянул руку и поцарапал край уха, затем положил что-то в ладонь и дунул в волосы......

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 0645: Ци Тянь Да Шэн**

Глава 0645 Ци Тянь Великий Святой Это действие заставило весь народ на мгновение замерзнуть за это.

Разве это не был фирменный ход Короля Обезьян, великого мудреца Ци Тяня?

Золотая палочка обруча Сунь Укуна была спрятана у него в ухе, и когда он захотел ею воспользоваться, он вытащил ее, положил в руку и взорвал, а золотая палочка обруча, размером с вышивальную иглу, стала больше.

Но чьим приемам трудно научиться, но ты должен научиться приемам Великого Мудреца Ци Тяня, который вытаскивает палку и бьёт гоблина?

Бизнес говорит о сцене, эта борьба также говорит об атмосфере, поэтому стиль стартовой руки очень важен.

Думая об этом, Нинг Тао почувствовал, что действие "вытаскивания прутьев" Великого Мудреца было уместным, очень уместным.

Этот ход его и одного из Великих Мудрецов, превращающихся в золотой обруч, просто вырезан из формы, что очень прохладно. Несмотря на то, что человек, которого он пытался спасти, был Мастером Уничтожителем, а не Бессмертным Цицей, он чувствовал себя так, как будто топтался ногами на семицветных облаках, что было ярко выражено этим действием.

Сцена там и атмосфера там.

Но...

Ничего не случилось.

"Ха-ха-ха!" Смеялся не Фокс Цзи, а У Юэ, который добавил саркастическое замечание: "Нин Тао, ты считаешь себя реинкарнацией великого святого Неба Ци?".

Но в этот момент облако чернил и дым, как у пистолета qi, появилось из ладони правой руки Нин Тао, вышитая во плоти игольчатая пушка быстро утолщалась и удлинялась, и в мгновение ока превратилась в длинное ружье с двухметровым стволом и семидюймовой головой.

Все глаза были широкими от изумления, и не было недостатка в удивлении и удивлении в чьих-то глазах.

У Юэ больше не мог смеяться.

Это действительно....

Король Обезьян перевоплощается в Великого Мудреца Ци Тяня!

Когда плоть была выстрелена, Нин Тао погладил обе ноги и пожал правую руку, а мужчина и стена образовали прямую линию и ударили ножом в Фокс Цзи, оставив позади себя чернила и дымку, похожую на облака тень.

Он не Ци Тянь Да Мудрец, но эта серия движений и навязчивых состояний от вытаскивания пистолета к пистолету, что нахальный персонаж, по сравнению с Да Мудрецом, не намного хуже.

Выходит пистолет, пистолет здесь.

В воздухе витает дракон, а тень гигантского Кунь очень странная!

Фокс Цзи, очевидно, чувствовал сильное давление, кончик ее ноги на земле немного, ее тело взлетело от земли и резко отступил назад, нож для супа Мэн По в руке также отделился в тот момент.

Жалкая зелёная дуга воздуха лезвия пробила в голову пистолета, убитого плотью.

Чау!

Ножной газ разбился.

Там больше, чем один пистолет.

После того, как чернила и дым, похожие на облака дракона пистолет ци разбил меч ци супового лезвия Мэн По, он мгновенно вновь оказался перед Фокс Цзи.

Горячий нож Мангма в руке Фокс Цзи порезал голову пистолету во плоти.

Бряк!

Столкновение приклада и клинка - это также столкновение энергии и энергии.

С мрачным звуком жарки, нож для супа Meng Po щелкнул щелчком, и половина его улетела в небо.

С ударом пистолета во плоти, ее тело прыгнуло в пустоту, ее руки распространились, и гигантские тени в форме колеса появились позади нее.

Гигантское колесо было помещено в рот непостоянного мертвого властелина, верхние три канала, нижние три канала, и дрейф был иллюзорным и реальным.

Гигантское колесо было еще больше, высотой в десятки метров, и когда оно появилось, казалось, что над золотой вершиной есть еще одна гора, и что тень покрывает небо. Его ноги были похожи на гигантские столбы, держащие небо, и как только он спускался вниз, эта золотая вершина рухнет, и люди на земле будут раздавлены на куски!

Тёмные облака, которые только что рассеялись, снова появились, море облаков, падающих, и штормовой вой.

Диаграмма Реинкарнации Шести Дао, заклинание порока седьмого ранга в списке Десяти Злобных Заклинаний. Хотя корабль-призрак Николаса Конти был на одно место выше, чем он, в конце концов, это было волшебное оружие в море, где он мог только применять свою величайшую силу. Вместо этого она была идеально интегрирована со своим хозяином сосуда, фигура рисунка сосуда хозяин кожи, фигура является одновременно человеком и человеком, что сделало ее самой мощной как волшебное оружие!

Опять появилось жуткое энергетическое поле, и пространство было окутано искаженным светом.

Некоторые неглубокие культиваторы были пойманы в видении прошлой жизни, некоторые скандировали стихи на скале, одни танцевали на смотровой площадке, другие крутили шеи, чтобы заставить собаку лаять.......

Те, кто не попал в царство иллюзий, тоже не чувствовали себя хорошо, скандируя сутры, скандируя мантру, и используя все свое культивирование, чтобы противостоять подавлению Шести Дао Реинкарнации Диаграмма.

"Подделать!" Нин Тао поднял упавшую на землю половину ножа для супа Мэн По, и волной правой руки, половина ножа для супа Мэн По вылетела из головы пистолета из плоти, превратившись в линию холодного света и проткнув один конец в грудь Фокс Цзи.

Одним махом гигантская стена Господа Вечной Смерти отстрелила половину клинка.

Такое нападение не было половиной угрозы для Фоксхайма.

"Эти люди хотят убить тебя, а ты помогаешь им сражаться против меня". До этого я не двигался, чтобы убить тебя, это ты - заставил меня!" Голос Фокс Чжи упал с неба, оглушительный!

Нинг Тао сказал: "Как я уже сказал, есть люди, которые мне небезразличны, и ты не можешь их убить. Некоторые люди не заслуживают страдать, ты не можешь издеваться над ними. Ты будешь делать зло, в любое время, в любом месте, и всякий раз, когда я встречусь, я остановлю тебя".

"Тогда иди к черту!" Фокс Цзи издал рев и наступил на Нин Тао одной ногой в воздухе.

В тот момент, когда она пошевелила ногами, ее фигура исчезла и была заменена гигантским, горным ртом и гигантским колесом непостоянного Властелина Смерти. Его гигантские ноги, как гигантский столб в небе, закрыли голову Нин Тао и спустились вниз, тень окутывала его, лапы этих ног были похожи на скалистый холм!

Нинг Тао стоял со своим пистолетом и скандировал изо рта: "Я отдыхаю в моем зародыше и слышу звук Великого Дао".

Чёрт!

Божественный колокол ударил, и звук Авеню упал.

Облака в небе отступили, и солнце светило ярко.

Этот огромный горный демонический бог, Господь Вечной Смерти, тоже рассеялся, ничего не оставив позади.

На смотровой площадке те специалисты-практики, которые попали в иллюзорное царство предыдущей жизни, вышли из иллюзорного царства, но их лица все еще были в замешательстве. Давление на тех силовиков, которые пытались поддержать подавление Диаграммы Реинкарнации Шести Дао, внезапно исчезло, и их глаза собрались на теле Нин Тао, их лица также выглядят пустыми.

Только один странный отрывок из Священного Писания, как он мог нарушить заклинательную силу Диаграммы Реинкарнации Шести Дао?

И дважды за раз!

Если бы Foxhime активировал Рисунок Шести Путей Реинкарнации в третий раз, то этот странный отрывок из Писания, несомненно, снова бы сбил его с ног!

Появилось истинное тело Фокс Цзи, подвешенное в пустоте, Схема реинкарнации Шести Дао, похотливо танцевавшая за ней, возвышаясь над Нин Тао.

Вообще-то, это она была самой удивленной.

На самом деле, найти ответ совсем не сложно.

Нинг Тао культивировал Небесный Дао, выше Шести Дао. Его Священное Писание из Писания Твоего, то есть из Писания, которым благодаря Ему был сделан небесный путь. Как вы, оружие для реинкарнации из шести дао, можете подавить Священные Писания Небесного Пути!

Нинг Тао внезапно переехал.

Один выстрел, и в облаке чернил и дыма человек летит с пистолетом, выстрел в воздух!

Никто не знал, заряжался ли это Нинг Тао с земли, или пистолет нес его на лету.

Но дело не в этом, дело в скорости.

Пистолет двигался, и Нинг Тао и плоть были застрелены прямо на глазах у Фокс Цзи.

Был произведен выстрел, кончик пистолета ударил ножом в плечо Фокс Цзи.

Бах!

Вдруг раздался выстрел, и пуля свистнула, почти без промежутка времени, в тот момент, когда раздался выстрел, он попал в спину Нин Тао.

Бряк!

Оружие взорвалось.

Тело Нинг Тао нарушило линию воздушного змея, как будто летело вниз по скале.

Эта перемена была настолько быстрой, что к тому времени, когда Тан Цзисянь и Тан Тяньфэн попытались его спасти, он уже упал.

"Брат Нинг!" С печальным криком, Цзы Синь нарисовала ноги и бросилась к скале, где Нин Тао упал, слезы, стекающие с ее глаз, одна капля, одна капля, посадка с метками.

И этот выстрел, все еще эхо через пустую долину.

Скорость человека не может быть быстрее пули, даже после солнца, даже пули, не говоря уже об огнестрельном оружии от компании Black Fire Company.

Это Шарих выстрелил.

Пистолет - это свинцовое огнестрельное оружие времен Первой мировой войны, но это всего лишь иллюзия; это мощное легальное оружие. В этот момент из дула пистолета выходил не дым, а аура, несущая ауру смерти!

Шарики ждал возможности, когда Нин Тао напал на Фокс Цзи, все его внимание было сосредоточено на теле Фокс Цзи, не было нигде в пустоте, из которой можно было бы черпать силы, а прямая линия летающей ударной атаки была нигде, откуда можно было бы уклониться и куда легче попасть!

Меткость Шалича в "Блэкфайре" печально известна, и промахнуться в такой ситуации вряд ли удастся.

Успех всегда благоприятствует тем, кто готов.

Это сделал Сарич.

На смотровой площадке была мертвая тишина.

"Я убью тебя!" Тан Цзисянь издала рев и нарисовала свой меч, вот-вот набросится на Шарики.

Огненный тунг в руке Шарики переместился в сторону Тан Цзисянь, дуло его пистолета также было направлено на нее, и он хладнокровно засмеялся: "Террорист, наш общий враг, ты действительно хочешь отомстить за него"?

С этим он, очевидно, пришел к выводу, что Нинг Тао мертв.

Фигура Тан Тяньфэн качалась и блокировалась перед телом Тан Цзысяня.

Кланк!

Летающий меч Танг Тяньфэн вышел.

Сцена ожесточенная.

Ву Юэ внезапно сказал: "Что вы делаете? Нин Тао - наш общий враг, неважно, кто его убьет или как, важно то, что он мертв! Мы не можем убить друг друга, наш другой сильный враг все еще здесь!"

Она подняла руку и указала на небо.

Фокси все еще рядом.

Однако Фокс Цзи не воспользовалась возможностью напасть, она хладнокровно посмеялась: "Вы, люди, говорите, что я демон, но я, Фокс Цзи, чище, чем вы, люди". Я плохой, я не отрицаю этого. Но ты плохой и ведешь себя хорошо, тебе не кажется, что это отвратительно? Хотя Нинг Тао раздражает, даже такой плохой парень, как я, я знаю, что он хороший парень, сколько бы из вас, ребята, выжили, если бы он не пришел вам на помощь? Но ты не просто хочешь его жизнь, ты портишь ему репутацию! Что еще более отвратительно, так это то, что я, Фокс Чжи, никогда никого не убивал, а вы, ребята, стреляете черными пушками в спину!"

Некоторые люди имеют доброе лицо и делают хорошие вещи, но у них очень плохие мысли в сердце.

Люди, которые немного отличаются от хороших людей и делают плохие вещи, иногда могут иметь благие намерения.

Есть ли граница между добром и злом?

Нет.

"Брат Нинг!" Сострадание кричит на краю скалы, рвётся вверх.

Так много людей, только она плакала за Нинг Тао.

Напев!

Внезапно, пронзительный голос пришел из-под пропасти, голос, похожий на голос дракона!

В следующую секунду из бездны взлетела чернильная тень.

Нин Тао вернулся, его ноги на облаке чернильного дыма, похожего на дракона, и спрятал тень Куна. Это дало людям ощущение присутствия великого святого, но под его ногами были не какие-то семицветные благоприятные облака, а воздух пушки, выстрелившей в плоть.

Человек на пистолете, кровь пропитана, одеяния Тяньбао пробили дыру, но она не запятнана кровью, кровь и вода стекают по спине и трубе брюк, проливаясь в воздухе, одна капля, одна капля, снег расцветает на земле с шокирующим цветком.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**0646 главы выстрел непобедимый**

0646 Глава Guns Out Invincible Глаза каждого были собраны на теле Нинг Тао.

Милосердие рыдало от радости, и слёзы снова пролились, бесспорно.

Пистолет во плоти висел в пустоте, чернила и дымовые облака были густыми, как дым. Это не летающий меч, но с ним, что еще нужно Нин Тао? Какие бы летающие мечи в этом мире не бледнели в его присутствии.

"Я спрашиваю тебя в последний раз, ты действительно собираешься сделать из меня врага?" Голос Фокси, без малейших эмоций.

Но такие слова, как бы холодно они ни произносились, сами по себе были эмоциями.

Глаза Нинга Тао потемнели, а голос его был ледяным до глубины души: "Я же говорил, здесь есть люди, которые мне небезразличны, и ты не можешь их убить. Некоторым людям нельзя страдать, нельзя издеваться над ними".

"Упрямый!" Фокс Цзи вздохнул: "Однако, если вы получите травму, я не смогу выиграть против вас снова. Я никогда никого не убивал лоб в лоб, я убью тебя сейчас, какая разница между мной и этими людьми? Я пойду, и в следующий раз, когда мы увидимся, я не проявлю пощады!"

Нинг Тао кивнул.

С трепетом в пустоте пролетела Шести Путей Реинкарнации, обернутых вокруг Фокс Цзи.

Взгляд Нин Тао переместился на тело Шарики, темные зрачки его глаз не показывают ни малейшего намека на эмоции.

Шарик пожал плечами: "Мне так жаль, мой пистолет только что выстрелил". Тем не менее, я приехал в Китай по обычным каналам, и у таможни есть запись о моем въезде. Люди в посольстве также знают, откуда я приехал, и если ты..."

Не сказав ни слова, он вдруг бросил руку, дуло пистолета было направлено в сторону Нин Тао, и в тот момент, когда дуло заперто на Нин Тао, его правый указательный палец нажал на курок.

Бах!

Изысканная свинцовая пуля вылетела из дула пистолета и выстрелила в Нинг Тао.

Однако на этот раз Нинг Тао уже давно был к этому готов. Как раз в тот момент, когда Сарик размахнул рукой и размахнул пистолетом, его тело внезапно откинулось назад, и его правая нога приземлилась на рукоятку пистолета в мясе. Выстрел в мясо также выстрелил гневно, выстрел, который приземлился на Шарих.

В пустоте, чернила и дымовые облака, куны в форме дракона!

Изысканная свинцовая пуля попала в кончик пистолета, схватив его за плоть, и взорвалась глухим звуком.

В жалком зеленом свете огня огонь из плоти мгновенно прорвался сквозь взрывную волну и приземлился головой на грудь Шарики.

Пуф!

Когда кровь вылилась, на груди Шарики появилось отверстие размером с таз, не видное ни легким, ни сердцу. Через отверстие за ним даже можно было увидеть пятно земли, испачканное кровью. Его кости, внутренности и сломанные куски крови и плоти были на том полу.

Причудливо, однако, Сарыч стоял неподвижно, не падая на землю, уставившись широкоглазым и испугавшись дырки в груди.

Главной заботой демона крови была голова, и потеря легких и сердца не сразу убила демона крови.

Но это всего лишь немного больше времени, чтобы жить.

Для Шариха, это чуть больше секунды каждый.

Плоть упала с треском и ворвалась в голову Шарики, а его голова взорвалась в кровавый туман. Потом было его тело, которое также было разбито силой пистолета, и целлюлоза была разбрызгана на снег, а самый большой кусок его тела, который остался, был только арахисовый колпачок для ногтей. Даже это мощное огненное оружие было разбито на кучу и рассеяно ветром!

Процесс сложен?

Сложно, может быть быстро.

Шалих бросает руками и стреляет, на секунду.

Нингтао выстрелил в ту же секунду.

В следующую секунду у Шалиха была лишняя дырка в груди.

В третью секунду Сарик превратился в лужу крови, плеснувшуюся на землю.

В третью секунду Нинг Тао приземлился на землю.

Только на этот раз, кто может остановить это!

Этого времени, однако, было достаточно для того, чтобы мужчины, которых привел Ричи, отреагировали. Почти все наемники взяли с собой оружие и были готовы к стрельбе.

Как раз в этот момент фигура Ву Юэ качнулась и спрыгнула со скалы.

Это был ее последний шанс уйти.

Бах, бах, бах...............................

Было много стрельбы, и не было недостатка в мощном огнестрельном оружии.

Мясной выстрел, который был заколот в землю, также вибрировал, затем взлетел с земли и вернулся в руки Нинг Тао. Руки Нин Тао взволновались, а пистолет во плоти быстро вращался, перед ним оживал чернильный пистолет qi и танцевал округлые чернила Taiji!

Все пули, пробитые в пистолет тайдзи qi, были похожи на стрельбу в лужу грязи, мгновенно теряя скорость полета, а затем отстреливались из ствола. Даже эти рафинированные пули, их взрывная сила была значительно снижена!

Душ пуль почти заблокирован!

Нинг Тао раскачал свое тело и убил наемников. Чернила тайджи открылись, чернила дым облака воздуха пушки заполнили место, один наемник, как будто в грязевой луже, даже движение чрезвычайно трудно сделать, не говоря уже о том, чтобы заблокировать ветра, как движение Нин Тао и стрелять.

Из копья брызнул туман крови, и никто не смог победить!

В глазах толпы, это было просто облако чернильного дыма, двигающееся и подметающее все. Просто смутно, я видел фигуру, быстро движущуюся в ней, как электричество и ветер.

На мгновение все было неподвижно.

Нин Тао собрал свой пистолет, чернила и облако дыма рассеялись, и даже пистолет пропал. У него также был дополнительный узор на пистолете размером с вышитую иглу в ладони правой руки, и никто не узнает, где находится его пистолет, если он никому об этом не расскажет и никому не покажет.

Тело Нинг Тао покачалось и чуть не упало на землю.

Фокски не причинил ему вреда, но в результате этой подлой атаки из Шарики он был ранен. Буквально минуту назад он скрепил себя зубами, а затем сбил элитных наемников Шарики и компанию "Черный огонь". В этот момент, как только он отступил, весь человек почувствовал, как будто его выкачали, и он едва упал на землю.

"Брат Нинг!" Сострадание устремилось к Нин Тао.

Тем не менее, фигура бросилась перед ней, поддерживая талию Нин Тао одной рукой и поддерживая его тело своим телом.

Это Танг Цзисянь.

Сострадание остановилось на своих путях.

"Ты... как ты?" Глаза Тан Цзисяня были наполнены заботой.

Но кто знает, правда это или нет?

"Я в порядке". Нинг Тао стоял прямо, его духовная сила исцеляла его тело все время, и его травмы смягчались с каждой секундой.

Рука Тан Цзисяня была опущена с талии Нин Тао, и она видела рану на его спине. Боеголовок не было, только взорванная рана размером с кулак, кровоточащая и производящая впечатление прикосновения к сердцу.

"О твоих ранах нужно позаботиться, иди, найди место, где я смогу позаботиться о них для тебя". Тан Цзисянь сказал.

Нин Тао сказал: "Спасибо, но не надо, я Доктор Культивации, я хорошо знаю состояние моей раны, она не в себе".

Тан Цзисянь и настаивал.

Глаза Нинг Тао подметали на лицо и говорили голосом: "Кто из вас все еще хочет убить меня? Как видите, я ранен, и это прекрасная возможность убить меня, а пропустить - значит пропустить".

Большая группа людей, никто не осмелился переехать.

Многие люди видели, как Нинг Тао чуть не упал на землю только что, и знали, что это прекрасная возможность убить его, но кто осмелился сделать шаг?

Обратного пути нет, когда дело доходит до боя. Если это не смерть Нинг Тао или их, то кто осмелится рискнуть своей жизнью?

Тан Цзисянь холодно сказал: "Кого ты убьешь, скажи мне, и я убью его за тебя!"

Большая группа "праведников" внезапно побледнела.

В толпе Лю Цяньчжун, который, должно быть, хорошо знал Нин Тао, сказал: "Доктор Нин, это я, я не шучу с ними, я на вашей стороне"!

Великий Циньский Императорский Доктор Чжан Чэндун также сказал: "Да, да, мы все в этом вместе, я просто... я был под прикрытием"!

Нинг Тао сказал: "Вы, ребята, идите!"

Эти люди действительно разозлили его, но эти люди были просто под внушением У Юэ и соблазном Шарики, и не имели никакого зла в себе. Если он убьет этих людей, какая ему разница от Фокс Чжи?

Большая группа культиваторов, как будто помилованных, бежала толпами.

Лю Сяньер и У Сяолинь также смешались в толпе и ушли.

Нин Тао нашел спины двух подростков и сказал: "У Сяолинь, Лю Сяньэр, подождите минутку".

В толпе Лю Сяньер и У Сяолинь остановились на своих путях, и оба подростка выглядели нервными.

Нинг Тао сказала: "Возвращайся и скажи своему хозяину, что я приду за ней".

Лю Сяньер и У Сяолинь поклонились Нин Тао, затем развернулись и ушли налево.

В это время пришли Тан Тяньфэн, мастер Факонг и мастер Эрсин, которого держали другие.

Лицо Мастера Сокола было бледным от стыда: "Амитабха Будда... Мастер Нинг, спасибо за помощь, иначе мы были бы здесь". Я не боюсь умереть, но все эти даосы были приглашены сюда старой сутрой, и если они умрут здесь, то их грехи будут очень серьезными.

Нин Тао вздохнул в сердце, почувствовав, что даже если бы сегодняшнего происшествия не произошло, выращивание мастера Факонга в этой жизни на самом деле было неаккуратно. Оставляя в стороне все эти глубокие истины, только самые простые, Мастер Дхармы не может даже отличить добро от зла, как высоко может подняться такая практика?

Только эти слова, он не хотел говорить их мастеру Факонгу, потому что бесполезно было их произносить.

Так что он просто кивнул: "Хозяин, не будь вежлив".

Мастер-наставник закрыл десятку Нин Тао и слегка задолжал его телу: "Амитабха Будда, бедная монахиня благодарна Мастеру Нингу за его доброту в его спасении". Если бы не помощь Учителя Нинга сегодня, я уверен, что потерял бы свою жизнь, и боюсь, что эти ученики подверглись бы гонениям. Нет, спасибо за вашу большую доброту, в будущем, всякий раз, когда Мастер Нинг будет полезен нам в Эмей Секте, просто спросите".

Нин Тао улыбнулся и вежливо сказал: "Мастер, я возделываю Небесное Дао, так что, естественно, я не могу терпеть, когда Фокс Цзи делает здесь что-то плохое".

"Так сказать, но я, Секта Эмей, должен тебе небесную услугу, этот бедный ниндзя не осмеливается забыть." Госпожа Мастер Мыслитель сказала.

Нин Тао просто смеялся, он спасал людей, люди благодарили его, вспоминали его доброту, это все человеческая природа, если он отказался снова, даже не дать людям вспомнить его доброту, то есть он не знает человеческой доброты.

Тан Тяньфэн открыл рот и произнес восклицание: "Это действительно река Янцзы, проталкивающая вперед, мы старые, мир теперь - мир молодых людей". Сяо Нин, я не ожидал, что ты будешь настолько сильным, что даже Фокс Цзи сможет сбежать".

Нин Тао, однако, покачала головой: "Это не я ее оттолкнул, это она ушла одна". Я тоже не могу ее побить, и если Сарик не подкрадется ко мне, я позволю вам, ребята, уйти, пока я буду доставать ее, и в конце концов мне придется бежать".

Это правда.

Хотя Шесть Путей Реинкарнации не могли навредить ему, его выстрел из плоти не мог уничтожить Шесть Путей Реинкарнации, а тем более навредить Фокс Цзи. Даже если Фокс Цзи не использовал Шесть Путей Реинкарнации Диаграммы для борьбы с ним, он все еще был тысячелетним демоном лисы в Великом царстве нирваны, так что он не соответствовал ему вообще.

"Хозяин, сестра Си Эн умирает." Женщина-ниндзя из "Формирования Меча" сказала с тревогой.

Мастер-мастер-разумная госпожа сказала: "Мастер Нинг, пожалуйста, тоже.......".

Не дожидаясь, пока она закончит, Нин Тао уже шел по направлению к Си Ен.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**0647 Глава 0647 Пердеж**

0647 Глава После того, как Fart Tzu En был пнут Fox Ji, что удар ударил по маленькому животу, что не было смертельным местом, но как только сила взрыва была за пределами того, что она могла выдержать, это также станет смертельной травмой.

Этот удар от Фокс Чжи сломал ей кишки и встряхнул ее внутренности. Она была в глубокой коме, ее дыхание было слабым и грозило смертью в любой момент.

Ответ на вопрос, насколько хорош Фоксхаунд, можно найти в этом ударе.

Нин Тао кратко поставил диагноз и открыл дверь, чтобы сказать: "Магистр госпожа Си Эн сейчас находится в очень опасном состоянии, я должен привезти ее обратно в Медицинский зал для лечения".

"Иди куда угодно, пока можешь ее спасти", - сказала госпожа Умница.

Нин Тао кивнул, подхватил Си Ена и пошел по направлению к небольшому лесу рядом с ним.

Несколько мечей Женщина Ни собиралась следовать, и Тан Цзисянь заблокировал их: "Не ходите и не мешайте ему".

Несколько Меч Формирование Женщина Нин Тао не знала, что Нин Тао делал, перенося Ci En в рощу, но она знала, что Нин Тао собирался открыть дверь удобства, чтобы вернуться в Небесный Дао медицинский центр.

Несколько Мечей Формирование Самка Nini взглянула на Мастера Уничтожителя.

Госпожа Мастер Разума кивнула.

Нинг Тао перенесла Си Эн в маленький лес, открыла удобную дверь, а затем отвезла ее в медицинский зал Небесного Дао, где ее снова аккуратно положили на пол.

У Цена веки подергались, а потом открылись.

Это был эффект особой духовной силы Нинг Дао, а затем был эффект медицинского павильона Небесного Дао. Улыбка появилась на лице человека на Добром и Злом Триподе, когда Си Эн вошла.

Совсем не удивительно, что Цан имел хорошую кармическую заслугу перед ним. Она человек с немного эксцентричным темпераментом, но определённо честный и добрый человек.

Монах-пациент, я впервые его встречаю, задается вопросом, какой добродушный рецептурный поступок напишет главный герой бухгалтерской книги?

Нин Тао хотел знать в глубине души, но и для этого нужно было согласие Си Эн.

"Вот......" слабый голос, пузырящийся изо рта Си Эн, ее глаза медленно двигаются, все в этом Небесном Медицинском Зале Дао было загадочным для нее, и ее разум был наполнен удивлением и смятением, и любопытством.

Нинг Тао сказал: "Это медицинский зал Небесного Дао".

"Я... как я сюда попал?" Цзы Эн спрашивал.

"Ты ранен и находишься в опасном состоянии, поэтому я привёл тебя в свой лечебный дом для лечения." Нинг Тао сказал.

"Я знаю, что мне больно, и я... я также знаю, как мне больно... Я имею в виду... как ты привел меня сюда... "Голос Си Эн сломался, слабый и бессильный. Духовная сила Нинг Тао, а также благословение Небесного медицинского павильона Дао, не были равносильны исцелению, ее раны просто стабилизировались и не выздоровели.

Нин Тао встал и подошел под стену замка, он открыл замок с кровью, который оставил в маленьком лесу, дверь удобства открылась мгновенно, середина была темной, как чернила, а края горели, как угольный огонь.

"Это моя удобная дверь, а за этой дверью - Золотой пик горы Эмей, где тебя ждут твои хозяин и сестры". Нинг Тао сказал.

Ci En слегка кивнула, в конце концов, будучи культиватором, это было нормально принять такую вещь.

Нин Тао закрыл дверь удобства и вернулся на сторону Си Ена: "Позвольте мне кратко объяснить вашу ситуацию, ваш кишечник сломан, печень и селезенка разрушены, и почка тоже отвалилась, если бы это был обычный человек с такой серьезной травмой, он бы давно умер. Но даже для вас такая травма может быть вылечена только путем исцеления в медицинском училище, иначе вы умрете".

"Оказалось, что мне было так больно... эта проклятая лисица... кашляет!" Не сказав ни слова, Си Эн дважды яростно кашляла, потом вырвала полный рот крови, потом заметила, что в крови, которую она вырвала, были кусочки внутренних органов, горько засмеялась: "Просто скажите мне прямо, есть ли какой-нибудь способ спастись?".

Нинг Тао сказал: "Должно быть спасение, но я возьму с тебя плату за консультацию".

"Сколько ты хочешь?" В глазах Си Ен роза презрения.

Нинг Тао не был впечатлен, он улыбнулся: "Деньги на диагноз, о которых я говорю, не деньги".

"Это не деньги, что это?" Голос Си Ен вдруг замерз: "Предупреждаю тебя, если ты осмелишься строить какие-то кривые планы, я не последую за тобой, даже если умру"!

Нинг Таотун окаменел.

О чем, черт возьми, ты думаешь?

Даже если ты это сделаешь, я не сделаю!

Но, конечно, это то, что нельзя сказать, Нин Тао горько посмеялся: "Мастер Цан, не поймите меня неправильно, деньги на диагноз, о которых я говорю, это заслуга хорошего ума, которая есть на вас".

Си Эн на мгновение замерла, и на этот момент, казалось, она что-то поняла.

Нинг Тао продолжил: "Если Небесный медицинский центр Дао исцелит вас, он отнимет у вас добрые мысли и заслуги". Может быть, это и даст вам некоторые благословения, но этот диагноз должен быть поставлен мною. После того, как Небесный Дао Медицинский Зал исцелит тебя, ты забудешь здесь все, включая меня".

"Ты..." спросил Цзю Эн: "Так что ты получаешь?"

Нинг Тао покачал головой: "Я ничего не получу, но это мое культивирование".

Он ничего не получил, он заработал плату за медицинские услуги, и что он получил, когда Медицинский центр Тендо забрал плату за медицинские услуги? Как только он не смог заплатить за квартиру, он даже не смог спасти свою жизнь. Но это его практика. Он практикует не только между добром и злом, но и между жизнью и смертью.

Значит, это не ложь.

Нин Тао вытащил бамбуковый набросок из бухгалтерской книги и положил его в руку Си Ену, а в ожидании результатов вытащил из маленькой аптечки еще один дана по рецепту человека и вручил его в угол рта Си Ена.

Нинг Тао сказал: "Почему ты извиняешься передо мной?"

Цзы Ень сказал: "У меня предвзятое мнение о тебе... Я боялся, что ты будешь бить мою младшую сестру Цзы Синь... так что я всегда был груб с тобой... и говорил плохие вещи..."

Нинг Тао улыбнулся: "Ну, если ты сейчас возьмешь этот эликсир, я тебя прощу".

Цзы Ен открыла рот и проглотила дана, выписанного по человеческому рецепту, углы ее глаз были затоплены несколькими слезами.

Нинг Тао взял бамбуковый ноутбук и открыл его, чтобы увидеть диагноз выше.

Это может показаться неприятным благословением, но для культиватора такое благословение является большим благословением. Духовность врождена и не может быть укреплена, и только она является великим благословением.

Такой диагноз более или менее удивляет Нинг Тао, но это также нормальная ситуация. Культиватору, такому как Си Эн, вообще не нужно было увеличивать свою жизнь в ян, и через выращивание в последний день она могла продлить свою собственную жизнь.

Нин Тао быстро выписывает рецепт доброй нирваны, а затем переносит его на сторону Си Эна: "Мастер Си Эн, все это пройдет после подписания, подпишите".

Нин Тао нервно прервала ее слова: "Нет-нет-нет, подпишите".

В момент, когда ручка была отведена в сторону, с углов ее глаз скатились две кристаллические слезы.

Зеленый дым просочился внутрь и проглотил ее в мгновение ока..........

Рядом с маленьким лесом, Сострадание ходило с тревогой. Цань обычно был строг с ней, а иногда даже сознательно труден, что на самом деле хотело, чтобы она стала талантливой, чтобы дать ей честность. Она чувствовала, как хорошо Цан к ней относился, и на самом деле она относилась к этому, как к своему собственному в сердце. Но эти эмоции были похоронены в ее сердце, и если бы не тот факт, что Цан был тяжело ранен и сегодня умирает, и должен был пройти через это ограбление жизни и смерти, эти эмоции не вспыхнули бы. Теперь, когда эти эмоции лопнули, она ненавидела сразу видеться с Цаном и делиться всей болью, которую она могла для себя причинить.

"Цзы Синь, перестань ходить, бесполезно торопиться, чему я тебя учил?" Госпожа Мастер Мыслитель сказала.

Сострадание остановилось в этот момент, затем село со скрещенными ногами на землю и начало скандировать сутры для медитации.

В это время Нинг Тао вышел из небольшого леса, и несколько самки Мечного образования Нини сразу же поприветствовала их.

Когда я увидел ее в первый раз, я не смог прочитать сутру, поэтому я подполз от земли и побежал на встречу с Нин Тао: "Брат Нин, как она?".

Нинг Тао сказала: "Она исцелилась, а вы, ребята, идите и проверьте ее".

Он мог бы обнять Си Эн, но лучше подумать об этом. Он монах и не может ходить, когда он ранен, так что это не проблема для него, врач, обнять его на некоторое время, и это не уместно обнимать его даже после того, как он исцелился, так что он ставит Цан в лесу и выходит с пустыми руками.

Милосердие рассеяло ее ноги и побежали в сторону рощи.

Бабушка Отчаяние покачала головой и выпустила мягкий вздох. Аура этого мира становится все слабее и слабее, а для культиваторов она становится все труднее и труднее, настолько, что не хватает таланта и не хватает успеха. Если бы это были самые сильные дни Секты Эмей, как бы Фокс Цзи осмелился прийти сюда и пролить бобы!

Нин Тао пошел в толпу и спросил о состоянии Мастера Мьен, который сказал, что он не мешает и что он может восстановить себя, так что он не сказал много. В конце концов, "Гроссмейстер Погашенное Сердце" был культиватором Малого нирванского царства, а с телом Ваджры это было бы не слишком серьезно, чтобы получить травму.

"Нинг". Лицо Тан Тяньфэна показало приятную улыбку: "Я уже видел, как ты играешь в очень мощную игру с длинным пистолетом, этот пистолет также поразил меня, что это за волшебное оружие? Можешь показать его нам?"

Тан Цзисянь также смотрела на Нин Тао с ожиданием в ее глазах.

Нинг Тао сказал: "Это волшебное оружие, которое я дорабатывал, оно называется... мясо... ну, без имени".

Юридическое название выстрела в мясо на самом деле....

Геи, наверное, будут смущены, даже презираемы, что ничего не слышат, а лесбиянки, наверное, будут смущены, что слышат?

Так что давай просто оставим все как есть.

Он также не планировал переименовывать Gun in the Flesh, потому что был культиватором Небесного Дао и должен был уважать интеллектуальные авторские права своих предшественников из Бессмертного царства. Если бы он изменил название оружия, которое он сделал по чужим словам, это было бы равносильно краже чужого авторского права. Такая бесклассовая штука, он бы не стал этого делать.

Более того, выстрел во плоть, имя на самом деле соответствует характеру этого пистолета вне меры. Изменение названия бессистемно могло повлиять на эволюцию оружия. Такая коварная вещь тоже не должна быть сделана.

"Неважно, если нет имени, просто покажи его." Танг Тяньфэн не мог дождаться, чтобы увидеть это волшебное и таинственное Оружейное Копье Закона.

Нин Тао протянул руки: "Простите, я просто положил его в медицинский кабинет, в следующий раз". Кроме того, у меня есть дела, поэтому я пойду и возьму отпуск".

Он сказал уйти.

Тан Цзисянь последовал примеру.

"Зачем ты меня преследуешь?" Нинг Тао сказал с нахмуренным видом.

Танг Цзисянь сказал: "С сегодняшнего дня, куда ты пойдешь, туда и я".

Нин Тао не хватило милости сказать: "Я сейчас спрыгну с обрыва, ты пойдешь со мной?"

Тан Цзисянь обнажила зубы и улыбнулась: "Я прыгну с тобой рукой вниз, а также, если ты захочешь развязать руки, я встану рядом с тобой и буду присматривать за людьми".

Нин Тао безмолвна, он просто хотел сказать эту фразу, но не думал, что она произнесет ее заранее, что еще он может сказать?

Он ушел.

Она тоже ушла, ни шагу.

Си Синь, Си Ен и семь женщин-меч Формейшн Нини вышли из небольшого леса, и Си Ен посмотрела на спину Нин Тао несколько озадаченными глазами.

Хотя он и благодетель, который спас ему жизнь, но он прохожий.

Цзы Синь посмотрела на спину Нин Тао и открыла рот, чтобы позвать его, но потом проглотила свои слова обратно.

Некоторым эмоциям суждено быть чистыми и не иметь особых последствий.

Иногда улыбка, приветствие долгожданного прощания - это тоже красота.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**0648 Глава 0648 Дух сегодняшнего дня, тело прошлого**

0648 Глава 0648 Дух сегодняшнего дня, тело прошлого взрыва..............

Одиночный фейерверк взорвался в небе, превратившись в славный фейерверк.

Ночью тридцатого дня года Нин Тао сидел один на балконе старого дома, глядя на великолепный фейерверк, и его сердце улетело далеко.

"Мама и папа, на твоей стороне тоже должен быть китайский Новый год, верно? И не будьте слишком бережливы с деньгами, которые я вас спалил, покупайте все, что хотите, и играйте, где хотите. Вы усердно трудились для меня всю свою жизнь, пришло время вам прожить одну для себя....."

Живя некоторое время, он молчал после того, как слово вышло из его уст.

Мертвых больше нет. Как мы можем жить, когда люди мертвы?

Из глаз Нинга Тао вытекли две слезы, когда оба родителя были еще живы, он не смог выполнить свой сыновний долг, чтобы сделать их жизнь лучше. У него была власть сделать жизнь лучше для обоих родителей, но они ушли.

Нет большего страдания в жизни, чем это, когда сын хочет, чтобы его воспитывали, но нет его родственников.

Но Нин Тао также повезло, что у него хотя бы была возможность вернуться и снова увидеться с родителями и услышать их голоса.

Посидев некоторое время, Нин Тао вернулся в гостиную и вывез из нее башню городского времени, строительную доску и большой кусок облачной руды из небольшого сундучка с лекарствами. Половина укола для рафинирования мяса была сделана на плите из дерева, а половина еще осталась, ее также нужно было проверить.

Когда три реквизита были размещены, Нин Тао взял еще одного Родоначальника, искавшего Дэна, из маленькой фарфоровой вазы, а затем высунул язык и лизнул его.

Бряк!

Теплый поток стекал по его горлу, и мозг Нин Тао в этот момент трястался, вступая в аллергическую реакцию на эликсир без всякого чувства задержки во времени. Потом была тьма на его глазах. Эта тьма, казалось, темнота начала творения, темнее, чем чернила, ничего не видно, ничего, кроме темного небытия.

Bug Er сказал, что он может взять Ancestor Seeking Dan, но он не осмелился попробовать его и только осмелился лизать его, именно из-за аллергической реакции на этого Dan. Просто подумай. Реакция на вылизывание настолько сильная, что если съесть все это, то ты окажешься на ракете в небе.

После долгой минуты темноты в глазах Нинг Тао снова появился свет.

За окном было тусклое желтое небо, золотой закат, сияющий сквозь окно в дом, и золотая полоска света на земле.

Ребенок сидит на маленькой пластиковой табуретке, пишет домашнее задание на журнальном столике.

Ребенок с тигровой головой и грязным лицом был непослушным ребенком на первый взгляд.

Глядя на этого ребенка, Нин Тао не мог не улыбнуться в уголке рта, странное чувство, которое было еще более неописуемым в его сердце.

Этот ребенок сам по себе.

Из комнаты вышла женщина с тарелкой свежеобжаренной четырёхсезонной фасоли в руке и, проходя мимо ребёнка, ворчала: "Никакого ужина, пока не закончишь домашнее задание, и слова должны быть написаны красиво, и никакого призрачного написания персикового очарования".

Углы глаз Нин Тао не могли не промокнуть снова, эта женщина была его матерью, У Кай Чжэнь.

Мальчик плюнул языком в мать и сделал призрачное лицо.

Мать бросила на него взгляд и подняла руку, чтобы ударить, но рука все-таки не могла приземлиться на его тело.

Нинг Тао подошел и протянул руку матери. Его руки перекрылись с руками матери, и он ничего не схватил.

Тук-тук-тук.................

В дверь постучали.

Ребенок подполз, чтобы постучать в дверь.

Мама сказала: "Будь честен с домашним заданием, я знаю, иди открой дверь, это твой папа должен прийти домой".

Нин Тао одним махом взглянул на рабочую тетрадь на чайном столике.

В его детском варианте вычисляется "1+8=", он кусает голову карандаша и пишет "10".

Нинг Тао не мог не посмеяться с горечью: "Неужели я был настолько глуп в детстве?"

Мама открыла дверь и вошел мужчина средних лет, это был его отец, Нин Дай Ли.

Нинг Тао сместил глаза, но он застыл на своих следах.

Пришел не только его отец, но и женщина в красном.

Дух Дэна предков.

Нин Дай Ли снял пиджак и улыбнулся: "Драгоценный, я умираю с голоду, еда готова?"

Мама сказала: "Готово, просто подожди, пока ты вернешься и откроешь ужин". Таоко, перестань писать и приходи на ужин, ешь и иди делать домашнее задание".

Только что она говорила о том, что не будет есть, пока не закончит домашнее задание, но потом передумала, потому что боялась, что ее ребенок проголодается.

Помилуй своих родителей.

Маленький мальчик Нинг Тао встал и подошел к обеденному столу, крича: "Папа, ты хорошо поел?".

Нин Дай Ли дал маленькому мальчику Нин Тао пустой взгляд: "Ешьте, весь день вы знаете, как есть закуски, Пирс ваш образец для подражания, вы вырастите его таким толстым".

Семья ела и разговаривала, и каждый кусочек воздуха пропитался теплом и счастьем.

Но эта теплота и счастье были разрушены Духом Дана в красной одежде.

Нинг Тао нахмурился и сказал: "Что ты здесь делаешь?"

Дэн Линг в красной одежде хихикал: "Ты придешь, ты придешь........".

Нин Тао сказал: "Разве ты не сука, я пришла не за тобой поймать, ты приходишь соблазнять меня каждый раз, ты говоришь, где ты, я иду к тебе".

Краснопокрытый Дэнлинг сказал: "Я... я... я... я..."

В этот момент Нин Тао, казалось, был тронут определенным сердцем и запечатлел что-то. Но это было лишь мгновенное ощущение, и когда он попытался схватить его, он ничего не мог придумать.

"Я был........." глаза Дэна Линга в красной одежде были наполнены смятением, она, казалось, столкнулась с той же ситуацией, вспоминая что-то, но потом повернула глаза и забыла об этом.

Нинг Тао осторожно подошла к краснокожему Дэну Лингу, когда говорила, чтобы отвлечь ее: "Ты красивая, как тебя зовут?".

Нин Тао был недалеко от нее, на два шага ближе, и так же, как он приближался, он вдруг протянул руку и схватил ее за руку.

Две руки перекрылись, но не пересекались.

Нинг Тао вовсе не подала в отставку, и он яростно распахнул руки и обернул их вокруг талии.

Результат был тот же, его руки смешались с ее телом, но ничего не трогали.

Она просто тень?

Или это барьер в пространстве, который нельзя пересечь?

Если она всего лишь тень, то где же ясность сознания? Она говорила с ним, что не было чем-то, что кусок тени может сделать. Но если между ним и ней существовал непроницаемый барьер пространства, то почему он не мог его видеть или даже прикасаться к нему? С небесными глазами и духовным осознанием Младенца Юаня, если бы действительно существовала стена границы энергии, он бы почувствовал это давным-давно, но он не мог ничего почувствовать.

Поймать Данлинга, не сделав эти вопросы ясными, может быть только псевдо-предложение в стиле Дон Кихота.

Нинг Тао ослабил талию краснокожего Дэна Линга и отступил.

Дэн Линг в красной одежде смотрел прямо на него, и этот взгляд показался странным.

На этот раз она была очень особенной, не уклоняясь, и даже сказала то, что никогда не было сказано раньше, хотя это было всего лишь несколько ломаных слов, которые могли указывать на то, что ее сознание становилось звуковым.

В чем именно заключается причина таких изменений?

Сердце Нинг Тао горько размышляло, и пара глаз также осмотрела окрестности в поисках улик.

Это был его дом, и все об этом месте было ему безошибочно знакомо. Тем не менее, теперь он чувствовал, что должен был что-то упустить, или что что-то важное было там все это время, но он пропустил это.

Что это, черт возьми, такое?

Его глаза внезапно устремились к семье из трех человек, сидящих за обеденным столом, к маме с папой и к нему в детстве.

Мама зажала кусок мяса в его миске, глаза были полны доброты и баловства: "Ешьте больше мяса, чтобы вырасти выше".

Нин Тао видела, что в тарелке с четырьмя бобами было всего несколько кусков мяса, но почти все они были пойманы в его миске ее матерью.

Нин Тао отвлёк взгляд и с тревогой сказал: "Скажи мне быстро, где ты?".

Дэн Линг в красной одежде сказал: "Я в месте... здесь так темно... мне так холодно... ты быстро приезжаешь..."

Нин Тао вдруг вспомнил что-то, и сиюминутное ощущение, что он не схватил только что, вернулось, и на этот раз он это сделал!

Самое дальнее расстояние в этом мире - это не расстояние между человеческим сердцем и человеческим разумом, не расстояние в конце огромной звездной вселенной, а расстояние между этой секундой и предыдущей секундой.

Человеческое сердце может быть близко, даже если оно далеко.

Вселенная, какой бы большой она ни была, всегда будет иметь размерный диаметр.

Но в одну секунду и в следующую, кто может превысить это расстояние?

Нин Тао снова высунул язык и лизнул на Дэна Искателя Предков, лекарства увеличились в объеме, и его аллергическая реакция стала еще сильнее. Но это было только для него, прошлое время не изменилось, и если бы я должен был сказать, что изменилось, оно стало только более прочным.

То, что он видел и чувствовал в этом прошлом пространстве, на самом деле было вызвано аллергической реакцией на эликсир предка, ищущего Дэна. Принцип был прост, будь то последняя секунда, или определенный период времени последних десяти лет, прошедший период времени был, не увеличиваясь или уменьшаясь, увеличиваясь или уменьшаясь, была только его аллергическая реакция на эликсир. Если он усиливает свою аллергическую реакцию на эликсир, то время, которое он проводит в соответствующем прошедшем пространстве-времени, будет больше.

Нин Тао сел ногами на землю и закрыл глаза.

Он в деле, малыш.

Их три в это прошедшее время: настоящий, сидящий на земле со скрещенными ногами, детский в прошедшее время и младенческий.

Как раз в тот момент, когда Младенец Юаня вышел из его тела, Младенец Нин Тао набросился на одетого в красную одежду Дэна Линга.

Однако, он набросился....

Его Младенец Юань прошел через ее тело, до сих пор ничего не схватив и ничего не почувствовав. Вместо этого, ощущение, что она была оттенком небытия, было еще сильнее и обескураживающе.

Но она точно не была тенью.

На самом деле, он сделал это однажды в египетской пустыне, а теперь это была его вторая попытка.

Результат все равно был неудачным.

Нин Тао снова отступил, оглядываясь на странное ощущение, которое он только что запечатлел, чего именно не хватало?

Это, пожалуй, самое полное предложение, которое она когда-либо произносила с момента своего первого появления до настоящего времени.

Это странное чувство пришло снова, и в непроизвольный момент, линия духовного света пересекла разум Нинг Тао.

"Почему я об этом не подумал?" Нинг Тао смеялся от волнения: "С моим настоящим телом, как я могу поймать кого-то из прошлого"? Чтобы поймать человека прошлого, я тоже должен быть человеком прошлого!"

Он оглянулся на семью из трёх человек, а потом окунулся в детство, который ел за обеденным столом.....

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 0649: "Вода возвращается при разбитом мече".**

Это особенное существо, которое практикующий культивирует. Через этот особый "носитель" практикующий может воспринимать все вещи на небе и на земле и понимать себя, достигая тем самым более высокого уровня царства.

Этот носитель может быть встроен в скалы, деревья, сталь или тело муравья или человека, чтобы контролировать их мозг и достичь цели "призрак на теле". Так что, в теории, он может подняться в прошедшее время в собственное тело, или в чужое.

Если ему это удается, он контролирует свое тело, то теоретически он может прикоснуться и к родителям, и к любому человеку или предмету, к которому он хочет прикоснуться!

Конечно, это теоретические домыслы, и то, что они теоретически возможны, не означает, что они действительно возможны. Какими будут результаты, необходимо будет проверить лично, чтобы знать.

Младенец Нин Тао - Юань - вошел в тело собственного ребенка, и в тот самый момент произошло чудо. Он чувствовал поток крови, присутствие его тела. Тогда есть сознательное сопротивление и инстинктивная реакция ребенка.

Но этот уровень сопротивления был для него мелочью, которую можно было подавить щелчком пальца.

Малыш, который ел, внезапно застрял и не двигался.

Сработало!

Это действительно работает!

"Что с тобой, Тайко?" Мама спросила его.

А у мамы была цепная реакция?

Странно!

Тем не менее, Нин Тао больше не мог заботиться о чувствах своей матери, поэтому он встал и сделал большой шаг навстречу краснопокрытому Danling.

Нинг Тао внезапно протянул руку и схватил за руку краснокожего Дэна Линга.

Он поймал его, но он также поймал его пустым.

До сих пор нет!

Что происходит?

"Я жду тебя в далеком, далеком месте, приезжай быстрее, приезжай быстрее................. красно одетый Дэн Линг дрейфовал задом наперёд, её рука тоже выпала из маленькой руки Нинг Тао.

Нинг Тао гнался за ним, но Дух Дан в красной одежде слился с дверной панелью и исчез в мгновение ока. Он не смог догнать и ударился головой о дверную панель.

Бах!

Его голова яростно качалась, и Нинг Тао тоже отскочил от собственного тела. Он увидел, как упал на землю, и его мать переехала.

"Тайко, что с тобой?" Мама подтянула его с беспокойством.

Лицо Нин Дай Ли также было наполнено встревоженным выражением: "Почему этот ребенок внезапно околдован"?

Мама присела перед маленьким Нин Тао и с тревогой сказала: "Таози, скажи маме, где ты плохо себя чувствуешь?".

Сяо Нинтао сказал: "Не знаю, голова болит..."

Движения, слова и реакции семьи из трех человек были осуществлены в поле зрения Нин Тао, не пропустив ни одного удара. Его сердце также было наполнено изумлением и необъяснимой паникой: "Я трахнул себя, я пошел, чтобы захватить Дух Дана, я... я изменил историю? Если история изменится из-за одного из моих движений, повлияет ли на меня настоящее?"

Очень простой пример: если он сейчас забирается на себя и прыгает с пола, есть много возможностей. Он может сломать себе ногу, тогда теперешний он будет калекой. Может быть, у него будут шрамы, тогда и на его нынешнем теле. Он может упасть насмерть, тогда настоящего его не будет........

Это знаменитый эффект бабочки.

Внезапно башня Чжэнь Чжэнь потрясла.

Свет в доме внезапно исказился, и семья и содержимое дома стали размыты и не видны.

"Он рухнет?" Сердце Нинг Тао также становилось все более и более нервным.

Прошлый временной коллапс, который он пережил, был не один или два раза, даже он сам не мог вспомнить, сколько раз, но прошлый временной коллапс, который он лично изменил, был первый раз.

Но как раз тогда, когда он думал, что все скоро закончится, достопримечательности и люди перед ним снова прояснились, и семья из трех человек все еще сидела за обеденным столом.

Мама зажала кусок мяса в миске Сяо Нинтао: "Ешьте больше мяса, чтобы вырасти выше".

Слова звучали знакомо, и Нин Тао вдруг вспомнил, что это были не слова его матери, прежде чем он трахнул собственного ребенка.

Не только слова одинаковы, но даже выражения и движения одинаковы!

Но в тот самый момент пространство-время ближайшего прошлого внезапно рухнуло. Мамы нет, папы нет, человека, который когда-то был, нет, и все, что осталось в доме, это сидеть скрещенными ногами на полу.

Гэндзи вернулся в тело.

Нин Тао открыл глаза, он положил Дэн Поиск предков обратно в маленькую фарфоровую вазу и встал. Он посмотрел на свои руки, ноги, а затем вернулся к отражающему зеркалу, чтобы посмотреть на свое лицо. Он все еще он, совсем не изменился. Все в этом доме как всегда, и не изменилось наполовину.

Нин Тао вдруг понял что-то, и его взгляд переместился на Башню Времени Чжэнь.

Башня Чжэншу, Чжэншу Чжэншу, разве слово Чжэншу не ответ?

Раньше, когда не было башни Чжэнь Время, он мог только смотреть каждый раз, когда он вошел в Предков Поиск аллергической реакции эликсира Дэна, и даже если он моргнул глазами, прошлое пространство-время он вошел бы рухнул. Позже, с башней Чжэнь Чжэнь, он мог двигаться и войти в прошлое время и пространство более твердо и постоянно, но он мог ходить, видеть, слышать и чувствовать, но он не мог прикоснуться к любому прошлому человеку.

На самом деле, на этот раз его настоящее тело тоже не касалось его собственного прошлого, и только после того, как он вышел из своего тела и стал ребёнком своего прошлого, он смог прикоснуться к тому, что было в прошлом времени и пространстве, к тем блюдам, которые он положил на посуду. Он пошел, чтобы схватить Дан Лин, он хлопнул дверью, все движения были сделаны с его Юань Младенец выдавая команды, и все ощущения были безошибочно реальны. Но он ничего не изменил, потому что это было прошлое пространство-время, которое башня Чжэньчжэнь покорила.

Городское время городской башни времени на самом деле может быть понято как вмешательство.

Это вмешательство позволяет ему перемещаться в соответствующее прошлое пространство-время, и даже прикасаться к людям и вещам прошлого, видеть свет прошлого и слышать звук прошлого. Однако, как только это участие закончится, он ничего не сможет изменить.

Время, как река, мчится вперед.

Башня похожа на меч в городе, меч отрублен, и вода течет обратно.

Кто имеет власть изменить прошлое, когда прошлое ушло и не может быть обращено вспять?

Насколько мала точка вмешательства, которая противостоит всей вселенной реки прошлого времени. Башня Чжэнь Чжэнь, конечно, была мощной, но перед силой всей вселенной реки прошлого времени, что немного его маны было похоже на слабый свет свет светлячка под палящим солнцем, как он мог скрыть это палящее солнце? Как маленький муравей может встать на пути и даже сдвинуть колеса истории назад?

Это случай выдернуть вилку, вмешаться, а потом уйти, и ничего не изменится.

Фактически, доказательства уже проявляются в прошлом времени и пространстве только сейчас. Это тот самый кусок плоти, который мама надевала на него, после чего он пошел в свое прошлое дитя, а потом пошел ловить Духа Данова и стучал в дверь, а потом мама снова надевала на него тот же кусок плоти и говорила то же самое.

Не говори о смене реки времени. У кого хватает мужества поставить маленькую цель, чтобы получить свои собственные краны для очистки воды, которая выходит наружу?

На этот раз Нинг Тао сделал это.

За исключением краснокожего Дэнлинга.

Согласно его пониманию прошлого пространства, в которое вмешались Башня Чжэньчжэнь, Древесная Колонна и Облачная Руда, он мог прикоснуться к Духу Дана, но не прикоснулся к ней. Он даже мог бороться с Небоной в его элементарном младенческом состоянии, но он даже не мог поймать Дэна Линга, когда он был в своем прошлом теле.

Возможно, качество Квази Бессмертного Дана было недостаточным, и в конце концов ему необходимо было достичь качества Квази Бессмертного Дана. Может, это был Дух Дэна, но он не знал, что это было. Тем не менее, он считал, что в один прекрасный день он откроет тайну Ищущего Предка Дэна.

Нин Тао убрал три реквизита, потом подошел к статуе родителей, встал на колени, сделал три повиновения, а потом сказал: "Папа, мама, сын вырос, стал очень высоким... Я ухожу, я вернусь к тебе".

Открылась удобная дверь, и Нинг Тао вошел внутрь.

Была тишина в небесном медицинском зале Дао, хороший ци в хорошем и злом горшке переплетается со злом ци. После исцеления благосклонности в горшке добра и зла есть еще тысяча добрых ци, а в горшке добра и зла - избыток добра.

Нин Тао положил маленький ящик с лекарствами, снял с себя небесные одеяния из сокровищ, а затем нашел семь духовных материалов из серебряной лунной вишни, энергичного мха, дерева духа ледяного кедра, ночного цветка, бананана Tieba, тутового дерева Yinhe и конопли меча фараона, а также выщипал шелк, чтобы починить свою одежду.

Над Золотым куполом Эмеи Шарики прокрался с выстрелом, который не только сломал "Небесные сокровища", но и оставил ему легкую травму. Это показывает, что в мире нет пуленепробиваемых жилетов, которые могли бы защитить от всех пуль, есть предел любой обороны, и когда энергия удара превышает этот предел, защита повреждается. Однако это не означало, что Небесные сокровища бесполезны, без них выстрел, который Шалих подкрался к нему, был бы для него еще более опасен, а мог бы даже убить его. Поэтому ему все равно пришлось плохо починить Небесное Сокровищное облачение.

На этот раз ему пришлось не только починить одеяние из Небесных Сокровищ, но и потянуть шелк и переплетение ткани для пяти рыб демонов, одного для изготовления одеяния из Небесных Сокровищ.

Чуг...............................

Волшебный палец постоянно вставляется в штатив благовоний, принося кристально чистый шелк небесного сокровища. Сначала он ничего не почувствовал, но после того, как вытащил кусок шелка Tianbao, Нин Тао вдруг обнаружил, что шелк, который он вытащил на этот раз, стал намного чище и жестче.

Нинг Тао не мог не иметь такого мыслительного пузыря в сердце.

Это может быть только причиной.

В начале, когда он ткал Небесную Сокровищницу, его духовная сила культивировалась только в Царстве Джидана, а теперь, когда он был в стадии "Вне тела", как его духовную силу можно было сравнить с его духовной силой в Царстве Джидана?

Более того, не только качество шелка "Небесные сокровища", который он ощипывал выше, но и скорость, с которой он его ощипывал, была быстрее. Это также было причиной того, что в этот период времени он использовал Метод Первобытной Алхимии для усовершенствования оружия, используя Метод Первобытной Алхимии для усовершенствования оружия, у него не было ничего, что нельзя было бы побить железом, и тот, кто побеждал железо больше всего, был естественным образом его парой из десяти пальцев. Каждый из его десяти пальцев, как правило, становятся закаленными сталью, более устойчивыми к трению, и более мощными в ударе. Очевидно, что некогда бесполезный Когтевой Удар был также умножен на власть!

"Так как теперь я могу вытащить шелк Небесного Сокровища более высокого качества, почему бы мне не положить мои Небесные Сокровища обратно в печь и не стать сильнее маны!" У Нин Тао была эта мысль в голове.

Чуг, чуг, чуг...............

Вилка, вилка, вилка!

Каждый кусочек шелковой нити Tianbao был закален духовным огнем и является кристально чистым, что считается произведением искусства.

Колокольчики джингл, колокольчики джингл...............

Когда Идяньбао Бланк только что закончил выщипывать, зазвонил телефон Нин Тао. Он вытащил телефон и посмотрел на него, затем ответил: "Это я, вперед".

"Я готов, когда ты придешь?" Голос Танга Зиксяна вышел из телефона.

Нинг Тао сказал: "Я сейчас приду".

После простого уборки, Нинг Тао открыл удобную дверь и вошел..............

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**0650 Глава 0650 Преступник будет убит, даже если он будет далеко!**

0650 Глава 0650 Преступник будет убит, даже если он будет далеко! Небо было темным и безлунным с темными облаками, и вот-вот начнется дождь.

Через долину стояла древняя крепость, в окнах которой светили огни и отбрасывали тень. Древние каменные башни со стрелами были укомплектованы вооруженными людьми под дулом пистолета, а электрические прожекторы направляли снежные лучи света на дорогу напротив древних ворот форта, двигаясь туда-сюда, не оставляя места для наблюдения.

Это старая крепость семьи Вител.

Нинг Тао приходил однажды, а теперь уже во второй раз.

Любой, кто осмелится нарушить династию Хань, будет убит, даже если это далеко!

Это знаменитая фраза, оставленная Чен Таном, известным полководцем династии Западная Хань, которая столь же героическая, как и радуга. Нин Тао не был Чен Тан, но он был естественным посредником между добром и злом, владельцем медицинского павильона Небесного Дао, и у него была не только добрая, но и злая сторона. Если человек грешит против него, он будет преступником. Разве это не чисто хорошо - добавлять зло в свои действия и не реагировать?

Когда Николас Конте бомбит благотворительную корпорацию Шэньчжоу, он бомбит здание "Черный парус" благотворительной корпорации "Черный пожар". На карту поставлена даже пресловутая репутация террориста номер один в мире.

Над Золотым куполом Эмей Шарики представлял не только Николас Конти, но и семью Вител, которая не только поощряла культиваторов Хуаксии убить его, но и подкрадывалась к нему посреди битвы с Фокс Цзи. Если он не реагирует на такие злые дела, то он слаб и даже попустительствует злу нечестивых; что же он за посредник между добром и злом, и какой у него небесный путь?

Несмотря на то, что Шалих был мертв, он выполнял миссию семьи Вител, поэтому он пришел, чтобы передать смысл почтенного во времени изречения Чэнь Тана каждому из своих врагов - тот, кто совершит преступление против меня, хотя и далеко, но будет убит!

Тан Цзисянь стоял рядом с Нин Тао и смотрел вместе с ним на древнюю крепость, которая стояла между долинами: "Что ты собираешься делать?".

Нин Тао спросил ее риторически: "Если бы дело дошло до драки, ты бы подрался со мной?"

Тан Цзисянь нахмурился: "Я сопровождал тебя всю дорогу сюда, а ты все еще задаешь мне такие вопросы, не веришь ли ты мне, или что ты имеешь в виду?".

Нинг Тао засмеялся: "Я понял, что ты имеешь в виду, давай тогда приступим к работе".

Причина, по которой Тан Цзисянь был готов сопровождать его, для того, чтобы приземлиться на Луну, он знал это очень хорошо в своем сердце, он просто не сказал этого. Он также хочет попробовать "сердце" Тан Цзисяня на этот раз.

По его словам, Тан Цзисянь поднял штурмовую винтовку, заряженную гранатомётом, и без колебаний нажал на курок.

Бах!

Бродячая пуля вылетела, оставив в ночном небе слегка голубоватую траекторию дыма, а в следующую секунду она захлопнулась головой в плотно закрытые ворота замка.

Бряк!

Дверцу было не менее нескольких сотен лет, и где она могла выдержать взрыв гранаты и громкую деревянную плиту, которая разбилась и рухнула.

Нин Тао уклонился за сторожевым деревом как раз вовремя, и как раз в тот момент, когда он прятался, в это место сиял снежный луч света.

Тан Цзисянь случайно сфотографировали, она была немного смущена, но это определенно было не потому, что другая сторона заметила ее в одно мгновение, а потому, что ее сторона действительно скрылась, как только они сфотографировали Нин Тао!

"Ты же не собираешься стоять в стороне и позволять мне делать эту грязную работу в одиночку, не так ли?" Она сказала.

Не дожидаясь, пока Нин Тао скажет хоть слово, в древнем замке вдруг прозвучала пронзительная тревога.

Вооруженные люди на построенной из камня башне со стрелами обстреляли Tang Zixian, и одна пуля пролетела над ним, разорвав деревья вокруг Ning Tao и Tang Zixian в кучу деревянных щепок, и разбрызгав дорогу грязью и пылью.

Из древней крепости в плотной массе вылилось больше вооруженных людей, которых насчитывалось не менее ста.

В мгновение ока пули перелетели, как капли дождя.

Тан Цзисянь уклонилась за сторожевым деревом, где пряталась Нин Тао, и когда ее тело только что поразило тело Нин Тао, место, где она стояла, было поражено, по крайней мере, несколькими сотнями пуль, и твердая, многовековая земля, выставленная на обозрение, была обнаружена живой!

"Это твой план?" Тан Цзисянь смотрела на Нин Тао вопросительными глазами, и даже через ее фальшивое лицо она могла чувствовать недовольство и депрессию в ней.

Нинг Тао сказал: "Что за спешка, это всего лишь пушечное мясо".

"Что ты имеешь в виду?"

"Я взорвал здание "Черных парусов", есть ли причина, по которой семья Уиттеллов не может от него остерегаться? Я был здесь однажды, не столько стрелок. Тот факт, что так много стрелков вырвалось из замка, как только вы взорвали дверь, является хорошим признаком того, что другая сторона выглядела подготовленной". Анализ Нинг Тао был верным.

"Мне не нужен твой анализ, я вижу его с закрытыми глазами!" У Тан Цзисяня не было добрых намерений.

Нин Тао, однако, беззаботно улыбнулся: "Тогда вы видите, что большая группа Кровавых Демонов, а также новые демоны, обладающие Огнестрельным Оружием Компании Blackfire, идут окружить нашу сторону?".

Тан Цзисянь застыл врасплох.

Нин Тао продолжил: "Никогда не относись к врагам как к дуракам, сегодня тоже не случайная битва, это порочная битва, так что я думаю, что ты можешь вытащить этот талисман на своём теле, ты запечатываешь свою духовную силу в случае...................".

Бряк!

Не дожидаясь, пока он закончит свое предложение, патрон из изысканной снайперской винтовки попал в ствол сторожевого дерева, где они скрывались.

Дереву также было не менее нескольких сотен лет, и огромный ствол требовал, чтобы три или четыре взрослых человека держались за руки, чтобы окружить его. Но несмотря на то, что это было такое огромное древнее дерево, рафинирующая пуля мгновенно разорвала большое отверстие в стволе дерева с толстым тазовым ртом.

Во время сильного взрыва сотни осколков дерева были расстреляны во всех направлениях. Звук взрыва и шок энергии могут оглушить уши!

"Я понял, ребята, оказалось, что вы заигрываете с этим!" Тан Цзисянь уставился на Нин Тао в ошеломлении.

Нин Тао слегка пожал плечами: "Мы собираемся бежать на Луну, но я даже не видел твоего настоящего лица, как ты думаешь, это уместно?"

Фу!

Пуля прорвалась через сломанную дыру дерева и поразила плечо Тан Цзисянь, и в этот момент ткань ее платья на плече была проколота и выжгла обугленную черную дыру от пули. Но вместо пронизанной пулей кожи и крови, под пулевым отверстием был выставлен белоснежный саронг.

Этот саронг явно талисман для защиты тела.

Тан Цзисянь засиял на Нин Тао: "На что вы смотрите, вам разрешено иметь только Небесное Сокровищное облачение?"

Нинг Тао все еще смотрел на нее.

Тон Tang Zixian немного смягчился: ''Это наследственное волшебное сокровище моей семьи, называемое Yunshang, которое изготовлено из бессмертного шелка, и я обычно не хочу носить его, поэтому я буду сопровождать вас в битве сегодня вечером, поэтому носите его для безопасности. Кроме того, высадка на Луну через несколько дней будет зависеть от этого волшебного сокровища".

Вооруженные люди, бежавшие из замка, были близко к ней, когда она говорила. Большое дерево также сломалось в дюйме звука, огромный ствол через дорогу, напротив куска древнего навеса дерева был также раздавлен большой кусок, некоторые небольшие деревья были сломаны заживо.

Нин Тао, однако, совсем не выглядел обеспокоенным, продолжая смотреть на Тан Цзисянь с таким спокойным и слегка ожидающим взглядом.

"Никогда не видел, чтобы ты подавал такого товарища по команде!" Тан Цзисянь скрипит зубами и протягивает руку вниз, внезапно что-то понимая, а затем яростно кричит: "Повернись!".

Нин Тао очень кооперативно обернулся, и в то же время открыл маленький сундук с лекарствами, вытащил из необходимости шарм белого голубя и рафинировал пушку из баржевого снаряда.

За ним внезапно возникло своеобразное энергетическое колебание, это было энергетическое колебание выщипывания талисмана Иньской долины Чжэнь.

Как выглядит настоящее лицо Тан Цзисяня?

Но, не дожидаясь, пока Нин Тао развернется и посмотрит, ролевая ракета внезапно потянула жалкий зеленый хвост огня в сторону этой стороны.

Это была не обычная РПГ ракета, это была ракета класса "Лоу", которая взорвала здание "Черные паруса" на куски!

Правая рука Нин Тао вылетела без раздумий, но вылетела не утонченная пуля, выпущенная Утонченным Баржевым Пистолетом, а облако чернильного дыма.

Ого!

Пистолет выстрелил из плоти, оставив тень в виде дракона в пустоте. Даже люди на земле, кажется, застряли в грязевой луже, бегают и стреляют так, как будто их не убеждает медленная перестрелка Х2. Даже пули, даже выстрелившие из дула, имели значительно меньшую скорость - в два-три раза!

Главная вода Дракона, Кун, является божественным зверем Подводного мира, а также главной водой, и три духовных материала, Цзяньмутун космической стены, перерабатываются в мясо пистолета с подавлением и стагнацией свойства маны, что является нормальным. В море, кто еще может летать так же быстро, как дракон и кун? Давление моря, беспорядок пространства, в диапазоне пушечного энергетического поля пушки во плоти, за исключением Нин Тао, который был мастером инструментов, даже пули должны были замедляться!

РПГ должны были летать быстрее, чем выстрел из плоти, но как только они вошли в энергетическое поле выстрела из плоти, они внезапно замедлились. Прицел, как будто машина летит со скоростью около ста десяти ярдов в час. Первый оказался быстрее, чем раньше, и в мгновение ока нашел свою точку соприкосновения и поднялся головой вверх.

Рамбл!

Звук взрывов раздавался, и ударные волны взрывов раздавались во всех направлениях, как горы.

Но даже способность ударной волны от взрыва, или даже шрапнели, не смогла избавиться от застойной маны орудийного энергетического поля от выстрела плоти, и стала медленной.

Правая рука Нин Тао взбаламутилась, и мясо среднего пистолета ударило в воздух горизонтально, раскрутив поле Тайджи Гун Ци с чернилами, в то же время летая назад.

В конце концов, мощный взрыв ракеты оружейного класса RPG догнал ее и раздавил!

То, что в конце концов протолкнуло мимо того места, где прятались Нин Тао и Тан Цзисянь, было не более чем горячим ветерком.

Однако вооруженным людям, бросившимся из замка, не так повезло, они оказались прямо в центре взрыва, когда взорвалась завораживающая реактивная граната. Энергетический взрыв разбил их прямо на кусочки, а затем - на летучую золу. Те немногие, кто остался в живых, были убиты энергетическими взрывами и шрапнелью, которые исходили от вращающегося пистолета во плоти.

Плоть выстрелила обратно в руки Нинг Тао, а чернильный дым, похожий на облако, ци втянулся в тело пистолета. Его внешний вид ничем не отличается от костяного копья, но именно это "обыкновенное" копье обладает такой мощной маной!

Только тогда Нинг Тао повернулся и оглянулся, и 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 0651: Мертвые**

0651 Глава Мертвец Это было лицо, которое было одной десятой знакомого, девять десятых незнакомого. Это своего рода классическая красота, которую трудно описать словами, своего рода элегантная красота, не такая красивая, как персиковый цветок, и не такая красивая, как пустая долина, а своего рода красота между ними. У сотни людей, смотрящих на это лицо, наверное, было бы сотня разных чувств. Это было очень странное ощущение, как будто при обсуждении фей на ум приходит сотня видов фей, но какая из них определённо самая красивая в голове у каждого человека.

Самое странное - это ее глаза, черные зрачки которых спрятаны в золотой звезде, если не смотреть внимательно, то не видно. Но однажды увидев, что этот маленький кусочек золота кажется самой яркой звездой в черном ночном небе, рассеивающей глубочайшую тьму этой вселенной и тающей древнейшие льды.

Нормальный человек не может иметь такие глаза, и можно даже сказать, что у человека нет таких глаз.

"Ты......." Нин Тао открыл рот, он хотел что-то сказать, но когда слова дошли до его рта, он обнаружил, что забыл их. В этот момент он ни на секунду не сомневался, что мечта о том, чтобы она была какой-нибудь сказочной реинкарнацией, была реальной.

"Что ты пытаешься сказать?" Тан Цзисянь сказал.

Только тогда Нин Тао сорвался и вспомнил забытые слова: "Ты что, Тан Цзисянь?".

Ивовые брови Тан Цзисяня слегка бороздили, а в глазах Хао заполз намек на раздражение: "Что именно ты имеешь в виду, трудно не захотеть лично проверить?"

Нин Тао подсознательно посмотрела на свои штаны, а потом сухо кашлянула: "Не надо проверять, я тебе доверяю".

Он поверил, черт возьми, в нее.

Так же, как он говорил, он уже пробудил нюхательное состояние носа, чтобы захватить запах на ее теле, особенно ту часть, где в долине Инь Чжэнь Дух Талисман был вставлен, и он намеренно сделал глубокий захват, не оставив ни одного мертвого угла.

Его нельзя было свалить на него, эта женщина много раз лгала ему неосознанно, как он мог просто случайно доверять ей?

Именно этот захват мгновенно стимулировал его, но он не уловил запаха маны.

Лицо, которого раньше никогда не видели, не имело и половины запаха использования талисмана долины Инь Чжэнь, но даже при этом он все равно не осмеливался легко поверить, что это было истинное лицо Тан Цзисяня, потому что это лицо было слишком красивым и слишком бессмертным.

"Кто-то идет". Выражение Тан Цзисянь внезапно напряглось, и человек повернулся.

Нин Тао тоже встал, но не повернулся, так как несколько человек вышли из взорванных ворот замка. Во главе был не кто иной, как Чарльз, одетый в черный смокинг с белой водолазкой и белой рубашкой, красивое, но бледное лицо. Такой костюм действительно соответствует его статусу "Кровавого демона".

Только за этот небольшой промежуток времени в направлении, скрывающемся за лицом Тан Цзисяня, появилась дюжина или около того людей, в том числе Кровавый Демон из Вительного Клана и Новый Демон из компании "Черное пламя", который был вооружен законом об оружии. Человек, стрелявший из РПГ класса "Лоу", и скрывавшийся в тени снайпер не появились. Но нетрудно было судить о направлении этих двух людей, которые должны были находиться на высотах замка, либо на крыше, либо в одной из комнат на самом высоком этаже.

Две стороны атаки, огромная диспропорция в цифрах, только со сцены, Нин Тао и Тан Цзисянь почти в отчаянной ситуации.

Однако, в теле Нинг Тао не было видимого напряжения.

"Нинг Тао!" Голос Чарльза пришел с намеком на гнев: "Знаешь ли ты, что это за место? Это Германия, вы осмелились предпринять здесь военные действия, подумали о последствиях!"

Нин Тао Ян Шэн сказал: "Шарики - ваш человек, я полагаю, что вы получили информацию из страны Хуа о том, что он мертв, и я убил его". Он взял людей, вооружённых, и выстрелил в меня в Золотом куполе Эмей, это Китайское королевство! Твои люди могут стрелять и убивать в Китае, и то, что я здесь делаю, не является чрезмерным, не так ли?"

Чарльз холодно сказал: "Это место семьи Витель, семья Витель не то, что вы, китайцы, маленький врач выращивания, может бороться с. Сотни лет назад мы контролировали Европу, и сегодня это не исключение, и партии и политики, которых мы поддерживаем, по-прежнему к нашим услугам. Ты будешь сражаться с нами, и в этой твоей идиоме это богомол, и ты будешь раздавлен на куски!"

Нет сомнений в том, что Сарик выкинул компанию этих культиваторов за Золотой купол Эбенезера из списка санкций, как это можно сделать, если политические партии и политики не работают на семью Витале?

Нин Тао ответил: "Мне все равно, где ты находишься, и мне все равно, какой ты клан на протяжении сотен лет, я скажу тебе одну вещь, любой, кто обидит меня, будет казнен, даже если это далеко! Я заставлю вас, люди, понять, что, будь то вчера, сегодня или завтра, если вы осмелитесь нарисовать или выстрелить в меня, в моих людей, я убью столько, сколько смогу, в вашем логове".

Чарльз разозлился: "Ты не боишься начать войну!"

Нин Тао хладнокровно засмеялся: "Тогда и ты должен осмелиться сражаться, я взорвал здание Black Sail Building, почему твоя армия не поехала туда? Не смейте? Говорю вам, я просто я, разве вы не говорите, что я - террорист номер один в мире? Как пожелаешь, теперь я могу делать все, что захочу".

"Мы взяли тебя, вот что ты у нас украл! Ты вернешь мне то, что ты взял из той груди, и мы не только не будем на тебя наезжать, но и дадим тебе красивый возврат, деньги, технологию, сокровища, просто попроси!".

Нинг Тао засмеялся: "Запугивание - это не форма приманки, но я на стороне мягкого и жесткого человека".

"Это зависит от того, есть ли в тебе это или нет!" Голос Чарльза был холодным.

Как только он заговорил, из комнаты в древней крепости вылетела еще одна ролевая ракета с жалким зеленым хвостом.

В то же время на самой высокой крыше старинного замка зажглись искры.

Это был снайпер, который скрывался на высоте, и он выстрелил.

Говоря так много, Чарльз явно отвлекал внимание Нинг Тао и давал двум убийцам шанс нанести смертельный удар.

Однако, как можно легко отвлечь внимание человека, который регулярно ходит отвлекать других? Более того, глаза этого человека также обладали способностью видеть. Эти два Истребителя Кровавых Демонов, спрятанные в комнате древнего замка и на крыше, были яркими, как два фонаря в глазах Нинг Тао, и каждое их движение всегда было под его контролем.

Как раз в тот момент, когда эти два Убийцы Кровавых Демонов показали признаки удара, Нинг Тао был готов нанести удар. Из окна вылетела ракета РПГ французского класса, и в момент, когда из огнестрельного оружия французского класса вылетела утонченная пуля, его правая рука отмахнулась, и выстрелило ружье, питаемое плотью.

Из тела пистолета было выпущено облако чернильного дыма, похожее на воздух пистолета, шириной в несколько метров и толщиной, как облако. В тот момент пуля усовершенствованной снайперской винтовки сначала погрузилась головой в газ, затем замедлилась, и к тому времени, когда она продолжала лететь через газ в направлении головы Нин Тао, скорость уже была примерно такой же, как и стрела из лука и стрелы.

Такая скорость была бы слишком медленной для двух Докторов Культивации, которые сделали кошачий когтеточек.

Нин Тао бросил пистолет правой рукой, и его голова откинулась в сторону, а пуля какао поцарапала его голову. Создаётся впечатление, что он уклонялся от пули снайперской винтовки со скоростью, превышающей скорость пули!

Бряк!

Плоть пистолета была пробита французской реактивной гранатой, и сильный взрыв сотрясал небо и землю, толкая взрывную энергетическую волну во всех направлениях. Однако та часть, которая прошла через энергетическое поле пушки qi, казалось, была взорвана в морскую воду, скорость замедлилась, и энергия быстро рассеялась.

Одним взмахом измерительной руки Нинг Тао повернул среднюю плоть пистолета и улетел обратно в руки.

Как и в предыдущей ситуации, ракета класса Lawcraft с ужасающей мощностью взорвалась, оставив только горячее дыхание ветра, когда она, наконец, повлияла на сторону Нин Тао и Тан Цзисянь. Если бы мне пришлось сказать "больно", это было бы просто вышибать волосы обоим мужчинам.

Чарльз был ошарашен и его глаза были наполнены ужасом.

Он не видел сцены, где первая французская ролевая игра была перехвачена выстрелом из плоти, и не знал, как Нинг Тао это сделал, но он не мог поверить собственным глазам, когда увидел это в этот раз - Нинг Тао перехватил французскую ролевую игру с уродливым костяным копьем! Еще более преувеличением было то, что он действительно увернулся от пуль из снайперской винтовки, которая также являлась законным оружием от Черной Огневой Компании, с офсайдом!

Но как только Чарльз был ошарашен, Нинг Тао внезапно выкинул левую руку и соединил пальцы.

Бах!

Прозвучали два тихих выстрела.

Чарльз подсознательно увернулся, и несколько Кровавых Демонов рядом с ним были еще больше на пути, пытаясь заблокировать пули для него.

Однако, Чарльза не подстрелили, и их тоже.

Были застрелены два убийцы, скрывавшиеся в древней крепости.

Снайпер, лежавший на крыше, получил пулю в голову, а убийца с базукой, прятавшийся за стеной по бокам окна, был поражен изысканной пулей, которая прошла сквозь стену и появилась с отверстием размером с тазобедренную зону от спины до груди!

Несколько кровавых демонов прикрыли Чарльза, когда он отступил к замку.

Чарльз рычал: "Ты мертв!"

Так же, как его слова упали, огромная тень внезапно накрылась от густой темной тучи.

Это был B2, самый современный в мире бомбардировщик-призрак, и его бесхвостая конструкция сделала его чрезвычайно легким для идентификации. Это также самый дорогой стратегический бомбардировщик в мире, который стоит 500 миллионов долларов за один самолет.

Он может выполнять как обычные, так и ядерные миссии по бомбардировке.

На этот раз, однако, он выполнял третью специальную миссию за пределами этих двух миссий по бомбардировке - "Культивационную бомбардировку".

Как только появился B2, в ночном небе вспыхнуло несколько ослепительных вспышек огня, и из открытого бомбоубежища выпала бомба. Ракеты, бомбы, такой плотности, не говоря уже о рафинированных боеприпасах, даже обычных, никто не может себе этого позволить.

Вместо этого дюжина "Кровавых демонов" и "Новых демонов" в этот момент совершили натиск, просто игнорируя ракеты и бомбы, которые взорвутся через несколько секунд!

Они все мертвецы!

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 0652: Умереть нелегко.**

0652 Глава 0652 Нелегко умереть, даже если ты хочешь. Все случившиеся признаки указывают на то, что семья Вител вырыла яму, чтобы Нинг Тао прыгнул в яму, даже если они позволили ему прийти.

Предыдущий шквал атак мог в лучшем случае убить Нинг Тао, и эти мертвые солдаты не должны были быть принесены в жертву. Не имело значения, если их нельзя было убить, бомбардировщики B2, долгое время попавшие в засаду в стратосфере, и мертвые солдаты, которые в любой момент могли отдать свою жизнь за семью Вител, в конце концов убьют Нинг Тао!

Пролетает несколько секунд времени, незначительных для большинства, и не много восприятия, но для Нин Тао и Тан Цзисянь, жизнь, даже следующая секунда будет обречена!

Тан Цзисянь так нервничала, что не могла не взглянуть на Нин Тао. Тем не менее, она не видела ни малейшего следа нервозности на лице Нин Тао, и он даже выбросил волшебный талисман в тот момент, когда она сдвинула глаза, чтобы посмотреть на него.

Белая голубиная мана, возникшая из печатной версии энергично держащего амулет щепотки, вылетела из руки Нинг Тао, и с трепетом в пустоте, мана исчезла, но белый голубь улетел в сторону древнего замка.

Челюсть Тан Цзисяня чуть не упала на землю, сколько времени прошло, а этот парень до сих пор творит магию!

Несколько ракет и бомб, больших и маленьких, как радуга, мгновенно достигли голов двух мужчин.

Позади них дюжина мертвых солдат тоже подошли близко.

Между жизнью и смертью, черная как чернила дыра внезапно открылась и Нин Тао прыгнул в дверь удобства с перетягиванием на руке Tang Zixian.

Дюжина или около того мертвых солдат бросились к месту, где остановились Нин Тао и Тан Цзисянь, и один из самых быстрых демонов крови мертвых солдат бросился в дверь удобства с невероятной скоростью позади Нин Тао и Тан Цзисянь. Но в тот момент дверь удобства закрылась.

Оставшиеся дюжины мертвых солдат набросились на друг друга и посмотрели друг на друга с дерьмовым выражением лица.

Они были мертвецами, которых породила семья Витель, и они всегда были готовы отдать свою жизнь и кровь за семью Витель. На этот раз они поспешили с формой смерти, они поспешили, но Нин Тао и Тан Цзисянь сбежали, как это может быть?

Ракеты и бомбы упали как капли дождя.

Грохот............

Земля дрожала, горы дрожали, огненное море.

Лес был раскачен на землю, и даже горы были подняты большими кусками.

Даже муравей не смог бы пережить такой сильный взрыв, не говоря уже о человеке.

Посреди древнего крепостного комплекса Карл остановился на своих путях и повернулся, чтобы посмотреть на ужасающее огненное море, холодная улыбка, поднимающаяся из угла его рта: "Против меня, вот что с тобой случится!".

"Что это?" Кровавый демон вдруг сказал, поднимая руку и указывая на небо.

Чарльз сместил глаза на небо.

Голубь пересек огонь и взмахнул крыльями в сторону древней крепости.

Как белый голубь мог пережить такой мощный взрыв?

Чарльз не мог не посмеяться: "Этот парень пытается отпустить белых голубей ради мира? Жаль, что уже поздно."

Как раз в этот момент голубь прилетел в древний замок, и в этот момент он внезапно взорвался, как будто попал под пушку. Великолепный дождь света, пролитый в виде простыни.

Прицел, именно, это фейерверк в расцвете.

Приливная волна страшной энергии спустилась первой.

Холодная улыбка на углу рта Чарльза замерла, и он вдруг понял это, шипя: "Беги..."

Грохот............

Опять же, земля трясется и второе пламя.

Ты бомбишь меня, я бомблю тебя.

Как мы можем забыть правду, оставленную нашими предками?

В медицинском павильоне Небесного Дао царила тишина, зелёный дым в Добром и Злом Триподе закрутился, а человеческое лицо на триподе показало улыбку.

Именно благодаря приезду Тан Цзисянь такая хитрая женщина, как она, на самом деле была хорошим человеком, с чем Нин Тао до сих пор было немного неудобно.

Однако через мгновение лицо человека на Добром и Злом Триподе вновь разгневало его.

Нин Тао повернулся, и, взглянув на него, увидел Кровавого Демона, который нервно стоял под запертой стеной, с испуганным лицом.

Было очевидно, что этот парень был мертвым солдатом, за которым гнался, и его скорость должна была быть самой быстрой среди этой группы мертвых солдат. На нем было гораздо больше злых мыслей и грехов, чем добрых мыслей и заслуг на Тан Цзисяне, и это было видно по ярости на лицах людей на Добром и Злом Триподе.

Тан Цзисянь также посмотрела на мертвого солдата, но только на мгновение, прежде чем она протянула руку и схватила мясистого мичмана, которого Нин Тао все еще держал в руке.

Нин Тао, однако, схватилась за мясо, не отпустив его, и ее глаза переместились к ее лицу: "Что ты делаешь?".

"Отпусти и дай мне убить его!" Тан Цзисянь сказал.

Нинг Тао сказал: "Если хочешь увидеть мой пистолет, просто скажи, зачем ты бьешься вокруг да около?"

"Тогда отпусти свою руку и покажи мне." Танг Цзисянь сказал, делая еще один сильный захват.

Нин Тао отпустил руку и сделал Тан Цзисянь укол мяса.

С точки зрения того, что он только что пережил, если бы он был там намного позже, он и Тан Цзисянь погибли бы там. Хотя шансы на такой исход в его случае невелики, это не так, как если бы этого не произошло. Если бы ему пришлось отказаться даже от просьбы увидеть выстрел в плоть, это было бы неоправданно.

Чувак, будь атмосферой.

Отложив в сторону цель этой высадки на Луну, Нин Тао, переживая это, изменил свой взгляд на Тан Цзисянь.

Тан Цзисянь взяла пистолет из плоти в середине и внимательно посмотрела на него, ее глаза были наполнены изумленным божественным светом: "Этот пистолет выглядит таким обыкновенным, но он такой мощный, как его зовут, откуда у вас это волшебное оружие?

Тан Тяньфэн также задал Нин Тао этот вопрос на Золотом пике Эмэй, и он сказал, что пистолет не имеет названия. Он также сказал, что усовершенствовал пистолет, интересно, Тан Цзисянь не слышал его, или он подозревал, что не может усовершенствовать такое законное оружие.

Нин Тао немного колебался, говоря ей имя "выстрел во плоти", а потом не мог не представить, как она отреагирует, когда услышит его. И она снова солгала ему, сказав, что собирается убить мертвого солдата из пистолета, когда у нее явно не было намерения делать это.

"А!"

С внезапным всплеском ярости, что Кровавый Демон Смерть клана Вител вытащил предохранительный штифт гранаты, а затем набросился на Нин Тао и Тан Цзисянь.

Он устремился из Германии в Соединенные Штаты со смертельным сердцем, но эти двое мужчин просто посмотрели на него и отнеслись к нему, как к облаку воздуха.

Ты не можешь это терпеть!

Граната была выгравирована рунами и явно не была обычной гранатой. Кровавый демон мертвец знал, что он умрет, но он бросился вперед, не задумываясь, даже не бросив гранату.

Tang Zixian ударил ножом, но даже намек на чернильный дым облака, как пистолет qi был освобожден, не говоря уже о том, что некоторые дракона форме Кунь Тень большой пистолет qi энергетического поля.

Нин Тао не мог нормально использовать магическое оружие обычного культиватора, а обычный культиватор, естественно, тоже не мог нормально использовать свое магическое оружие.

Это справедливо.

Но для Тан Цзисянь дело было не в этом, а в том, что Нин Тао на самом деле протянула руку и схватила плоть, которую она заколола и выстрелила.

"Ты?" Тан Цзисянь, очевидно, не понимал, почему Нин Тао помешал ей убить того мертвеца.

Мертвый солдат уже бросился на сторону Нин Тао и Тан Цзисяня и безумно заревел: "Иди к черту!".

По-немецки Нинг Тао не мог этого понять, но он, наверное, мог догадаться, что это значит. Но он ничего не сделал, просто молча смотрел на мертвого солдата, который бросился к нему.

Мертвый солдат расправил правую руку, показав гранату, захватив ладонь силой правой руки.

Как только Тан Цзисянь схватил Нин Тао за руку, она захотела утащить его, но Нин Тао был похож на большое дерево, растущее на земле. Как только она торопилась, ее ноги стали немного меньше, а тело улетело назад, в то время как руки держали волшебные пальцы перед ее телом.

Эта реакция, она, очевидно, думала, что граната взорвется.

Однако Нин Тао посмотрела на мертвого солдата сразу после того, как уклонилась и даже не пошевелила мышцами.

Четыре глаза друг на друга.

Спокойствие.

Безумие.

Одну секунду.

Две секунды.

Три секунды.

Некромант Кровавый Демон не мог не посмотреть вниз на гранату, волочащуюся в его руке, та, которая должна была взорваться давным-давно, до сих пор хорошо лежала в его руке. Этот говноедный взгляд опять пришел ему на лицо, почему так трудно было хотеть умереть?

Нин Тао пошевелился, протянул руку и взял гранату из руки Кровавого демона-некроманта, а затем сказал: "Есть ли что-то, о чем ты не можешь думать, что так сильно хочешь умереть?".

"А!" Некромант Кровавый Демон выпустил рев и отпустил острые когти обеими руками, хватаясь за плечи Нинг Тао и открывая рот, чтобы укусить его за шею Нинг Тао.

Рот у него был совсем ненормальный, и каждый из четырех внезапно вырезанных из десневого ложа зубов был длиной в несколько дюймов и настолько острым, что напоминал зубы кобры!

Нинг Тао, однако, просто смотрел на него спокойно.

Базз!

Тренога добра и зла стукнулась.

Кровавый Демон Смертоносный Воин внезапно выпустил крик, и весь человек упал на землю безо всяких признаков, как будто его внезапно ударило по спине огромной скалой с тысячами фунтов.

"Пуф!" Кровь демона-некроманта выплюнула полный рот крови, его выражение болело до глубины души.

Подавление от Небесного Дао, это не то, что кто-то может вынести. Вначале даже природный прирожденный демон, такой как Цин Чжуй, был слишком силен, чтобы войти в него, не говоря уже о маленьком кровяном демоне вроде него. На самом деле, если бы Тан Цзисянь, добрый человек, не был здесь, чтобы смыть злые мысли и грехи своей протянутой руки, он бы подавил его на месте, когда он пришел!

Нин Тао просто бледно посмотрел на Кровавого демона-некроманта, который лежал на земле, затем переместил глаза на Тан Цзисянь и сказал ей: "Ты выйдешь и подождешь меня немного, я выйду к тебе после того, как закончу с этим парнем".

"Могу я остаться здесь?" Тан Цзисянь спросил.

Нинг Тао не объяснил, просто слегка пожал плечами. Она должна была влиять на суд над добрыми и злыми потрошителями, а он не хотел, чтобы она видела, что он собирается делать дальше.

Тан Цзисянь также слегка пожала плечами: "Хорошо, ты открой дверь, я выйду и подожду тебя".

Волной руки Нинг Тао открылась дверь Медицинского Зала Небесного Дао.

Тан Цзисянь подошла к двери, остановилась в своих следах и оглянулась на Нин Тао: "Ты до сих пор не ответила на мой вопрос, как называется твой пистолет, откуда он у тебя, не говори мне, что ты его усовершенствовала, я просто не верю, что ты можешь усовершенствовать такое мощное оружие закона".

"Это называется..." колебался, и Нинг Тао все равно высказался: "Выстрел во плоть".

Tang Zixian замер на мгновение, ямочка мгновенно покраснела, а затем она плюнула: ''Фу! Мерзость!"

На углу рта Нинг Тао появилась горькая улыбка, и он знал, что она так отреагирует.

"Однако... теперь я верю, что это заклинание, которое вы усовершенствовали." Танг Цзисянь сказал, а затем пошел вперед к Небесному Дао медицинский зал.

Дверь медицинского зала "Небесный Дао" автоматически закрылась, но Нинг Тао все равно там замерз.

Как она в это поверила?

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**0653 Глава 6.**

0653 ГЛАВА 6: Шесть родственников не узнают На этот раз, чтобы открыть дверь в Берлин, но могут ли голубиный шарм взорвать замок Карла, и если Карл мертв, но на стене замка нет соответствующего кровавого замка.

То, что B2 сравнял этот лес с землей, даже вершина горы подняла большой кусок, так как же могли выжить кровавые замки, которые там остались?

Но это не имело значения, сообщение, которое должно было быть передано семье Вител, уже достигло, и цель Нинг Тао была достигнута. Неважно, была ли эта древняя крепость сглажена или нет, или даже если Карла не убили. Если он не взорвется, просто сделай это снова в следующий раз.

Нет ни одного очарования белого голубя, которое нельзя исправить, а если есть, то два.

Нин Тао перешел на сторону Мертвеца Кровавого Клана и поместил в свои руки Бамбуковую Книгу Счетов.

Кровавый покойник из клана пытался оттолкнуть бамбуковую книгу, но его рука не смогла сделать и доли силы. На самом деле, с тех пор как эта женщина ушла отсюда, давление, под которым он находился, было еще сильнее, а боль, которую он испытывал, была в несколько раз сильнее, чем раньше, он даже чувствовал, что если эта невидимая сила подавления будет добавлена немного больше, он будет раздавлен на куски живьем.

Через несколько секунд Нин Тао взял бамбуковый скетч из бухгалтерской книги и открыл его для просмотра.

Результаты диагноза появляются в бамбуковой книге: Масмур, мертвец, кровожадный демон, и новый демон, родившийся 3 октября 1923 года.

Вырвать сердца, чтобы искупить грехи, это первый раз, когда появился пункт об искуплении. Однако это не был произвольный диагноз, Кровожадный Демон тоже был Кровожадным Демоном и принадлежал мертвым. Сердце мертвеца не должно биться, поэтому есть пункт об "удалении сердца, чтобы искупить грехи".

Выбирать сердца, это ничем не отличается от казни, просто немного более жестоко.

Нин Тао собрал бамбуковый набросок своего аккаунта и сказал Масмуле: "Ты знаешь английский язык?".

Машмуллер открыл рот, чтобы говорить, но не смог даже сказать ни слова "да" или "нет", просто кивнул.

Нинг Тао сказал: "Хорошо, тогда мы сможем общаться". Ты выглядишь так, как будто тебе больно, я случайно стал врачом, я могу тебя исцелить, я даже могу тебя отпустить, у тебя есть любимая девушка?"

Масмуллер посмотрел на Нин Тао со странным взглядом в глаза, он, очевидно, не понимал, почему Нин Тао будет задавать ему этот вопрос.

В углу рта Нин Тао появилась улыбка: "Мой смысл понятен, если у тебя есть девушка, которую ты любишь, ты можешь жить с ней счастливо после того, как я тебя отпущу". Разве не здорово не умереть и все еще быть со своей любимой женщиной. Если хочешь, я выпишу тебе рецепт, а ты просто подпишешь его".

Масмюллер наконец-то задушил слова: "Ты... зачем?"

Нинг Тао сказал: "С условиями, конечно, расскажи мне все, что ты знаешь о семье Вител".

"Я... умру!" В глазах Масмюллера была боль, но страха не было.

Нин Тао слегка нахмурился, эта Масмула сама была мертвым солдатом, культивированным вителем, как он мог легко предать вительскую семью? Муки могли бы окупиться, но он не собирался этого делать.

"Ну, раз уж ты не хочешь предать семью Вител, я не буду навязывать тебе это. Я дам тебе рецепт, и ты сможешь уйти после того, как распишешься за лечение. Я хочу, чтобы ты передал сообщение Чарльзу, это нормально?" Нинг Тао сказал в мягком тоне.

Масмуллер посмотрел Нин Тао лисицей в глаза, затем кивнул.

Нин Тао также не сказал, какие слова он хочет, чтобы он принес Карлу, потому что он не думал о том, какие слова он хочет, чтобы Масимул принес Карлу, он сказал, что все это только для того, чтобы заманить Масимула, чтобы подписать. Подавляющее большинство времени для хорошего пациента, он скажет правду и даст им выбор. На нечестивого больного он также не нуждается ни в чем, может флиртовать на флирте, не может флиртовать с прямым запугиванием и пытками, словом, на деньги клиники, чтобы заработать себе на руку.

Был подписан рецепт на злые помыслы и грехи, и Нин Тао принес его в лицо Масмуллеру и вручил ему ручку: "Подпишите его".

Масмуллер взглянул на свой злой рецептурный подвиг, только чтобы найти в нем китайские иероглифы, и спросил: "Что там... говорится об этом?".

Нин Тао сказал: "Записи о лечении, как вы сюда попали, лекарства, которые нужно дать, и т.д., я не очень хорошо говорю по-английски и могу писать только китайские иероглифы". Подпиши это и прими эту таблетку, и ты можешь идти".

Марс Мюллер взял один взгляд на младший рецепт Дэн, что Нин Тао передал перед ним, а затем потянулся за ручку, но он не мог даже сделать силы, чтобы держать его.

Нинг Тао прищемил себе челюсть и засунул в рот бутик Дэна по первичному рецепту.

Рецепт Дэна - это средство, которое активизирует пациента, а в бутике младших Рецептов Дэн повернул глаза и порезал рот Масмюллера, давление на него резко снизилось. Это изменение заставило его поверить в рассказ Нинга Тао еще больше, и он поднял ручку, чтобы подписать свое имя на рецепте злого ума.

Зеленый дым вскочил и в мгновение ока проглотил Масмуллера.

Зеленый дым отступил, и Масмюллер спокойно лежал на земле.

Нинг Тао подошел, его рука подняла лезвие, и лезвие солнечного затмения проткнуло грудь Масмулы............

Грязная работа, это всегда был он.

Нинг Тао удалил сердце Масмуле, которое было черным сердцем, запятнанным алой кровью, что вызвало жуткое чувство. Еще более странным было то, что сердце было снято, но оно все еще бьется постоянно. Он уронил его случайно, но он все еще пульсировал и ритмично, глухой, глухой, глухой............

Внезапно сердце и тело Масмюллера опустились на землю и исчезли с вихрем.

В медицинском зале Небесного Дао не было даже намека на кровь, и там было достаточно тихо, чтобы почувствовать запах игл.

Тук, тук, тук, тук.............

Смутно, Нинг Тао все еще мог слышать бьющееся тело того сердца, чуть ниже ног, как будто это была всего лишь напольная плитка на расстоянии вытянутой руки. Он подозревал, что услышал неладное, но слушал внимательно и все равно слышал. Он последовал за ним и упал на землю, прижимая уши к напольной плитке.

Тук, тук, тук, тук.............

Нинг Тао был ошарашен, жуткое чувство в сердце. Дело в том, что он студент-медик, делал вскрытие и т.д., но в этот момент кожа его спины остывает.

Сердце, которое было оторвано и все еще бьется, уже было жутким, погружалось в землю и все еще бьется, и звук все еще можно было услышать на земле, что было еще более странным.

Под этой напольной плиткой есть скрытое пространство?

Такая мысль пузырилась в голове у Нинга Тао, и он протянул руку помощи, чтобы сломать плитку для пола. Половая плитка на полу - это квадратная плитка ляпис-лазурь, которая, кажется, также пропитана тунговым маслом, темная и блестящая, пропитанная маслом, но не липкая для рук. Такие каменные плитки на самом деле были очень распространены и встречались повсюду при древних дворах. Но это был такой каменный кирпич, что он не мог его выбрать.

Нинг Тао колебался, схватил лезвие затмения, которое только что вырвало сердце, и попытался утопить его в щели между двумя каменными блоками.

Лезвие затмения настолько острое, что даже рог дракона может прорезать его, так что какой кирпич не может прорезать его?

После нескольких ударов, лезвие затмения, наконец, получил анализ между двумя напольными плитками, выявив тонкий зазор. В тот момент из тонкой щели вырвалась линия золотого света.

Этот золотой свет...............

Что дальше?

В голове Нинг Тао проскользнул шок, когда он смотрел вниз и подглядывал вверх к щели.

Базз!

Трипод Добра и Зла внезапно выпустил стук.

Прежде чем Нин Тао смог ясно увидеть то, что светилось, в золотом свете появилось нечто, и на его тело обрушилась подавляющая сила ста тысяч гор.

"Пуф!" Нин Тао открыл рот и изрыгнул рот, полный крови, неописуемо больно, точно так же, как в первый раз он хотел разорвать контракт души, ощущение было такое, как будто вся кровь вокруг него была вылита, его сердце не могло биться, его рот и нос не мог дышать, каждая кость была прижата к десяти тысячам фунтов камня, он мог сломаться в любой момент, а затем быть раздавлен на куски!

Тогда он понял, почему эти цепкие люди так легко пришли и пошли на компромисс, что боль не была тем, что кто-то может вынести. Тот, кого только что зарезал Масмуллер, может быть покойником, это определенно крутой парень среди крутых парней, если бы это был кто-то другой, боюсь, они бы давно скомпрометировали.

Репрессии не прекратились.

Нинг Тао был прижат к земле, не мог двигаться, и кровь продолжала идти из его рта и носа, вначале он был наполнен страхом в своем сердце, но на смену ему пришел гнев в мгновение ока, и он проклял на Добрый и Злой Трипод: "У тебя хватит мужества убить меня! Я усердно трудился, чтобы заработать на лечение и работать на Небеса, а ты подавляешь даже меня, твою совесть сожрала собака?"

Я не знаю, если это были слова ругани, которые работали, или то, что высшее существование все еще нуждается в нем, чтобы заработать на медицинскую помощь, не мог вынести, чтобы убить, так же, как его голос только что урегулирован, подавленный прилив власти в целом отступили.

Небольшой зазор в земле, который был открыт лезвием затмения, также исчез, оставив между двумя напольными плитками ни малейшего следа.

На самом деле, плитка для пола вообще отсутствует, может ли этот медицинский центр Тендо все еще летать, как дом в "Кругосветке Летающих Домов"? По сути, это на самом деле артефакт с артефактом, или... божественный артефакт!

Нинг Тао перед тем, как встать, некоторое время спокойно лежал на земле, вытер кровь из угла рта и посмотрел на Добрый и Злой Трипод.

Добрый и злой штатив, добрый и злой ци запутались, два больших заказа сделали вниз, недалеко от цели 50.000 пунктов аренды. Кроме 25 000 пунктов аренды в этом месяце, в следующем месяце будет не намного хуже, если вы не повысите арендную плату.

Но то, что только что произошло, сделало Нин Тао внезапно безвкусицей зарабатывать деньги для клиники, когда же закончится такая сумма денег? Даже если он пережил арендную плату в $100,000, что если у него все еще есть $200,000 или $400,000? Придет время, когда он не сможет оплатить аренду, как медицинский центр "Небесный путь" будет терпимо относиться к этому? Если бы было хоть какое-то милосердие, он бы сделал это только сейчас, но жаль, что это не так. Этот Небесный Зал Медицины подавляет его тоже!

"Если я не умру, настанет день, когда мне придется открыть ваше очарование, возможно..." Слова Нинг Тао закрылись здесь.

Неизвестное слово - "снести тебя".

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**0663 Глава 3, Новый год.**

0663 Глава третья первого месяца первого месяца первого месяца первого месяца первого месяца первого месяца, весь север был пуст. Переполненные улицы перед фестивалем были пустыми, а ранее шумные магазины были закрыты. Возвращайтесь домой, чтобы отдать дань уважения своим предкам, воссоединиться с близкими, расслабиться и начать новый год, который является китайским Новым годом.

В мире существует неправильное представление о китайцах, что они не верят, и это неправильно. Китайцы верят в своих предков, и на костях каждого китайца выгравировано возвращение листьев к их корням. Есть также Тао, естественные Тао Инь и Ян. К нашим родоначальникам, к небу и земле, к природе, это вера каждого китайца. Если человек даже не понимает своих предков и природу неба и земли и не уважает их, то как можно говорить о вере?

В вере нет ни добра, ни зла, ни благородства, ни бедности.

Первые три года года.

В гостиной Мэн Бо и Нин Тао сидели на заднем дворе, пили чай и наслаждались снегом. Тан Цзисянь и Су Рубашка были заняты на кухне, готовили обед для четырех человек.

Когда он получил приглашение, Нин Тао изначально хотел приехать один, но Тан Цзисянь был полон решимости следовать за ним, поэтому ему пришлось взять ее с собой. Имя не было изменено для нее, только то, что это был его двоюродный брат. Если вы берете фальшивое имя и приезжаете в качестве гостя, вы обманываете двух человек, и вы не можете сделать ничего подобного. Но он сознательно сделал Тан Цзисянь немного уродливым, это также, чтобы избежать Мэн Бо и Су рубашки два человека слепые догадки, в конце концов, он только в прошлый раз принес три прекрасные жены к двери, а теперь принести "совершенно новую" красоту, люди не обращаются с ним, как с плейбоем морковь, это странно.

"Брат Нинг, завтра, в восьмой день первого лунного месяца, я иду на базу, поэтому я пригласил тебя сегодня на ужин." После нескольких минут подшучивания, Менг Бо вернул тему к делу.

Нин Тао улыбнулся и сказал: "Желаю брату Мэну безопасного путешествия".

Мэн Бо вытащил из кармана брюк спиртовую бумагу с нарисованным на ней кровавым замком и сказал: "Я не забыл, о чем вы меня просили, я положил ее на луну на восьмой день первого месяца".

"Это важно для меня, спасибо". Нинг Тао вежливо сказал.

Мамбо сказала: "Слушай, почему ты так вежлив со мной?"

Нинг Тао улыбнулась: "Не за что, не за что".

Мэн Бо снова аккуратно заправил спиртовую бумагу с нарисованным на ней кровавым замком в карман брюк, а затем спросил: "В какое конкретное место мне ее положить, или просто куда-то?".

Нин Тао на мгновение подумал: "Ты можешь смотреть на все, что уместно, нет определенного места".

Мамбо сказал: "Тогда я положу его рядом с лунным модулем и прижму к камню".

Нин Тао кивнул: "Хорошо, как долго брат Мэн будет там на этот раз?"

Мумбо сказал: "На этот раз я буду на Луне сорок восемь часов, и четверо из нас поднимутся и вернутся на Землю в одиннадцатый день лунного месяца". Большую часть времени мы бы оставались в лунном модуле и проводили очень мало времени вне его, и, в конце концов, технология не достигла тех высот, которые позволяют нам свободно перемещаться туда сейчас".

Из маленькой двери на заднем дворе вышла рубашка Су и с улыбкой сказала: "Есть ли что-нибудь, что я не слышу, как вы двое говорите, когда вы не в доме разговариваете в этот холодный день, а приходите сюда, чтобы поболтать"?

Это был не очень хороший ответ, и Нинг Тао просто улыбнулась в приветствии.

Тан Цзисянь также вышла из маленькой двери с улыбкой на лице: "Рис готов, брат Мэн, кузен может начать трапезу".

Мамбо сказала: "Тогда давай вернемся в дом и поедим, пока пьем и разговариваем".

Нин Тао взглянул на Тан Цзисяня и встал, чтобы подготовиться к возвращению домой, но как раз тогда зазвонил его мобильный телефон с входящим звонком. Он вытащил телефон и посмотрел на него, а затем ответил.

"Здравствуйте, товарищ Цзян, удобно ли говорить?" Голос Чжан Чжуншу доносился с телефона, и только он называл Нин Тао "товарищ Цзян", потому что в последний раз в Чанъане для расследования дела о живых мертвецах он использовал фальшивое имя "Цзяньнань".

Нин Тао подошел в сторону и сказал: "Здравствуйте, директор Чжан, в чем дело?".

"Хань Чуань умирает, он сказал, что хочет сказать тебе что-то очень важное, я спросил его, что это такое, но он не хочет этого говорить, посмотри, удобно ли это с твоей стороны, просто подойди сюда, я боюсь, что он долго не протянет". Чжан Чжун Шу сказал.

"Хорошо, я сейчас приду". Сказав это, Нин Тао повесил трубку и сказал: "Брат Мэн, невестка, мне очень жаль, есть пациент в очень опасном состоянии, я должен спешить туда, чтобы посмотреть".

"Может, просто поедим и пойдем туда?" Мамбо спросил, выглядит разочарованием.

Нинг Тао сказал: "Для некоторых пациентов время - это жизнь, и мне нужно идти".

Танг Цзисянь сказал: "Кузина, тогда я пойду с тобой".

Нин Тао сказал: "Просто не уходи, ты не сильно поможешь, если уйдешь". Также важно, чтобы вы остались на ужин с братом Менгом и его невесткой и произнесли за меня тост за брата Менга".

Изначально Тан Цзисянь хотел пойти с Нин Тао, но, услышав его слова, она больше ничего не сказала. Для нее высадка на Луну была самым важным. Надежды ее и Нин Тао на высадку на Луну остались на стороне Мен Бо, и, оставаясь, она также смогла уловить ситуацию на стороне Мен Бо.

Нин Тао сказал еще несколько прощальных слов Мэн Бо и Су, а затем покинул органный комплекс.

Через час он прибывает в изолятор Чанъань, а Чжан Чжун Шу, позвонивший ему, сопровождает его в одиночную камеру, где содержится Хан Гён.

"Почему суперинтендант Цзян не здесь?" Чжан Чжун Шу возглавил разговор с Нин Тао.

Нинг Тао сказала: "У нее есть другие секретные задания".

Чжан Чжун Шу показала ошеломленный взгляд: "Так вот, неудивительно, что я не могла дозвониться до ее телефона, он всегда был в выключенном состоянии, поэтому я позвонила тебе". Стыдно заставлять тебя бежать в канун Нового года".

"Директор Чжан, были ли в последнее время новые дела?" Нинг Тао спрашивал.

Чжан Чжун Шу сказал: "Я не уверен в этом, в конце концов, я отвечаю за караульную, а не за полицейский участок, так почему бы мне не спросить тебя?"

"Хорошо, спасибо". Нинг Тао вежливо сказал.

Они подошли к двери одиночной камеры, где содержался Хан, и он был свернут на железной кровати с тонким одеялом над телом. Перед кроватью лежала пара освободительных туфель, грязных. На полу была рвота, картошка, жирное мясо и все такое, и пахло плохо.

Нин Тао пробудил телескопическое состояние глаза и поставил Хань Чжэн диагноз через забор. Первое погодное поле Хань появилось в мгновение ока, первое погодное поле нормальных людей красочное, яркое и живое, но его первое погодное поле тусклое и размытое, дающее людям смущенное и слабое ощущение. Часть, соответствующая душе, была серовато-черной, это был призрак Хань Синь, но даже эта прошлая душа, она все еще была слабой.

Один взгляд на диагноз, будь то человек, лежащий на кровати Хань Чунчжэн или великий генерал Хань Синь, он находится в плохом состоянии и собирается умереть.

Чжан Чжун Шу открыл дверь камеры, он, казалось, хотел впустить Нин Тао, но, увидев рвоту на полу, не мог не нахмуриться: "Почему бы мне не послать кого-нибудь, чтобы все убрать".

Нин Тао сказал: "Не надо, директор Чжан, он умрёт".

Чжан Чжун Шу вздохнул: "Если это нормальный заключенный, мы передадим ситуацию в больницу, если пациент тяжело болен и лечение не приносит пользы, мы уведомим семью заключенного, чтобы он вернулся". Но он особенный заключенный, я не осмеливаюсь взять инициативу в свои руки, я позвонил и попросил шефа Чжана, он сказал, пожалуйста, вы и суперинтендант Цзян решить. Теперь, когда люди такие, что ты думаешь с этим делать?"

Теперь, когда Чжан Зешань усвоил урок, эта ситуация нисколько не удивительна. Нин Тао смог заставить его прыгнуть один раз, а затем он смог заставить его прыгнуть второй раз.

Нин Тао на мгновение подумал: "Отправьте его домой, он умрет, здесь ничего страшного, даже если он сломает дыхание дома". Когда мы приедем к нему домой, я спрошу его, что он хочет мне сказать, директор Чжан, как вы думаете, это нормально?"

"Хорошо, конечно, без проблем, я сейчас же пойду организую машину и отвезу его домой." Чжан Чжун Шу стремился отправить Хань Чунчжи подальше, поэтому пошел договариваться о водителе и машине.

Только тогда Нин Тао вошел в клетку и пришел на сторону Хань Чунчжэна, схватив его за руку и впрыснув немного духовной энергии в свое тело.

Через несколько секунд Хань Чунчжэн, лежавший на кровати с железной рамой, внезапно проснулся и уставился прямо на Нин Тао, его глаза были немного жутковаты.

Нинг Тао сказал: "Великий генерал, вы меня помните?"

Хан Чончжэн шевельнулась губами и хриплым голосом прозвучал: "Я... хочу домой... хочу увидеть мою старую маму... она хочет новую пуховую куртку, она сказала надеть её тёплую, я обещал... я купил её на Новый год..."

Сердце Нин Тао было поражено. Генерал Хань Синь никогда бы такого не сказал, это Хань "вернулся". Но он не мог понять, что происходит, призрак генерала Хань Синь все еще был на его теле, и он также видел призрак Хань Синь, когда он поставил диагноз Хань Гён, так что было трудно поверить, что Хань Синь автоматически вернул контроль над своим мозгом Хань Гён.

Как раз тогда вернулся Чжан Чжун Шу, а также привез двух тюремных охранников, он не вошел в камеру, два тюремных охранника вошли в камеру, он встал за дверь и сказал: "Товарищ Цзян, я расставил людей и машину, они привезут Хань Чунчжэна к машине, ты можешь делить машину".

"Хорошо, тогда пошли." Нинг Тао сказал.

Изначально он хотел кое-что спросить у Хань Генгрена, но не мог сказать это при Чжан Чжуншу и двух тюремных охранниках, поэтому сдался.

Чуть позже машина заключенного вышла из камеры и направилась вниз по дороге. К Китайскому Новому году люди любят забиваться в живописные места, а улицы настолько пусты, что едва видно магазины с открытыми дверями.

Нин Тао тоже в беде, если обычно не один пуховый пиджак, даже десять штук он может купить для бизнеса Хань, но сейчас улица закрыта, где он может купить пуховый пиджак?

На самом деле, это ничто, если не удовлетворить желание Хана, но когда он увидел, что Хань хочет купить пуховый пиджак для своей матери, что было даже его последним желанием, он не мог вынести, чтобы помочь бедному человеку.

На обочине дороги прошла женщина, держащая Тедди, в серой пуховой куртке.

Нин Тао сделал движение в своем сердце и последовал: "Товарищ, пожалуйста, остановите машину".

Тюремный охранник за рулем тюремной машины остановил машину, а Нинг Тао вышел из машины и побежал к женщине средних лет с плюшевым псом: "Старшая сестра, я куплю тебе пуховый пиджак, это нормально?"

Женщина средних лет посмотрела на Нинг Тао ненормальным взглядом перед тем, как вырвалась: "Ты больна, это Великий Новый Год, ищешь ругательства, не так ли?"

Нин Тао тоже не рассердился и вежливо сказал: "Старшая сестра, есть человек, который умрет на тюремной машине, и он ни в чем не виноват, он просто сумасшедший". Он хочет купить пуховик для своей матери, это его последнее желание, в данный момент я не могу найти место, где продают пуховики, так что... старшая сестра может продать пуховик на твоем теле мне? Я дам тебе в десять раз больше, чем ты купишь."

Нин Тао сказал спасибо, снял пиджак и сел в тюремную машину, машина снова поехала вперед, женщина стояла на обочине дороги, чтобы посмотреть, помахала тюремной машине, но в мгновение ока она исчезла.

В этом мире именно эти обычные люди готовы помогать людям. Не много денег, но щедрость и справедливость!

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**0664 Глава Таинственные сны**

0664 Глава 0664 Загадочные мечты Автомобиль заключённых проехал по деревенской дороге, и довольно много сельских жителей стояли на обочине дороги, чтобы наблюдать за действием. Хан Чхонге посмотрел в окно на человека, стоящего на обочине дороги, его глаза были пусты, и он не знал, что происходит в его сознании. Он сказал, что должен сказать Нин Тао что-то важное, и Нин Тао дважды спрашивал в дороге, но он держал рот на замке и ничего не сказал.

Автомобиль заключенного остановился в конце деревни, которая все еще находится в некотором роде от дома Хань, может быть, здесь будет построена дорога, чтобы пересечь машину, вперёд небольшая грунтовая дорога, автомобиль не может проехать.

"Сегодня Новый год, товарищ, ты возвращайся, чтобы провести время с семьей, я просто заберу его обратно." Нинг Тао сказал тюремному охраннику, который вел тюремную машину.

"Хорошо, позвоните нам, если у вас что-нибудь будет." Охранник оставил сообщение и уехал.

Нин Тао помогал Хань идти по грунтовой дороге, а в конце дороги был еще один дом из красного кирпича без стен. В других домах все освещено, но в маленьком дворике даже не стоит двустворчатый, стоящий в одиночестве, выглядящий особенно холодным.

Большая группа сельских жителей стояла в конце цементной дороги, наблюдая за Нин Тао и Хан Чунчжэном, щебетая и болтая.

"Разве это не Хан Сумасшедший, почему его опять выпустили?"

"Да, он был застрял там всего на несколько дней и как его освободили?"

"Деревенский штаб был выкопан и рухнул, так что дело не останется незамеченным, не так ли?"

"Собака достаточно сумасшедшая, чтобы сказать, что он Хань Синь, я все еще трахаю Лю Бана."

"Хахаха........."

Эти голоса упали в уши Нин Тао не могли передать покалывающее чувство, Хань Чунчжэн собирался умереть, но эти люди все еще дразнили его, без половины сочувствия. Дни уже лучше, но сердца становятся холоднее.

Хань предпринимательский темп очень медленный, то есть все благодаря Нин Тао весь путь к нему, чтобы потерять духовную силу, чтобы поддерживать, в противном случае упал бы на землю, где еще можно ходить. Достигнув дома из красного кирпича, он оттолкнул руку Нин Тао, чтобы помочь ему, и крепко держал в руках пиджак.

Нинг Тао с беспокойством сказал: "Ты в порядке?"

Хан Чончжэн кивнул, посмотрел на Нин Тао и, наконец, сказал: "Спасибо, что привез меня обратно... Я...".

Нинг Тао сказал: "Говори, что хочешь, можешь мне доверять". Вы также можете поговорить со мной, если у вас есть желание, и я помогу вам его исполнить".

"Я знаю, что умру... я не могу быть уверена, что моя мать..." Слезы на глазах у Хань Чуан... "У неё даже нет низкого дохода... если я уйду... кто позаботится о ней..."

Не сказав ни слова, две слезы скатились с его глаз.

Сердце Нин Тао внезапно наполнилось куском грусти, некоторые люди в этом мире большие рыбы и мясо, но некоторые люди все еще беспокоятся о еде. Задумывались ли те, кто принимает пищу обманным путем, когда-нибудь о трудностях, которые им придется пережить?

"Не волнуйся, я позабочусь о твоей матери после того, как ты уйдешь, группа позволит тебе дать мне счет, и я дам твоей матери достаточно денег, чтобы она ушла на пенсию." Нинг Тао сказал. Такой человек, страдающий и добрый, он не будет заботиться о себе, когда встретит его.

Хань Синсин согнул ноги, чтобы дать Нин Тао колено, Нин Тао запаниковал, чтобы подержать его.

Она мать Хана, Лу Сук-Чжин. В профиле сказано, что она родилась в 1958 году и ей всего 61 год, но она выглядит как человек в возрасте семидесяти лет, намного старше, чем она есть на самом деле.

"Мама... ты всегда хотела пуховик... старшая сестра дала мне его... Я принесу его тебе, ты примерь его и он не подойдет." Хань Генгрен передал пиджак Лу Шу Чжэнь и посмотрел на нее озадаченными глазами.

Лу Шу-Чжин сказал: "Попробуй дома, сынок, кто это?"

Нин Тао не дождался представления Хань Чуан, взял на себя инициативу и сказал: "Тетушка, меня зовут... Цзяньнань, я босс твоего сына, я хочу отвезти твоего сына в большой город на работу, заработать тебе денег на пенсию, а также жениться на невестке, чтобы у тебя на руках были внуки".

"Ой, эти чувства хороши, ты дворянин нашей семьи, входи, пожалуйста, входи." Старушка была в восторге, взяла Нинг Тао за руку и направилась к двери.

Губы Хан Сингтая шевельнулись, хотели что-то сказать, но не сказали. Он знал, что Нинг Тао был офицером полиции, и он знал, что Нинг Тао говорил ложные вещи, но он не мог сказать их. Он собирался умереть, и было бы хорошо оставить мысль для своей старой матери, иначе белый человек пошлет черного, и его мать уж точно не сможет этого вынести.

Войдя в дом, Нин Тао и Лу Шучжэнь немного поболтали, а Лу Шучжэнь встал и пошел готовить ужин. Она удалила единственный кусок бекона, который висел на карнизе, и отнесла его на кухню. Этот бекон должен был быть лучшим, что эта бедная семья могла подобрать, чтобы развлечь своих гостей.

"Ты... пойдёшь со мной". Хан Синсин сказал, что когда он шел в комнату.

Нинг Тао помог ему попасть в ту комнату.

Стены из красного кирпича этой комнаты даже не оштукатурены со всех четырех сторон, а на стенах висят несколько плакатов со звездами, в том числе Вонг Ка Куя и Брюса Ли. Не знаю, сколько лет они были выложены, а цвет немного желтый. В комнате была только кровать и грязный гардероб, даже не лишний стул.

Нин Тао помог Хань Чунчжэн лечь на кровать, а затем сказал: "Дай мне номер счета, попроси номер счета, который твоя мать может получить, желательно, свой".

"Ты... правда собираешься дать моей маме деньги?"

Нинг Тао сказал: "Ты шутишь, когда видишь меня в таком виде?"

"Но.........................................................................................................................................................." Хань Чунчжэн хотел прекратить разговоры.

Нин Тао сказал: "У всех есть амбиции, я знаю, даже у самых бедных людей есть своя самооценка, но я хочу, чтобы ты снизил свою самооценку, ты должен думать о своей матери". Я дам твоей матери достаточно денег на старость и вытащу тебя отсюда, пока ты не умер, и я уверен, что ты тоже не хочешь, чтобы твоя мать отдала свои белые волосы черной?"

Казалось, так Хань Синсин открыл сердечный узел и дал Нин Тао номер счета своей матери.

Нин Тао проверил его, затем напрямую перевел 500 000 юаней на счет Лу Шучжэня, а затем показал интерфейс успешной передачи в Хань Чунчжэн.

Когда Хан посмотрел на него, слезы выливались один за другим.

Нин Тао сказал: "Позже я скажу твоей матери, что эти деньги - зарплата за пять лет, которую я заплатил тебе авансом, и ты можешь вернуться только через пять лет, ты понимаешь, о чём я?"

Хан Чончжэн кивнул и задохнулся: "Я... определённо отплачу тебе в следующей жизни........"

Нин Тао сказал: "Нет необходимости в следующей жизни, Чжан Чжун Шу сказал, что у тебя есть что-то важное, что ты хочешь мне сказать, просто скажи, что ты хочешь мне сказать, и тогда это будет как отплатить мне". Давай, что ты мне скажешь?"

Хан Чунчжэн вытер слезы и сказал: "Я тоже не знаю, что происходит... Иногда мне кажется, что я Хань Синь, я большая шишка... Но иногда я снова трезвый, я знаю, что я никто, я Хань Чунчжэн, который так беден и цепляется... Ты веришь в то, что я говорю?"

Нинг Тао кивнул: "Думаю, ты продолжаешь".

Хань Чунчжэн посмотрел на плакат Брюса Ли на стене и был немного сбит с толку: "В прошлый раз, когда ты и тот суперинтендант Цзян навещали меня... ты сказал, что ты шпион, посланный Лю Бангом... Я знаю, что ты проверял меня и пытался обмануть... Я не знаю, почему я тебе поверил... Я не осмеливался ничего сказать при тех людях в то время, но теперь я могу, наконец, сказать это... Каждую ночь в это время у меня был сон...".

"Какой сон?"

"Мне приснилось, что я нахожусь в странном месте, и в небе летают драконы, и люди катаются на сказочных журавлях и топчут мечи, и все они идут на гору... и я иду... и гора так высока и так высока, что я не могу видеть вершину, даже когда смотрю вверх, но я вижу золотой храм, стоящий в облаках...".

Сердце Нинга Тао было поражено и любопытно, не мог ли он во сне отправиться в Бессмертное царство?

Хань продолжал: "Я взобрался, взобрался и, наконец, добрался до вершины того холма... Храм был такой большой и золотой... Перед храмом было пустое место, и он был полон людей... Эти люди были одеты в одежды древних, один за другим, все они были очень достойны, как боги и бессмертные по телевидению... Позже... Позже...".

"Что случилось потом?" Нинг Тао был немного встревожен.

"Тогда женщина в красном вышла из того храма.........."

Сердце Нинг Тао яростно билось, "Продолжай".

"Эта женщина в красном так прекрасна, она сказала... она прочитала стихотворение... боги молчат пешку небесного дауна, деревья теперь строятся под пагодой Чжэнь-Ши... поиску предков все еще нужно предшествовать покойный, есть тайная дорога между жизнью и смертью..." Хань Чуан сделал паузу.

Сердце Нинг Тао было в шоке и подумало: "Что еще она сказала?"

Хань Чунчжэн покачала головой: "Больше нет, когда она произнесла эти странные слова, вся горная голова качалась, в небе появился водоворот, и из этого водоворота вылетело чудовище, которое засосало людям на горе, даже в тот храм, в рот... Я тоже не уклонилась, меня засосало в его желудок, и я увидела море крови в его желудке, на котором плавали бесчисленные трупы... Потом я испугалась, что проснулась..."

Но Нин Тао все еще был в оцепенении, и "стихотворение", о котором говорил Хан, продолжало появляться у него в голове.

Боги заставили замолчать пешки небесные, и теперь под башней в городе строятся деревья.

Существует секретный путь между жизнью и смертью.

Первые два предложения, которые он услышал из уст Ян Юйхуань, она не сказала всего, но теперь живой мертвец придумал это. Он не знал, почему Хань видел такой странный сон, в котором он увидел женщину, подозреваемую в красном Дэн Лин, и услышал последние две строчки стихотворения. Это было странно, этот сон был еще более странным.

Существует секретный путь между жизнью и смертью.

Означает ли это в первом тайме смерть от желания войти в контакт с Духом Дана?

Во второй половине говорится, что существует тайный переход между жизнью и смертью?

В голове Нинг Тао вспыхнул туман, неспособный его рассеять.

"Офицер Цзян, вы......................................................................................................................................................................" пришел голос Хань Чона.

Нинг Тао потом огрызался: "О чём ещё ты мечтал?"

Хан Генгрен покачал головой: "Больше нет, каждый раз, когда меня поглощает это чудовище, я просыпаюсь". Я думаю, ты хочешь это знать, так что... я попрошу директора Чжана позвонить тебе, и я знаю, что ты не коп".

Нинг Тао слегка замерз: "Откуда ты знаешь?"

Хань горько улыбнулся: "Такие, как я... полиция не заботится обо мне, и говорит со мной о Лю Бан Сян Ю... не говоря уже о том, чтобы дать моей матери полмиллиона юаней на пенсию". Я мало читал и мало видел мир, но я не глуп... Конечно... Я тоже немного эгоистичен, я не хочу умирать в карауле... Я хочу видеть лучшую сторону моей матери... Я знаю, что ты способный человек, ты можешь вытащить меня..."

Нинг Тао так хотел утешить его, но он не знал, что сказать.

Какой комфорт может принести Хань Чонг Чонгу вечное прощание с матерью, забыв обо всем на свете и почувствовав себя лучше?

Нет.

Цвет крови появился на лице Хань Синтай, и весь человек вдруг стал гораздо более духовным.

Но в глазах Нинг Тао это был признак возвращения света.

PS: Смена в среду, немного устала, сегодня две смены, немного отдохните, пожалуйста, поймите поддержку, 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 0665: С нетерпением ожидаю возвращения моего сына...**

Глава 0665 Надеюсь, мой сын вернется. Он, это Хань Синь.

Нин Тао ясно почувствовал изменения в теле Хань Чуаня, и в его глазах, кусок, соответствующий душе внезапно ожил, это было пробуждение призрака Хань Синь. Однако, по мере того, как она пробуждается, жизнеспособность Ханьского предприятия быстро снижается. Чувствовалось, что осталось лишь немного лампового масла, Хань Чунчжэн внезапно ускорил его сгорание, и хотя огонь был гораздо сильнее, время его сгорания, возможно, стало еще меньше.

Когда нефть сгорит, пришло время Ханю покинуть этот мир.

"Я... я не хочу умирать........" плакал Хань Чжэн, две слезы на его глазах.

Нинг Тао хотел помочь ему, но ничего не смог сделать.

Кто может восстать против небес?

Все претензии на победу над Божественным абсурдны и нелепы.

Нин Тао схватил за руку и нежным голосом сказал: "Не волнуйся об отъезде, я заглажу свою вину за тебя, и твоей матери будет хорошо".

Хань Синсин смотрел, как Нин Тао плачет, но только молча, он боялся кричать, чтобы его старая мать услышала.

"Прости, что не смог спасти тебя, ты страдал в этой жизни и, несомненно, будешь наслаждаться благословениями в следующей." В конце концов, Нин Тао сказал Хань Синсину слово утешения. Если есть загробная жизнь, будет ли Хан Чонг Чонг богатым человеком? На самом деле он вообще ничего не знал, он просто хотел сказать это, чтобы было приятно уйти из Han Venture так мало.

Нин Тао просто посмотрел на него и не протянул руку помощи, и не ввел свою духовную энергию, чтобы немного обновить свою жизнь. Еще несколько минут, или несколько часов, для него это было просто еще одной пыткой.

Но в этот момент Хань Чунчжэн вдруг снова открыл глаза и хриплый голос из его уст: "Я, Хань Синь, всю жизнь воевал в бесчисленных войнах и спасал всех людей от огня и воды, почему ты так со мной обращаешься, вороватый Бог? Ненавижу!"

Хан Син вернулся, но, похоже, что-то понял и сказал это.

Нинг Тао посмотрел на него с сложным чувством в сердце. Он сочувствовал Хань Синь Сину, а также Хань Синь. Этот великий придворный основателя династии Хань закончился трагическим концом, когда три клана обезглавили его, как он мог не ненавидеть?

"Я иду, меня вызвали, мы истребим воришку-бога!" Слова внезапно вырвались из уст Хань Сингтая.

Сердце Нинг Тао дрогнуло: "Великий генерал, вы сказали, что кто-то звонил вам, кто звонил вам?"

Пробуждение Хань Синь осушило последнюю часть жизненной силы из тела Хань Чунга, и на этот раз это была полная смерть, так что ни Хань Синь, ни Хань Чун не смогли снова открыть глаза.

Нин Тао открыл удобную дверь, поднял Хань Чуан с кровати, затем вошел в темноту, как чернильное отверстие, и уже был в центре Медицинского зала Небесного Дао, когда снова вышел.

В медицинском павильоне Небесного Дао была тишина, в Добром и Злом Триподе переплелись добро и зло, а у человека на триподе глаза были закрыты без полусмерти.

В последний раз, когда Хань Чунчжэн вошёл, лица на Доброй и Злой Тропе были сначала счастливы, а затем злы, потому что он был ещё жив, теперь, когда он мёртв, у Доброй и Злой Тропы не было никакой реакции.

Нин Тао положил Хань Чунчжэна на землю, снял с него одежду и освободительную обувь и переодел их на собственное тело. После этого он вырвал небесную версию талисмана долины Инь Чжэнь, которая была прикреплена к его телу, и использовал новую небесную версию талисмана долины Инь Чжэнь, используя его ману, чтобы вылепить себя из внешнего вида Хань Чжунчжэна. После этого он снова открыл дверь и вернулся в комнату Хана.

На самом деле, он не может вернуться, он помог Хан Чхон Ён исполнить последнее желание и дал маме Хан Чхон Ён полмиллиона долларов на её пенсию, у него и так всё хорошо, но он всё равно хочет сделать немного лучше.

За дверью шли шаги вместе с голосом Лу Шу Чжэня: "Сынок, еда готова, пожалуйста, пригласи своего босса на ужин".

Нинг Тао открыл дверь и вышел, улыбаясь и крича: "Мама".

Лу Шучжэнь посмотрел на нее и в удивлении сказал: "Сынок, где твой босс?".

Нин Тао с улыбкой сказал: "Мама, ему позвонили и сказали, что у компании есть срочное дело, о котором он должен позаботиться, поэтому он вернулся первым. Не думай о нем, он просто так занят. О да, он попросил меня поздороваться."

Лу Шучжэнь потерла руки о фартук человека, и на ее морщинистом лице появилась лишняя улыбка: "Ваш босс действительно хороший человек, а такая плохая жена, как я, до сих пор так вежлива". Ты должен послушать своего босса, сделать все, что в твоих силах, сэкономить больше денег и выйти замуж раньше. Мама не проживет долго, и я хочу забрать внука, пока я не закрыл глаза".

Нин Тао взял Лу Шучжэня за руку: "Мама, не волнуйся, я последую за боссом и сделаю хорошую работу". Кстати, мой босс заплатил мне зарплату за пять лет вперед на полмиллиона, и я заставил его отдать тебе в банк карточку, твою карту, на которую ты можешь пойти и снять ее в любое время".

"Пять... полмиллиона, да?" Лу Шу Чжэнь был ошеломлен.

Нин Тао улыбнулся и сказал: "Мой босс очень щедрый человек, и я ему нравлюсь за мою честность и мои способности, но я не могу вернуться домой в эти годы, поэтому я должен поехать с ним в большие города на севере". Мама, меня не будет дома несколько лет, позаботься о себе, эти деньги для тебя, иди и купи все, что хочешь есть и носить, не откладывай, я вернусь с миллионом через несколько лет".

"Ой, сын мой вышел из дерева, ну... Твой отец должен быть в спокойствии даже в небесном духе, уходи, пойдем поедим." Лу Шучжэнь взял Нин Тао за руку и пошел на кухню поесть.

Вот почему Нинг Тао вернулся, чтобы оставить старушке хорошие мысли. Хотя это и ложь, но с благими намерениями.

Блюда на столе были простыми, несколько мясных булочек, тарелка жареной капусты, Лу Шучжэнь израсходовал единственный кусок бекона в доме.

Нин Тао очень хорошо ел, а Лу Шучжэнь продолжал давать Нин Тао блюда. Старушка ворчала о покойном отце Хан Гундан и о советах ее матери.

Нин Тао внимательно слушал, а также не забывал подрезать старушке овощи, и тайно дал Дану человеческий рецепт, который был положен в ее миску. Этот человеческий рецепт Дэн может помочь старушке прожить дольше без болезней и боли.

Колокольчики джингл, колокольчики джингл...............

Ужин только что закончился, когда зазвонил телефон Нинг Тао. Но это был не кто-то звонит, это был колокол с таймером, который он установил. Он притворился, что отвечает на звонок, сказал несколько слов, а затем сказал Лу Шу Чжэнь: "Мама, мой босс хочет, чтобы я поехала с ним, он ждет меня, все билеты куплены для меня". Мне нужно идти, мама... позаботься о себе, и ждать, пока твой сын вернется и будет сыном".

Лу Шу Чжэнь вдруг грустил, но помахал рукой: "Давай, делай свою работу хорошо, не позорь отца, и не создавай проблем на улице, помни".

"Я запомню, мам, я пойду." Ning Tao дало Lu Shu Zhen объятие и повернуло для того чтобы уйти. В тот момент, когда он повернулся, из его глаз выкатились две слезы. Он думал о своих родителях, и кто мог бы помочь ему восполнить недостатки в его сердце?

За дверью во двор, Нинг Тао вышел в деревню.

Лу Шучжэнь стоял в дверном проеме, глядя на спину своего "сына" со слезами на старых глазах.

Нинг Тао помахал рукой: "Мама, возвращайся".

"Сынок, будь осторожен там".

"Ну, возвращайся".

Только тогда Лу Шу Чжэнь отступил и закрыл дверь.

Это проход, который больше никогда не увидит дневного света.

Нин Тао не вошел в деревню, он пошел по полевой тропе, открыл удобную дверь в незанятом лесу и вернулся в медицинский зал Небесного Дао.

Когда он ушёл, Хан Чен Ён всё ещё был там, но теперь он ушёл, не оставив и следа.

Нин Тао подошел к тому месту, куда положил бизнес Хана, протянул руку и прикоснулся к напольной плитке, видя, что к его пальцам не прилипла ни одна частичка пыли, и что она чиста, как будто ее промыли.

Нин Тао пошевелил глазами, чтобы посмотреть на человеческие лица на Добром и Злом Триподе: "Куда делись все эти тела?".

Человеческое лицо на Добром и Злом Триподе закрыло глаза без половины реакции.

Нин Тао горько улыбнулся и покачал головой, встал и взял семь выщипанных шелковых спиртовых материалов, сел и выщипнул их.

Ему пришлось не только заново соткать облачения из Небесных Сокровищ, но и заново соткать облачения из Небесных Сокровищ своих трех жен, а также заново соткать облачения из Небесных Сокровищ для пяти Рыб демонов, а также облачения из Небесных Сокровищ Инь Мо Ланя. Но на этот раз он не планировал больше вязать эти причудливые и сложные узоры, только одну большую ветровку на каждого человека, что также экономит время, делая понемногу каждый день, я думаю, это будет сделано после того, как Мэн Бо вернется с посадки на Луну.

Нажми, нажми, нажми.............

Несколько палаток "Небесных сокровищ" снесло, и Нинг Тао устал. После выздоровления он вытащил свиток с кожей зверя из маленького сундучка с лекарствами.

Первый он читал часто, а пятый попробовал только один раз и не осмелился попробовать еще раз. Пока он в порядке, он хочет попробовать пятое предложение.

Я осмелился попробовать еще раз, потому что некоторое время назад в процессе доработки дробовика "Flesh Shotgun" я настроил тело "Vajra Body". Несмотря на то, что в Маленьком нирванском царстве это было не то тело Ваджры, сопротивление должно было быть намного лучше, чем раньше, поэтому он должен был попробовать это.

После небольшой подготовки Нин Тао прочитал вслух: "Небесное пламя, очищающее Вайру, тебе нужно переломать все сухожилия".

Ничего себе!

Из тела восстал черно-белый духовный огонь, и сцена как будто кто-то налил на него бензин и зажег его. Духовный огонь в этом теле, как правило, был черным и наполовину белым, по крайней мере фут или около того высокого роста, охватывая все его существо. Жгучая боль пришла, как приливная волна, и он почувствовал, как его кожа, его плоть и кровь, его кости, растущие души увядают.

Как можно приехать в Ваджру без огня?

Это Священное Писание - то, что очищает тело ваджры, небесный огонь очищает ваджру, небесный огонь - его духовный огонь, чтобы сжечь нечистоты в его теле, чтобы очистить его плоть и кровь и кости, и даже его душу, чтобы стать сильнее, тело ваджры!

Одну секунду, две секунды..............

Пять секунд, шесть секунд..............

Девять секунд, десять секунд..............

"А!" Продержавшись десять секунд, Нин Тао больше не мог держаться и упал на землю с жалким криком.

Все равно не получилось.

Тем не менее, был прогресс, в первый раз он продержался всего три секунды, а на этот раз он действительно добрался до десятой секунды.

"Похоже, понадобится еще немного иронии". Нин Тао думал в своем сердце, его зрение бесцеремонно переместилось в угол стены, и волшебное оружие, которое не принадлежит Небесный Дао Медицинский Зал вошел в его зрение. С движением в голове, он поднялся, дрожал и подошел к углу стены......

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**0666 Глава 0666 Выстрел из пневматического пистолета Ксимена**

0666 Глава 0666 Выстрел Ксимен, который был алхимическим зельем Николаса Конти, и он не изучал его должным образом с тех пор, как вернулся Шунь. У него было три легальных попурри, или четыре, если добавить доброе и злое попурри, от рафинирования и рафинирования попурри, до рафинирования и даже рафинирования собак и починки сломанных попурри, и он даже не заботился о попурри Николаса Конти.

Он хотел ударить по железу прямо сейчас, не мог найти что-то, чтобы затвердевать, а потом вспомнил горшок. Он отнес горшок на поляну в середине медицинского зала, затем взял бамбуковую тетрадь, раскладывал ее и положил на край горшка.

Один из них - древний набросок из бамбука, а другой - алхимический горшок в стиле фантастики, который при сборке немного странноват. В частности, горшок выглядит как горшок, но структура чрезвычайно сложна, многие технологические компоненты, трубы и т.д. плотно упакованы, создавая впечатление чужой цивилизации.

Нинг Тао сказал: "Баг Эр, у тебя есть работа, выходи".

Баг II выполз и, похоже, снова набрал вес. Но жир - это жир, но величие императора нисколько не скомпрометировано. Как только он вышел, он слегка растянул верхнюю часть тела и посмотрел на Нинг Тао косыми маленькими глазами, его маленькие глаза несравненно высоки.

Нин Тао, который уже не видел ничего странного, открыто сказал: "Этот штатив и этот пистолет, вы тоже должны его узнать".

Он сделал еще один быстрый шаг в тот угол, чтобы получить закон об оружии компании "Блэкфайер".

Книга учета уже появилась на бамбуковой тетради, что хочет сказать Узи: "Если вы заплатите двести долларов, я узнаю это за секретаря Нинга".

"Без проблем, за работу". На этот раз Нинг Тао даже не потрудился урезать свою цену.

Через минуту или около того, он вернулся в Бамбуковую книгу.

Слова Червя Эра появились из бамбуковой тетради: после моего опознания штатив............

Нин Тао слегка замерз, это был все еще первый раз, когда он опустил эллипсис на бамбуковом эскизе бухгалтерской книги. Появление таких современных символов означало, что Буги, вероятно, не знал, что это за призраки, и что пистолет не должен быть исключением.

Конечно, Червь Эр пожал плечами своей жирной шеей, и его слова появились на бамбуковом эскизе бухгалтерской книги: я тоже не знаю, что это за штатив, этот пистолет тоже не должен существовать, но........

Эллипсис снова появляется.

Нин Тао сказал: "Давай, я дам тебе двести долларов, даже если не будет результатов".

Слова Червя Эра всплыли на бамбуковом эскизе бухгалтерской книги: "Ning Aiqing Atmosphere, я нашел довольно много веществ на этих двух вещах, которые не принадлежат этому миру". При нынешнем уровне технологий в этом мире и уровне выращивания невозможно было создать такое волшебное оружие. Итак, у меня есть смелая догадка, что эти две реликвии не из этого мира, возможно, из другого.

Нинг Тао замер на месте.

Из другого мира?

У Николаса Конти все еще есть Звездные Врата?

Это возможно?

Это невозможно!

Слова червяка Er снова всплыли на бамбуковом эскизе бухгалтерской книги: конечно, это только моя догадка, не совсем верно. Однако я уверен, что никто в этом мире не может сделать такое волшебное оружие.

Сдерживая удивление и смятение в сердце, Нинг Тао спросил еще раз: "Если это не заклинание этого мира, то что это за мир? Как это опять случилось?"

Буджи покачал головой, указывая на то, что он не знал.

Нинг Тао был в глубокой задумке, и слова Червя Эра заставили его почувствовать себя озадаченным, но у него была некоторая вера. Действительно, с уровнем научных исследований Блэкфайра, как это может быть лучше, чем в США? Если у Blackfire действительно хватит сил разработать и произвести такой вид огнестрельного оружия, в стиле страны маяков, небо будет покрыто следами солдат-маяков, верно?

Однако ему было трудно поверить, что это оружие и это зелье алхимии пришло из другого мира. Люди не могли даже выйти из Земли сейчас, не говоря уже о Солнечной системе, и как Николас Конти мог получить пушечное волшебное оружие и алхимические зелья из другого мира?

Нинг Тао изначально попросил Бага Er выйти, чтобы решить проблему, но он не ожидал получить кучу вопросов.

На бамбуковой книге счета был выдан контракт на двести медицинских сборов Ву Эр.

Нин Тао подписал ручкой, хотя не было удовлетворительного результата, но слова "из другого мира" также дали ему направление, которое также было прибылью.

На бамбуковой тетради появились слова Bug Er: "Нин Айцин, если вам есть о чем сообщить, покиньте суд".

Нинг Тао сказал: "Подожди, у тебя есть дело поважнее".

Слова Вормвуда II появились на бамбуковом эскизе бухгалтерской книги: хм? Нин Айцин, да ладно тебе, в чем дело?

Нин Тао сказал: "Вы дали мне оружейную сторону пистолета во плоти, и я также усовершенствовал его, но у меня есть пистолет, но не выстрел, и не может использовать всю свою силу, вы можете найти мне выстрел, который является более мощным"?

Скорость слов на затылке его задницы очень быстро: Конечно, есть, и их много, они ищут подходящую секретную книгу маркировки для Нин Айцин, сколько денег вы готовы дать мне?

Хитрость, теперь все знают, как играть в умственные стратегии.

Нин Тао посмеялся: "Тогда все зависит от того, насколько совершенна и мощна ваша меткость, чем она совершенна и мощна, тем больше денег я дам вам на шоковую диагностику, естественно, будет больше и, наоборот, меньше".

На бамбуковой книге появились слова Червя Эра: "Вам повезло, что я нашел большое оружие в этих поисках. Легендарный оружейный бог бессмертного мира, Ксимен дует в пушку, названный Жаждой Бессмертного Пушки.

Нинг Тао выглядел так, как будто два его глаза были приклеены клеем.

Этот червь Er действительно был инструментом Небесной Медицинской Академии Дао, на который оказало глубокое влияние истинное наследие этой Небесной Медицинской Академии Дао. Методы культивирования и кунг-фу, которые Небесный Дао дал ему, никогда не имели правильного имени или более атмосферного названия.

Должна ли эта осведомленность об авторском праве соблюдаться?

Но Ву Эр всё ещё с нетерпением ждёт восхождения на бамбуковую фигуру: эта Жажда Бессмертия и Смерти разделена на семь стилей, а именно: Стиль Рисовать Оружие, Оружие против Бессмертных Врат, Изгибать Путь в Подземный Мир, Ездить по ветру и Восставать, Побеждать Холодное Высокое, Жажда Бессмертия и Летать Бессмертия из-за пределов неба. Нин Айхен, если вы возьмете это умение и будете практиковать его, вы станете самым могущественным оружейным королем в мире! Я дам тебе 2000 долларов на твои медицинские расходы.

То, что здесь никогда не говорится о продаже, дается.

Нинг Тао сказал: "Неужели этот снимок настолько хорош?"

Слова Ву Эра появились в бамбуковой книге: "Это самое мощное и наиболее подходящее оружие для вас, чтобы использовать во плоти, я нашел для вас".

Нинг Тао сказал: "Тысяча долларов за консультацию - это сделка".

Слова Ву Эра появились на бамбуковой тетради: я просто восхвалял атмосферу Нин Айцина, как получилось, что он снова стал скупым? Этот выстрел.........

Нин Тао прервал: "Кому еще ты можешь продать, кроме меня?"

Буджи на мгновение окоченел, смущенное выражение его мясистого лица. Да, кому еще он мог продать свою марку, а не этому Нин Айкингу перед ним?

Это рынок покупателя, а продавец не имеет права голоса.

После минуты молчания Червь Эр кивнул, и тогда на бамбуковом эскизе бухгалтерской книги появился акт на тысячу медицинских сборов.

Нин Тао поднял ручку и подписал своё имя, и Баг Эр снова начал лазать по бамбуковым кусочкам.

На бамбуковой книге учетной книги появилась тайна Жажда бессмертного техника пистолета: нарисовать пистолет, спрятать пистолет в тело, враг не двигается, я не двигаюсь, враг будет первым, кто будет двигаться, духовная сила течет вниз от дворца Най Мару и через оружие, через гигантские кости, изогнутые бассейны, Shang Yang хранил пистолет наконечник .........

Нин Тао взял свой мобильник, чтобы сфотографировать и расшифровал его.

Секреты, полученные от Буджи, были не более, чем секреты, полученные от Доброго и Злого Трипода, который вошел в мозг непосредственно через духовную связь, как если бы это была часть его тела. Этот снимок можно только сфотографировать и переписать, иначе его невозможно запомнить сразу. Если он не вспомнит, как его снова выписать, этот парень, наверное, снова его вырубит.

Уже через час была закончена транскрипция "Жажда бессмертия". Перед Нин Тао также стояло еще четырнадцать листов бумаги формата А4, каждый из которых был написан до краев. Он сделал приблизительный подсчет и обнаружил, что было семь диаграмм, по одной для каждого стиля, а текст каждого стиля был не менее пяти или шестисот слов, достаточно подробный.

Из семи позиций этой оружейной техники "Desire Immortal" также можно сказать, что из семи позиций, любимой Нинг Тао была самая лучшая - "Небесный Летающий Бессмертный". Согласно описанию в тайной книге, он летел в воздухе с пистолетом, а затем ударил ножом вниз в небо, вынеся в ведро цветок пистолета Духовной Силы. Это заставило его не захотеть пробовать, но он также знал, что может начать свое культивирование только с самой простой позы рисования. Не говоря уже о десяти тысячах высотных зданий с нуля, даже если ремонт сарая с соломенными дынями должен начинаться с нуля.

Червь Два заработал 1200 очков медицинской комиссии и вернулся в больницу довольным.

Нин Тао свернул свою бухгалтерскую книжку и положил ее обратно в маленькую коробку с лекарствами. Он хотел практиковаться в технике выстрелов Ximen Похотливого Бессмертного, но последствия скандирования пятого стиха Вашей Сутры не были устранены до сих пор, поэтому он сдался и продолжил изучать загадочное технологическое алхимическое зелье.

Он искал немного низкосортной спиртовой ткани, которую можно было бы положить в горшок, и пытался усовершенствовать дан с помощью спиртового огня, но ответа не последовало. Момент огня последовал, и он хлопнул кулаком по нему.

Когда когда ..................

Звук поразительного железа прозвучал в медицинском зале Небесного Дао.

Этот технологический алхимический горшок выглядел не очень надежно, но старый кулак упал невредимым, даже сильнее, чем он мог себе представить. Слова, написанные Червем Эром, вернулись ему в голову, и он мрачно сказал в сердце: "Может ли быть так, что есть действительно материалы и технологии из другого мира, о котором даже Червем Эром не знает, если есть такой мир, то какой же он есть? И как Николас Конти приобрел эти заклинания?"

Когда когда ..................

Продолжайте бить утюг, нет нигде, где бы вы не могли бить утюг.

Технологический алхимический горшок, который не может быть использован должным образом, также хорош, как мешок с песком.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**ГЛАВА 0667: Танцоры Танг Мужчин**

Глава 0667: Семья Танг Мэнов. Шестой день первого лунного месяца.

За два дня до высадки Мэн Бо на Луну Тан Цзисянь тайно уставился на Мэн Бо, и Нин Тао счастлив избавиться от нее, как от каблука. Последние три дня он останавливался в Медицинском зале Небесного Дао, чтобы попрактиковаться в похотливом бессмертном мастерстве пневматического старейшины "Западные ворота". Лобби больницы, очевидно, не подходит для практики меткости, но пустые свитки Священного Писания в библиотеке являются хорошим местом для практики меткости. Он также изобрел метод использования пистолета во плоти, чтобы вырезать руны и преобразовать поле духа, практикуя пистолет во время вырезания рун, убивая двух зайцев одним выстрелом.

С точки зрения боевой мощи использования пистолета во плоти, в соответствии с оружейной техникой или без нее, сила первого, очевидно, была намного больше. Кроме того, за три дня он вырезал целый кусок руны "Spirit Field", превратив обычный кусок "Spirit Field" в эффективное и высокоурожайное "Spirit Field", которое обладало Формированием Заклинаний для Культивирования Духов, что также было большим урожаем.

На шестой день первого месяца, вечером, Нин Тао, который весь день практиковал Технику Похоти Бессмертного Оружия, наложил на своё тело очарование Небесного Характера Инь Гу, превратился в жирного белого дядюшку и вышел из Медицинского Центра Небесного Дао.

В течение этих трех дней он размышлял о происхождении технологических заклинаний Компании Чёрного Огня, но чем больше он думал об этом, тем более запутанным он становился, и в конце концов он не мог устоять перед тем, чтобы пойти в особняк Чёрного Паруса и поискать какие-нибудь подсказки.

В Чайнатауне было холодно, многие магазины были закрыты, по улицам ходило мало людей. Совсем не удивительно, что китайцы здесь тоже отмечают китайский Новый год.

Нинг Тао прошел по улице, и когда он прошел мимо переулка, он остановился.

В этом переулке вы найдете Дом Танг.

Тан Цзисянь и Тан Тяньфэн оба находятся в Китае, готовятся к предстоящей высадке на Луну, поэтому в этой танской резиденции нет более сильных персонажей, почему бы не пойти и не посмотреть?

Думая так, Нин Тао вошел в переулок и прогулялся по переулку, а через некоторое время увидел непритязательный Танг Хаус.

Дверь дворца Тан была широко открыта, и шаткий старик подметал пол метлой. Когда Нинг Тао посмотрел на него, он вдруг оглянулся назад, один глаз тоже уставился прямо на эту сторону. Взгляд в тот момент был похож на два острых ножа, которые могли проткнуть тело и душу человека.

Нинг Тао никогда раньше не видел этого старика.

Еще более странным было то, что аура, воплощенная этим шатким стариком в этот момент, давала ему ощущение, что он вовсе не слабее, чем Тан Тяньфэн, семейный хозяин семьи Тан!

Нин Тао был в шоке в сердце, но он не двигал голосом на поверхности, он смотрел налево и направо, делал вид, что идет не туда, а затем повернулся и пошел обратно.

"Останься другом". Шикарный старик вышел из ворот особняка Танг.

Нинг Тао повернулся и сказал по-английски: "Ты со мной разговариваешь? Что ты только что сказал?"

"Что ты здесь делаешь?" сказал сгорбленный старик.

Нин Тао пожал плечами: "Простите, я не понимаю, о чем вы говорите, я, кажется, заблудился, не подскажете, как добраться до Уолл-стрит?"

Шаткий старик покачал головой, не зная, означает ли этот жест, что он не понимает английского или не знает, где находится Уолл-стрит.

"Я зря трачу время, что я говорю старику, который не понимает английского?

Шаткий старик посмотрел на спину Нинг Тао и не пошевелил ни мышцей, как древняя каменная статуя, которая стояла здесь тысячи лет.

Вернувшись в центр главной улицы Чайнатауна, Нин Тао немного расслабился. Только что это упало на глаза старику, и он даже сомневался, что старик ударит по нему. Как только это случилось, ему пришлось вытащить талисман "Инь Гу Чжэнь", похожий на "Небесный персонаж", чтобы сразиться, и в то время его смущение, что он украл талисман "Инь Гу Чжэнь" от Tang Zixian, не имело ничего, что можно было бы скрыть.

"Когда у семьи Тан были такие могущественные домработницы? Насколько глубока вода в этой семье Танг?" Разум Нинга Тао размышлял, но был невежественен.

У компании "Черный огонь" есть подозрение на инопланетное магическое оружие, мавзолей Цинь Ши Хуан - это не останки императора Ши Хуана, а рот, полный десяти порочных магических орудий, занимающих пятое место в гробу Призрака Инь, теперь клан Тан вдруг снова появился мощным уборщиком, захват краснокожего Духа Дана не имеет даже слова, со всех сторон появились коровьи призраки и змеи. Раньше Нин Тао никогда не задумывался о том, придет ли кто-нибудь грабить после того, как поймает краснокожего Данлинга, а теперь казалось, что если он поймает краснокожего Данлинга, то, возможно, придет не один или два человека, чтобы ограбить его.

Выйдя из Чайнатауна, Нин Тао вызвал такси и поехал на Блэк Сэйл Стрит.

Улицы были оживленными в сумерках, и большинство магазинов были открыты как обычно, за исключением одного кафе. Здание "Черные паруса" также находится в закрытом состоянии, над ним установлены башенные краны и строительные леса, а строители работают.

Нин Тао шел вперед, как бы равнодушно, используя оставшийся свет от угла глаз, чтобы наблюдать за особняком "Черный парус".

Перед дверью вестибюля здания "Черный парус" стоял пустырь, на котором стояли цветы и свечи для горящих молитв. Я не знаю, кто распылил краской на одну стену лозунг "Нинг Тао - фашист", а затем последовал за ним с кучей работ, таких как "Убейте этого террориста", "Я плюнул на вашу могилу", "Почему этот дьявол еще не арестован", "Нинг Тао, ты должен нести ответственность за жертв" и так далее.

Нинг Тао был безмолвен, РПГ оружейного класса была застрелена в кафе Николасом Конти, если бы он не поддержал медицинский центр "Небесный путь", чтобы захватить РПГ, он был бы убит или нет, люди на улице были бы убиты или ранены.

Позже он взорвал особняк на Черном Парусе, наемники в этом особняке были никудышными, и все они были практически прикончены Фокс Цзи и ее тремя людьми. А смерть копов, агентов ЦРУ, милиции Национальной гвардии, а также спецназа из группы быстрого реагирования, который также был убит Фоксгирл и тремя ее людьми, имела к нему отношение полцены?

Однако политики штата Лайтхаус поставили ему на голову этот большой черный горшок. Однако ему было все равно. Для него не имело значения, какое обвинение выдвинуто против него, но одно дело, как только он осмелился переместить его или тех, кто вокруг него, он сразу же напал в ответ. Он заставит своих врагов понять, что тот, кто нарушит меня, будет убит!

Когда он подошел к воротам здания "Черный парус", Нинг Тао остановился на своем пути, у входа в здание стояло несколько тяжело вооруженных охранников, на обочине дороги смотрел на броневик с эмблемой Национальной гвардии, пулеметчик на крыше автомобиля тоже находился в боевом состоянии, одна рука не выходила из этого тяжелого пулемета, готового к стрельбе в любой момент.

Нинг Тао наклонил голову и посмотрел вверх, верхняя часть здания была окружена лесами и разбитыми сетками, не видя корабля-призрака, который упал в здание, и не знал, находится ли он все еще в здании.

В такой ситуации было бы трудно вписаться, и выход Юаньбэя из зоны ограничения был способом решения проблемы, но, не имея никого, кто бы его защищал, он не осмелился рисковать выйти из зоны ограничения рядом с базовым лагерем Черной пожарной компании.

В этот момент несколько строителей вышли из ворот, вышли на улицу, разговаривая и смеясь, и вошли в ресторан недалеко от здания "Черных парусов".

С движением в голове Нинг Тао, он также подошел и вошел в этот ресторан.

Ресторан не был большим, и в нем подавали фастфуд, как жареных цыплят и гамбургеры, а несколько строителей сидели за столом и ели фастфуд.

Нин Тао получил столик рядом с несколькими строителями и сел, подошел официант, случайно заказал куриное крылышко и гамбургер, колу со льдом, затем подслушал разговор нескольких строителей, когда они пили колу.

"Как странно, вчера я видел парусник, а сегодня его нет, кто его снял?"

"Я тоже удивлен, я спросил несколько человек, и они все говорят, что не знают."

"Эта парусная лодка весит как минимум сто тонн и исчезает за ночь, какое подъемное оборудование требуется для завершения такого проекта?"

"Я думаю, что несколько вертолетов подняли десятки тонн, о башенном кране не может быть и речи, это может быть только вертолет."

"Я думаю, что вы, ребята, могли бы не обсуждать это, разве вы не видите, что Национальная гвардия блокировала здание "Черных парусов" до сих пор? Это очень деликатное место, и вы, ребята, говорите об этом здесь, есть большая вероятность утечки, и правительство говорит, что китайские шпионы повсюду, давая мне ощущение, что я переживаю дни Холодной войны".

"Хаха, ты тоже слишком осторожен, здесь есть шпионы? Мы не говорим о чем-то важном, и кроме того, мы не знаем никаких секретов, так что просто поговорим о паруснике, о чем тут беспокоиться?"

"Да, люди из "Блэкфайра" давно эвакуировались из этого здания, важные вещи были перевезены, и все, что мы отремонтировали, это пустое здание."

Нинг Тао мрачно сказал в своем сердце: "Оказывается, корабля-призрака больше нет в особняке "Черный парусник", и все люди "Черной пожарной компании" отошли, так где же Николас Конти разместил бы штаб-квартиру "Черной пожарной компании"?"

Очевидно, что некоторые из строителей не могли знать таких секретов, и их последующая болтовня с участием женщины не имела смысла больше слушать.

Нин Тао положил нераскрытые куриные бёдра и гамбургеры в бумажный пакет и ушёл из ресторана, только для того, чтобы выбросить мешок нездоровой пищи в мусорку после того, как вышел. Он вызвал такси на обочине дороги и вернулся в Чайнатаун.

К этому времени уже было темно, а в некогда оживленном Чайнатауне было всего несколько фонарей, везде были черные фонари, что давало людям особенно холодное ощущение.

Нинг Тао быстро перешел улицу и вошел в узкий переулок.

Но так же, как он входил в переулок, что-то шаталось позади него, и когда он повернулся, чтобы пройти это было пусто и ничего.

Порыв ветра внезапно перелетел через улицу, закатывая упавшие на землю листья и листья бумаги.

Нин Тао пробудил глаза и нос до состояния глядя и чувствуя запах, его глаза не видели ничего необычного, но нос не делал намека на дежа вю. Сразу после этого он вдруг ускорился и подошел к двери медицинского зала Небесного Дао, открыл дверь и вошел.

Он только что вошел в медицинский центр "Небесная дорога" на передних ногах, когда по улице шел шаткий старик с метлой, подметающий мусор с метлой, когда он шел. Метла нежно перекрещивалась с землей, но мусор на земле падал вперед и собирался, как послушные креветки и крабовые солдаты.

Голова Нин Тао смутно болела в медицинском зале Небесного Дао: "Интересно, видел ли меня этот уборщик полов. Если видел, то Тан Цзисянь, наверное, знал бы о краже ее талисмана долины Инь Чжэнь, так?"

Воровство талисманов практикующими врачами похоже на воровство книг читателями, можно ли это считать воровством? Но если Тан Цзисянь действительно знает, где талисман долины Инь, как он может его украсть, а потом спросить его об этом, он может не объяснить это миллионом слов?

"К черту, большое дело - жульничество, не говоря уже о том, что я ей его уже вернул, и она ни капельки не страдает". Нин Тао Шэнь прослушивал дальше и дальше, затем вырвал талисман долины Инь Чжэнь на своем теле, подошел под стену замка и открыл удобную дверь, после чего 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/

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

**0668 Глава 0668 Возвращение фюрера?**

0668 Глава 0668 Возвращение фюрера? Нинг Тао уже был в комнате Рамзи, когда вышел из "Двери удобства".

Рамзи не было в его комнате.

Двери и окна комнаты были плотно закрыты, даже шторы плотно притянуты, на журнальный столик были положены коробки с фастфудом, а одежда, обувь и носки были разбросаны настолько, что неприятный запах наполнял воздух.

Дом не был занят по крайней мере неделю.

Нинг Тао нахмурился, может быть, его разоблачили, что-то случилось?

Однако даже с такими опасениями Нинг Тао не решился позвонить Рамзи, потому что, скорее всего, возникнет неожиданная ситуация, то есть Рамзи не был изначально разоблачен, и он сделал телефонный звонок, чтобы разоблачить Рамзи.

Хотя у него не было никакого шпионского образования, он был женат на жене-агенте и обладал элементарным здравым смыслом и бдительностью в ушах.

Но он не захотел возвращаться вот так, и он пробудил глаза и нос до состояния видения и обоняния, ища любые подсказки, которые Рамзи мог оставить позади.

Там нет...............

Не на шкафчике с телевизором..............

Там только мусор на столе...............

Внезапно глаза Нин Тао приземлились под чайным столиком, и он увидел бумагу, на которой был изображен рог с нарисованным на нем черным оранжевым цветом.

В этом мире есть только один вид оранжевого цвета - черный, и это - мандарин Желтых источников.

Нинг Тао подарил Рамзи желтый весенний цитрус, и Рамзи, естественно, смог его нарисовать. Но он не собирался рисовать шаблон с тем, что, как он знал, находилось под журнальным столиком без всякой причины, что, очевидно, было кодовым словом.

Нин Тао подошёл и взял лист бумаги, но на нём ничего не было написано, только чёрный оранжевый, нарисованный на нём.

Нин Тао на мгновение задумался, передвинул чайный столик, протянул руку и похлопал пол, на котором была помещена бумага, в результате чего снизу раздался пустой звук.

Конечно, это Рамзи оставил след.

Нинг Тао несколько раз стучал по полу и быстро нашел место, где была применена сила, и закрепил ее. Под этим полом было темное отделение, в котором находилась карта SD.

Нинг Тао достал SD-карту и вставил ее в телефон.

На SD-карте есть видео, которое открывается, чтобы увидеть Рамзи. Он сел на диван, повернулся лицом к камере и сказал: "Милорд, Николай Конти дал мне секретное задание, но я еще не знаю, что это такое, куда оно идет и для чего оно предназначено". Мне сказали, что я не могу взять с собой никакое коммуникационное оборудование, и я не посмел поспешно связаться с вами, поэтому я оставил вам сообщение таким образом, надеясь, что вы его увидите....".

Надо сказать, что Рамзи был первоклассным шпионом, и хотя его боевая мощь была посредственной, он был лучше, чем Цзян Хе с точки зрения его профессиональных способностей как шпиона. В конце концов, он занимается бизнесом со времен Второй мировой войны.

"После бомбардировки здания "Блэк Парус" Николас Конти решил перевести компанию "Блэкфайер" в Йеллоустоун. Это большое место, и на данный момент я не знаю точного местоположения, предположительно Николас Конти еще не решил, и я дам вам точную информацию, как только она будет определена....".

"Я получил наводку от Пентагона о том, что офицер разведки, вернувшийся из Германии, привез видео с наводкой от кого-то, кто вернулся из Германии", - сказал он. Мюнхенский фермер утверждает, что он Адольф Гитлер, и в то, во что никто не верит, его друзья и семья считают его сумасшедшим и нуждаются в психиатре. Но снова и снова люди приходили в эту деревню отовсюду, называя его фюрером. Группа время от времени встречалась в пещере, но те, кто не был с ними, вообще не могли войти..."...

"Офицер разведки нашел способ установить современный жучок на последователя, а затем нырнул в эту пещеру раньше времени, чтобы установить камеру, которую он заснял на видео", Я подумал, что милорду будет интересно, и нашел способ сделать копию..."

Рамзи в видео исчезает и заменяется на видео с подглядыванием.

Это была пещера, которой, казалось бы, было много, и на видео была показана очень маленькая ее часть, но она также составляла несколько сотен квадратных футов. Свет был электрическим, не очень ярким, но они едва могли разобрать людей, собравшихся в пещере.

Какая страстная речь он стоял на возвышенности, а действие в его руках было богатым.

Это был фирменный ход Адольфа Гитлера, как дирижер оркестра.

Блондин средневековый мужчина не был похож на Адольфа Гитлера, но язык его тела во время речи, казалось, дал ему душу Адольфа Гитлера.

Под импровизированной платформой стояло не менее ста человек, одетых в военную форму немецкой армии во время Второй мировой войны, один за другим, стоявших прямо и с серьезным выражением лица. Некоторые из них имеют большие животы, некоторые полны морщин, но все они создают впечатление, что они трудолюбивые солдаты. Как только прозвучал заряд, они осмелились отважиться на огонь и нанести удар вперед к позиции противника.

Фотография, везде, воняет жутко.

К сожалению, фюрер говорил по-немецки, а его офицеры говорили по-немецки, чего Нинг Тао совсем не понимал.

Видео, которое длилось около пяти минут, закончилось, когда Рамзи снова появился на экране телефона.

"Милорд, это такое видео, когда я впервые увидел его, я даже подумал, что это вечеринка кучки сумасшедших, но это не так". Человек, который утверждал, что это Адольф Гитлер, спрашивал своих офицеров о чем-то из другого мира, я не знаю, как это описать....".

"В ней есть строка, где Адольф Гитлер спрашивает своих офицеров, куда они пошли после их смерти, и один офицер отвечает ему, что он бродил по подземному миру, и что тысячи людей шли в одном направлении, и никто не говорил, и не знал, куда они шли, просто продолжал идти". Он хотел остановиться, но не смог остановиться. Он десятилетиями ходил пешком, пока однажды в небе не появился вихрь и не отсосал у него...".

"Однако он не сказал, что там произошло, и это видео всего пять минут, и эта деревня находится примерно в ста километрах к востоку от Мюнхена, очень отдаленная, под названием "Восход солнца". Милорд, если вы осмелитесь заинтересоваться, вы можете провести расследование. У меня мало времени, я ухожу, вот и все."

Видео окончено.

Однако Нинг Тао все еще суетился со своим телефоном.

Гробовая доска фюрера тоже не покроет ее?

Похоже, что мир действительно испортится, и что-то пойдет не так.

Потом, живой мертвец на уровне аше - Ву Ванронг - вернулся в голову Нин Тао.

Ее забрал У Юэ, и теперь она не знала, где она. Но если в этом видео мы обратимся к фюреру и добавим ее в качестве "рекрутера", то разве не будет целой кучки генералов династии Тан?

Расследовать?

У Нин Тао был такой импульс, но мысль о том, что послезавтра Менг Бо высадится на Луну, заставила его отказаться от этой идеи. Если он правдиво расследовал события "Живых мертвецов", зачем ему ехать в Мюнхен и просто ехать в Ву Ванронг?

Расследование, конечно, в порядке, но отложено до посадки на Луну.

После минуты безмолвия Нинг Тао вернулся в Медицинский Зал Небесного Дао, затем открыл дверь в подземный храм Небоны.

Все три жены все еще находятся в уединении, каждая из них в своей ситуации. Больше всего изменилась Бай Цзин, чья форма дракона становилась все более очевидной с ее нечеткой, похожей на дракона, змееподобной аурой. Сосать в драконе qi и очистить кости рога дракона в кости демона, двухсторонний подход, на этот раз она, скорее всего, удастся трансформировать дракона.

Смена Цин Чейза была не очень удачной, но Демон Формы Дракона Ци был еще сильнее. Это отступление не для того, чтобы превратить дракона в настоящего дракона, а для того, чтобы попытаться выбраться из его тела. Что касается Демона Дракона Ци, парящего над головой, то на этот раз, вероятно, он сможет войти в царство Младенца Юаня, вышедшего из пределов.

Цзян Хао не сильно изменился, только заметно улучшил демоническую ауру. Место, где она отступала, было полностью заморожено, и оно было очень толстым с твердым льдом. Она была новым демоном, созданным Искателем Предков, и после того, как она взяла полную версию Искателя Предков, она взяла отступление, и не было никакой возможности сказать, каков был результат. Нин Тао даже не знала, есть ли у неё Младенец Юань, не говоря уже о Младенце Юань из тела.

В отличие от нового демона Инь Мо Лана, Цзян Хао вообще не практиковалась до того, как стала демоном, а стала новым демоном только из-за Искателя Предков Дана. Но Инь Мо Лан был одержим боевыми искусствами, и в конце концов просветил себя, а потом стал новым демоном. Итак, если разделить демонов на три категории, то Цин Чжуй и Бай Цзин - это рожденные демоны, рожденные от неба и земли. Инь Мо Лан был старым школьным новым демоном, Небесным Юнчжи. С другой стороны, Цзян Хао, Линь Циньюй и Линь Цинхуа принадлежали к новой школе новых демонов, которой небеса не позволили.

Природные прирожденные демоны, традиционные новые демоны, новые демоны, такие демоны, которые были более могущественными и легче становились бессмертными демонами, это было то, что никто не мог сказать наверняка.

Нин Тао покинул храм и отправился туда, где отступали Инь Мо Лан и пять рыбных демонов. Положение Инь Мо Ланя и пяти рыбных демонов в отступлении также было разным, каждый из них добился немалых улучшений в своем выращивании. Некоторые из них смогли войти в царство Юань Младенческий выход, что было что-то, что было трудно судить.

Время, проведенное Нин Тао в месте, где Инь Мо Лан и четыре демона-самца рыб провели своё отступление, составило почти десять минут, а он провел почти десять минут в месте, где Мягкий Небесный Голос держал своё отступление. Почему это было, он не знал.

В конце концов, он нашел место для практики Похотливого Бессмертного Отметина старейшины Ксимена Блоугана.

Как бы мир ни менялся, становился все хуже и хуже, он выходил из-под его контроля. Но он очень хорошо знал, что только становясь сильнее, он может жить дольше и защищать тех, кого он любил.

На пустом клочке земли Нин Тао поднял правую руку, и одним движением ума, облако чернил и дым, как пистолет ци, вышел из ладони правой руки. Только тогда пистолет во плоти мгновенно появился в его ладони, два метра в длину и семь дюймов на кончике.

В тот момент, когда пистолет появился во плоти, пистолет уже был заколот, едва ли десятая часть второго интервала.

Бах!

Прозвучал звуковой удар, пистолет двигался вперед, человек двигался вместе с ним, а когда он снова остановился, человек находился в двадцати метрах от него.

Скорость тоже не намного медленнее пули.

Это стиль рисования предшественника Саймона Блоугана, и нетрудно сказать только по этой скорости, насколько он мощный - у него больше скорости, чем звука!

Убери пистолет и стреляй снова.

Снова и снова.

Все, что вы делаете снова и снова, вы можете сделать это с мастерством, вы можете сделать это со своим умом, вы можете сделать это рукой.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 0660: Прямая трансляция посадки на Луну**

Глава 0660 Прямая трансляция посадки на Луну В восьмой день первого месяца, Нин Тао, наконец, сбросил один из горячих поисков, он был сжат "Бог Луны 2" лунный посадочный космический корабль, этот китайский космический корабль запустил лунный модуль на Луну, везущий двух исследователей на Луну дважды.

Мамбо - один из них.

Почти все телеканалы транслируют этот подвиг, принадлежащий человечеству.

Нин Тао и Тан Цзисянь сидели в гостиной и смотрели прямую трансляцию, в то время как Мэн Бо общался с ведущим, отвечающим за прямую трансляцию в лунном модуле по телевизору.

"Товарищ Мэн Бо, сотни миллионов зрителей наблюдают за вами в данный момент, не могли бы вы дать им слово?"

По телевизору Менг Бо отдал военный салют камере, а затем сказал: "Я здесь, чтобы поздравить всех жителей страны с Новым годом!".

"Товарищ Мэн Бо тоже желает вам хорошего Нового года, не могли бы вы рассказать нам, что вы чувствуете в этот момент?"

"Немного похудел, но ладно, после серии тренировок я смогу привыкнуть к этому чувству. Мы с товарищем Ченом Феем сейчас откроем лунный модуль и ступим на землю Луны".

"Товарищ Чен Фей, почему бы вам тоже не поздороваться со всеми".

"Привет всем, я Чен Фей........"

Нин Тао смотрел с забитым дыханием, а также был очень взволнован в своем сердце. Это гордость каждого китайца, и он хочет, чтобы это чувство гордости за свою страну прямо сейчас. Высадка на Луну - это, безусловно, символ всеохватывающей национальной мощи страны, которая не сопоставима с тем, сколько построено зданий или дорог.

Высадка на Луну - это только первый шаг, а как использовать ресурсы на Луне - конечная цель. Однако при нынешнем уровне развития технологий нет никаких проблем с высадкой на Луну, но воспользоваться ресурсами на Луне было бы очень сложно.

Простой пример: на поверхности Луны находится большое количество титана - редкого металла, который является важным материалом для строительства военных кораблей. Отправить маленький образец обратно для исследования не проблема, но его невозможно добыть и выплавить.

"Может быть, в будущем я смогу сделать одолжение и создать постоянную базу или что-нибудь в этом роде." С мыслью в сердце, Нинг Тао пробормотал про себя.

Глаза Тан Цзисяня переместились с телевизора на лицо Нин Тао: "Построить постоянную базу, ты имеешь в виду пещеру"?

Нинг Тао посмотрела на неё: "Всё в порядке, просто смотри телевизор".

Тан Цзисянь, похоже, ответил благосклонностью и сказал едва заметно: "Ты ведь пытаешься построить исследовательскую базу?".

Нинг Тао пошевелил глазами, чтобы посмотреть телевизор, и проигнорировал ее.

Тан Цзисянь продолжил: "И у вас, и у Цзян Хао ваше патриотическое сердце, но вы должны знать, что в этом мире нет постоянной династии, какая бы династия или империя ни была, в конце концов она упадет в реку истории". Вы, как культиватор, впадаете в пошлость, имея такие мысли, мы, культиваторы, должны стремиться стать бессмертными, земные земные вещи - не наше дело".

Нин Тао посмотрел на нее еще раз: "Мы с Цзян Хао еще молоды, только в двадцать лет, так что неудивительно, что мы не можем видеть сквозь эту красную пыль".

Лоб Тан Цзисяня сразу же бороздил.

Нин Тао и Цзян Хао было за двадцать.

Когда она родилась, Великий Цин только что упал....

В первый раз, когда он сказал ей это в лицо, он не сказал, что она старая.

"Ради того, чтобы отвезти меня на Луну, я не буду считать против тебя." Тан Цзисянь сказал.

Нинг Тао улыбнулась, он знал, что она не очень злится. Женщина настолько умна и хитра, что он обманывает его больше раз, чем может рассчитывать на две руки, и приятно иметь возможность не любить ее.

По телевизору Мэн Бо и Чэнь Фэй уже стояли в закрытой капсуле, оба были одеты в костюмы космонавтов и перевязали страховочные тросы, готовясь к посадке на Луну.

Воздух в закрытом люке был эвакуирован, люк открылся, и Мэн Бо и Чэнь Фэй вышли.

Нин Тао и Тан Цзисянь также прекратили борьбу и сосредоточились на просмотре экрана по телевизору.

Небо темно-синее с звездами, похожими на пыль. Поверхность луны была серо-черной пылью, с большим количеством гравия и огромными камнями. Мэн Бо и Чэнь Фэй шли вперёд, оба шли медленно и осторожно, но даже при таком темпе след от них оставался.

Мэн Бо подошел к скале, открыл красный флаг, который он привез с собой, и засунул его в гравий перед собой. Затем он погладил полотно флага, встал прямо с Ченом Феем и отдал воинский салют красному флагу.

На телевизоре появился экран с разделенным экраном, это был наземный командный пункт, и все мужчины шли, стояли и приветствовали. Спустя секунду в наземном командном центре раздались громкие аплодисменты и ликование.

Нинг Тао встал с нетерпением, а также аплодировал захватывающему зрелищу.

Тан Цзисянь покачала головой.

Нин Тао сказал: "Что-то настолько захватывающее, что ты еще и китаец, даже не поаплодируешь?"

Тан Цзисянь не двигал мышцами, просто смотрел на Нин Тао ненормальным взглядом.

Нин Тао сказал: "Те, кто не имеет родины в сердце, но хочет окунуться в свет родины, я не возьму ее на Луну".

Его слова просто упали, и Тан Цзисянь встала и щелкнула ладонями: "Хорошо! Хорошо!"

Нин Тао смотрела на неё несколько затаив дыхание, сидела ли она в Де Юне. Она громко смотрела, как Гуо Де Ган и Юе Юн Пэн разговаривают?

Однако, это действительно в свете родины. Если бы Мен Бо не приземлился на Луну, Нин Тао не смог бы этого сделать, даже если бы у него была удобная дверь.

"Это нормально?" Тан Цзисянь попросил взглянуть на Нин Тао.

Нинг Тао засмеялся: "Чего ты на меня уставился, я ничего о тебе не говорил".

Как раз в это время экран телевизора переключился обратно на двух астронавтов. Мэнбо согнулся и положил в руку хорошо сложенный лист бумаги под этот красный флаг, затем взял другой камень размером с трещину и прижал эту бумагу к камню.

Нинг Тао выпустил долгий вздох облегчения.

Папа!

Тан Цзисянь улыбнулась, никто не просил ее аплодировать, и она хлопала себе в ладоши, аплодисменты звучали еще громче, чем сейчас.

Женщины настолько реалистичны?

Этот лист бумаги был бумагой для духов, которую Нинг Тао дал понять, и на нем был нарисован кровавый замок. Этот листок бумаги был помещен на Луну, и теперь, пока Нин Тао был готов, ему потребуется менее десяти секунд, чтобы появиться на Луне и схватить снимки Мен Бо и Чен Фея.

Но очевидно, что так не пойдет.

"Ты готов?" Тан Цзисянь спросил.

Нинг Тао сказал: "Что готовить?"

Тан Цзисянь сказал: "На Луне нет атмосферы, гораздо меньше кислорода, хотя у нас, культиваторов, нет проблем с тем, чтобы не дышать в течение часа или двух, но если мы должны остаться надолго, то нам нужно подготовить кислородные баллоны". Кроме того, существует огромная разница в дневной/ночной температуре на Луне, до 124 градусов днем и до 183 градусов ночью, сможешь ли ты противостоять таким высоким и низким температурам".

Нин Тао улыбнулся ласково: "У меня есть небесные сокровища, одеяния, вода и огонь не вторгаются, и Пустота не табуирована, мне не нужны эти вещи".

Он сам практиковал Духовную Технику Искусственного Огня и Льда, и каждый раз, когда он практикует ее, он должен подвергаться высоко- и низкотемпературному утончению. Только это, он определенно не сказал бы Танг Цзисянь. Эта женщина пристрастилась к обману. Разве не глупо было бы для него быть честным с ней?

Тан Цзисянь сказал: "Мне это тоже не нужно, у меня есть телохранитель в облачном облаке, и я могу свободно передвигаться по луне". Когда трансляция закончится, мы поднимемся".

Нин Тао сказал: "Вы также слишком нетерпеливы, хотя прямая трансляция окончена, но разве вы не видите, что есть сотни мониторов в наземном командном центре, наблюдающих за двумя астронавтами? Как только мы поднялись туда, мы были в прямом эфире".

"Так когда ты собираешься туда подняться?"

"Десятый день первого месяца." Нин Тао сказал: "Подожди, пока Мэн Бо и Чэнь Фэй не покинут луну, прежде чем подняться".

"Можем мы просто подняться туда сегодня вечером?" Тан Цзисянь был взволнован.

Нин Тао сказал: "Не сегодня, я тоже не знаю, сколько спутников ведет мониторинг в космосе, и они будут найдены ночью. Я решил подняться в первую десятку. Не волнуйся так, некоторые вещи плохи, когда ты волнуешься".

Тан Цзисянь слегка пожала плечами: "Хорошо, я подожду еще два дня, и Чу Х поднимется с тобой".

Прямая трансляция окончена.

В конце концов, то, что Мэн Бо и Чэнь Фэй, два астронавта, собирались сделать дальше, вряд ли появится на экране телевизора.

Далее в новостной программе - интервью с некоторыми директорами, научными сотрудниками, внесшими выдающийся вклад и т.д. Нин Тао взял пульт и выключил телевизор, затем сел на диван, когда посмотрел на Тан Цзисяня и медленно сказал: "Скоро приземлится луна, ты можешь еще раз поговорить со мной о том сне принцессы, который тебе приснился?".

Тан Цзисянь сидел напротив Нин Тао: "Я не говорил, что я за принцесса, это была просто метафора. Я рассказал тебе все, что мог, что еще ты хочешь знать?"

Нин Тао сказал: "Я всегда чувствую, что есть еще что-то, что ты от меня скрываешь, я собираюсь отвезти тебя на Луну и все равно должен тебя убрать, есть вещи, которые я думаю, я должен разобраться, я не хочу, чтобы ты обманул меня, чтобы ты продал и помог тебе пересчитать деньги".

Тан Цзисянь засмеялся: "Говоря, что я солгал тебе, о чём я солгал? Это твое тело или твои деньги?"

Нинг Тао был в растерянности из-за слов.

Тан Цзисянь, однако, снова вздохнул: "В этом мире, в котором мы живем, всегда бывают моменты, когда мы не можем помочь себе сами, так зачем вам в этом разбираться".

"Есть и другие вещи, которые я могу сделать, не спрашивая, например, у вашей заграничной семьи Тан много секретов, я спрашивал?" Нинг Тао сказал, снова думая о рахите, но не упомянул об этом.

Несколько слов, просто к делу.

"Наш семейный секрет?"

Нинг Тао сказал: "Раз уж ты не умеешь говорить об этом, тогда я поговорю об этом. В прошлый раз вы сказали мне, что Хранитель Души, Поглотивший Лунный Народ Инь, запечатал истинных духов вашей прошлой жизни, и что вы часто мечтали отправиться на Луну, чтобы найти какую-нибудь пещеру. Но ты не сказал мне, кем ты был в прошлой жизни и почему люди с Луны Инь держали для тебя поминки".

Тан Цзисянь на мгновение замолчала, прежде чем сказать "Чанъэ".

Нинг Тао: ".........."

Он до сих пор помнит, что в последний раз, когда Тан Цзисянь описывал ему этот сон, она сказала, что во сне она часто гуляла по духовному пруду, рядом с которым следовал кролик. Она не сказала "Чанъэ", но он, естественно, думал о Чанъэ. Ассоциация слишком нормальная, но всякий раз, когда китаец так описывает женщину, девять раз из десяти, он будет думать о Чанъэ, верно?

Теперь, когда она говорила о себе как о Ченге в серьезной книге, его чувства все еще были такими нелепыми.

Тан Цзисянь сказал: "Разве это не так, это всего лишь сон, я не уверен, реально это или нет, вы мне не поверите, даже если я это скажу, так зачем спрашивать?".

Этот Нинг Тао действительно не был убежден.

Tang Zixian посмотрел на Ning Tao, "Первый день завтра будет девятым днем первого месяца, и ночью десятого дня первого месяца мы пойдем к луне и найдем ту пещеру, все вещи, которые вы хотите знать, могут быть там, я хочу знать тоже".

Нинг Тао кивнула, слишком лениво, чтобы спросить ее о чем-то еще.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**0670 Глава Один шаг на небеса**

0670 Глава Один шаг на небеса Десятая часть первого месяца, ночь.

В медицинском зале Небесного Дао царила тишина, дым поднимался из доброго и злого горшка, а мужчина на горшке улыбался.

Это потому, что Тан Цзисянь был здесь.

Нин Тао сделал все приготовления, которые должны быть сделаны, и просто ждал, пока один человек ответит на звонок и, наконец, подтвердит ситуацию.

Tang Zixian стоял на стороне Нин Тао, не осмеливаясь сделать звук, боясь, что она может сказать что-то не так и расстроить Нин Тао, а затем она не возьмет ее на Луну.

Toot toot...............

Когда на минуту зазвонил тон звонка, другая сторона наконец-то ответила на звонок, и из трубки телефона раздался женский голос: "Здравствуй, брат Нинг, это ты, я только что был в базовом медицинском центре, неудобно отвечать на звонки, я уже вышел, что тебе надо?".

Нин Тао сказал: "Золовка, как брат Мэн?"

Су сказал: "Твой старший брат Мэн в порядке, успешно завершил миссию, теперь это просто обычный медицинский осмотр, спасибо за заботу".

Нин Тао улыбнулся: "Золовка, почему ты такая вежливая, я просто позвоню и спрошу о состоянии брата Менга, так как он в порядке, я повешу трубку, невестка, ты тоже иди позаботься о брате Менге".

Су сказал: "Он бесполезен для моей заботы, люди здесь почти относятся к нему как к национальному сокровищу". Когда мы вернемся домой, я позвоню тебе, а ты приведешь своих младших братьев и сестер, кузенов, к нам домой на ужин".

"Первое, что тебе нужно сделать, это извлечь из этого максимум пользы, и ты сможешь извлечь из этого максимум пользы".

"Что-то это и что-то, что это." Не дожидаясь, пока Нин Тао скажет хоть слово, Су Шаньшань повесил трубку.

Нин Тао положил мобильный телефон на стол, а затем сказал Тан Цзисянь: "Вы также оставите мобильный телефон здесь, если вы поднимете его, он может быть под наблюдением".

Не сказав ни слова, Тан Цзисянь вытащила свой телефон и положила его на стол.

Нин Тао носил маленький сундук с лекарствами в нижней части стены замка и вскоре нашел кровь замок в верхней части стены замка. Он снял ключ и держал его высоко, но он все равно упал.

Не дожидаясь Нин Тао, чтобы найти что-то, чтобы проложить ноги, Тан Цзисянь, который стоял позади него, внезапно подошел и поднял его жестко с горсткой рук вокруг талии.

Нинг Тао был удивлен и смущен: "Не нужно быть таким, здесь есть много вещей, которые могут набить ваши ноги".

"Я обнял тебя еще до того, как обнял, разве я не зря тебя обнял? Быстро разблокируйте замки, мы выращиваем сыновей и дочерей непретенциозно". Тан Цзисянь дала себе повод говорить такие вещи, но ее собственное лицо покраснело.

Ничего страшного, если она не сказала, а когда сказала, чувства Нинг Тао стали ещё более неловкими. Тан Цзисянь был похож на пару валетов против талии, держащих его вверх, а также был демпфирующий опыт двойного независимого подвешивания.

"Открой дверь!" Тан Цзисянь призвал.

Только тогда Нин Тао вернулся к своим чувствам, и он вставил ключ в пещерный замок и открыл дверь удобства.

Как только эта дверь открылась, Тан Цзисянь выбросил Нин Тао.

Перед ним лежала черная, как чернила пещера, горящая вокруг, как уголь. Шаг на Луну за две секунды - это шаг наверх. Но даже при всех приготовлениях сердце Нинг Тао все еще было напряжено.

В конце концов, это Божественное, и среди грехов, записанных в Бамбуковой Книге Рассказов, это тот же самый грех, что и убийство, и есть семь пунктов о злых помыслах и грехах, которые должны быть записаны. На самом деле, грех не был грехом, Нин Тао было все равно, что заставляло его нервничать, было неизвестно. У людей врожденный страх перед неизвестным, перед обстоятельствами и вещами.

Но, не дожидаясь, пока Нин Тао будет колебаться еще несколько секунд, Тан Цзисянь схватил его за руку и сделал шаг в черную дыру.

Она действительно считала, что высадка на Луну важнее всего, даже важнее своей жизни.

Тьма отступила перед моими глазами, и меня встретило темно-синее звездное небо, и серо-черная пустошь, которую вообще нельзя было увидеть. Здесь дыхание жизни было потеряно, и все было мертво. Как только они оба вышли, со всех сторон пронесся сильный холодный ток.

С температурой в 100 градусов ниже нуля, это не для всех. Если бы подошел обычный человек, то момент был бы заморожен, и в течение нескольких секунд даже кровь была бы заморожена.

Тем не менее, Нин Тао и Тан Цзисянь оба имели одеяния для защиты своего тела, и только в момент вторжения холодного тока, одеяния на двух людей мгновенно поддержал энергетическое поле, пустота не вторглись, низкая температура более чем на 100 градусов не может повлиять на двух людей вообще.

Когда он только вышел, Нинг Тао все еще немного нервничал, но после того, как обнаружил, что у него не было плохой реакции, он быстро успокоился. На самом деле, использование "Двери Удобства" для высадки на Луну не так опасно, как та, что была у него на охоте за сокровищами в глубоком море.

Следы, оставленные лунным модулем, все еще там, а красный флаг все еще застрял в гравии. Дыхания ветра не было, полотно флага не развернулось, естественно обвиснув на флагштоке.

Лунная программа высадки "Аполлона" на маяк, в рамках которой звездное шпангоутое знамя летало по ветру на луне, была чистой мистификацией. Представьте себе, как флаг может летать там, где нет даже ветра?

Наблюдая за его окружением, Нинг Тао сказал: "Луна такая большая, где та пещера, о которой ты говоришь?"

Тан Цзисянь оглянулась, на ее лице появилось недоумение: "Не знаю, я уже говорил, это был просто сон, что-то во сне было в трансе, я бы сюда не приехал, если бы это не повторилось".

Нин Тао на мгновение задумался и поднял руку, чтобы указать на склон гор: "Давай пойдем туда и посмотрим".

Тан Цзисянь кивнул.

Нин Тао вскочил, его тело мгновенно поднялось на высоту двадцати или тридцати метров, и улетело на дальние расстояния в свисте.

Tang Zixian не стал исключением, сделав небольшой скачок вверх и прыжок выше и дальше, чем Ning Tao.

Гравитационное притяжение на Луне составляло всего одну шестую часть от того, что было на Земле, и даже обычный человек мог прыгнуть на несколько метров в высоту, не говоря уже о двух культиваторах.

Казалось бы, на большом расстоянии, двое отскочили и в мгновение ока достигли склона холма внизу. Вверх по склону горы находится вершина высотой около двух-трех тысяч метров, с холмами слева и справа, и ни один конец не виден с первого взгляда.

Нин Тао смутно вспомнил воспоминания о Мэн Бо, которые он получил с клинком Затмения, чтобы спасти его. В этом воспоминании Мэн Бо стоял на склоне холма с каньоном в направлении своего фронта, а каньон был смутно белым с областями белого цвета. Он думал, что это было замерзшее озеро, и эта посадка на Луну, очевидно, не собиралась случайно менять местоположение, в основном, вокруг. Так что он хотел пойти на вершину горы, чтобы посмотреть на это.

Не так удобно прыгать с холма, склоняющегося вверх, поэтому жесткий прыжок вверх не означает, что вы приземлитесь на желаемое место приземления. После нескольких прыжков, Нин Тао также был слишком много неприятностей, и просто выпустил выстрел плоти, заклинание скандируя, он подпрыгнул к пистолету, затем сказал Тан Цзисянь, "Вы также подойдите, мы возьмем пистолет на себя".

Тан Цзисянь также прыгнул на мясной выстрел, и подсознательно она хотела протянуть руку и обернуть ее вокруг талии Нин Тао, как будто едет на локомотиве. Но она, кажется, чувствовала себя неправильно снова, просто вилкой ноги и ехал на стволе мясного ружья, а затем использовал обе ноги, чтобы зажать. Она затянула ствол пистолета и не пошла захватывать штаны Нинг Тао.

Нин Тао молча произнес заклинание в своем сердце, и заклинание произнесло заклинание, и ружье из плоти унесло его и Тан Цзисянь к вершине горы.

Если бы эта сцена была снята спутником какой-нибудь страны, то она определенно попала бы в заголовки газет по всему миру.

Две-три тысячи метров вверх по горе, повернув за угол, пушка во плоти висела над вершиной. Нин Тао поднял глаза, чтобы посмотреть вниз, и там был серовато-белый каньон, окруженный горами, с зеленовато-зеленой зоной посередине, которая идеально сочетается с памятью, которую он получил от мозга Менг Бо.

"Прямо здесь". Нинг Тао указал на предполагаемое замерзшее озеро в середине каньона и сказал: "Смотрите, там, кажется, есть озеро, может ли зеленовато-зеленый цвет посередине быть ледяной духовной землей"?

Тан Цзисянь высунула голову снаружи бедра Нин Тао и посмотрела вниз в том направлении, куда он указывал, а через несколько секунд внезапно с волнением сказала: "Это то самое место... В том сне, который мне приснился, повсюду были коварные горы, и было большое озеро, и озеро было плодородной духовной почвой... даже озеро было похоже по форме! Давай, сними меня и посмотри!"

Нинг Тао, однако, не двигался, вместо того, чтобы смотреть на место рядом с ним. Там была целая вереница следов, примерно совпадающих с теми, что были видны ранее на ровной земле. Намек на улыбку не мог не появиться из угла его рта, и он тайно сказал в своем сердце: "Брат Мэн, вот куда вы, ребята, на самом деле идете, молодец, что спрятал это".

Тан Цзисянь похлопал Нин Тао по бедру и призвал: "Двигай пистолет!"

Слова.........................

Лин Хэд не могла не взглянуть на нее.

У Тан Цзисянь на лице было странное выражение: "Чего ты на меня смотришь?"

"Ничего, давай спустимся". Нин Тао заповедал еще одно заклинание, и с шумом плоти, выстрел пошел вниз, не затрагивая лунной среды вообще.

На самом деле, он мог бы наступить на фрикадельку и полететь на Марс, если бы не то, как долго он мог стоять на ней, или есть, пить и т.д. Но для максимальной скорости, которую может достичь пушка во плоти, которая чуть более чем в два раза превышает скорость звука, потребуется полгода, чтобы полететь на Марс. Так что это можно сделать только в теории, а не на практике.

В следующий раз, когда меня подстрелили во плоти, я приехал в каньон, на всем протяжении, Нин Тао обратил внимание на склон горы, чтобы посмотреть, есть ли следы, но не нашел их. Нетрудно сказать, сложная земля здесь образовала самое большое препятствие для Мэн Бо и Чэнь Фэй, Лунный модуль не мог приземлиться, и они не могли уйти слишком далеко от Лунного модуля, это уже был предел, чтобы быть в состоянии подняться на эту двух-трехтысячниковую гору.

"Повернитесь, и я помогу вам, ребята, и достану вам постоянную базу." Думая так в голове Нинг Тао, для него это было всего лишь подтяжкой руки.

Войдя в каньон, мясной выстрел оштукатуривается о неровную почву и направляется вперед. Несмотря на то, что это место является каньоном, здесь нет ровной земли, на которую можно было бы смотреть, создавая впечатление, что когда-то это место было морем, а потом море отступило, оставив выжженную скалу.

Эта ситуация на самом деле была вполне нормальной, если бы это было место, чтобы приземлить лунный модуль, тот, который Meng Bo и Chen Fei ехали в будет определенно приземлиться здесь, а не на другой стороне горы. Подозреваемое замерзшее озеро тоже не могло быть приземлено, потому что ракета-носитель растопила лед, который в то время был бы абсолютно разрушительным для двух простых людей.

Район подозреваемого озера вскоре прибыл, и глаза Нинг Тао двинулись в одном направлении, не имея возможности 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/

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

**0671 Глава 0671 Женщина, которая ходила с Кроликом.**

0671 Глава 0671 Женщина, идущая по кролику Под одной трещиной, одна огромная куча камней за другой, выглядит дезорганизованно, просто куча камней. Но именно эта куча камней привлекла внимание Нинг Тао, эти камни не были обычными камнями, это были обломки колонн и настенные плитки. Из этих огромных кусков, фрагментов, насколько величественными были когда-то построенные ими здания, нетрудно представить.

Нин Тао думал о храме Афины в Греции и Юаньминьюань, который был разрушен союзной армией восьми наций. Если бы на Земле появились эти огромные куски и фрагменты, это не было бы для него таким шоком, но увидеть на Луне такие похожие на храм руины было бы весьма шоком, и ситуация была бы сложной.

На Луне никогда не было человека, даже клеточного существа, так кто же построил такое величественное здание, и по какой причине оно рухнуло?

После шока в сердце Нинг Тао снова затянулся туман.

Tang Zixian также видел это, и, не дожидаясь Нин Тао, чтобы управлять своим пистолетом, она прыгнула от пистолета во плоти и приземлилась под скалой. Потом она проплыла сквозь развалины, как безголовая муха, казалось бы, что-то искала.

Нин Тао отвез пистолет к развалинам и убрал плоть, чтобы попасть в пистолет, он спросил: "Что ты ищешь?".

Танг Цзисянь сказал: "Я тоже не знаю".

Ответ был настолько хорош, что оставил вопросник безмолвным.

Нин Тао разбудил глаза и нос до состояния глядя и чувствуя запах, затем обыскал развалины. Он мог видеть предвестник погодного поля Тан Цзисянь, но не мог почувствовать ни малейшего запаха. Запахи передаются по воздуху, а воздуха здесь нет, поэтому коэффициент запаха не может передаваться.

Из руин не было ни духовных материалов, ни сокровищ, но ненамеренно долгое время Нин Тао оглядывался на замерзшее озеро позади него, и именно этот взгляд его поразило то, что он увидел.

В его прямой видимости большая зеленая аура окутала центр замерзшего озера. Его толщина была ничем иным, как облаком ауры за облаком ауры.

Это была аура, высвобожденная Духовной Землей под замерзшим озером, и только из этого нетрудно представить, насколько страшны были запасы Духовной Земли, спрятанные под замерзшим озером!

Изначально Нин Тао хотел убрать поиски Ту Янь, чтобы помочь Тан Цзисянь искать то, чего она не знала, и после того, как он нашел эту ситуацию, он отверг эту идею. Использование поиска земли укажет только на дно ледяного озера, это не будет никаким другим сокровищем. Искать Землю, искать Землю, искать Землю - это именно то, что используется для поиска духовной Земли, за которой следуют сокровища и духовные материалы.

Нин Тао покончил с состоянием глаз и носа, когда он оставил каменные развалины и ступил на лед к сердцу озера. Это был не весь лед, на самом деле, и пыль, которая блуждала от Вселенной до Луны, которая была настолько прекрасна, что она оставила отчетливо видный след отпечатков ног на его пути.

Придя в самое сердце озера, Нинг Тао скрестил ноги и сел.

Он в деле, малыш.

Здесь очень безопасно, чтобы первенец вышел из тела без необходимости, чтобы кто-то вокруг него защищал его. Потому что над этой луной было только два человека, он и Тан Цзисянь. Хотя Тан Цзисянь часто лгала ему, это не так уж и плохо, что у нее была плохая воля к нему. Первое, что нужно сделать, это сделать шаг назад, даже если Тан Цзисянь вреден для его сердца, это невозможно сделать на Луне, потому что она все еще должна рассчитывать на то, что он откроет дверь удобства, чтобы забрать ее обратно.

Выйдя из тела, малыш погрузился головой в лед, открыв глаза небесам и сделав все видимым.

Лёд кажется сильнее воды и глины, но он менее плотный, чем вода. Погружение малыша во лёд более гладкое, чем погружение в воду, с небольшим увлажнением. Обнаружив это, Нин Тао ускорил свое погружение, и это не заняло много времени, чтобы добраться до дна озера.

По его приблизительным подсчетам, лед в центре озера имел глубину не менее трехсот метров, а протяженность духовной земли под центром озера составляла не менее двух-трех квадратных километров, до тех пор, пока глаз неба не мог видеть. Если бы все они смогли вернуться на Землю, он и понятия не имел, что станет великим землевладельцем в земледельческом мире. И если бы все это было посажено как духовный материал, то, вероятно, у него было бы достаточно духовного материала, чтобы накормить свиней.

Нинг Тао обошел Духовную Землю, но не нашел ничего, кроме Духовной Земли. Если бы действительно было что-то, что Тан Цзисянь должен был отправиться на Луну, чтобы искать, то это было бы либо среди развалин, либо на дне этого озера, но ничего особенного в этих двух местах не существовало.

Нин Тао, наконец, остановилась в сердце озера и размышляла: "Она сказала, что в этом сне был кролик и пещера, руины не могут считаться пещерой, большинство из них - храм. Итак, где пещера?"

Глаза Нин Тао приземлились на духовную землю под его ногами, и с внезапным движением в его сердце, Младенец Юань погрузился в духовную землю.

Плотность духовной земли внезапно была немного больше, чем нормальная, и сопротивление было немного больше при погружении вниз, но это все еще считалось нормальным диапазоном, и не оказало большого влияния на действия Младенца Юаня.

Но именно это погружение, Нинг Тао был поражен толщиной духовного слоя земли под сердцем озера. Он догадался, что нырнул на десятки метров и не дошел до конца. Более того, эта область духовной земли, шириной около двух квадратных километров, представляла собой круг сверху, но постепенно сужалась снизу, образуя форму воронки.

Кроме озера глубиной в несколько сотен метров, кроме окружающих скал и грязи, если бы осталась только духовная земля, это была бы огромная и ни с чем не сравнимая воронка высотой в несколько десятков этажей, намного большая, чем футбольное поле, которое могло бы вместить сто тысяч человек.

Она определенно не была естественным образом сформирована, и Творец не был бы настолько скучен для того чтобы ущипнуть такую большую воронку земли духа на луне. Но кроме этой естественной возможности, осталась только одна рукотворная возможность, так кто же приложил столько усилий, чтобы сделать такую воронку на Луне?

Немыслимо.

Нинг Тао пришел в самые узкие места. Его плечи не могли больше оставаться в Духовной Земле, сжимая в скалы за её пределами. И под его ногами воронка, содержащая Духовную Землю, все еще сжималась, и, глядя вниз, как бы не увидели глаза неба, в самой узкой части воронки осталось только одно зерно Духовной Земли.

Но это то, что один кусок духовной земли другой, другие духовные земли зеленые и бледные, но белые, как нефрит, даже в этих сотнях метров под землей, он излучает намек на лунный свет, туманный, но реальный.

"Это ведь не та духовная почва, которую ищет Тан Цзисянь?" Сердце Нинга Тао было поражено, если бы это было так, то взятие этого куска духовной земли, несомненно, было бы большим проектом. Даже если бы он дал первенцу пять кошек силы, то было бы невозможно взять зерно духовной земли с нескольких сотен метров под землей. Причина этого была проста, его Младенец Юань был формой энергии, которая могла пройти через материалы, в то время как эта духовная земля была чем-то реальным, она не могла пройти через что-либо.

Его глаза приземлились на камень, который нес эту духовную землю.

На самом деле это была каменная табличка с рунами, плотно нарисованными на ней.

Эти руны............

Это руна лунного народа Инь!

Нин Тао долгое время изучал народ Инь Юэ, и часть его уже узнал. Были ли руны на каменной табличке рунами людей Инь Юэ или нет, он мог сказать с первого взгляда.

"Формирование Дхармы Инь Юэ Человека........ всё здесь связано с Инь Юэ Человеком?"

Казалось, он что-то понял, но все равно был в растерянности.

Он пытался приблизиться к монолиту, и как только это произошло, возникло очень сильное чувство кризиса. Засомневавшись на мгновение, он все-таки отказался от идеи попробовать и ушел, запомнив руны на каменной скрижали.

Когда Младенец Юань вернулся на свое место, Нин Тао открыл глаза.

Вдруг на льду рядом с ним разбился камень, и из-под задницы Нинг Тао вышел шок. Он оглянулся назад, только для того, чтобы увидеть, как Тан Цзисянь стоит в руинах и машет ему рукой.

Звук не может передаваться в вакууме, и когда два человека вместе, они все еще могут говорить и слышать голоса друг друга, потому что духовное энергетическое поле выступает в качестве медиума для звука. Как два расстояния сами по себе, среда перестает существовать. Наверное, она несколько раз кричала, чтобы не видеть от него никакой реакции перед тем, как бросить в него камень.

Нин Тао встал, сделал несколько прыжков и вернулся к развалинам: "Нашёл что-нибудь?"

"Ты пойдешь со мной". Тан Цзисянь взял Нин Тао за руку и протянул ее к развалинам.

Когда я увидел ее в первый раз, она была так взволнована, что если он был слишком формален, то казалось, что он слишком занят, поэтому я позволил ей взять его за руку. Но это было недалеко, прежде чем она остановилась, отпустила его руку и указала ему на место.

Камень, нагроможденный в том месте, был снят ею, и она приравняла его к рытью большой ямы посреди развалин.

На первый взгляд, Нинг Тао был ошеломлен.

На дне ямы находится статуя женщины, равная по высоте реальному человеку, одетая в неоновую одежду, с красивым внешним видом, даже если статуя не двигается, но и дарит людям сказочный запах. Просто эта фея держит в руках не нефритовую флейту или что-то в этом роде, а мотыгу. Мотыга была трехфутовой, маленькой и деликатной, а руны были начертаны как на мотыге, так и на ручке.

Очевидно, что это не обычная мотыга, а фейри.

Взгляд Нинг Тао внезапно переместился на заднюю часть сказочной статуи и застыл снова.

За сказочной статуей следует кролик, который тоже вырезан из камня, но настолько утончен, что создает иллюзию, что он движется.

Однако это была обычная каменная статуя, а используемые материалы даже не были духовными. Если она была вырезана из духовных материалов, то только сейчас Нин Тао пробудил свои глаза к состоянию глядя на нее, не нужно было ждать, пока Тан Цзисянь выкопает такую большую яму, чтобы обнаружить ее существование.

Тан Цзисянь, с другой стороны, выглядела счастливой, когда делала позу по сравнению со статуей феи, улыбаясь и говоря: "Смотрите, я похожа на нее?".

Взгляд Нин Тао переместился на лицо Тан Цзисяня, а затем на лицо бессмертной статуи, которая замерла на мгновение.

Ее лицо на самом деле напоминало лицо сказочной статуи, не только божественное, но и несколько похожее.

Может быть, она и вправду..........

Чанъэ реинкарнирован?

Этот кролик нефритовый заяц?

Развалины этого храма - это Лунный дворец?

В течение секунды голова Нинг Тао была наполнена вопросительными знаками, которые проносились сквозь его разум, как бабочка.

Минуточку...............

Взгляд Нин Тао снова упал на тело Тан Цзисяня: "Это то, как ты на самом деле выглядишь? Ты надел на свое тело очарование души долины Инь?"

Она выглядит так же, как и когда называла себя "истинным лицом". Обычно на этот раз она использовала свою духовную силу вплоть до Луны вместе с ним, но, несмотря на это, он все равно не осмеливался легко ей доверять.

Столкнувшись с вопросительным взглядом Нин Тао, Тан Цзисянь собрала свою позу и нахмурилась: "Хочешь прийти и посмотреть?".

Нин Тао пожал плечами: "Давайте притворимся, что я ничего не говорил... эта статуя, это Чанъэ?"

Тан Цзисянь тоже не хотела останавливаться на этом, сторона Нин Тао изменила тему, и ей было все равно, говоря мимоходом: "Я тоже не знаю, может быть, в этом мире действительно есть фея Чанъэ, может быть, она просто мифологическая фигура, ничего из этого не имеет значения, важно то, что я нашел подсказку к той пещере".

Нинг Тао подергался: "Какая подсказка?"

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 0672: Дворец Инь Юэ**

0672 Глава 0672 Инь Юе Гун Тан Цзисянь стояла рядом со статуей Чанъэ и подняла правую руку, указывая мотыгой в направлении, в котором она была направлена.

Мотыга в руке статуи на самом деле не является нормальным положением для удержания мотыги; нормальное положение для удержания мотыги состоит в том, что мотыга находится впереди, а ручка сзади, но наоборот, это мотыга впереди, а ручка сзади, а открытая часть мотыги в руке действительно может быть понята как указывающая в определенном направлении.

Нин Тао посмотрел в направлении заостренного Тан Цзисяня, и в его поле зрения вошла вершина в виде стрельбы из бамбука.

Вершина была далека, не менее десятка километров, но ее все еще можно было увидеть стоящей среди гор. Несмотря на то, что его высота не измерялась, его можно измерить визуально, по крайней мере, так же высоко, как Эверест на Земле.

"Эта гора такая особенная". Нин Тао озвучил свои чувства, и после паузы добавил: "Но как ты можешь быть уверен, что пещера, которую ты ищешь, находится там?".

Тан Цзисянь сказал: "Я не знаю, но у меня есть предчувствие, что пещера, которую я ищу, находится в том месте, давайте пойдем туда и посмотрим".

Нинг Тао кивнул и выпустил пистолет из плоти в середине за один прыжок. Не дожидаясь его приветствия, Тан Цзисянь сделал прыжок и сел с широко расставленными ногами на свой мясной укол.

Нин Тао отдал приказ с помощью волшебного трюка, и пушка из плоти выстрелила вперёд, оставив в пустоте облако чернильного дыма от ружья-газа.

В дюжине километров, Нин Тао и Тан Цзисянь были оставлены позади в мгновение ока и прибыли к подножию горы, имеющей форму стрельбы.

Но под тремя ногами не было ни одной пещеры, кроме скалы или камня.

"Давай поднимемся и посмотрим". Тан Цзисянь сказал.

"Вперед". Правая нога Нин Тао прижалась, а голова убита плотью, выстрелив вверх, улетела к вершине горной вершины.

Этот полет, почти девяносто градусный подъем, является углом полета. Ему нечего было захватывать единство, но Тан Цзисянь уже не мог нормально сидеть, и все его тело висело на мясном пистолете посередине.

Выстрел из плоти резко поднялся и остановился на полпути вверх по горе, когда Нин Тао внезапно остановил выстрел из плоти. Естественная трещина вошла в его зрение на почти девяносто градусном вертикальном обрыве. Она была около нескольких десятков метров в высоту, но только несколько метров в ширину. Больше не нужно было нигде искать, так как он уже ощущал присутствие энергетического поля, источник которого находился глубоко в этом разломе.

Нин Тао надавил на голову пистолета, и плоть выстрелила головой в трещину.

Тан Цзисянь также наконец-то вернулась в сидячее положение и больше не висела, как подвеска из пистолета в мясе.

Войдя в трещину, пространство постепенно расширялось, но это была не пещера, а более широкая трещина.

Через несколько десятков метров трещина подошла к концу, и огромный камень подошел лоб в лоб.

Поверхность ямной скалы вырезана фреской феи и зайца, того самого Чанъэ и ее нефритового зайца из развалин храма.

На боковой стороне фрески было вырезано несколько персонажей, но это были персонажи народа Инь Юэ, а Нин Тао не узнал ни одного слова. Причина, по которой я думал, что это написание людей Инь Юэ, была в том, что я видел подобное строение в руинах города Инь Юэ под пропастью полки Дракона Божьего.

Написание Инь Юэ Человек на этом валуне, вместе с рунами Инь Юэ Человек на каменной стеле, видимой под слоем земли Духа на дне озера, было почти уверенным, что все здесь было связано с Инь Юэ Человек.

Как раз в это время, когда Нин Тао замерз, Тан Цзисянь прыгнул из пистолета "плоть в середине" и подошел к этому огромному камню, протянув руку, чтобы дотронуться до него.

Вдруг Нин Тао вспомнил о чувстве кризиса, которое ощущала душа Духовного Младенца под воронкой Духовной Земли на дне озера, и воскликнул: "Будь осторожен!".

Но было уже слишком поздно.

Рука Тан Цзисяня уже коснулась огромного камня.

Поверхность валуна, которая была черной и серой, вдруг потрясла, и серо-черная "каменная кожа" упала со скалы. Сверкающий белый свет также вспыхивает в тот самый момент, освещая узкое зияющее пространство. Камень, который был переэкспонирован, был кристально чистым, как кусок нефрита. Каменные стены были заполнены живыми феями и нефритовыми кроликами, что давало ощущение радости. Каждая из этих рун сияла лунным светом, как будто в ней есть божественность.

Тан Цзисянь взволнованно указал на надписи людей Инь Юэ, вырезанные на верхней части нефритового нефрита, и сказал: "Вот оно, дворец Инь Юэ! Это пещера, которую я ищу!"

Инь Юэ Человек, дворец Инь Юэ, эта фея-кролик, наверное, фея Инь Юэ?

Но, не дожидаясь Нин Тао, чтобы сказать то, что он хотел сказать, волшебное поле энергии внезапно возникло из каменной стены, и мгновенно подошел к его близлежащему фронту.

Это было похоже на гигантскую гору, ведущую в путь!

Когда горло Нин Тао взорвалось от сладости, он чуть не выплюнул полный рот крови, как он воскликнул в тревоге: "Вперед!"

Но Тан Цзисянь не реагировал на малейшие неудобства. Как раз тогда, когда Нин Тао сказал ей уйти быстро, она вдруг подняла руки на вершину нефрита и скандировала вслух: "Ба Ли Адоро, Эду О Ромиа Коаксинг.........".

Как она скандировала, прилив магической энергии, высвобождаемой нефритовым нефритом, отступил обратно в каменную стену, и огромный нефритовый нефрит, по крайней мере, несколько сотен тонн, двигался медленно, как будто это дверь, которую она толкнула в открытую!

Нинг Тао выглядел ошарашенным.

До этого он ни разу не поверил, что она Чанъэ или Лунная Фея Инь, просто история, которую она придумала, чтобы заставить его отвезти ее на Луну. Как и ее лицо, никогда не было времени, когда оно было настоящим.

Но теперь он начал верить в ее историю. Масштаб и сила этого образования ничуть не меньше, чем у Душепожирающего и Духовного Часового Формирования под пропастью Полки Великого Дракона, и это бессмертное образование может быть не в состоянии быть ощипано даже с опечатанной версией ощипанного персонажа. Более того, что касается только что возникшей ситуации, этот уже подавил его, даже не дав ему шанса нанести ярлык на распечатанный выщипывающий шарм!

Вместо того, чтобы быть подавленным Формированием Дхармы, Тан Цзисянь разблокировал его и с легкостью открыл дверь. Если она не знала код и владельца Fingerprint Match, как она могла открыть дверь такому заклинанию?

ЩЕЛЧОК................

С шумом, раздающимся в ушах, нефритовый нефрит полностью раскрылся, открыв каменный проход, который простирался вниз. Этот камень, каждый из которых также был похож на белый нефрит, был вырезан рунами, вырезанными на нем, излучающими лунный свет.

Это был один из самых красивых проходов, которые Нинг Тао когда-либо видел, и, к сожалению, он завис вниз, стоя в трещине, невозможно было видеть, как долго проход и что под ним.

Танг Цзисянь подал знак Нин Тао: "Пойдем со мной, зайдем внутрь".

Нинг Тао не двигался.

Тан Цзисянь слегка нахмурился: "Я знаю, что ты не волнуешься, ты всегда меня опасаешься". Ничего страшного, если ты не войдёшь, подождёшь снаружи, пока я сам войду".

Нинг Тао не признался и не опроверг это, но он сделал свой выбор. Он подошел к Тан Цзисянь и потер спину, войдя в проход на шаг впереди нее.

После снятия заклинания опасности быть не должно. Если есть реальная опасность, просто откройте удобную дверь и бегите.

Тан Цзисянь взглянул на Нин Тао, а также вошел в проход.

Она и Нин Тао - как пара бывших врагов с самого начала, направленных друг против друга, меньше времени на примирение друг с другом и больше времени на прицеливание друг друга на каждом шагу.

ЩЕЛЧОК................

После того, как Тан Цзисянь вошел в проход, нефрит снова медленно закрылся.

Нинг Тао немного нервничал во время этого процесса, он волновался, что это страшное заклинание снова начнется, а затем будет угрожать ему. Он даже схватил ключ от клиники, а другая рука засунула его в карман брюк и схватила давно готовый к употреблению кусок рунической бумаги с нарисованным на нем кровавым замком.

Однако, как только он напрягся, Тан Цзисянь прошла мимо него, углы ее рта слегка приподнялись, и из ноздрей поднялся презрительный гул: "Hum!".

Нинг Тао был несколько безмолвен: "Чего ты жужжишь?"

Тан Цзисянь спустилась с нефритовых ступенек и сказала, когда шла, "Вы даже осмелились взорвать особняк императора Николая Каня под черным парусом, придя в мой дворец Инь Юэ, и вы боитесь быть такими, все вы, небесные даосские культиваторы, такие трусливые?"

Нин Тао чувствовала себя так, как будто она бьет утюгом, обнажая свое основное тело, что было очень мощным, и вдруг она ворвалась и была замечена ею, но она показала презрительный взгляд и, кстати, подняла мизинец......................... это было чувство.

"Ты дворец Инь Юэ? У тебя хватает наглости. У тебя есть титул или завещание? Там ничего нет, так с чего ты взял, что это твоя пещера?" Нинг Тао задохнулся. Хоть добрый мужчина и не борется с женщиной, но это вопрос мужского достоинства и темперамента, он должен забрать свои обиды назад.

Тан Цзисянь пожала плечами: "Хорошо, я забираю свою фразу обратно".

"Вот и все." Нин Тао немного победил своего соперника, немного самодовольный в сердце.

Но Тан Цзисянь затем добавил: "Это не те слова, которые я только что сказал о вашей трусости, что я отказываюсь, это слова, которые я сказал на днях, когда я увидел вас у двери вашей больницы, вы помните, что я сказал, я отказываюсь от них всех, потому что я сказал их против моей совести".

Нинг Тао: ".........."

У него есть материал летающего муравья, так что он может забрать его обратно с небольшой художественной обработкой, но не будет ли это сдавать себя?

Сколько мужчин в этом мире на самом деле выиграли бой с женщиной?

Атмосфера между ними стала неловкой, и, возможно, из-за этого они быстрее встали на ноги.

Проход, выбитый из колеи, вращался вниз, и все, что можно было увидеть - это один поворот за другим. Нинг Тао подсчитывал шаги вниз и продолжал считать до тех пор, пока он не достиг девяти тысяч девятьсот девяносто девять, прежде чем он достиг конца. Разница между барной стойкой нефрита составляет 10 000 целых, и, боюсь, я сойду с ума, если позволю кому-нибудь с обсессивно-компульсивным расстройством спуститься вниз по этому проходу и посчитать здесь.

В конце барно-каменного прохода находились деревянные ворота, выше и шире дворцовых ворот Запретного города. Просто на этой деревянной двери не было резных рун и не было маны для ее охраны. Но дрова этой деревянной двери не были обычными дровами, и был знакомый запах..........

Подожди!

Запах!

Только в этот раз Нин Тао понял, что здесь есть воздух, не только кислород, но и аура, и он очень густой. В конце концов, это человек, и кто пойдет туда, где намеренно будет учиться и не будет присутствия воздуха? Дыхание естественное и не требует сознания, чтобы контролировать его вообще.

Но по сравнению с удивлением от внезапного обнаружения здесь воздуха, то, что дрова, судя по запаху, дали ему, было шоком.

Потому что эта деревянная дверь сделана из встроенных деревянных панелей.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**0673 Глава "Истинное лицо Тан Цзисяня".**

0673 Глава Tang Zixian's True Face Constructed Tree, легендарное небесное божественное дерево, обладало способностью проникать в стены пространственной границы. Нин Тао получил небольшую тарелку на дне Окинавы, а при рафинировании мяса в пистолете он даже не осмелился им воспользоваться, а нарезал только половину. Оставшаяся половина остается одним из трех важных реквизитов, необходимых для его вступления в прошлое время. Можно представить, как это драгоценно, но нельзя ожидать....

Этот дворец Инь Юэ использует построенные деревья для строительства своих ворот.

Тан Цзисянь предпринял большие шаги и потянулся к двери.

Нин Тао не позвал ее, а воспользовался возможностью вытащить из кармана брюк кусок талисмановой бумаги с нарисованным на нем кровавым замком и запихнул его в расположенную рядом с ним скальную щель.

Отбросив в сторону экзотические сокровища, которые могли бы существовать в этом дворце Инь Юэ, одного лишь того факта, что ворота дворца были построены этим деревом, было достаточно, чтобы сдвинуть с места его сердце. Если когда-нибудь понадобится построить такой духовный материал, просто откройте дверь удобства и подойдите сюда, чтобы сломать его.

Тан Цзисянь прислонилась к двери дворца обеими руками и дала толчок.

ЩЕЛЧОК................

Дверь дворца медленно открывалась, и за ней открывалось немного места. Сначала это была щель, через которую проливался свет. Понос. Он вышел, когда лунный свет пролился над землей. Затем зазор стал шире, и больше лунного света наклонилось из-за двери. Понос. На улице не может быть ничего, кроме света. В конце концов, дверь дворца открылась полностью, показывая не дворцовую пещеру, а зеркальное присутствие, форма полнолуния, поверхность мерцает, создавая впечатление туннеля времени в научно-фантастическом фильме.

Не только Нин Тао, но даже Тан Цзисянь замерла, и она, похоже, не ожидала такой ситуации.

Нинг Тао подошел: "Неужели во сне у тебя была такая дверь?"

Выражение Танга Цзисяня было несколько ошеломлено: "В том сне... нет, в том сне, каждый раз, когда я открывал эту дверь, я просыпался, никогда не исключение, но я не видел этого".

Нинг Тао оглянулся вокруг, и со всех сторон не было ничего, кроме камней. Я не знаю, сколько рабочей силы понадобилось, чтобы построить это место, оно стоило так дорого, что это не может быть просто так, верно? Его глаза переместились обратно в мерцающее зеркало, где тайна может лежать, но страх перед неизвестным наполнил его сердце.

"Пойду посмотрю". Тан Цзисянь сказал.

Нин Тао на мгновение замолчал, прежде чем сказать: "Вы должны ясно мыслить, внешние заклинания являются бессмертными заклинаниями и должны быть бессмертными вырезанными заклинаниями". Этими воротами были Ворота Цзянь-Шу, легендарное божественное дерево, которое обладало способностью проникать сквозь стены пространственных границ. Что скрывается за этой зеркальной штукой, мы не можем быть уверены, на всякий случай..."

Тан Цзисянь уставился прямо на Нин Тао и прервал: "Ты беспокоишься обо мне?".

Нин Тао был немного безмолвным, он изначально хотел дать ей анализ плюсов и минусов и убедить ее подумать, но когда она прервала, эти слова не могли выйти наружу.

Тан Цзисянь показала ей зубы и засмеялась: "Так ты действительно заботишься обо мне, когда я хотела выйти за тебя замуж, ты отказалась это сделать, и после этой деревни больше нет магазина".

"Вонючий". Нинг Тао сказал.

Тан Цзисянь улыбнулся и сказал: "Когда я хотел жениться на тебе, я на самом деле просто хотел, чтобы ты взял меня на Луну, потому что ты единственный в мире, кто может помочь мне подняться". Но ты знаешь лучше, чтобы не смущаться разводом, когда он закончится".

Нинг Тао только что посмотрел на нее.

Тан Цзисянь продолжил: "Войти во дворец Инь Юэ и получить то, что осталось от меня в предыдущей жизни - мое самое большое желание в этой жизни". Для того, чтобы исполнить это желание, я бы даже хотел жениться на тебе, и я думаю, что ты должен понять, насколько велика моя решимость. Так что, что бы за этим ни стояло и насколько бы это не было опасно, я пойду внутрь. Подожди меня снаружи, и если ты уверен, что я мертв, возвращайся сам. Если я выберусь живым, ты возьмешь меня обратно".

Нин Тао кивнул и открыл рот: "Будьте осторожны, в некоторых судьбах творения есть таланты, и это бесполезно, не заставляя их".

Тан Цзисянь взглянул на Нин Тао и внезапно подошел.

Нинг Тао на мгновение замерз, а потом сделал шаг назад.

Однако Тан Цзисянь сделала шаг вперед и открыла руки, чтобы обнять его.

Нинг Тао почувствовала себя неловко: "Ты... что это?"

Тан Цзисянь сказал: "Не похоже, что я сплю с тобой ради объятия, почему ты так нервничаешь?"

Нинг Тао: ".........."

"Спасибо, что помогли мне исполнить это желание на всю жизнь." Голос Тан Цзисяня был искренним.

Нинг Тао горько посмеялся: "Ладно, мне с тобой так неудобно, и ты не женщина, которая может вызывать эмоции, так что делай то, что тебе нужно".

Тан Цзисянь отпустил Нин Тао, но сказал: "Повернись".

Нинг Тао слегка замерз, "Зачем?"

Тан Цзисянь сказал: "Разве ты не всегда подозреваешь, что мое лицо фальшивое, разве ты не хочешь видеть меня таким, какой я есть на самом деле"?

Теперь этот взгляд действительно фальшивый!

Однако Нин Тао не могла понять, есть ли на ней еще талисман долины Инь Чжэнь, что талисман будет где-то прикреплен, так что его нос даже не может его поймать!

Тан Цзисянь протянул руку и схватил Нин Тао за плечо и "сломал" его.

Раздался шуршащий звук, и Нин Тао соблазнился развернуться и посмотреть, но он все-таки не повернулся. Первое, что я сделал, это сказал: "Я не знаю, буду ли я это делать, но я не буду этого делать".

Примерно через минуту голос Тан Цзисянь зазвучал сзади: "Хорошо, ты можешь повернуться".

Только тогда Нин Тао повернулся, и только в тот момент, когда он передал ей свои глаза, все его существо замерзло.

Перед ним стояла не знакомая ему версия Тан Цзисяня, а женщина, которая была идентична женщине, поскользнувшейся с кроликом. Красиво и красиво, с оттенком сказочных тонов и без намека на фейерверк. Если бы кто-то сказал, что она фея, у него не было бы ни малейшего сомнения, даже зная, что она всего лишь женщина из плоти и крови.

Тан Цзисянь также посмотрела на Нин Тао со слабой улыбкой на углу ее рта. В этой улыбке было волшебство закрытой луны.

Глаза Нин Тао внезапно переместились в правую руку, которая была сжата в кулак, и осторожно сказал: "Что у тебя в руке?".

Тан Цзисянь сказал: "Тебе не нужно этого понимать, тебе просто нужно знать, что я, которого ты видишь сейчас, - это настоящий я, я никогда ни перед кем не показывал своего истинного лица".

"Танг Тяньфэн тоже не видел?" Нинг Тао спрашивал.

Тан Цзисянь покачала головой, "Нет".

Нин Тао сказал: "Тан Тяньфэн не твой дедушка, не так ли?"

Тан Цзисянь не сказала "да", и она не сказала "нет".

Однако, Ning Tao фактически знал ответ давно, это было время когда он украл талисман долины Yin Zhen с телом летающего муравья, он увидел Tang Tianfeng стоя на коленях для Tang Zixian в зале родословной семьи Tang. Как же дедушка может встать на колени ради своей внучки?

"Должно быть больше, чем одна версия вашего талисмана долины Инь Чжэнь, о которой я знаю, должна быть более продвинутая версия, спрятанная прямо у вас в руке, верно?" Нинг Тао снова изменил вопрос.

Тан Цзисянь слегка нахмурился: "Почему вы, люди, не знаете удовлетворения?"

Нин Тао до сих пор не был мертвецки настроен на это: "Кроме этой низкоуровневой версии талисмана "Душа долины Инь", та, которую вы держите в правой руке, должна быть еще более высокоуровневая талисман "Душа долины Инь", которая может изменить вашу внешность, не запечатывая полностью вашу духовную силу, не так ли?

Тан Цзисянь смеялся и не признавал и не отрицал этого. Она повернулась к мерцающему зеркалу энергии.

На мгновение, Нин Тао было желание броситься и схватить вещь, которую она спрятала в правой руке, но сдался снова, после того как подумал об этом.

Люди должны быть довольны, он уже украл ее младший вариант талисмана Инь Гу Чжэнь, мог изменить свой внешний вид цвет кожи уже очень доволен, хотя был недостаток запечатывания духовной силы, но до тех пор, пока нападение на него мгновенно мог поднять печать, этот недостаток был не так уж и велик. Более того, в его голове была приблизительно достоверная догадка, и это было то, что высокий уровень Инь долине Чжэнь Дух Талисман был в стиле Ма Иньлун. В таком случае, какой смысл ему это принимать?

Талисман Иньской долины, который изначально был женским талисманом, уже пользовался большим успехом, если он мог изменить мужскую версию талисмана Иньской долины, как он мог снова стать жадным?

Тан Цзисянь остановился перед энергетическим зеркалом и оглянулся на Нин Тао, было что-то странное в тот момент, Нин Тао никогда не видел.

Нин Тао сказал: "Если ты не знаешь, что делать, не заходи, в любом случае, нам удобно подойти попозже, ты можешь подождать, пока не выяснишь, что за этим стоит".

Тан Цзисянь на мгновение замолчал, прежде чем сказать: "Если я умру, ты вспомнишь меня"? Ты единственный, кто когда-либо видел мое истинное лицо, и если ты забудешь меня, то никто меня не вспомнит".

Это очень печально.

Нинг Тао знал, что она не сдастся, но она также не знала, что ей сказать, и просто кивнула.

"Это было очень странное чувство, в том сне я была Феей Инь Юэ, все люди Инь Юэ были моим народом, а я была Королевой". Семья Танг, это всего лишь одна из моих рабовладельческих семей, которая развилась. У меня также есть нефритовый кролик, который является моей горой. Не смотри на него как на кролика, но настоящий тигр может съесть два за один прием пищи. Интересно, правда? Но я просыпаюсь, и я Тан Цзисянь, женщина, которая родилась, чтобы скрыть свое лицо и вести себя хорошо. Я не знаю, кто я и кем должен быть. Если это вопрос о множественном выборе, и я выбираю фею Инь Юэ, но забываю о Тан Цзисянь, не проживу ли я почти сто лет напрасно? Если я выберу Тан Цзисянь, разве моя прошлая жизнь не будет длиться в темноте? Если бы это был ты, какой бы выбор ты сделал?" Тан Цзисянь много говорил.

Нин Тао молча смотрел на нее, не зная, как ответить. Как она могла чувствовать себя в этот момент, не испытав этого из первых рук?

В его сердце было даже слабое чувство печали.

Танг Цзисянь горько улыбнулся: "Я уже знаю твой ответ, я ухожу".

Я пошёл.

Когда слова упали, Тан Цзисянь повернула голову назад и шагнула в мерцающее энергетическое зеркало. Энергетическое зеркало дрогнуло на мгновение, и никакой бурной реакции не последовало, а потом она исчезла в зеркале.

Нин Тао кричал: "Тан Цзисянь"?

В энергетическом зеркале не было отклика.

"Береги себя". Он снова заговорил, его голос был настолько светлым, что только он мог его слышать.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0674.**

Глава 0674 Бессмертные ворота После того, как Тан Цзисянь вошел, Нин Тао нарисовал еще два постоянных кровяных замка в этом пространстве для безопасности. После этого он вернулся в энергетическое зеркало. Его глаза не могли видеть изнутри, а нос не мог уловить запах. Мерцающее зеркало похоже на пространственную разделительную стену, один шаг - мир.

Нин Тао также не осмелился войти как младенец юаня, и заклинание бессмертного уровня на предыдущем входе подавило его, но не Tang Zixian, что заставило его беспокоиться о том, что младенец юаня также будет подавлен после входа. Но просто ожидая сухого, он снова был немного расстроен.

Подумав на мгновение, он сделал несколько шагов назад, поднял маленький камень, и осторожно бросил его в зеркало энергии, которая напоминала круглую луну.

Маленький камень легко проникал сквозь энергетическое зеркало без бурной реакции, просто качал небольшой пульсацией энергии, было ощущение, как будто бросал маленький камень в бассейн с водой.

"Камни могут войти, могу я войти?" Нин Тао думал в своем сердце, как это, он не мог устоять перед желанием войти и посмотреть, казалось, теоретически возможно, но когда он думал о подавлении заклинания бессмертного уровня на входе, он не мог сделать ни шагу.

Он выжил до сих пор, и его спасающее жизнь земледелие было одним из них, а другой - это предостережение.

Подумав об этом, он придумал альтернативу.

Он открыл маленький сундук с лекарствами и вытащил пагоду Чжэнь-Ши и кусок облачной руды, который был упакован внутри. Строительные доски не вынимали, потому что здесь были доски побольше. Он поместил пагоду Чжэнь Ши на левой стороне его тела и кусок облачной руды на правой стороне его тела, затем он вытащил небольшой фарфоровый флакон, содержащий Дана Поискового Предков, откупорил его, вылил Дана Поискового Предков внутри, а затем высунул его язык и лизнул его.

Бряк!

Мозг вибрировал, глаза мгновенно ослепляли, и в этот момент казалось, что весь мир исчез, и ничего не осталось. В этой абсолютной темноте он чувствовал только себя.

Прошла минута, и свет вернулся в глаза Нин Тао.

Место все еще это место, но пространство-время не это пространство-время. Дверь Цзяньму перед его глазами была широко открыта, и не было энергетического зеркала. Однако, за этой дверью..............

Ничего, просто каменная стена.

В сердце Нин Тао поднялась волна удивления и смятения, если за ней не было дворца, то какой смысл строить дворцовые ворота с Цзяньму?

Как раз в это время сзади шли шаги, очень легкие, но в этом тихом пространстве он обладал некой силой, похожей на барабанную палочку, ударяя барабанные перепонки Нин Тао и забивая ему сердце.

Кто это?

Нин Тао встал, повернулся, чтобы посмотреть, а потом замер, забыв дышать.

Женщина, кролик, шла по нефритовым ступенькам.

Женщиной была фея Инь Юэ, белоснежное неоновое платье, как будто все в этом мире было для нее грязным, но она была чистой, как вода, не запятнанной намеком на фейерверк. Она была красива, как холодный бассейн с нефритовым лотосом, который заставлял людей не осмеливаться выдавать хоть малейший намек на богохульство.

Несмотря на то, что Тан Цзисянь обладала своей внешностью, у нее не было ее божественного обаяния.

Кролик подпрыгивал, покрытый белоснежным мехом, а его глаза были красивы, как рубины.

Нефритовая сущность кролика, о которой говорил Тан Цзисянь, может съесть двух яростных тигров за один прием пищи?

Нет способа узнать, но то, как это выглядит, на самом деле нет очевидной разницы между ним и нормальным кроликом.

Инь Юэ Бессмертный пришел к двери дворца Цзянь Шу и стоял под каменной стеной там.

Белый и сырой нефритовый кролик подошел к ней, присел на землю и посмотрел на своего хозяина с длинноухой головой.

Один человек, один кролик остался там.

Сердце Нинг Тао было озадачено: "Что она и ее кролик делают здесь, лицом к стене?"

Но как раз тогда, снежинки-шёпотки наплыли.

Фея Инь Юэ открыла рот и сказала: "Приближается, мне нужно подготовиться пораньше".

Из уст кролика тоже вышли слова: "Учитель, давай уйдем отсюда, мир бесконечен, и он не обязательно найдет нас".

Инь Юэ Бессмертный вздохнул: "Мир, каким бы большим он ни был, все в его власти, и нам некуда бежать". Я оставлю семя и буду ждать реинкарнации. Мир придет к концу, как огонь, который горит в горах и лесах, но после зимы в земле будут прорастать семена. Когда-нибудь молодые придут сюда, заберут Пески Галактики и вернутся на родину".

Пески Галактики?

Может ли это быть та песчинка под слоем духовной земли и над монолитом Формирования Дхармы?

И что это за существование, когда мир снова в его руках?

В этот момент разговор между Небоной и ее Бессмертным Огненным Драконом необъяснимо всплыл в сознании Нинг Тао.

Небона упомянула, что "Бессмертные Востока" готовились с помощью лунного народа Инь, и что она тоже оставит семена, ожидая возрождения. Она также сказала, что ей некуда бежать и что ей приходится сталкиваться с врагами головой вперёд.

Как похожа эта сцена!

"То, с чем столкнулись Небона и Инь Юэ Бессмертные, кажется одним и тем же врагом, оба являются фигурами бессмертного уровня, какой человек или вещь может заставить их так нервничать и бояться, так отчаянно и заранее готовыми к реинкарнации еще до того, как они пересекутся?". Сердце Нинг Тао не могло не размышлять над этими вопросами.

Инь Юэ Бессмертная перестала говорить и подняла руку, чтобы написать руны на каменной стене.

Нин Тао смотрел на ее гравировку рун, и то, что было у него на уме, было энергетическим зеркалом другого пространства-времени.

Кролик также смотрел вверх на своего владельца, вырезающего руны, очень тихо, но его глаза были грустными.

Фея Инь Юэ сказала: "Нет петли в Бессмертных Вратах, есть время конца этой жизни. Загробная жизнь стремится приехать сюда и нести песок по галактике".

Это чтобы сказать...

Но, не дожидаясь, пока Нинг Тао разберется с этим, пустота дрогнула, а затем рухнула. Сцена перед глазами вернулась в нормальное русло, фея Инь Юэ ушла, кролик исчез, и все, что осталось - деревянная дворцовая дверь и мерцающее энергетическое зеркало.

Не зная, что это было раньше, теперь, когда Нинг Тао знал, это был Бессмертный Сект.

Он вспомнил, что сказала фея Инь Юэ, когда вырезала Бессмертные Врата: "У Бессмертных Врат нет петли, значит ли это, что Тан Цзисянь не может вернуться, как только она войдет? Это сама фея Инь Юэ или Тан Цзисянь говорит о конце этой жизни? Загробная жизнь стремится сюда, говорят, что, естественно, это Тан Цзисянь, она пришла, а потом... пронесла песок по галактике, разве это не значит, что она уйдет из этого мира"?

Он быстро уложил два реквизита и вернул Дэну "Поиск предков" в маленькую фарфоровую вазу, а затем укусил пальцы и нарисовал кровавый замок на ладони правой руки, а затем бросился в мерцающее зеркало после того, как нарисовал его.

В этом была непредсказуемая опасность, но он все равно поспешил. Это не импульс, это предположение. Он нарисовал кровавый замок на ладони правой руки, чтобы при возникновении опасной ситуации правая рука могла открыть удобную для него дверь, схватив ключ от медицинского училища, который он уже использовал только в самых опасных ситуациях, а также был его последним средством спасения жизни.

У него были такие средства, но у Тан Цзисяня их не было.

За сказочной дверью стоял светящийся белый и мягкий свет, клочья его растягивались, и он чувствовал себя так, словно скользит по какой-то трубе, свистя вниз в течение долгого времени. Весь процесс занял всего секунду или две, и, не дожидаясь, пока он посмотрит еще раз и понаблюдает, "труба" исчезла, и он появился в странном пространстве.

Это было огромное полусферическое пространство, похожее на камеру в гробнице. На земле стоит один овальный валун за другим, высотой с человека. Каждый яйцевидный валун был вырезан руной, ощущение дежа вю.

В этот момент каждая руна сияла ярко, и все пространство было наполнено лунным светом, фантастическим, как сон.

"Это........" Нин Тао был ошеломлён, разве это не охранное формирование Поглощающего Душу Духа за пределами города Инь Юэ в Божественной Пропасти Дракона Стойки, не могло ли быть так, что Бессмертное Отродье телепортировалось в гробницу Бессмертного Инь Юэ, который охранялся этим отрядом?

Конечно, это была гробница феи Инь Юэ, и он быстро увидел статую феи Инь Юэ, стоящую посередине, вместе с полным ртом огромного нефритового гроба. Потом он снова увидел Танг Цзисянь. Ее подвешивали в пустоту, под ногами ничего не было, но она не тонула и не падала. Энергия скачет и тянет, а ее створка трепещет, придавая красоту Ченг'е, бегущему на Луну.

Он был немного сбит с толку, когда увидел что-то, когда проходил мимо нее.

На голове Тан Цзисяня была не арка из надгробных кирпичей, а каменная скрижаль. На каменной скрижали мигали руны, и все было прозрачно. Над монолитом было хорошо видно зерно странного славного песка, а также воронкообразный слой духовной земли, находящийся дальше вверх.

Это было странно, он и Тан Цзисянь были явно на Луне, но теперь это выглядело так, как будто они были в Духовном Формировании Поглощающего Душу под бездной полкой Божественного Дракона!

Он открыл дверь удобства и привел Tang Zixian к луне, и бессмертные ворота, оставленные феей Yin Yue, перевезли его и Tang Zixian к образованию души, пожирающей Рейфов под божественной полкой дракона? Однако, монолит был явно на дне лунного ледяного озера, как он мог здесь появиться, мог ли он быть телепортирован вниз вместе?

На ум пришло большое количество вопросов, и Нин Тао не смог понять ни одного. Но он не осмелился говорить, опасаясь причинить неприятности Тан Цзисяню.

Внезапно в этом странном пространстве прозвучал звук скандирующей мантры Священного Писания, и этот звук был голосом феи Инь Юэ.

Не имея в прошлом времени и пространства, построенного городской башней времени, Цзянь Шу и Юнь Оре, Нин Тао не мог понять, какие писания и заклинания произносила фея Инь Юэ, даже если шептались.

С пением сутры мантры, каменная таблетка, подвешенная в верхней части пустоты, отслаивалась слоями, осыпая единственную каменную стружку. Руны на каменной скрижали, однако, становились все ярче и ярче, вплоть до того, что опаляли глаза.

Одежда на теле Тан Цзисяня также, казалось, была в огне, как будто половина из них шелушилась, таяла в пепле и, наконец, исчезала. Остались только неоновые одеяния, которые она носила близко к коже. Одежда была кристально чистой, а кожа под одеждой была хорошо видна под проникающим энергетическим светом, снежно-белым, как нефрит, и дующим сквозь нее. Есть также чернила и водный пейзаж, затуманенный.

Ее красота неописуема на словах.

Но где Нин Тао все еще имеет полумрак, он посмотрел на нее, боясь пропустить любые детали. Он размышлял о том, что должно было произойти, но его разум остался пустым.

Внезапно к телу Тан Цзисянь прилетела руна из каменной стелы, и к ее телу добавилась руна, похожая на звездную вспышку.

С потерей руны, в монолите появилась еще одна трещина.

Одна руна за другой летела прикрепленная к телу Тан Цзисянь, и сверкающие руны были повсюду на ее коже.

Последняя руна прилетела к телу Тан Цзисяня, и треснувший монолит разбился громким ударом, как мотыга длиной в три фута выпала из пустоты.

Это было волшебное оружие Феи Инь Юэ.

Тан Цзисянь внезапно открыла глаза и схватила мотыгу в одной руке. В тот самый момент она подняла мотыгу в руке и порезала 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 0675 Перенос песка по Галактике**

Глава 0675 Перенос песка по Млечному Пути С момента получения Небесной Внешней Клиники до сих пор Нинг Тао, несомненно, был великим черным конем в Культивируемом Царстве в течение тысячелетий, и он видел много легального оружия, но ни одно из них не было таким странным, как эта мотыга перед его глазами. Когда Тан Цзисянь срубил мотыгой, он подумал, что именно на него она собирается напасть, и инстинктивно отступил.

Однако нападение Тан Цзисяня было не на него, а на огромный яйцевидный камень.

В момент, когда мотыга выкатилась, на овальный камень обрушилось кругломунусное изогнутое лезвие из воздуха.

Ка-чау!

Скала хаоса треснула, и золотая энергия выстрелила вверх среди скал и пробила в тело Tang Zixian.

"Ии-а-а!" Танг Цзисянь шипел.

Была ли эта золотая энергия истинным духом предыдущей жизни Инь Юэ Бессмертного, запечатлённым Охраняющим Формированием Души Поглощающим Духом?

Не уверен, что Нин Тао знал, что золотая энергия принесла невыносимую боль Tang Zixian.

Внезапно все пространство вздрогнуло, и появилась трещина, признак того, что оно вот-вот рухнет!

Чувствуя, что он не сможет остаться здесь надолго, Нин Тао, наконец, удалось противостоять побуждению кричать: "Тан Цзисянь"?

Тан Цзисянь подвинула глаза, ее лицо было наполнено болью, но когда она увидела Нин Тао, ее изначально свирепый взгляд принял на себя оттенок нежности: "Ты... зачем ты здесь?"

Тот факт, что она могла задать такой вопрос, показал, что она его не забыла. Поскольку она помнит его, она должна помнить, кто она и через что ей пришлось пройти.

Нинг Тао вздохнул с облегчением: "Я беспокоился о том, в какой опасности ты находишься, поэтому зашел посмотреть".

Тан Цзисянь поспешил сказать: "Ты должен уйти, здесь опасно, ты не можешь здесь оставаться!"

"Я... увижу тебя снова и уйду". Нин Тао сказал, что на самом деле не хочет просто так уходить, и последовал еще один вопрос: "Что дальше? Ты покинешь этот мир? Эта песчинка..........."

"А!"

Не дожидаясь, пока Нин Тао закончит свое предложение, Тан Цзисянь внезапно заревел, как сумасшедший, и еще одна мотыга раскололась.

Круглый лунный мачетеобразный воздушный клинок свистел, более свистящий, чем тот, который только что был, им было отрезано несколько овальных валунов. Когда несколько овальных валунов были сломаны, несколько каналов запечатанной золотой энергии выстрелили в небо и встроены в тело Tang Zixian.

"Аааа.... оооо!" Звериный рев боли исходил из горла Тан Цзисянь, и ее выражение также было отвратительным, давая знак, что она собирается упасть в демона!

Нин Тао колебался и выпустил мясной выстрел, готовый вести пистолет и лететь, чтобы помочь ей избавиться от боли.

Внезапно из рта Тан Цзисяня раздался жуткий звук: "Уходите! Вперед! Я больше не могу ее контролировать!"

Что она, по-видимому, была феей Инь Юэ.

Эти золотые энергии, запечатанные в яйцевидных валунах, на самом деле были истинными духами Феи Инь Юэ!

Нинг Тао поспешила сказать: "Если ты не хочешь стать ею, я сейчас же тебя отсюда выведу"!

Он не знал, каково это - быть реинкарнированным, но он знал результат, и Фокс Сяодзи был примером. Невинная маленькая девочка, стремящаяся стать преемницей социализма, однажды реинкарнированная, даже отец отрекся от него, убивая решительно и без пощады. Фея Инь Юэ должна была реинкарнироваться и воскреснуть в теле Тан Цзисяня, который, с определенной точки зрения, на самом деле "защищал" изначальное душевное сознание и собирал систему заново. В таком случае, где Тан Цзисянь, который обнимает его и говорит "спасибо"?

"Ты иди!" Танг Цзисянь замахнулся на третью мотыгу.

Еще большее лезвие ци свистнуло, на этот раз не только раскалывая камни, даже Нин Тао был в пределах поразительной дистанции!

Нинг Тао в панике переместил свое тело и уклонился.

Чуг...............................

Со звуком растрескивания камня дюжина золотых энергий была снова развязана и брошена в тело Тан Цзисяня.

В глазах Тан Цзисяня было спрятано золото, которое уже было там, и этот маленький промежуток времени внезапно стал напряженным, и то, что изначально было парой сочащихся глаз, превратилось в золотые зрачки в один оборот! Этот глаз видит то, что видит Бог!

После двуглазого Золотого ученика она яростно повернулась и выкатила еще одну мотыгу, а оставшиеся яйцевидные валуны были разделены лезвием ци. Десятки золотых истинных духов выстрелили в небо и погрузились в ее тело.

"А..." Тан Цзисянь наклонила голову и рычала, голос, казалось, сдерживал сотни тысяч лет гнева, который был подавлен до сих пор, только для того, чтобы найти выход для вентиляции.

Эта звуковая волна была похожа на нож, пробивая воздух и ударяясь о стену, трещины в стене энергетических границ, которые поддерживали это пространство, были более многочисленны, и частота дрожания также была больше.

Внезапно эта флуоресцентная сверкающая песчинка улетела вниз и головой окунулась в голову Тан Цзисяня.

В то прошлое время фея Инь Юэ сказала, что она придет сюда в загробной жизни и понесет песок через Млечный Путь, и что Нин Тао думал о том, что Tang Zixian протягивает руку и собирает эту песчинку и улетает на ветру или что-то в этом роде. Но то, что он увидел, было песчинкой, которая проникла в голову Тан Цзисянь и застряла в ее теле.

Бряк!

Как раз в тот момент, когда Песок Млечного Пути вошел в голову Тан Цзисянь, с ее телом в качестве центра, мощная энергетическая волна была выпущена и толкнута во всех направлениях, летающий песок и камни повсюду, где она проходила!

Нин Тао яростно ударил пистолетом во плоти в землю перед ним, и с толчком духовной энергии, облако чернил и дыма, как пистолет ци был освобожден, сопротивляясь энергии ударной волны, которая бросилась к нему. Энергетическая ударная волна была ожесточенной и неудержимой, обладая величественной аурой тысячи армий, заряжающихся сквозь плоть, но после того, как энергетическое поле орудия было замедлено и противопоставлено, единственное, что дуло ему в лицо - это ветер.

Зерно духовной земли было пролито в воздухе, но ничто из этого не упало на тело Нинга Тао. Они вращались вокруг Тан Цзисяня, и по мере того, как добавлялось все больше и больше Духовной Земли, траектория вращения вихря была отчетливо видна.

"Ты пытаешься переправить песок через реку?" Нинг Тао спрашивала ярким голосом.

Тан Цзисянь склонила голову, ее золотой ученик посмотрел прямо и снисходительно посмотрел на Нин Тао на земле, и вслух сказал: "Почему ты все еще здесь, не боишься смерти? Давай!"

Нинг Тао сказал: "Я уезжаю, когда захочу, просто хочу убедиться, что с тобой все в порядке, прежде чем я уеду".

Тан Цзисянь яростно подняла голову, ее голос был наполнен гневом: "Ты не можешь убить меня, я вернулась!"

Хруст!

Молния упала из ниоткуда, и вихрь духовной земли был палящим, как огненная цепь. В глубине хаоса был слабый грохот.

В этот день, похоже, это взбудоражило.

В это время в Духовном Вихре Земли внезапно прозвучал голос Тан Цзисянь: "Она заберет меня, я вернусь". Если я не вернусь, если однажды ты придешь в Бессмертное царство, приди ко мне с этой открывающей мотыгой!"

Ого!

Под звук прорыва воздуха, мотыга вылетела из духовного земного водоворота, и в мгновение ока пронзила землю перед Нин Тао, и перед ним возникла ужасная трещина.

Нин Тао протянул руку и схватил открывающую мотыгу в руке и вибрирующим голосом сказал: "Где Бессмертное царство? Если я приду в Бессмертное царство, как я приду к тебе?"

Хруст!

Еще один удар молнии.

Очевидно, что молния исходила не из облаков, а откуда она исходила, было неизвестно.

Эта бескорневая молния ударила прямо в тело Тан Цзисяня, пожирая ее. Но в тот самый момент она исчезла. Как будто молния сожгла её до пепла, и как будто она исчезла и пересекла реку с песком в тот момент, когда молния собиралась убить её.

ВАУ...................................

Что это за ползучий звук?

Нин Тао сдвинул глаза, и плотная масса призрачных пауков выползла из трещин, разделенных горной мотыгой, каскадируя навстречу ему.

Мне придется уйти сейчас или никогда.

Нинг Тао протянул руку помощи и схватил ключ от медицинского зала Небесного Дао, открыв дверь удобства. Черная как чернила дыра только что вспыхнула, когда все пространство начало рушиться. Он не посмел больше задерживаться и окунулся в удобную дверь.

Дверь удобства закрыта.

В Медицинском зале Небесного Дао была тишина, в хорошей и плохой штативе спутались добро и зло, а у людей на штативе не было выражения лица.

Нинг Тао стоял неподвижно под стеной замка, то, что он только что пережил, дало ему ощущение сна с мифическим подтекстом. Все ложно и не существует. Но он держал в руке мотыгу, ту же самую мотыгу, которую Тан Цзисянь подарил ему в знак благодарности.

"Она... носила песок через реку?" Нин Тао не мог не догадаться в своем сердце, и сцена, которую он, наконец, увидел, наполнила его сердце беспокойством.

Через несколько секунд открылась еще одна удобная дверь, и Нинг Тао уже был на Луне, когда вышел из удобной двери.

Он открыл удобную дверь у подножия красного флага и, как только вышел, выбросил выстрел из плоти и уехал.

Гора, на которую он и Тан Цзисянь поднялись, была оставлена позади в мгновение ока, человек на ружье, возвышаясь над ним, замерзшее озеро в его поле зрения, большая яма в центре озера, рухнула на площадь, по крайней мере, в два квадратных километра!

Ого!

Плоть отстреливалась галопом, и в мгновение ока достигла сердца озера, парящего над пещерой.

Духовная земля исчезла, и в замерзшую воду озера была добавлена большая воронкообразная яма глубиной в несколько сотен метров. Но под ним не было погребальной камеры, только кусок серо-черного камня и гравий.

Что Бессмертная Секта действительно перенесла его и Тан Цзисянь в гробницу под божественной Полкой Дракона, а также каменный памятник и духовная земля также были перенесены в гробницу магическим образованием Бессмертной Секты.

Нин Тао прижал голову к орудию и улетел в ледяную пещеру, внизу не было секретного прохода. Он последовал за ним и улетел обратно к озеру, направляясь к той высокой горе. Он быстро нашел брешь и проехал на пистолете.

Монолитная формация исчезла, и обломки породы были разбросаны повсюду.

Нинг Тао прошел через девять тысяч девятьсот девяносто девять нефритовых спиралевидных переходов к земле.

Строительные деревянные ворота также разбились, и на землю были пролиты куски строительного дерева. Каменная стена за деревянными воротами, где было построено формирование Бессмертных Ворот, также была покрыта трещинами и в любой момент обрушилась.

Нин Тао убрал выстрел из плоти, посмотрел на каменную стену и замерз. Его разум переигрывал события с Тан Цзисянь, начиная с ее первой встречи с Полкой Дракона и заканчивая "пересечением реки с песком" сегодня, и это было похоже на то, как будто они только что произошли.

Эти прошлые события еще свежи в моей памяти, но Тан Цзисянь исчез.

"Она сказала, что вернётся, а если не вернётся, я пойду в Бессмертное царство, чтобы найти её, Мада... где же Бессмертное царство?" Нинг Тао не мог не смеяться горько, он не знал, в каком направлении находится Бессмертное царство, как он мог добраться до нее?

После минуты безмолвия Нин Тао открыл еще одну удобную дверь и бросил кусочки Цзянь Му в Медицинский Зал Небесного Дао.

Мотыга была лишь временным трюмом, и только эти куски дерева были урожаем его лунного путешествия.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0676 Последствия**

Глава 0676 После этого, последний кусок построенного дерева был брошен в дверь удобства, и Нинг Тао также вошел. Медицинский зал "Небесный Дао" был нагроможден большим количеством обрезков строительной древесины, и количество этого чрезвычайно ценного духовного материала, которым он сейчас обладает, было настолько велико, что его можно было использовать для барбекю.

При входе в прошлое пространство и время реквизит, очевидно, не использовать столько древесины, но может использовать его для повышения мяса в пистолете, в конце концов, древесина, используемая в первый раз слишком мало деревянных конструкций.

Но сейчас, очевидно, не время дорабатывать пистолет, Нин Тао просто собрал дерево здания, затем открыл дверь удобства и вернулся на Луну.

Пустота не вторглись, и в тот момент, когда он вышел из двери удобства под красным флагом, Небесные одеяния Защиты скрепил духовное энергетическое поле для него, сохраняя его в безопасности от низких температур и пустоты.

Брав пистолет, он снова пришел к развалинам храма.

Статуи феи Инь Юэ и нефритового кролика, которые выкопали Тан Цзисянь, все еще были в хорошем состоянии, ни в малейшей степени не повреждены деятельностью формирования Бессмертных врат.

Нин Тао убрал пистолет во плоти и посмотрел на божественную статую Инь Юэ Бессмертного, необъяснимо грустную в сердце. Она зависимая лгунья, но в конце концов она хороша. Он только что изменил свое мнение о ней, и его впечатление изменилось к лучшему, когда она улетела, неся песок по всей галактике.

"Давай просто пойдем, карма естественно встречается, никакой кармы... давай просто притворимся, что мы никогда не знали друг друга тогда." Нин Тао пробормотал перед статуей божества Инь Юэ Бессмертного, лицо Тан Цзисяня было точно таким же, как и его лицо, и разговаривать с ним было похоже на разговор с Тан Цзисянем.

Но Тан Цзисянь поговорит с ним, не поговорит.

Нин Тао разбил мотыгу на идола, духовная энергия была впрыснута, открытая горная мотыга имела странные вибрации энергии, это было похоже на вход в другой режим.

Бряк!

Статуя бога нефритового камня мгновенно разбилась вдребезги, а нефритовый заяц, стоявший за статуей бога, не остался безучастным, разорванный на куски ударной волной энергии, которую выпустила горная мотыга.

Не только две статуи разного размера, куда направлялась мотыга, куда проходила энергетическая ударная волна, огромный кусок камня крошился, трескался, разбивался, и даже значительная его часть была непосредственно утоплена в кусках.

Тем не менее, это все еще не было истинным состоянием Кайшань Хо, иначе на этот раз оно определенно выпустит круглый лунный мачете-подобный воздушный клинок. В этой ситуации он не мог использовать магическое оружие обычного культиватора, даже бессмертного.

Но это также очень мощный, с этой мотыгой открытия, позже посмотреть, какое здание не хорошо, мотыга в прошлом не рухнул также разрушен. В зависимости от того, какой путь не хорош, мотыга - это просто мотыга. Если какая-либо страна мобилизовала свою армию для нападения на него, он откопал военную базу этой армии.

"Галстук!" Нин Тао вскочил и мотыга разделила гору за развалинами храма.

Рамбл!

В скучной аварии на склоне холма появилась двухпальцевая широкая трещина, извивающаяся вверх, длиной не менее ста метров!

"Это открывающее гору Хо" настолько мощное, что я не могу его нормально использовать, но оно также обладает такой огромной силой, если его использовать фея Инь Юэ, разве эта сила не была бы еще более страшной? Тан Цзисянь сказал, что я не могу победить другого, что правда, эта маленькая мотыга качается, чистый тупой удар, даже если бы у меня было Небесное Облачение Сокровища, чтобы защитить свое тело, я боюсь, что я бы плюнул кровью рядом с ней". Сердце Нинг Тао было наполнено ужасом.

Продолжайте копать мотыгой и разбивать мотыгой.

Бряк! Грохот............

Горе после того, как мотыга была выкопана и разбита, и руины храма были выровнены, и земля была полна каменного порошка. Большая площадь склона холма позади храма также была распахана, создавая плоское и свободное свободное пространство, размером со стандартное футбольное поле на глаз.

В будущем, когда у Менг Бо снова будет операция по высадке на Луну, будет излишне приземляться на склоне горы, и они смогут приземляться прямо на этой поляне на берегу Ледяного озера. Есть лед, который можно растопить в воду, которая, в свою очередь, может разлагаться на кислород и выращивать растения, так что, если построить постоянную базу, люди смогут остаться здесь на долгое время для проведения исследований.

И это, это была мотивация Нинг Тао копать в землю.

После того, как пустующие земли были выровнены, Нин Тао выпустил свой мясной дробовик и подошел к подножию красного флага, протянул руку помощи и вытащил красный флаг, затем вернулся на пустующие земли и застрял в них.

Это все, что он мог сделать в этой ситуации. Он никак не собирался открывать удобные двери и тянуть сюда астронавтов вроде Мумбо или помогать им строить постоянную базу. В таком случае, он не смог бы выйти и встретиться с людьми со своим настоящим лицом. Тем не менее, иногда можно помочь в тайне.

Наконец, Нинг Тао оставил на склоне холма постоянный кровяной замок, затем открыл удобную дверь и вернулся в Медицинский Зал Небесного Дао.

Он выбрал несколько обрывков дерева здания, чтобы усилить плоть, чтобы ударить пистолет, но, не дожидаясь, пока он будет практиковать пистолет, звук вызова пришел из-за двери.

"Даосистский друг Нинг?" Это был голос Танг Тяньфэн.

Нин Тао спрятал пистолет во плоти, затем пошел открывать дверь, потом встал в дверной проем и посмотрел на Тан Тяньфэн снаружи. Пришел не только Танг Тяньфэн, но и рахитический клерк из клана Танг.

Даже при таких обстоятельствах шаткий клерк клана Тан все еще держал метлу в руке.

Эта метла была его магом.

"Старейшина Танг приходил ко мне за чем-то?" Нинг Тао спросила предварительно.

Танг Тяньфэн сказал: "Мы можем войти и поговорить?"

Нинг Тао сказал: "Ты можешь, но твоя охрана должна оставаться снаружи".

Шикарный старик наполовину косил глаза на Нин Тао, и в тот момент, божественный свет, который вырывается из щелей на веках, был похож на остроту меча, давая людям кость проникающей прохладой.

Притворяясь, что не видишь, Нин Тао сделал шаг назад и уступил место Тан Тяньфэню.

Тан Тяньфэн сказал шаткому старику: "Старейшина Чжун, это медицинский зал Даоистского Нина, есть много невыразимых правил, он только впускает меня, тогда, пожалуйста, подождите меня снаружи некоторое время".

Этот тон, может ли это быть тон хозяина дома, разговаривающего с домашним рабом?

Нин Тао был странным в сердце, но он не спрашивал перед "Чжун Лао".

Шаткий старик не говорил, просто слабо кивнул.

Только после этого Тан Тяньфэн вошел в дверь медицинского зала Небесного Дао.

Нин Тао протянул руку помощи и закрыл за собой дверь, открыв рот и спросив: "Старейшина Танг, кто этот старейшина за дверью"?

Тан Тяньфэн сказал: "Я не осмеливаюсь это скрывать, его зовут Инь Чжун, не смотрите на него с изуродованным телом, его выращивание выше моего, и он уже десять лет находится в Великом царстве нирваны".

Вхождение в Великое царство Нирваны десять лет назад было действительно мощным, но это было неслыханно в цзянху культивируемого мира. Нин Тао был удивлен в глубине души, но голос не шевельнулся: "Превратился в Инь, старейшина Тан, ты опять так вежлив с ним, я не думаю, что он похож на кого-то из твоей семьи Тан, он должен иметь какое-то отношение к людям Инь Юэ, верно?".

Выражение Тан Тяньфэн немного изменилось, но он не ответил.

Нин Тао слабо сказала: "Старейшина Тан не хочет говорить, и мне слишком стыдно спрашивать нахально, но если ты хочешь спросить меня о чем-нибудь позже, то я просто.......".

"Сильный человек?" Нинг Тао заступился за него.

"Нет, нет, нет, я не это имел в виду". Тан Тяньфэн горько смеялся: "Хорошо, но потом, только не говорите, что это был я... Он действительно потомок народа Инь Юэ, цивилизация народа Инь Янь была разрушена во время периода Войны, я не знаю, что случилось тогда, но некоторые люди Инь Юэ выжили, а потом вступили в брак с народом Хань, а потомки, которые были выведены, были мужского пола по фамилии Инь и женского по фамилии Юэ, которая также является большой семьей сейчас, наша семья Тан на самом деле просто иностранная семья, которую они поддерживали.".

Неудивительно, что он такой вежливый, трудно сказать, что это семья прислуги.

Нин Тао любопытно спросил: "Где семья Инь? Что некоторые из них?"

С видом смущения Тан Тяньфэн поклонился Нин Тао: "Даосист Нин, не пытаешься ли ты убить меня?"

Нинг Тао сказал: "Ну, я понимаю тебя, было бы неплохо, если бы ты мне это сказал. Давай, что ты хочешь знать от меня?"

"Я знаю, что ты взял Зиксяна на Луну, ты нашел ту пещеру?" Танг Тяньфэн пошел прямо в точку.

Нин Тао сказал: "Я нашёл её, эта пещера называется Дворец Инь Юэ".

Тан Тяньфэн с восторгом сказал: "Как Цзы Сянь?"

"Что должно было случиться, если клан Инь попросил вас об этом, просто скажите им, что Тан Цзисянь пронес песок через Млечный Путь". Нинг Тао сказал.

"Хахаха......." Танг Тяньфэн громко засмеялся, его глаза наполнились слезами.

Несущий песок по Млечному Пути, эта фраза свидетельствует о весе.

После шуточного смеха Тан Тяньфэн глубоко поклонился Нин Тао и снова склонил руки: "Я благодарен за вашу доброту, если есть место, где я могу быть полезен секте Тан в будущем, просто спросите".

Нинг Тао принял этот подарок открыто.

"Зиксиан что-нибудь говорил, когда она уходила?" После выпрямления спины Танг Тяньфэн снова спросил.

Нинг Тао сказала: "Она сказала, что вернётся, а если не сможет, то скажет, чтобы я пошёл к ней в будущем, если смогу попасть в Бессмертное царство".

"У нее... нет слов, чтобы ты привел меня?" Глаза Танг Тяньфэн были немного потеряны.

Нин Тао сказала: "Она сказала спасибо, что заботилась о тебе все эти годы, и она отплатит тебе хорошо, если у нее будет шанс в будущем".

Когда я увидел его в первый раз, он не сказал ни слова, но если это было вечное прощание, то он даже не сказал ни слова, что было немного жестоко по отношению к Тан Тяньфэню, "дедушке". В конце концов, позаботившись о ней в течение стольких лет, он на самом деле имел Тан Цзисянь в своем сердце, как если бы она была его собственной внучкой. Значит, это вроде как подтирание задницы Танг Цзисянь.

Конечно, услышав это, Тан Тяньфэн значительно улучшила свое настроение: "Что еще она сказала?".

Нин Тао сказала: "Ситуация была настолько срочной, что у нее не было много времени, чтобы поговорить, и это все, что она сказала, и мне больше нечего тебе здесь сказать".

Таково слово доставки.

"Большое спасибо". Тан Тяньфэн изогнул руку и повернулся, чтобы уйти.

Волной руки Нинг Тао открылась дверь медицинского павильона "Небесный Дао".

Тан Тяньфэн оглянулся назад, когда выходил, но не взглянул на Нин Тао, его глаза переступили через него и приземлились на полку позади Нин Тао.

Этот шельф был нагроможден деревьями, облачной рудой и открытым мотыгой.

Когда он увидел эти вещи, в глазах Тан Тяньфэна вспыхнул странный божественный свет, но он ничего не сказал, просто посмотрел в ответ и вышел за дверь.

"Чжун Лао, пойдем поговорим". Танг Тяньфэн сказал.

Инь Чжун кивнул головой, посмотрел на Нин Тао, который стоял в дверном проеме, а затем ушел с Тан Тяньфэн.

Нин Тао смотрел, как эти двое мужчин выходили из узкого прохода и шли в Чайнатаун, прежде чем закрыть дверь комнаты, он стоял в положении Тан Тяньфэн и смотрел на место, где он только что стоял, и, взглянув на него, увидел дерево здания, облачную руду и открытую мотыгу, положенную на полку.

"Ну и что, что ты увидишь? Это жетон от Тан Цзисянь, если она не вернется за ним, это то, что у меня есть, и если у вас, ребята, есть какие-нибудь кривые идеи, то мне жаль". Нинг Тао сказал.

Оружейник!

Твердый пистолет - это твердая правда!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0677 Счастливые однодневки**

Глава 0677 Счастливого единственного дня Практика, выщипывание шелка, ткачество ткани, рафинирование ружей, пение сутры, посадка полей, дни, когда жена не была рядом с Нин Тао жили уединенной жизнью для древнего народа. Только что совершил две поездки в Гондор, посетил Чен Пингдао и навестил собаку, которая упорно тренировалась. Конечно, несколько плохих мыслей и грехов были заслужены.

Сегодня день сбора арендной платы, и после оплаты аренды я также заплатила за клинику 261212 баллов. Если медицинский центр не модернизируется в следующем месяце, у него не будет проблем, даже если он не заработает немного денег на консультацию.

Время пришло.

Доброе и злое qi, которое было переплетено и вздымается, как облако в горшке добра и зла, было собрано в горшок и затем снова выплеснулось, но оно было уменьшено наполовину.

Нинг Тао открыл бамбуковый эскиз бухгалтерской книги.

Появилось содержимое бамбуковой учетной записи: сбор арендной платы медицинского училища завершен, повышение квалификации медицинского училища в следующем месяце, аренда 50.000 очков денег на диагностику добра и зла, следующий день сбора арендной платы 29 дней и 11 часов и 3 минуты...........

Конечно, это был альтернативный месяц продвижения по службе, но я не знаю, если это был закон земли, или если это было потому, что он выступал слишком хорошо, так что великий лидер, который доминировал в Небесном Дао испытал его таким образом?

Нин Тао горько улыбнулся и убрал бамбуковый набросок из бухгалтерской книги. Он думал, что может спокойно жить одной жизнью, сажать поля, выщипывать шелк, ткать ткани, рафинировать ружья, читать Священные Писания, практиковаться, ехать на самую высокую гору на луне, чтобы наблюдать за восходом и закатом солнца. Теперь, похоже, ему придется снова заняться деньгами из клиники.

Если бы Бай Цзин и Цин вышли из тюрьмы, было бы хорошо, если бы они помогли запустить проект "Добрый Человек" и заработали несколько хороших и несколько плохих мыслей. Но вчера вечером он просто пошел в храм Небона, чтобы проверить его, и Бай Цзин, Цин Чжуй и Цзян Хао не показали никаких признаков выхода из прохода.

Культивирование обычных культиваторов и демонов было долгой и трудной задачей, и на то, чтобы перебраться из одного царства в другое, ушли десятилетия, иногда даже сотни лет, а то и дольше. Несмотря на то, что удалось продвинуться вперёд с помощью "Поиска предков" Дэна и "Помощи цитрусовых из жёлтых источников", выйти из прохода через полмесяца также было невозможно. Но когда они выйдут, опять же, нет способа узнать наверняка.

У Нинга Тао не было таких проблем с уединением, но на него оказывалось давление арендная плата, и как только он не мог ее заплатить, он был увлечен Небесным Дао Медицинским Центром. Другие считали, что он - темная лошадка тысячи лет возделывания, но кто знал о его трудностях? Столкнуться со смертью при первом же взгляде на глаза каждый день, с таким стрессом никто не может справиться.

После простого уборки Нинг Тао вышел из Медицинского Зала Небесного Дао.

У него был дополнительный черный плащ на теле, и у него была длинная фигура, и этот плащ на теле добавил ему немного холода, немного похожего на безжалостного убийцу играл в фильмах. Было бы больше похоже на то, если бы он носил другую пару солнечных очков, но у него их не было и он никогда их не носил.

Эта ветровка была его сильно утонченным облачением из Небесного Сокровища, и кроме ветровки, брюки и носки были также Небесным облачением из Небесного Сокровища. Новые небесные облачения с сокровищами обладали более сильной маной и более мощным оборонительным действием, что долгое время было верно на Луне, а духовное энергетическое поле, высвобождаемое нынешними небесными облачениями с сокровищами в пустоте, было более стабильным и широким, по крайней мере в два раза превосходя предыдущую версию Небесных облачений с сокровищами.

В это время "уединения" он также сплел трех жен, пять рыбок-димонов и облачение из небесных сокровищ, которых у него тоже не было. Чистое черное пальто, брюки и носки, было бы круто, если бы в будущем он проводил их по улице.

У него не было с собой маленького сундучка с лекарствами, так как к его телу был прикреплен талисман "Душа Чжэнь" по версии Небесного персонажа долины Инь. В настоящее время он выглядит также как странный китайский юноша с темными волосами, темными глазами и холодным лицом. Здесь было бы удобно перейти на белый цвет, но на этот раз он захотел надеть на него китайское лицо.

С 24,000 очками в этом месяце, ему придется нанести визит в офис.

Там был пациент, который долго ждал визита.

Выйдя из узких проходов, Чайнатаун редко ходит по улицам с тусклыми фонарями. Весенний фестиваль давно закончился, но депрессия здесь продолжается. Те, кто начнет торговую войну, не будут затронуты ею, но те, у кого американская мечта в сердце, будут разбиты.

Хлоп, хлоп, хлоп............................

Шаткий старик медленно подметает холодные улицы. Его движения были медленными, но метла в его руке, казалось, было волшебство, и мусор на земле был по своему усмотрению, и места, которые он подметал, были чистыми, как будто они были вымыты водой.

Этот старик с собакой на талии был Инь Чжун.

"Этот парень шпионит за мной?" Нин Тао бледно нахмурился, но и просто посмотрел в сторону, а потом сделал шаг вперед.

В последний раз, когда он вернулся, он был мишенью Инь Чжуна, но он не знал, что Инь Чжун тоже его не узнал. На этот раз, просто попробуй. И есть люди и вещи, от которых ты не можешь спрятаться, и рано или поздно тебе придется с ними столкнуться.

Эти двое приближались.

Инь Чжун остановил метлу, которая выглядела так, как будто он ждал, когда Нин Тао подойдет первым, прежде чем подметать пол.

Нин Тао прошел мимо Инь Чжуна.

"Доктор Нинг". Как только Нин Тао только что подошел, Инь Чжун внезапно открыл рот и взывал.

Ноги Нинг Тао продолжали двигаться.

"Доктор Нинг". Инь Чжун опять лаял.

Нин Тао остановился в своих треках и повернулся к Инь Чжуну с озадаченным выражением: "Старый господин, ты зовёшь меня?".

Инь Чжун сказал: "Здесь только я и ты, я тебе не звоню, я разговариваю с призраком?"

Нин Тао засмеялся: "У твоего старика довольно большой характер, ты не подметаешь пол в семье Тан, ты что, шпионишь за мной здесь?"

Инь Чжун не признал этого и не отрицал.

"Как вы меня нашли?" Нинг Тао снова спросил.

В углах рта Инь Чжуна проявился слабый намек на презрение: "Этот белый человек был тобой в прошлый раз, я видел, как ты вошёл в этот медицинский зал собственными глазами". На этот раз ты снова вышел из того узкого прохода, а не тот, кто ты есть? Не знаю, использовали ли вы заклинания, но я знаю, что это были вы".

У Нин Тао был нечеткий взгляд на понимание: "Так что, ты действительно хочешь знать, какое заклинание я использую?"

Инь Чжун только что посмотрел на Нин Тао.

Он знал, что существование талисмана долины Инь Чжэнь было нормальным, но боялся, что даже и не мечтал о том, чтобы такой женский талисман был заново изобретен и воссоздан Нин Тао, чтобы его могли использовать и мужчины.

"Семьдесят две вариации, пойми." Нинг Тао сказал.

Инь Чжун замер на мгновение, разве это не был мастерский штрих Небесного Великого Мудреца Ци?

Нин Тао засмеялся и сделал шаг в сторону: "Смотри, если хочешь, у меня есть дела, так что я не буду сопровождать тебя, чтобы подметать улицу".

"Стоп". Только тогда Инь Чжун отреагировал, Нин Тао не знал семьдесят двух вариаций, он просто флиртовал с ним, его лицо утонуло, и его тон речи изменился.

Нинг Тао продолжил свой путь.

Кажущееся инвалидом тело Инь Чжуна было таким же быстрым, как ветер, когда он двигался, и он немного покачался, прежде чем догнать Нин Тао и заблокировать свой путь.

К счастью, в это время года на улице было мало людей, и некоторые не обращали внимания на эту сторону, иначе они были бы удивлены движением и скоростью этого старика-инвалида.

На лице Нин Тао не было и половины недовольства, но в его глазах вспыхнул темный свет. Если он злой, а если он злой, то кто может иметь свое зло в этом мире? Однако, находясь под печатью Небесного Характера версии Инь Долины Чжэнь Дух Талисмана, его духовные колебания энергии и темная убийственная аура были запечатаны и не будут освобождены вообще, так что естественно, Инь Чжун Чжун тоже не мог это почувствовать.

"Ради того, чтобы ты был стариком, я приветствую тебя и зову Инь Сэньпай". Но я был бы не против оторвать с тобой лицо, если бы ты просто положился на старика". Нин Тао слабо сказал: "Я говорю неявно, но думаю, старейшина Инь должен понять, что я имею в виду, верно?".

Инь Чжун холодно ворчал: "Ты держишь в руках вещи нашего клана Инь и ожидаешь, что они будут возвращены. Ты возвращаешь его семье Инь, а мы остаёмся друзьями. Ради того, чтобы отвезти фею на Луну, мы все еще можем помочь тебе, когда у тебя неприятности. Я тоже говорю имплицитно, но я думаю, ты должен знать, что я имею в виду."

Последний раз, когда Тан Тяньфэн уезжал, он видел открывающую мотыгу, большое количество древесины для строительства деревьев и облачную руду, и он, очевидно, рассказал Инь Чжуну о том, что он видел. Эта ситуация отнюдь не является неожиданной для Нин Тао, в конце концов, семья Тан - это семья, которую в одиночку поддерживает семья Инь, поверхность которой блестит, на самом деле, семья слуг. Как Танг Тяньфэн мог скрыть такое от общественности?

Нин Тао слабо сказала: "Ты также знаешь, что это я привезла Тан Цзисянь на Луну, она смогла пронести песок через Млечный Путь, это тоже была моя помощь. Она дала мне открывающую мотыгу, когда уходила, сказав, что в будущем, в бессмертном мире, она собирается отнести ей открывающую мотыгу. Эта открывающая мотыга - жетон, который она подарила, зачем я хочу, чтобы ты подарил тебе семью Инь?"

"Слово в слово, у тебя есть доказательства?"

Нинг Тао покачал головой, "Нет".

Инь Чжун холодно сказал: "Это не было бы доказательством, ты заковываешь волшебное оружие феи и не хочешь его возвращать"!

Нин Тао засмеялся: "Ладно, что бы ты ни говорил, всё в порядке, тогда я не дам тебе открытую горную мотыгу семьи Инь, чего ты хочешь?"

Глаза Инь Чжуна были мрачны: "Мы хорошо тебя знаем, у тебя достаточно врагов, ты все еще хочешь нажить нам врагов? Я советую тебе подумать дважды, прежде чем действовать, и не жалеть об этом к тому времени. Ты хорош в совершенствовании Дэна, но можешь ли ты совершенствовать сожаление Дэна?"

"Сожалеющий Дэн не знает, как его усовершенствовать, но я могу выпрямить тебе талию с помощью случайного диагноза и лечения, ты мне веришь?" Нинг Тао сказал.

Инь Чжун больше не говорил, аура убийства на его теле была горько холодной.

Нинг Тао сказал слабо: "Если ты сделаешь это здесь, то умрёшь уродливой смертью". К тому же, я сейчас занят и не хочу с тобой переписываться. Возвращайся и скажи членам своей семьи Инь, чтобы они не делали глупостей из-за мотыги. Когда ты стреляешь из лука, обратного пути нет, и не обязательно я жалею об этом, когда приходит время, это можешь быть ты".

Оставив эти слова позади, Нин Тао повернулся и пошёл вперёд, не глядя на Инь Чжуна. Убийственное дыхание позади его тела было беспокойным, как муха, но для него это было похоже на дыхание ветра, дующего мимо.

Инь Чжун поднял метлу в руке, но медленно опустил ее снова.

Из Чайнатауна Нин Тао вызвал такси и приехал на 42-ю улицу Манхэттена.

Также известная как Театральная улица, эта улица является знаменитым районом красных фонарей Манхэттена. Здесь можно найти все грехи этого мира, секс-бизнес, наркотики, насилие и т.д. Там, где есть рассадник греха, есть больные.

Пациент Нинг Тао, который взял на себя инициативу выйти сегодня вечером, был внутри.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0678 Последствия серьезны.**

ГЛАВА 0678 Последствия были серьезными. Ночью на Манхэттене мигали неоновые огни, и движение было более шумным, чем днем.

На 42-й улице остановилось такси, и Нинг Тао дал проезд, вышел из машины и влился в шумную толпу, идущую вперед. Ему не потребовалось много времени, чтобы найти бар "Стигиан" и прогуляться.

Пациент, к которому он добровольно обратился сегодня вечером, он не знал его имени, только прозвище человека - мистер Блэк.

У входа в бар в готическом стиле стояли два больших черных мужчины, сильных, как медведи, и каждый, кто входил, подвергался детекторному обыску со стороны обоих мужчин. Оружие и наркотики не должны ввозиться, а запрет на ношение оружия - чтобы не дать людям воевать и устраивать сцены внутри. Запрещено ввозить наркотики, но только покупать у них.

Нинг Тао не имел при себе оружия, легко прошел проверку и вошел в стыковую барную стойку. С момента переработки в мясной выстрел, переработка баржевого ружья также стала альтернативным вариантом, с очень небольшим количеством времени, оставшимся для ношения. И его маленький сундук с лекарствами стал его визитной карточкой, которая, если бы его носить на спине, было бы последствием для любого, кто видел его - что я был террористом номер один. Так что это тоже нельзя брать.

Музыка в баре была оглушительной, а диджей на консоли кружил талию водяной змеи и время от времени поднимал руки достаточно высоко, чтобы люди могли танцевать с ней. На танцплощадке мужчины и женщины качали головой, скручивали талию, покачивали бедрами и танцевали в группах. Воздух здесь полон гормонов и алкоголя.

Впервые Нин Тао пришел в такой бар, он пришел за "клиникой", но пришел с немного смущенным чувством. Люди были повсюду, и музыка дрожала так сильно, что даже звук говорящих людей не мог быть услышан.

Нин Тао пробудил глаза и нос к состоянию взгляда и запаха, и с подметающим взглядом, порочная аура в баре была густой, как чернильный бассейн промытой кисти.

Но есть исключения.

Глаза Нин Тао остановились за углом, где за столом пили четыре белых юноши и две азиатские девушки. В то время как две девушки выглядели формально, четыре белых юноши появились оживленными, играя в игры, и дозируя двум девушкам алкоголь в маскировке.

В теле двух девушек было немного добра, что делало их особенно поразительными в этом дымчатом месте, и, судя по их реакции, казалось, что они также впервые посещают такое место.

С идеей в голове, Нинг Тао случайно заказал пиво и направился в тот угол.

"Я больше не могу пить, у меня голова кружится". Одна азиатка сказала.

"Дженни, ты просто испортишь веселье, когда мы пригласим тебя выпить?" Белый юноша с татуировкой на шее сказал с недобрым лицом: "Неужели вы, девушки из Китая, настолько придирчивы, как вы можете прийти в такое место, не выпив?".

Оказалось, что это была девушка из Китая, а Дженни - английское имя девушки.

Другая белая молодёжь чихнула: "Это ведь не может быть из-за страха, что твои мама и папа читают тебе лекции, не так ли?"

Два других белых юноши смеялись и хорошо подходили друг другу.

Возможно, именно это заявление вызвало раздражение у двух девушек из Китая, и две девушки выпили еще один крепкий напиток пива. Очевидно, что эти две девушки не были обычными пьяницами, и пили с закрытыми глазами, казалось, что они пили очень горькое зелье из супа.

Точно так же, как две девушки пили с закрытыми глазами, белая молодёжь положила в бутылку маленький белый порошок. Потом поднял бутылку и встряхнул ее, пока вставал. Две девушки только что допили пиво в своих чашках, когда он нес бутылку и собирался налить еще один напиток для двух девушек.

"Хватит пить, я правда не могу, у меня голова болит". Другая девушка сказала, что с тонким голосом и парой близоруких очков, это выглядело так, как будто девушка хорошо училась тихо, но не знала, что привело ее сюда.

Белая молодёжь, несущая бутылку, сказала: "Тан Ли, этот последний напиток, пока ты пьёшь этот последний напиток, мы не советуем тебе пить".

Когда он говорил, он налил пива в оба стакана.

"После этого последнего бокала вина, мы можем уйти?" Девушка, которая была известна как Тони, спросила, несколько сердечно.

Белая молодёжь, несущая бутылку вина, улыбнулась и сказала: "Да, допей этот напиток и можешь возвращаться, если хочешь".

"Давай, за нашу сегодняшнюю вечеринку". Другой молодой белый мужчина поднял бокал вина.

Дженни и Тони снова подали свои очки..........

"Подожди минутку". Нин Тао подошла и очень сердечно поздоровалась: "Дженни, Танг Ли, что ты здесь делаешь?"

Он использует китайский.

Дженни и Танг Ли посмотрели на Нин Тао, которая встала перед ними, и у обеих девушек на лицах появилось недоумение. Очевидно, что они не встретили этого странного молодого человека той же расы, но он дал им ощущение друга, которого они знали уже давно.

Нин Тао улыбнулся и сказал: "Ты забыл, мы были в одном классе в старшей школе, и я сидел прямо за тобой. Это маленький мир, я и не ожидал столкнуться здесь со школьными друзьями".

"Ты... "Очевидно, Дженни не могла вспомнить, что у нее была такая одноклассница.

"Эй!" Белая молодёжь, несущая бутылку вина, бросилась к Нин Тао и сказала: "Мальчик, кто ты такой? Не используй язык птиц, который мы не понимаем, это Манхэттен, ты не говоришь по-английски? Не будет просто так отъебаться и вернуться в свою страну!"

"По-моему, это похоже на безбилетников, безбилетников, которые приходят и, по сути, не говорят по-английски, звонят в иммиграционную службу, и он плачет." Еще одна белая юность чихнула.

Нин Тао, однако, проигнорировал это и продолжал говорить по-китайски: "Ну, я не так уж и много одноклассников, я видел, что они накачали вином, так что я пришел, чтобы помочь вам". Я вижу, вы оба еще студенты, почему вы играете в таком месте? Здесь опасно и совсем не там, где ты должен быть".

Две девушки уже были немного пьяны, и как только они услышали, что Нин Тао сказал, что вино было под кайфом, внезапно пробудилось пьянство.

"Мы..." сказал Тони немного нервно: "Мы искали подработку, связанную с нашей профессией, они все наши коллеги, и сегодня вечером они предложили устроить нам приветственную вечеринку, мы не ожидали, что вечеринка, о которой они говорили, будет такой, тем более люди, которыми они являются".

"Уходите, и не доверяйте другим легко в будущем, особенно тем, кто только что был в контакте, но был добр к вам". Опять устроишься на подработку, эти ребята - нехорошие люди". Нинг Тао сказал.

"Спасибо". Дженни последовала за ним и встала, готовая идти.

Белый юноша, сидевший рядом с ней, как только смог, удерживает ее и мрачно говорит: "Дженни, что ты делаешь?".

"Мы, мы... мы возвращаемся в школу". Дженни внезапно напряглась.

"Ха!" Белая юноша, которая холодно держала плечи, засмеялась: "Разве мы не договорились, что после последней выпивки ты уйдешь, ты не можешь уйти, не выпив".

"Мы... не пьём!" Тан Ли сказала, что, набравшись храбрости.

"Нет выпивки? Тогда вы, ребята, заплатите за сегодняшние траты, вино, которое мы пьем, очень дорогое, это около 5000 долларов, это нормально, если вы не пьете его, вы двое возьмете 5000 долларов". Белый юноша, у которого на шее татуировка, сказал.

"У нас... не так уж много денег, не говоря уже о том... что эти напитки не для нас, ты, ты не можешь быть таким неразумным!" Как только она торопилась, глаза Тан Ли наполнились слезами, и она вот-вот заплачет.

После этого, боюсь, они больше сюда не вернутся. Причина, по которой Нин Тао не помешал четырем белым юношам вовремя угрожать им обоим, на самом деле, была доброй, он хотел заставить их нервничать и бояться, чтобы они запомнили.

"Чего ты до сих пор здесь стоишь? Тупица!" Белый юноша, который сначала поговорил с Нин Тао, протянул руку помощи и толкнул его яростным взглядом в глаза.

Такая пощечина Нин Тао была похожа на то, как ребенок ударил его, но он раскачивался и сделал два шага назад, почти упав.

"Что ты делаешь? Как ты можешь ударить кого-то?" Дженни допрашивала.

Она была умна, Нин Тао помогал ей, а Тан Ли, если Нин Тао избили и сбежали, то никто им не помог бы, поэтому она взяла себя в руки, чтобы говорить за Нин Тао.

Белая молодёжь, которая жестоко толкнула Нинг Тао, сказала: "Заткнись"!

Дженнитон был ошеломлен его свирепой аурой, ее губы двигались, но слова не выходили.

Думая, что это было близко, Нин Тао сказал по-английски: "Я дам вам два варианта сейчас, либо вы двое выходите, либо вы четверо осуществляете, какой из них вы выбираете"?

"Фарк"! Оказывается, вы говорите по-английски, угрожаете нам?" Белый юноша, который толкнул Нин Тао и ударил его холодной улыбкой, даже использовал преувеличенный язык тела, когда говорил, создавая впечатление, что он подражает обезьяне.

Другой белый юноша обеими руками приподнял кожу по углам глаз и потянул один глаз вверх. Это был также оскорбительный жест дискриминации в отношении китайцев, означавший, что он насыщал маленькие глазки китайцев.

Нинг Тао, однако, засмеялся: "Угрожал тебе? Нет, ситуация более серьезная, чем угроза".

Его слова просто упали, белый юноша, несущий бутылку вина, внезапно развернул бутылку, все еще содержащую маленькую половину бутылки вина, и разбил ее о голову Нин Тао.

Нин Тао поднял руку и заблокировал ее спиной.

Бряк!

Бутылка разбилась, а задняя часть руки Нинг Тао была мокрая от пива. Он пожал руку, отряхнул пиво на спине и внезапно толкнул кулаком в маленький желудок белого юноши, который ударил его бутылкой.

С приглушенным звуком, белая молодёжь упала на землю.

"Что вы двое до сих пор здесь делаете? Если ты не пойдешь, у тебя не будет шанса пойти снова". Нинг Тао сказал.

Дженни и Танг Ли проснулись как во сне, впали в панику и побежали к двери. Они были очень напуганы.

Белый юноша протянул руку помощи, чтобы схватить кого-нибудь, только чтобы Нинг Тао оттолкнул его обратно на диван.

Два других белых юноши не смогли пойти перехватить Дженни и Танг Ли набросились на Нин Тао, каждый схватил бутылку вина и набросился на него.

Хотя тело Нин Тао имело версию Небесного Характера Талисмана Долины Инь Чжэнь Духа, блокирующего всю духовную силу, это не было чем-то, с чем эти четыре маленьких отброса могли бы справиться. На самом деле, он мог позаботиться об этих четырех маленьких подонках за две или три секунды, разбивая или убивая их по своему усмотрению, но он решил не делать этого, потому что собирался поймать более крупную рыбу.

Бряк!

Были два приглушенных звука, и на них набросились два белых юноши с бутылками вина, и почти в это же время бутылка вина в его руке ударила Нин Тао по голове.

Нинг Тао усмехнулся................

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0679: Человек в черном**

0679 Глава Мужчины в черном Два белых юноши думали, что Нин Тао упадет на землю, но они не ожидали получить такой сильный удар по голове дважды, этот парень на самом деле ухмылялся на них!

Нинг Тао улыбнулся и сказал: "Я сказал, что последствия серьезные, это твой выбор, тогда извини".

Когда слова упали, он вдруг протянул руку и схватил белую юношу с татуировкой на шее и случайно бросил ее за спину. Белый юноша хулял и вылетел из рук, опрокинув пьяный стол, а также опрокинув двух человек, которые пили за этим столом.

Кто-то кричал, кто-то кричал, и сцена была в полном хаосе.

Несколько человек затем побежали телохранителями, которые наблюдали за полем с разных углов.

Однако Нин Тао не обратил внимания на телохранителей, которые набросились, как волки, он схватил за запястье белую юность, которая хорошо держала половину бутылки вина, и улыбнулся: "Ты просто потянул веки вверх, ты издеваешься надо мной за то, что у меня маленькие глаза?".

"Фарк!" Белый юноша сунул кулак в глаза Нин Тао.

Бах!

Удар попадает в цель.

Однако голова Нин Тао даже не шевельнулась, тем более черные глаза, и на его лице осталась тусклая улыбка: "Не похоже, что глаза важны для тебя".

Слова упали, и он внезапно перевернул запястье белой юности и толкнул полуразрезанную бутылку в глазницу белой юности.

Пролилась кровь, и разбитая стеклянная бутылка проткнула глаз.

"А" пришел крик, похожий на убойный, из уст белой молодёжи.

Однако Нин Тао схватил половину бутылки и вытолкнул ее наружу, а затем молниями проткнул другую глазницу белого юноши.

Ка-чау!

Брызги крови.

Белая молодёжь внезапно упала на землю и потеряла сознание. Этим дискриминационным жестом он оскорбил маленькие глазки китайцев, и после этого он оставался без них до конца своей жизни.

Кто может быть более злым, чем посредник между добром и злом?

Нин Тао, однако, даже не взглянул на него снова, прежде чем обратиться к белой юности, которую он ударил в живот, и сказал, когда он шел, "Ты ведь только что узнал об обезьянах, верно? Я думаю, ты учишься очень похоже, и мне нравится одна из твоих ног, они очень гибкие".

"Нет, нет, нет...." белая молодёжь энергично покачала головой, и человек тоже отступил, но против дивана.

Нинг Тао потянулся к нему и схватил его за руку.

Внезапно большой черный мужчина бросился со стороны и врезался в него.

Большой черный мужчина был отброшен назад, и рука Нин Тао схватила воротник белого юноши, который научился учить обезьян, и внезапно удар приземлился на внешней стороне колена правой ноги.

Ка-чау!

Звук перелома костей зазвонил, только чтобы утонуть под оглушительную музыку.

"А" рот белой юности с действием кровавой обезьяны также поднялся в свином крике.

Но кошмар, который принадлежал ему, был только началом другого, он просто рухнул на землю, когда Нин Тао поставил другую ногу на колено своей левой ноги.

Ка-чау!

Сломанная нога похожа на сломанную трость.

Белый юноша, научившийся движениям обезьяны, широко открыл рот, но на этот раз не смог произнести и половины звука.

Хотя тело Нин Тао было запечатано версией Талисмана Духа Долины Инь с Небесным Характером, он фактически вошел в Минорное царство Нирваны с тех пор, как начал практиковать Метод Уточнения Примитивных Артефактов. Не говоря уже о том, что его тело достигло уровня Ваджры тела Маленького нирванского царства, но его кулаки и стопы достигли его, потому что его кулаки и стопы были частями, которые больше всего использовались для ударов железа, и он даже мог побить Кость Духов Дракона в плоть, как мог злодей с плотью и кровью тела выдержать его удары и пинки?

Ух ты!

Задняя часть головы внезапно прозвучала как ветер.

Нинг Тао перевернулся и стул захлопнулся в дверь его лица.

Человек, который ударил его, был белым слизняком, ростом не менее метра девять или около того, весом не менее трехсот фунтов, с двумя руками немного толще, чем его бедра, используя железные ноги стулья из прутьев.

Нинг Тао замер на мгновение, а потом вздрогнул.

Но прежде чем упасть на землю, другой чернокожий набросился на него сзади и ударил полицейского в руку и сильно ударил его по затылку палкой для бросания. Качающейся палкой он сильно ударил его по затылку.

Нин Тао закрыл глаза, избегая ликер на земле, и налил себя в относительно чистое место.

"Убейте его!" Там был наблюдательный рев.

"Вы, ребята, продолжайте играть, и следующий раунд выпивки за наш счет, босс." Большой белый мужчина, который разбил стул на Нин Тао, сказал, что его голос выходит из системы громкоговорителей в баре.

В баре было громкое приветствие.

Каждый из двух телохранителей схватил одну из рук Нинг Тао и затащил его в пожаробезопасный проход, затем другую в лифт.

"Черт, кто этот парень? Как ты смеешь устраивать сцены на нашей территории."

"Не знаю, но этот парень настолько зол, что в таком случае проткнул бы бутылкой бутылку слепому человеку в глаз".

"Кто бы он ни был, он мертв".

Несколько телохранителей разговаривали в лифте, и, слушая их, Нинг Тао был почти мертвым человеком.

Нинг Тао не двигал мышцами и ни на секунду не реагировал. Его дважды сильно ударили по голове, но на голове не было ни половины крови, ни даже грязной стрижки. Однако несколько телохранителей не заметили такого прорыва.

Это была стратегия Нинг Тао.

Он пришел в бар Stygian, это была на самом деле импровизация, у него не было подробного плана, он просто повесил версию Небесного Характера очарования Души долины Инь и пришел. Видя тех двух китайских девиц, которые вот-вот упадут в огненную яму, у него вдруг появился этот план. Они устраивают сцену, попадаются и отправляются сюда к боссу для "избавления".

Мистер Блэк, владелец бара "Хинку", был тем пациентом, который взял на себя инициативу и нанес этот визит.

Медицинский центр Тендо переехал на Манхэттен, и не банда в Белом доме и не ЦРУ втянули его в самые неприятности, а этот манхэттенский подпольный король, мистер Блэк. Ю Гон, злодей вроде господина Хэй должен быть замечен. Мистер Блэк отправил так много людей в Чайнатаун искать и арестовывать его, как он может не появиться сам?

Лифт остановился, двери открылись, и два телохранителя снова схватили Нин Тао за руку и вытащили его из лифта в комнату.

Комната была большая, красиво декорирована, звукоизоляция была хорошо сделана, и как только дверь была закрыта, какофония внизу не могла быть услышана.

Здесь есть своя собственная музыка, соната Моцарта.

Белый мужчина в черном костюме сидел на диване с широко расставленными руками, а на его левой и правой руках уютно устроилась чернокожая женщина в ярком платье. Белому мужчине было около сорока лет и он был несколько не в форме, но в целом он выглядел в хорошей форме. Все его тело было черным, за исключением цвета лица, который был белым, включая ожерелье, кольцо и даже носки.

Так вот откуда псевдоним "Человек в черном"?

Может, да, может, нет, но это не имеет значения.

Важно то, что у этого человека чрезвычайно глубокая злокачественная полоса!

Ничего себе!

Бокал вина виски был разбрызган на лицо Нин Тао, а его лицо и волосы были испачканы коричневым ликером.

Нин Тао очень кооперативно открыл глаза, а затем покачал головой, сделав лицо, что он только что проснулся и до сих пор не может разобраться в ситуации.

"Кто ты?" Белый человек в черном костюме спросил.

Нинг Тао не ответил, пытаясь встать.

Белый мужчина в черном костюме вдруг встал и одной ногой ударил Нинга Тао в грудь, а затем растоптал его.

"Ты... человек в черном?" Нинг Тао выглядел немного нервным.

Человек в черном костюме сильно прижал ноги и говорил с гневом в голосе: "Кто послал тебя, мексиканская банда, или поляки, прячущиеся в углу?".

Нинг Тао сказал: "Я не знаю, о чем вы говорите, я слышал, что вы - король подполья этого поколения, и я пришел к вам конкретно".

Белый мужчина в черном костюме слегка застыл: "Ты искал меня?"

Нинг Тао сказал: "Да, я искал тебя, думаю, ты заболел и приехал к тебе".

"Хахаха......" смеялся человек в черном костюме.

Несколько телохранителей также были поражены словами Нин Тао, комната была полна успокаивающих и смехотворных голосов, изначально темная и напряженная атмосфера внезапно изменилась, наполнившись веселой атмосферой.

Белый мужчина в черном костюме взял ногу, которую он наступил на грудь Нин Тао, и снял костюм вместе с рубашкой. Верхняя часть тела, которая была голая, была покрыта черными татуировками, но не обычными скелетами и зверями, а шероховатой одеждой с надписью "Не болен и не умирай, одежда ночная", вытатуированной на ребрах.

Вот откуда взялось прозвище "Человек в черном".

"Босс, он ударил ребенка бутылкой вина в глаз, мы избиваем его и передаем в полицию, или что мы делаем?" Черный телохранитель спрашивал.

Человек в черной одежде помахал рукой и переломал ее.

Он защелкнулся хрустящим звуком.

Избитый черный телохранитель прикрыл его лицо и был немного сбит с толку, он, очевидно, не был уверен, почему его босс ударил его. Очень тяжелый грех - проколоть глаза слепому. Учитывая личность этого мальчика китайского, судья, безусловно, не будет снисходительным, этот мальчик, скорее всего, будет сидеть в тюрьме, нет необходимости для них, чтобы достичь цели наказания. Он думал, что сделал хорошее предложение, но чего он не ожидал, так это не похвалы, а пощечины.

Человек в черном сказал яростно: "Полиции? Хочешь еще одну награду за добропорядочного гражданина, тупица? Я дам всем знать, что тот, кто устроит со мной сцену, закончится плохо!"

Белый телохранитель сказал двум черным жемчужинам, сидящим на диване: "Зачем ты все еще сидишь здесь? Убирайся".

Две черные жемчужины, казалось, поняли, что должно было произойти, оторвались от дивана и выбежали за дверь.

Мужчина в черном приселил рядом с диваном и одним взмахом прижал ноздри к ряду белого порошка на чайном столике. Суровым голосом линия белого порошка зарылась ему в ноздри. Он потер нос, и вся его сущность, казалось, мгновенно сублимированный, входя в состояние трансцендентности.

Затем он вытащил из-под чайного столика серебряный алюминиевый футляр, футляр был небольшого размера, и, открыв его, в нем находились орудия пыток. Там были плоскогубцы для вытягивания людей за зубы или ногти, а также острые, заостренные ножи, консервированные газовые кусачки, и топоры, молотки и прочее.

Нинг Тао выполз из земли.

Затем подошли два телохранителя и схватили его за обе руки слева и справа, одновременно надавливая на плечи, чтобы не дать ему двигаться.

Человек в черном схватил топор из алюминиевого корпуса и подошел к Нин Тао: "Никто не может со мной связываться, в прошлый раз, когда у меня дома был мексиканский убийца, продающий товары, ты знаешь, что с ним случилось, его превратили в куриный корм!"

Как только слова упали, он внезапно повернулся и червякнул ноги, приземлившись боковым ударом, который ударил Нин Тао по лицу.

Ходы чисты и аромат кунг-фу.

Однако Нинг Тао, который был избит, 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 0680: Нож и пистолет не войти в маленькую вайру**

Глава 0680: Ножи и оружие не входят в Маленький Кинг-Конг Эта улыбка была жуткой и необъяснимо нервной.

Человек в черном уронил свой великолепный боковой удар в правую ногу, но все равно не мог не спросить: "Над чем ты смеешься? Ты не боишься умереть?"

Нин Тао сказал: "Топорный резак будет брызгать кровью и брызгать на вас повсюду, ваш ковер выглядит очень дорогим, мой спрей на нем будет пятно на вашем ковре, я предлагаю вам использовать молоток, чтобы убить меня". Подумай об этом, было бы здорово бросить молоток и щелчком треснуть мои кости".

Человек в черном и несколько его телохранителей были немного сбиты с толку.

Значит, есть такие люди?

Ты хочешь убить его, а он делает для тебя лучшее дело, чтобы ты убил его, даже с твоим ковром в уме!

Нин Тао серьезно посмотрел ему в лицо: "Правда, я не шучу, ударив молотком по груди и сломав ребра, ребра пронзили легкие, я умру мучительной смертью, которая займет много времени, чтобы сломать ковер, и я не буду портить вам ковер". Если ты не хочешь видеть, как я борюсь на земле, ты можешь ударить меня молотком по голове, и я умру быстрее".

"Этот парень сумасшедший?" Один из телохранителей не мог не пузыриться словами.

Ничего не сказав, мужчина в черном вернулся к чайному столику, опустил топор и взял молоток из кейса.

"Правильно, правильно выбрать молоток". Нинг Тао сказал с улыбкой.

Человек в черном внезапно повернулся, сделал два быстрых шага и разбил молотком грудь Нин Тао.

Бряк!

Молоток яростно хлопнул в грудь Нинг Тао, приглушенный звук, от которого несколько телохранителей не могли не хмуриться. Тем не менее, молоток, которого было достаточно, чтобы сломать два ребра, врезался в тело Нин Тао, но не было ни звука сломанных ребер, ни жалких криков, создавая впечатление, что это было похоже на разбитие шины, что молоток отскочил так высоко!

Нин Тао сказал с улыбкой на лице: "Я предлагаю тебе использовать инструмент, чтобы убить меня, ты думаешь, я сумасшедший, да? Нет, я врач, и мой совет - это совет врача, я вообще-то разрешаю вам выбирать инструменты, которыми я вас убиваю. Звук измельчения топора немного жутковатый, я предпочитаю молоток, и этот молоток в твоей руке в порядке".

"Фарк!" Человек в черном проклятии размахивал рукой, которая была молотком, врезавшимся в голову Нин Тао.

Бряк!

Звук барабана.

Молоток снова отскочил, но лоб Нинга Тао остался нетронутым, не говоря уже о кусочке кожи, который даже не сломался, несмотря на то, что его голова была разбита, и кровь текла.

Человек в черном и несколько его телохранителей поняли, что что-то не так, и атмосфера в комнате стала жуткой.

Улыбка на лице Нинг Тао исчезла, а одна пара учеников была черной, как чернила. Он не ищет жестокого обращения, но по закону клиники, он не может идти прямо к пациентам клиники, но самозащита - это нормально. Он позволил кому-то другому избить его, попросив законного решения о самообороне от него. Что касается чрезмерной самозащиты или чего-то в этом роде, то это его не касается.

Белый телохранитель вдруг вытащил пистолет.

В этот момент, заключенный Нин Тао руки внезапно притянул к груди, и два телохранителя, которые схватили его за руки потеряли свою хватку на него, и их тела потеряли равновесие и упали в его руках.

Однако они не были целью атаки Нинг Тао.

В тот момент, когда его руки вновь обрели свободу, Нин Тао встал в сторону и ударил по груди белого телохранителя, который только что вытащил свой пистолет.

Бряк!

С мрачным звуком грохота, большой белый мужчина, который весил не менее трехсот фунтов, получил удар вверх и сильно ударился о стену в нескольких метрах от него.

Телохранитель держал кинжал и ударил ножом Нинга Тао в талию.

Однако Нин Тао даже не взглянул на него, когда разведчик одним щелчком руки схватил молоток в руке чернокожего, а затем прихлопнул его к голове телохранителя, который подкрался к нему.

Сначала телохранитель с кинжалом ударил ножом, но его скорость не соответствовала скорости удара Нинга Тао, который ударил позже. Прежде чем кинжал в его руке успел дотянуться до талии Нин Тао, молот, который только что снял Нин Тао, ревел вниз и врезался ему в голову.

Хватит!

Звук разбития черепа был скрыт в барабанном ритме, а голова телохранителя была вогнута. Кровь и мозги брызнули из треснувшего черепа, зрелище кровавое до глубины души!

Черный телохранитель бросился на пистолет, который упал на землю в один удачный шаг, и прежде чем человек смог остановиться, его большая, длинная рука схватила его с земли.

Но не дожидаясь, пока он развернется и выстрелит в Нинг Тао, голова мешка в руке Нинг Тао приземлилась на затылок. Он рухнул, его единственный опыт смерти приходит так быстро, что он даже ничего не почувствовал.

Двое подряд. Сколько?

Это было совсем недолго, потому что весь процесс длился всего две-три секунды.

Но это всего лишь немного времени, и для тех, кто еще жив, это определенно падение с небес в ад. Две-три секунды назад они все думали о том, как сделать смерть этого китайского ребенка более болезненной, что делать с его телом потом, чтобы не попасть в неприятности и т.д. Неожиданно перед ними стояла смерть.

"Убейте его!" Только тогда человек в черном пришел в себя, он рычал, нарисовал ноги и побежал к двери комнаты.

Бах!

Выстрел прозвучал, и пуля попала Нин Тао в грудь, где было сердце.

На одеяниях Тянь Бао брызнуло пятно энергетического света, невидимое невооруженным глазом, и эта кокаиновая пуля отскочила после того, как была деформирована.

Но, не дожидаясь, пока он упадет на землю, молоток в руке Нин Тао уже свистнул и сильно ударил по голове белого телохранителя, который в него выстрелил. С брызгами крови и вмятинами на голове, это был настоящий слэм-данк.

Последние из телохранителей повернулись и побежали к двери, когда пришли и ушли.

Ого!

Кровавый молоток вылетел из руки Нинг Тао и разбился о затылок. С приглушенным звуком последний из телохранителей также упал на землю, кровь постоянно шла с затылка.

Нин Тао сказал, что убийство молотком не кровоточит и не пачкает ковер, но этот взгляд на него был явно неправильным, он недооценил его нынешнюю силу, которая была не его духовная сила, но его физическая сила.

Это попытка принести его плоти и крови силу ужаса и способность противостоять ударам. Даже если бы он не был одет в одеяние Небесных Сокровищ, эта пуля повредила бы только его кожу, а не грудные мышцы, не говоря уже о его сердце.

Человек в черном открыл дверь и нырнул внутрь.

Дверь - это не обычная дверь, а пуленепробиваемая бронированная дверь, которая может быть открыта только с помощью взрывного устройства.

Нин Тао подошел к двери и, проходя мимо чайного столика, взял острый нож из коробки с орудиями пыток. Он подошел к двери, поднял ногу и выбил ее.

Бах!

Бронированная дверь сильно вибрировала, а замок деформировался.

Нин Тао снова подпрыгнул и взлетел наверх, ударился ногой в положение замка двери, щелкнул трещиной, по крайней мере, тысяча фунтов бронированной двери взорвалась.

В обмен на то, что он столкнулся с такой дверью раньше, его единственным вариантом было открыть ее с помощью неправильного картоноискателя. Тем не менее, так как он начал культивировать Первобытный метод уточнения артефактов, у него было много вариантов, он мог ударить кулаком, пинком, хедбаттом, или даже.........

Все его тело может прорваться через эту бронированную дверь.

Бах!

В тот момент, когда бронированная дверь открылась, и Нин Тао появился в дверном проеме, перед ним внезапно вспыхнуло облако искр, а затем бесчисленное количество шрапнели выстрелило, ударив его в грудь.

Но он был начеку, и когда он ворвался и увидел за дверью человека в черном, стоящего с ружьем в руках, он поднял руки и "закрыл дверь" снаружи своим стрелковым оружием в боксерском движении по голове. В тот самый момент его стрелковое оружие также было поражено десятками и сотнями шрапнелей.

Если в его теле и было что-то сломано или слабое, то это было его лицо. Даже неважно, ударил ли он его молотком по лицу, он не мог защищаться вообще, но дробовик - это не шутка.

Бах!

Человек в черном выстрелил еще раз.

Даже Терминатор Арнольда Шварценеггера уронил несколько мелких деталей, но он не робот, он даже не трясется!

Как раз в момент второго выстрела, правая рука Нин Тао дрогнула, и холодный свет пролетел к человеку в черной одежде. К тому времени, как он снова остановился, он уже был на маленьком животике чернокожего, это был острый нож.

Дробовик в руке чернокожего отвалился и упал на землю, и он посмотрел вниз на острый нож, который застрял в его маленьком животе, в этот момент его ноги, казалось, дрожали, и он упал на колени в трепете.

Нин Тао опустил руки и посмотрел на свое тело, за исключением небольшой раны на шее, оставленной от удара осколком, второй раны на теле не было.

На этот раз он осмелился сделать выстрел лоб в лоб, определенно не для того, чтобы притворяться, а для того, чтобы проверить результаты оригинального метода очистки до сих пор. С таким тестом он не мог пойти на такого соперника, как Николас Конти, только на такого подонка, как "Человек в черном". Однако, если бы человек в черном только что держал в руках не обычный дробовик, а огнестрельное оружие компании Black Fire, он бы определенно не осмелился на такое большое дело. На самом деле, не говоря уже об оружейной лужайке Блэкфайра, он бы увернулся даже от РПГ.

Человек в черной одежде рухнул, в его дрожащем голосе не было и намека на гангстерский воздух: "Кто ты, черт возьми, такой... все, что хочешь... Я все отдам тебе, у меня здесь много денег, я все отдам тебе... не убивай меня....".

Нинг Тао подошел к чернокожему и сказал в обморок: "Деньги"? Неважно, сколько у тебя денег, у тебя точно нет столько, сколько у меня".

Человек в черном был немного сбит с толку, за ним следовал другой: "Хочешь территорию? Нет проблем... Я тоже дам тебе участок на 42-й улице, ты можешь продавать здесь свой товар, можешь делать все, что захочешь..."...

Нинг Тао внезапно протянул руку и схватил острый нож, который застрял на маленьком брюхе чернокожего мужчины, упомянув об этом вверх.

"Ах..." чернокожий выпустил крик, и его тело, весившее не менее двухсот фунтов, было поднято с земли живым. Боль ударила, и он продержался не более двух секунд до того, как потерял сознание.

Нин Тао бросил чернокожего на землю, и только потом он просканировал потайную комнату.

В этой потайной комнате хранилось большое количество наркотиков, наличных денег и золота, а также огнестрельного оружия и боеприпасов.

Звук грязных шагов исходил снаружи.

Это член банды снизу поднимается.

Нин Тао разведал руку и поднял ружье, которое чернокожий упал на землю, затем вытащил обычную палку с нарисованным на ней кровавым замком и открыл удобную дверь, после чего одной ногой пнул чернокожего в ружье. Он встал в дверной проем удобной двери и произвел выстрел по находившимся в камере оружию и боеприпасам.

Бум.................

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0681 Глава 1: Тысяча миль отслеживания**

0681 Глава Тысяча миль прослежена "На 42-й улице Манхэттена произошла бандитская перестрелка, в баре Stygian произошел сильный взрыв, количество жертв пока неизвестно, полиция опечатала место происшествия". Согласно полицейским зацепкам, подозреваемый - молодой азиат, ростом около 1,85 метра..."...

По телевизору ведущая-женщина стоит возле бара "Стигиан" для прямой трансляции. На фотографии дым скатывается из здания, в котором находится здание Stygian, а пожарная машина заливает водой окно третьего этажа, чтобы потушить пожар, в пожаре произошел сильный взрыв.

Нинг Тао взял пульт и выключил телевизор.

Этот телевизор был телевизором в доме Рамзи, и, пожинав злые мысли и грехи от человека в черной одежде, Нинг Тао открыл удобную дверь в дом Рамзи. Прошло более десяти дней с тех пор, как Рамзи был на секретной миссии, и он хотел приехать и посмотреть, вернулся ли он, или какую информацию он оставил для себя.

К сожалению, у Рамзи ничего не осталось.

Нинг Тао проверил отпечатки пальцев на пульте дистанционного управления, затем открыл дверь и вернулся в медицинский центр "Небесный Дао".

Была тишина в небесном медицинском зале Дао, хороший ци в хорошем и злом горшке был спирали, и зло было слегка избыточным и добрым. Это произошло из-за сбора 7612 очков злых помыслов и грехов от человека в черном цвете. Так много злых мыслей и грехов было в подавляющем большинстве накоплено его наркоторговлей, за которой последовал злой акт убийства или что-то в этом роде, и его конечным диагнозом была смерть, чтобы искупить его грехи.

Когда Нинг Тао уехал, тело чернокожего мужчины все еще лежало, но он отправился в дом Рамзи, а когда вернулся снова, тело чернокожего мужчины уже не было видно.

За эти часы было много трупов, но то, что в итоге куда-то уходит - загадка. В прошлый раз Нин Тао попытался вскрыть напольную плитку Лезвием Затмения, чтобы увидеть, что под ней, но этот ужасный опыт не заставил его попробовать второй раз.

Он открыл свой телефон на Байду и посмотрел на маршрут между Манхэттеном и Йеллоустонским парком, и нахмурился, когда увидел, что он показал более трех тысяч километров. При такой скорости, даже если полетать по небу со скоростью 340 метров в секунду быстрее звука во плоти, то на перелет с Манхэттена на Йеллоустоун понадобилось бы почти три часа. И это только теоретически. На самом деле, летая со скоростью, превышающей скорость звука, даже он не мог позволить себе так долго ездить на сверхзвуковом уровне.

Но все же.

Рэмси так и не получил ответ, что не мог просто подождать.

На самом деле, он выдержал проблеск надежды, что черный джентльмен был злодейским лидером в районе Манхэттена, прежде чем появиться сегодня вечером. Таким образом, ему не придется платить 50 000 за аренду в следующем месяце, и он даже может открыть дверь в библиотеку бесплатно. Тот факт, что господин Хей все еще находится в Чайнатауне, несмотря на то, что он получил деньги на лечение, показывает, что господин Хей не тот злодей, которого пытается убить Медицинский центр Тянь Дао. Это не мистер Блэк, это в основном Николас Конте.

До этого у Нинг Тао уже было ощущение, что в тумане злых царей есть линия, которую Небесный медицинский центр Дао собирался убить. Но теперь, когда дело продолжается, у него снова появились некоторые сомнения, потому что с медицинской точки зрения, Дэн Поиск Предков на самом деле является исцеляющим эликсиром, и он сам сделал много из этого до и после. Значит, эта догадка тоже не обязательно верна. Но если нет, то он не может придумать никакой связи между этими персонажами.

В конце концов, он не потрудился, и после минутной подготовки, он открыл удобную дверь, которая была оставлена в пригороде Манхэттена. Выйдя на улицу, отпустите мясной выстрел, прыгайте на пистолет и ведите пистолет в направлении Йеллоустоун-парка.

Ночь окутала плоть, и плоть в ружье оставила в десятитысячниках неба следы, похожие на чернильницу, и пронеслась на запад со скоростью, превышающей звук.

Пистолет, аура пистолета, в сочетании с духовным полем энергии при поддержке Нин Тао Tian Bao одежды, ветер и низкая температура не существовало для него, он сидел в закрытой кабине пилота, летающего с пистолетом, а не половина из них пострадали от этого. Причина, по которой он не мог летать со скоростью, превышающей звук, все время была в том, что он не мог сжечь авиационное топливо, но его духовная сила, и такое потребление было большим.

Боинг 747 прилетел лобовым махом.

Нин Тао заметил другую сторону издалека, прижал пистолет и зарылся в облака, и дождался, пока Боинг 747 пролетит мимо, прежде чем снова появиться в облаках и продолжить полет.

Он так легко отделался от глобальных заголовков, и если бы его видели пролетающим на десяти тысячах метров над небом на костяном копье, это не было бы случайностью, и он снова стал бы объектом глобального внимания.

Когда Фей Фей уставал, он спускался вниз, чтобы отдохнуть и оставлял постоянный кровяной замок в подходящем месте, или он мог просто вернуться в Небесный медицинский центр Дао, чтобы попрактиковаться в своих духовных силах и пополнить их. Точно так же он вел свой пистолет в парк Йеллоустоун, когда уже почти рассвело.

Несмотря на название "парк", он больше, чем некоторые страны. Он охватывает три штата и занимает почти 900 000 гектаров, с более чем 1500 километров троп, связывающих несколько крупных живописных местностей. На сегодняшний день она освоена на небольшой части территории, подавляющее большинство которой составляют необитаемые девственные леса и пустыри.

В середине тысячи метров Нин Тао достал свой мобильный телефон и починил место для себя. Он оказался в северо-западном Вайоминге, только что вошел в воздушное пространство Йеллоустонского парка. Он надавил на голову пистолета, оставив на горной голове постоянный кровяной замок, и продолжил искать информацию наверху.

В этом чеке у него разболелась голова, почти девяносто миллионов гектаров земли, чтобы найти новую штаб-квартиру Черной пожарной компании на такой огромной территории, которая почти ничем не отличается от иголки в стоге сена. Более того, подавляющее большинство этого парка было ничейной землей со сложным рельефом, и если бы новая штаб-квартира Блэкфайра приняла меры по камуфляжу, то была бы вероятность того, что его не обнаружат с неба. В конце концов, он не был спутником, просто врачом по выращиванию.

Подожди!

Взгляд Нинг Тао внезапно остановился на одном слове.

Эта фраза про озеро Йеллоустоун.

Единственное ключевое слово, которое трогает нервы Нинг Тао - "озеро".

"После того, как я взорвал особняк на Черном Парусе, Николасу Конти Конти пришлось столкнуться не только со мной, как с врагом, но и с Фокски". Если бы он собирался переехать в безопасное место, и это место позволило бы его кораблю-призраку заклинания организовать свою лучшую битву, он должен был бы быть в воде. Это Йеллоустонское озеро с площадью озера 355 квадратных километров - как раз то, что нужно"! Сердце Нин Тао тайно сказало, слово, вызванное вдохновением и осуждением, как будто отложить облака и туман, чтобы увидеть солнце.

Нинг Тао прыгнул во плоть и улетел в направлении озера Йеллоустоун со своим плаванием.

Через полчаса он прибыл на озеро Йеллоустоун. Он прижал голову к ружью и приземлился в лесу рядом с небольшим городком. Соберите наклейку на пистолет, он уже был черным мальчиком, когда вышел из леса. Он шел по озерной дороге в сторону города, пробуждая глаза и нос, наблюдая за озером и окружающим лесом в состоянии зрелища и запаха.

По озеру бегали лодки, но большинство яхт и катеров, и были парусники, но это были и современные парусники, а не лодки-призраки вроде девятимачтовых парусников.

Такая ситуация неудивительна, даже если бы корабль-призрак находился посреди Йеллоустонского озера, вряд ли он случайно бросил якорь в гавани, тем более в окрестностях озера.

Город называется Йеллоустоун и населен в основном индейцами, а также иммигрантами, приезжающими сюда по делам, и туристами, приезжающими сюда на отдых. Маленькие города могут быть небольшими, но их кадровая структура сложна.

Нин Тао вошел в город, он бродил по улицам, и когда он наткнулся на кого-то, кто разговаривал, он пришел послушать. Однако он ни у кого не спрашивал о роте "Блэкфайер" и корабле-призраке, разведывательные шпионы роты "Блэкфайер" не сутулятся, и если новость попадет Николаю в уши, это будет как бить соломинку.

После долгого блуждания безуспешно, Нинг Тао приехал в порт.

В гавани было несколько яхт и несколько рыбацких лодок, готовых отправиться на рыбалку. Рядом с портом есть также магазины, торгующие рыболовными снастями и наживкой, а также моторные лодки, ожидающие своей очереди на прокат.

С идеей в голове Нин Тао сначала пошел в магазин по продаже рыболовных снастей и купил удочки и наживку, затем пошел в магазин напрокат моторной лодки и купил лишнее ведро запасного топлива.

Из гавани вышло несколько моторных небольших лодок, одна из которых принадлежала Нин Тао. Несколько рыбаков приветствовали его обратно, и он ответил притворно, а затем увернулся от этих рыбаков и направился к сердцу озера. На многих квадратных километрах озера, очевидно, было непрактично искать один за другим, и у Нинг Тао не было такого времени. Более того, новая штаб-квартира "Черной пожарной компании" и корабль-призрак находились в Йеллоустоунском озере, что на самом деле было всего лишь предположением, не обязательно правильным.

Итак, местом назначения Нингтао было сердце озера на Йеллоустонском озере. Если он не мог найти подсказку, он был готов сдаться и искать в другом месте, а если он не мог ее найти, он уезжал и ждал, пока Рамзи даст ему информацию. Он не стал бы тратить время на бессмысленные поиски.

Маленькая лодка веслами от волн к сердцу озера, процесс вождения на самом деле процесс взгляда. По дороге Нингтао внимательно наблюдал и искал, но, к сожалению, не нашел никаких подсказок.

Чуть более двух часов спустя солнце взлетело над головой, и озеро было покрыто золотыми волнами. По мере того, как дул ветер, слои устремлялись вперёд. Чрезвычайно далеко, остров вошёл в зону видимости Нинг Тао. За исключением этого острова, берег озера не виден ни в каком направлении.

Это уже сердце озерной зоны, а так как сейчас весна, а погода еще холодная, то почти нет людей, которые привозят сюда свои лодки для круиза. Так что на озере не было никакой другой лодки, кроме одной из лодок Нингтао, не говоря уже о лодке-призраке.

Зрение Нинг Тао заперто на острове, пробуждая глаза и нос к состоянию видения и запаха. К сожалению, посмотрев на него несколько раз снова и снова, он не нашел в нем ни плавной ауры, ни демонического qi.

Этот корабль-призрак занял шестое место в списке десяти лучших порочных заклинаний, что даже больше, чем "Диаграмма реинкарнации шести дао" Фокс Цзи, и можно представить, насколько сильна его собственная духовная энергия. Если он действительно был на том острове, он мог заметить его следы с первого взгляда.

"Может быть, я ошибаюсь?" Нин Тао был немного подавлен, он провел для этого всю ночь, но ничего не получил.

Но и это время не было потрачено впустую, по крайней мере, он оставил кровавый замок в Йеллоустоуне, и это будет всего лишь вопросом нескольких секунд, прежде чем ему снова придется приезжать в Йеллоустоун в будущем. Небольшое утешение в том, что сегодняшнее долгое путешествие будет коротким в будущем.

Точно так же, как Нинг Тао собирался отплыть обратно, два скоростных катера внезапно вырвались с другой стороны острова, а затем устремились в эту сторону.

На каждой из двух скоростных лодок было по четыре человека, и хотя все они были одеты в повседневную одежду, на виду у Нин Тао было большое количество порока во всех четырех из них в связи с предыдущим погодным полем. Дул порыв ветра, принося с собой запах озерной воды и запах скоростной лодки. Именно в этот момент из угла рта Нинг Тао появился намек на улыбку, его суждение не было неверным, и он нашел правильное 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 0682 Здесь нет серебра.**

Глава 0682 В этом месте не было серебра за триста таэлей. Запах, который нес ветер, был запахом оружия, и это было не обычное оружие, а запах оружия закона об оружии, который был уникальным для Черной пожарной компании. Нинг Тао был очень чувствителен и знаком с этим запахом, и даже немного мог заставить его быть бдительным.

Среди восьми человек, содержавшихся в этих двух скоростных лодках, был новый демон, и источник запаха этого оружия был на нем. Тем не менее, его выращивание было очень слабым, что можно было видеть из слабой демонической ауры в его первом поле.

Нин Тао просто остановил моторную лодку и взял удочку, но послесвечение в углу его глаз было заперто на двух быстроходных катерах, и он также думал темно в своем сердце: "Есть все больше и больше новых демонов в компании Черный Огонь, давая людям ощущение, что есть бесконечные слои, но первое препятствие, которое человек должен пройти, чтобы стать новым демоном является демоническая болезнь, без вмешательства Небесного Дао медицинский центр, это болезнь, которая убьет их, так как эти новые демоны лечат демонскую болезнь"?

Не дожидаясь Нинг Тао, чтобы выяснить проблему, два скоростных катера пришли и прижали его моторной лодке в середине слева и справа.

"Эй!" Бородатый белый мужчина яростно сказал: "Кто ты? Что ты здесь делаешь?"

Он был новым демоном с немного демонической аурой на теле.

Нинг Тао посмотрел на него с озадаченным взглядом на лице: "Я... зачем я вам говорю, ребята? А вы кто такие, ребята, не видите, что я рыбачу, ваша дверь придет так, будто это отпугнет мою рыбу!"

Бородатый белый человек сказал: "Мы - Национальная гвардия, патрулируем здесь, мы имеем право осмотреть ваше тело и вашу лодку, пожалуйста, пройдите нашу инспекцию". Не сопротивляйтесь, или мы имеем право стрелять".

Как только его слова упали, наемник, стоявший рядом с ним, вытащил пистолет и направил его на Нин Тао, а затем снова упрекнул его: "Поднимите руки и медленно встаньте!".

Нинг Тао притворился нервным и страшным, когда встал: "Что вы задумали, ребята? Я не нарушаю закон, говорю тебе, у меня есть друг - адвокат".

Никто не обращал на него внимания.

Два наемника поднялись на борт маленькой лодки Нинг Тао, один - для обыска лодки Нинг Тао, а другой - для обыска тела Нинг Тао.

Моторная лодка была арендованной лодкой и не имела ничего, кроме ведра с запасным топливом и рыбацкими орудиями. Нинг Тао также не носил ничего ненормального на своей персоне, только ключ от Небесного Медицинского Зала Дао.

Наемник, отвечающий за сбор тела Нинг Тао, нашел ключ и вытащил его из ошейника Нинг Тао: "Что это за штука?"

Нин Тао сказал: "Это талисман, подаренный мне священником, он сказал, что его использование откроет людям небеса, не прикасайся к нему, он принесет тебе несчастье".

Наемник перетянул веревку, на которой держался ключ, и попытался ее перетянуть, но веревка была сплетена из тенистого шелка, и он вообще не смог ее перетянуть.

В этот момент у Нин Тао было желание двигаться, но затем он подавил этот импульс. Если Николас Конте будет встревожен, то это будет случай, когда змею напугают, и его план по уничтожению Николаса Конте в течение этого месяца не будет реализован.

Наемник перетянул веревку, доставал и сжимал голову Нинг Тао, затем вместе с веревкой снял ключ. Он наткнулся на ключ, но он просто выглядел немного старым и ничего особенного. Посмотрев на него, он случайно бросил ключ в озеро.

Нинг Тао притворился злым, как он сказал: "Что ты делаешь? Это много значит для меня!"

Наемник, который выбросил ключ, подернул кулак к маленькому животу Нинг Тао.

Нин Тао согнулся очень сильно, и из его рта раздался болезненный звук, но на самом деле он не чувствовал боли выше своего маленького живота.

"Убирайтесь отсюда немедленно, это место уже под военным контролем, если вы осмелитесь прийти сюда снова, не вините нас за то, что мы были недобры к вам!" Оставив злобное слово, он и наемник, отвечающий за обыск лодки, покинули моторную маленькую лодку Нинг Тао и вернулись на свою скоростную лодку.

Бах, бах, бах!

Наемники с оружием произвели три выстрела по борту лодки, и три брызга воды сразу же были видны на озере.

"Я пойду своей дорогой, не стреляй." Нин Тао напуганный взгляд, затем запустил двигатель моторизованной маленькой лодки, затем отвез маленькую лодку назад. Кроме того, в процессе работы он затолкал руку в воду, и с зондирующей хваткой в его руке мгновенно появился лишний кусочек.

Это был ключ от медицинского центра Тендо, который был брошен в озеро.

Ключ к медицинскому центру "Небесный путь" нельзя было уничтожить, поэтому он сразу же пришел.

"Похоже, в следующий раз, когда будет такой ход, мне придется положить ключ куда-нибудь в другое место, это бюст." Нинг Тао так думал в своем сердце. Ключ от Медицинского зала Тендо мог бы обойтись без самого современного в мире оборудования для обнаружения, оно бы не показывалось, но оно могло бы обыскать его, если бы кто-нибудь протянул руку помощи для его обыска.

Мужчины на двух скоростных катерах смотрели, как Нинг Тао уходит, затем поворачивают голову и исчезают вокруг острова.

Но Нин Тао не вернулся назад, а поехал на моторной маленькой лодке и продолжил движение вперед, пока более десяти километров спустя не остановился в затопленном заливе, не установил удочку для рыбалки.

Не прошло много времени, как светлое пятно появилось в небе и пролетело мимо его головы.

Это был беспилотник.

Холодная улыбка появилась из угла рта Нинг Тао: "Николас Конти, ты когда-нибудь слышал фразу "сто секретов, один промах"? Чем осторожнее и осторожнее ты, тем больше ты не хочешь, чтобы я нашел твое логово, и тем быстрее я приду к тебе".

Хотя он не видел ни корабля-призрака, ни каких-либо других зданий, он был уверен, что новая штаб-квартира компании Black River Company находится на этом острове в центре Йеллоустонского озера. И корабль-фантом, неудивительно....

Это под водой!

После того, как беспилотник ушёл, Нинг Тао тоже действовал не сразу, а сосредоточился на рыбалке. Кунг-фу не был ответственным, и он поймал несколько рыб. Через полчаса беспилотник снова пролетел над его головой.

На этот раз Нин Тао принял меры, и сразу после того, как беспилотник исчез из его поля зрения, он упал назад и в воду озера.

Небесные сокровища могли избежать воды и огня, и после входа в воду вокруг его тела образовалось пространство без воды. Раньше это пространство было невелико, но с увеличением уровня его возделывания и усовершенствованием облачений Тяньбао, теперь пространство уже большое, по крайней мере, десяток квадратных метров, скоростная лодка может быть загружена без проблем.

Средняя глубина озера Йеллоустоун составляет более 100 метров, и даже этот застой имеет глубину несколько десятков метров. Из-за отсутствия загрязнения вода чистая, и солнечный свет падает сверху, освещая подводный мир.

На дне озера есть рифы и ил, и рельеф склоняется вниз так, что чем дальше вперед идет вода, тем тем темнее становится свет.

Дюжина километров, как долго это будет продолжаться?

"Интересно, сможешь ли ты летать под водой с пистолетом?" Первое, что он сделал, это остановился и распространил свою правую ладонь, и одним движением ума, облако чернил пистолет ци вышел из ладони. В следующую секунду чернила и дымовые облака пистолета qi лопнули, ствол пистолета был двухметровым, а в правой руке появился длинный пистолет с семидюймовым наконечником.

Нин Тао произнес магическое заклинание, бросил мясо, ударив по стволу пистолета, прыгнул вертикально на ствол пистолета, а затем откинул волшебный палец в сторону своего тела. Выстрел из плоти активировался, оштукатурив дно озера и направившись вперед.

Может ли пистолет во плоти летать в воде или нет, на самом деле это вопрос, о котором не нужно беспокоиться, потому что ответ на него уже давно доступен. На Луне пистолет во плоти мог летать в пустоте, где ничего не было, так что, естественно, не было проблем летать в пространстве трещин от воды, поддерживаемых одеяниями Тянь Бао.

Однако, плоть, поражающая пистолет, пролетела сквозь воду, и одеяния Небесного Сокровища сыграли жизненно важную роль. Выстрел из плоти не соприкасался с водой, это были одеяния Tian Bao весь путь, чтобы отделить воду, текущую вперед. Это делает полет по воде очень медленным, по сравнению с машиной, едущей по шоссе со скоростью около 100 км/час.

Чем ближе и ближе к месту, которое он оставил ранее, Нинг Тао также обнаружил, что чем ближе он подбирался к центру озера, тем глубже становилась вода, и дно этого озера на самом деле было в форме огромной воронки.

Нин Тао внезапно подумал: "Да, перед озером Байду Йеллоустоун, там написано, что озеро Йеллоустоун на самом деле кратер, не является ли дно этого озера кратером?".

Смутно, он, казалось, думал о чем-то, или, вернее, трогал что-то, но это было только смутное чувство, вспышка света, что даже он сам не мог понять, что это было.

Вскоре остров снова оказался в его поле зрения, но не та часть, которая была над водой, а та, которая была погребена в воде. Он остановился так же, как он мог видеть остров, защищая все дыхание от его тела, пробуждая глаза и нос до состояния глядя и пахнет, прячась за рифом, чтобы наблюдать темно.

Он увидел подводную пещеру, из которой просочился слабый свет. Человеческой деятельности в поле зрения не было, но свет уже говорил о многом; новая штаб-квартира компании "Блэкфайр" находилась в горах того маленького острова.

Он еще раз осмотрел остров и его окрестности.

На дне озера он нашел глубокую впадину шириной около километра между тем местом, где он находился и тем островом. Земля, внизу которой простирался этот остров, не была связана с землей на дне озера, где он находился, и между ними образовывался каньон на дне озера.

Он последовал за ним и переместил глаза на середину дна озера каньон, который был наклонен под его телом, и он не мог видеть дно озера с первого взгляда, этот каньон дна озера не знал, как глубоко оно было.

С движением в голове он собрал свою плоть и осторожно шел вниз. Чем дальше вниз по рельефу местности он становился круче, и примерно через несколько сотен метров не было выхода, а перед ним была вертикальная нисходящая трещина, а на противоположной стороне также вертикальная нисходящая трещина, и бездна под обеими трещинами была бездонной.

Однако, вместо того, чтобы увидеть дно озера, он поймал зеленую и туманную ауру. Аура была скрыта в глубинах водной бездны, и это открытие взволновало его.

Он схватил скалистые края и щели на скале и спустился вниз, и после еще нескольких сотен метров вниз, он, наконец, увидел источник этой ауры.

Это был девятимачтовый парусник, его черные паруса делали его легко узнаваемым, и он был пятым по рангу кораблем-призраком в списке Десяти Злобных Заклинаний.

Наконец-то! Это на дне озера!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0683 Глава 0683 Взгляд фюрера**

0683 Глава 0683 Взгляд фюрера Внезапно в каюте корабля-призрака загорелся свет. Зеленоватый свет, пробивающийся сквозь окна, придает озеру зеленовато-зеленый оттенок, создавая крайне жуткое ощущение.

Одолжив этот свет, Нин Тао понял, что корабль-призрак имеет энергетический щит, а его корпус не соприкасается с водой. Глубина была более тысячи метров, а давление воды было настолько велико, что даже на энергетическом щите корабля-призрака были видны следы сдавливания искажений.

Две или три тысячи метров - это, вероятно, предел его спуска.

Эта фигура может показаться немногочисленной, но знайте, что это парусник, а не подводная лодка. Самая глубокая в мире подводная лодка для дайвинга - это "МакГири" Советского Союза, титановая атомная подводная лодка, построенная во время холодной войны, а рекорд глубины погружения составляет всего 1250 метров - рекорд, который никто никогда не нарушал. Можно представить, насколько мощной может быть парусная лодка с погружением на две-три тысячи метров.

Все имеет предел, и даже шестой корабль-призрак в списке десяти лучших порочных заклинаний не является исключением. На самом деле, если бы он смог нырнуть более чем на 10 000 метров, Карл Уиттлс не спустился бы в море в поисках сокровищ. Как Николас Конте получил свое имя, когда мог нырнуть в корабль-призрак и сделать это?

Одна из причин, по которой Нин Тао смог нырнуть более чем на десять тысяч метров, ничего не зная о своих облачениях из Небесных Сокровищ, заключалась в том, что он был в тысячи раз меньше корабля-призрака, а давление, под которым он находился, было, естественно, гораздо меньше. Вторая причина заключалась в том, что это облачение "Небесные сокровища" было из медицинского зала "Небесный Дао", и неудивительно, что оно обладало еще лучшими водоотталкивающими свойствами.

Однако Корабль-призрак смог прилететь к этому внутреннему озеру из Манхэттена, за тысячи километров отсюда, и он, видимо, также обладал способностью, которой не обладали облачения Небесных Сокровищ, и это был полет!

Кроме полетов, Нинг Тао не мог понять, как он добрался до дна этого Йеллоустонского озера.

Подобно тому, как Нин Тао наблюдал, энергетический щит корабля-призрака внезапно вибрировал, и слои озерной воды перепрыгивали через него. Но это было не очень сильным, и толкающие всплески ослабла к тому времени, когда они достигли стороны Нин Тао, и не дали ему много удара.

Как раз в это время под кораблем-призраком внезапно пролился красный свет, и зрелище как будто кратер столетия внезапно ожил, и магма поспешила.

"Это... что происходит?" Сердце Нинг Тао было в изумлении, одна пара глаз смотрела прямо вверх.

Под кораблем-призраком не было ничего нового, но в этой освещенной каюте появилась фигура.

Несмотря на то, что он не мог видеть своего лица, Нинг Тао мог догадаться о его личности, а мужчиной в той хижине был Николас Конти. Сразу после того, как появился силуэт, в его сердце вдруг возникло сильное чувство кризиса.

Конечно. Струна их внезапно пришла в этом направлении. Под водой, она движется не очень быстро.

Нин Тао не посмел остаться надолго, на суше он все еще мог драться, но под водой ему оставалось только принять избиение. Беги, не беги быстро. Лети, лети не быстро. И Николас Конти не только одно царство над ним, но и имеет корабль-призрак с шестнадцатью волшебными пушками, как бороться?

Корабль-призрак не остановился, и вид перевернутого корабля, скользящего по воде, выпячивающейся из парусов, был поистине жутким.

Нин Тао не осмеливался задерживаться, кусая пальцы и рисуя кровавый замок на камне. Когда дверь удобства открылась, он вошёл в неё. Дверь Удобства закрылась, энергетический щит, поддерживаемый Небесными Сокровищами, мгновенно исчез, а вода в озере со всех сторон перелилась, кровавый замок, только что расписанный на каменной стене, был мгновенно смыт водой из озера.

В медицинском зале Тендо была тишина.

Нин Тао посмотрел на кровавый замок, который мгновенно исчез и немного расслабился в его сердце. Смывание Кровавого Блока, безусловно, принесло бы неприятности для следующей операции, но, по крайней мере, не дало бы Николасу Конти шанса узнать, что он был на дне Йеллоустонского озера.

"Этот парень прячется под водой, мне будет трудно убить его, я должен найти способ заманить его на сушу..." - подумал Нинг Тао в своем сердце, затем он открыл еще одну удобную дверь. Опять же, он уже был в этой моторной лодке, и во время рыбалки он уже достал обратный кровяной замок. На самом деле у него был талант быть агентом, и если бы он не культивировал себя или не стал бы врачом, может быть, он бы сделал отличный агент.

Моторная лодка направляется в маленький городок Йеллоустоун, не быстро и не медленно.

Нин Тао вел моторизованную маленькую лодку, но послесвечение в углу его глаз смотрело под воду. Он не мог видеть корабль-призрак под водой, но он мог видеть волны, идущие сзади, управляемые погружением корабля-призрака. Хотя это было не так очевидно, что обычный человек подумал бы, что это была волна, вызванная ветром, дующим в озеро, он знал, что это был призрак лодки преследует внизу, гораздо быстрее, чем взволнованный маленькая лодка, которую он пилотировал.

"Он узнал?" Сердце Нинга Тао немного нервничало, но также немного озадачено, он думал, что не оставил ничего разбитого, если только Николас Конти не обладал способностью акулы, даже в нескольких километрах от него в воде можно было почувствовать запах даже намека на запах крови. Но Николас Конти был явно не акула, а тем более дух акулы, как Ян Шенг, и с этим мгновенно исчезает кровь замка, кто он такой, чтобы узнать?

Волны воды за моторизованной маленькой лодкой догнали моторизованную маленькую лодку, и хотя корабль-призрак под водой не был виден, Нинг Тао знал, что он был прямо под ним. У него была левая рука на штанах, готовая к бою. В то время как чья-то боевая подготовка заключалась в том, чтобы нарисовать пистолет или достать волшебное оружие, его боевая подготовка заключалась в том, чтобы нарисовать талисман.

Еще одно яркое пятно появилось в небе и пролетело над вершиной моторной лодки, на этот раз пролетев на низкой высоте, которая составляла сто метров.

Нинг Тао прикоснулся ногой к ведру с несколькими рыбами, и рыба настолько испугалась, что подпрыгнула в ведро и взбаламутила брызгами воды.

Беспилотник был повернут назад, и если он снимал, то в момент съёмки просто случайно получился снимок рыбы, взбудоражившей брызги. Он пролетел над моторной лодкой и продолжил свой полет в направлении маленького острова в самом сердце озера.

Примерно через дюжину секунд волна воды, которая гонялась за линией, остановилась.

Моторная лодка продолжала двигаться вперед, и рука Нинга Тао была снята с его штанов.

Возвращаясь в порт, Нин Тао вернул моторную лодку, которую он арендовал у купца, который арендовал корабль, затем взял с собой небольшое ведро с несколькими рыбами и пошел в сторону города. Он искал отель на берегу озера и вошел.

Управляющим гостиницей был индеец в начале пятидесятых годов, с одной косичкой и высокой фигурой, который улыбнулся Нин Тао: "Мой друг, добро пожаловать в гостиницу "Олень", меня тоже зовут Олень, могу я спросить, что вам нужно? Принести тебе что-нибудь поесть или теплую, чистую комнату?"

Я не знаю, из-за небольшого количества гостей в туристический межсезонье, которое стало драгоценным, или из-за его врожденного гостеприимства, в целом он производит очень милостивое и дружелюбное ощущение.

Нин Тао также улыбнулся: "Мне нужна комната, мне нужно снять ее на месяц, это нормально?"

Олень улыбнулся и сказал: "Конечно, я дам тебе скидку".

"Я здесь для того, чтобы заниматься исследованиями, я вернусь, чтобы остаться время от времени, и мне не нужно будет убираться в комнате или оставлять еду в течение недели, это нормально?" Нинг Тао сказал.

"Конечно, без проблем, я посчитаю за вас... 2100 долларов, наличными или карточкой, пожалуйста?" У оленя всегда была улыбка на его лице.

"Наличные". Нинг Тао достал бумажник и заплатил $2100.

Молодой человек спустился по лестнице и поздоровался с Нин Тао. Олень представился своим сыном, по имени Шотган.

Отца зовут Олень, сына - Шотган, а индейские имена - довольно случайные. Но это культура индейцев, тех немногих, кто верит в природу и родословную.

"Мистер Джонни, вы поймали всю эту рыбу? Удачи тебе." Дробовик посмотрел на маленький ствол, который Нин Тао все еще носил в руке, и с улыбкой спросил: "Нужно ли нам готовить для вас? Я могу испечь рыбу".

Джонни, это поддельное имя, которое использует Нинг Тао.

Нинг Тао сказал: "Нет, я люблю рыбалку, но я не люблю есть рыбу, пожалуйста, помогите мне их освободить".

"Конечно, ты можешь, ты добрый человек." Дробовик взял из руки Нинг Тао маленький ствол с несколькими рыбами.

Как раз в это время в отель пришли несколько человек, все белые люди, разного возраста, самый молодой чуть старше десяти лет, также высокие и толстые руки.

Глаза Нинг Тао приземлились на одного из них, и он не мог пошевелить своим взглядом дальше.

Этот человек - тяжеловес, которого он видел на видео, оставленном Рамзи - Адольф Гитлер!

Рамзи предложил ему поехать в Германию, но он этого не сделал, потому что у него не было времени, и потому что он думал, что фюрер и его последователи скоро умрут, так же, как и Хань Синь, который был одержим Хань Синь.

Тем не менее, фюрер стоял перед ним в данный момент, только его цвет лица был немного плох, и у него не было симптомов, что Хан Чхон Ён.

По данным разведки Рамзи, он был фермером в пригороде Мюнхена по имени Ференцив. Одежда, которую он носил, была обычной, ни одна из которых ничего не стоила. Кроме того, он был слабо благословлен, и по своей форме он прекрасно вписывался в образ немецкого фермера, который выпил слишком много пива и съел слишком много свиной колбасы. Но когда он остановился на этом, его аура была аурой тысячелетнего императора, возвысившего перед собой величие мира, и человек не мог не чувствовать благоговейного трепета и не смел не обижаться.

Некоторые люди, даже если они нищие, все еще имеют воздух императора, который смотрит на мир с гордостью. Некоторые люди носят золото и серебро, но их не видно при высоком освещении, и качество на самом деле не то, что можно купить за деньги.

Но как фюрер пришел сюда?

Нин Тао пробудил глаза и нос до состояния глядя и чувствуя запах, а предыдущее поле погоды этих немногих людей вошло в его зрение без всякого прикрытия.

Жизнь без исключений мрачна, а смерть густая в этих живых и мертвых полях первых погодных условий.

Сердце Нин Тао было озадачено, и он тайно сказал: "Эта жизненная сила, они должны быть прикованы к постели и ждать смерти, как они все еще могут прийти сюда? Может ли это как-то связано с Николасом Конти и кораблем-призраком?"

Его разум создал видение корабля-призрака в бездне на дне озера, демонического красного света, который вспыхнул, как лава.........

Однако, как бы он ни думал, он не нашел оснований ассоциировать присутствие фюрера с Кораблем-призраком, но опять-таки, это явно не было совпадением.

Подобно тому, как он размышлял над этим, крестьянский патриарх двинул глаза, чтобы посмотреть на него, что взгляд, что мгновенное ощущение, как холодный ветер свистит ему в лицо. Также в это время он обнаружил в мертвом воздухе в поле предвестника фюрера что-то ненормальное.

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/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0684 Глава 0684: Совпадение кода.**

0684 Глава против кодекса Это был намек на кровь ци.

Этот намек на кровь ци был глубоко сокрыт, но как он мог ускользнуть от глаз хозяина Медицинского Зала Небесного Дао?

Этот намек на кровь ци напомнил Нин Тао о существовании демонического царства - Кровавого демона.

Николас Конти неразрывно связан с семьей Витале, и хотя эта связь не была исследована, она, тем не менее, является определенной. Семья Феттель контролировала Европу сотни лет, и хотя сейчас она ушла на задний план, сейчас она активна в Европе и США, политические партии и международные компании имеют свою фигуру, кто может быть уверен, что реальный владелец компании Black Fire Company - это не он?

Если бы Уиттлы овладели технологией, которая сохранит живых мертвецов, то для этих людей было бы разумно приехать сюда.

"Кстати, рождение кровавого демона приходит после смерти, разве эти живые мертвецы не просто мертвецы? Если бы они были преобразованы в Кровавый клан, то клан Vettel контролировал бы армию, и именно элита другого исторического периода составляла бы эти армии"! У Нинга Тао был активный ум, а также было ощущение тряски.

"Ты, на что ты смотришь?" Феллансиф спросил открыто, по-английски, его тон холодный и жесткий.

Нин Тао сообщил с улыбкой, убрал взгляд и поднялся наверх с карточкой номера.

Ферансиф посмотрел на спину Нин Тао, ни одного выражения на его лице.

Не поворачивая назад, Нин Тао поднялся на второй этаж, нашел комнату на комнатной карте, открыл дверь и вошел, затем запер дверь задом наперед. Он положил свои рыболовные снасти, лег на кровать и закрыл глаза.

Он в деле, малыш.

Существует определенный риск того, что Юаньбэй выйдет из тела без защиты. Однако этот город находился за сотни километров от базового лагеря Черной пожарной роты, и этот город был настолько прост, что он не нашел никаких опасных фигур, поэтому осмелился выйти из своего тела здесь незащищенным.

Через несколько секунд Нинг Тао вернулся через стену к входу в отель.

Олень регистрировался у нескольких немцев, а некоторые из них останавливались только на одну ночь.

После того, как несколько немцев получили свои комнатные карты, они несколько раз говорили по-немецки, но, к сожалению, Нингтао не смог их понять.

Когда ружье несло маленький ствол к маленькой двери, молодой блондинчик позвонил ему и сказал по-английски: "Друг, можешь принести нам что-нибудь поесть?".

Стрелок сказал: "Конечно, что вам принести, ребята?"

Блондинка сказала: "Живая рыба подойдет".

Дробовик замер на мгновение, видимо, не понимая, почему это была "живая рыба".

Блондинка сказала: "Отдай нам рыбу, которую ты держишь в руках, и мы возьмем ее и сами приготовим, спасибо".

"Это..." ружье выглядело несколько сомнительно.

Олень сказал: "Сынок, отдай их им, мистер Джонни дает тебе на руки, ты можешь либо отпустить рыбу, либо отдать нашим гостям в качестве ингредиентов". Рыба, самая большая ценность - в брюхе человека, не так ли? Хаха."

Он думал, что сказал что-то очень смешное и смеялся над собой, но у нескольких немцев на лице было серьезное выражение, ни у одного из них не было даже намека на смех.

Олень неловко пожал плечами и перестал говорить.

Дробовик передал маленький ствол блондинке и сказал: "Эта рыба для вас, но вы не должны за нее платить, так что, если вы хотите поблагодарить мистера Джонни, это тот, кто только что поднялся наверх, он поймал эту рыбу".

Блондинистый юноша повернулся с маленьким ведром и ушел, даже не сказав "спасибо", как будто он это заслужил.

Несколько других немцев также поднялись наверх.

Дробовик пробормотал: "Кучка стереотипных немцев".

Нинг Тао вернулся на второй этаж, его спина прижата к стене коридора. Он ждал дюжину секунд, пока немцы поднимутся наверх, у каждого из которых была комнатная карточка, но они открыли только одну комнату, а потом все вошли в эту комнату.

Нинг Тао также проследил за ними в ту комнату.

Феррансиф сел на диван в комнате, а блондинка положила на кофейный столик маленькое ведро с несколькими рыбами. Затем он выбрал самую жирную рыбу из маленького ведра и передал ее Ферранциеву.

Ферранциев схватил рыбу, которая продолжала бороться в его руках.

Сердце Нинг Тао было озадачено: "Чего он хочет?"

Тем не менее, как Нин Тао думал таким образом, Феррансиф внезапно открыл рот и откусил рыбе голову. Четыре разрезанных зуба заметно удлинились и заострились в тот же миг, и кровь рыбы стекала по этим четырем разрезанным зубам в его тело. И рыба умерла мгновенно, ее тело высохло, как соленая вяленая рыба, которая была повешена или даже повешена, чтобы высохнуть в течение месяца.

Круглый год блондинка схватила еще одну рыбу и передала ее Феррансьеву.

Ферранциев заговорил, и блондинка не могла дождаться, когда откусит рыбе голову. Несколько других также толпились перед маленьким ведром, чтобы поймать рыбу, а подросток, не схвативший рыбу, показал спутнику острые срезанные зубы и, казалось, разозлился.

Феррансиф отругался, и подросток тут же встал прямо, одна рука поднялась, и из его рта вырвалось слово.

К сожалению, не понимая немецкого языка, Нин Тао понятия не имел, о чем говорят эти люди. Он несколько пропустил те дни, когда Бай Цзин был рядом с ним, Царь Ведьмы-демона был знаком со многими иностранными языками, и если бы она была рядом, то могла бы перевести разговоры этих немногих немцев к нему.

Несколько рыб были уничтожены в мгновение ока.

Ферранциев встал и подошел к окну, оттянул шторы назад и встал у окна, глядя вдаль.

Нин Тао подошел к нему, посмотрел на него на мгновение, а затем посмотрел в его сторону.

Это направление острова Озера Сердце.

Несколько скоростных катеров шли сюда из озера, очень быстро.

Вдруг Феллансиф указал на скоростные катера и заговорил с некоторыми эмоциями. Несколько его последователей подошли к окну и увидели скоростные лодки и то, что они обсуждали с волнением.

Нинг Тао сдался и вышел из комнаты, вернувшись к своему телу.

Младенец вошёл, он вышел.

Нин Тао открыл глаза и нахмурился тяжелым выражением лица. Хотя он и не мог понять, что говорили немцы, он видел, как они показывали свои клыки и ели, высасывая не только кровь рыб, но и влагу и жизненную сущность. Он смог определить, что причина, по которой эти живые мертвецы все еще живы, должна быть как-то связана с семьей Вител.

"Какой заговор замышляет семья Ветеля и Николас Конти?" Нин Тао подумал, когда встал с кровати и подошел к окну, протянув руку и вытащив занавеску, открыл щель. Видно, что скоростные катера вошли в гавань.

В гавани появилась знакомая фигура, высокая фигура с золотыми волнистыми локонами, лицо изысканно красивое и аристократичное.

Глаза Нинг Тао на мгновение замерли в обмороке, эта женщина была Зуо Белла.

Глаза Зуо Беллы также двигались в этом направлении, посмотрев на него на мгновение, прежде чем идти впереди.

Нин Тао расстегнул занавес и в сердце своем сказал темно: "Она здесь, чтобы забрать этих немцев на остров в сердце озера, или есть другая цель?".

Он посмотрел четыре раза, затем подошел к холодильнику в комнате, снял бутылку виски, которая сидела на холодильнике, откупорил ее и прогрыз полбутылки в желудок. Оставшуюся половину бутылки вина он положил на тумбочку, а затем положил обратно на кровать.

Незадолго до того, как из коридора появились шаги, вместе со звуком разговора.

"У нас много номеров в отеле, сколько вам нужно?" Это звук дробовика.

"Какие люди остановились в вашем отеле?" Это был голос Зобелы.

Дробовик сказал: "Сейчас не сезон, и люди, которые приезжают сюда, любят останавливаться на яхтах, но сегодня у нас останавливалась пара немцев, и Джонни, молодой чернокожий человек, который любит рыбачить, но не ест рыбу".

"Кто-нибудь еще?" Оставил голос Беллы.

"Больше никого нет". Звук дробовика.

Следы внезапно остановились, а затем голос Левой Беллы: "Тот Джонни, о котором ты говорил, в какой комнате он живет".

"Это в комнате рядом со мной". Дробовик сказал.

"Как долго он останется?"

"Месяц, что, ты его знаешь?" В голосе ружья была любопытная нота.

"Я не знаю его, я просто хотел узнать, кто еще здесь живет. Хорошо, я позабочусь обо всех ваших комнатах на месяц. Не принимайте других гостей, если я не позволю им или не приведу их". Оставил голос Беллы.

"Хорошо, это не проблема." Дробовик был счастлив.

"Ну, вот."

"Хорошо, позвони мне, если что-нибудь понадобится, я сейчас спущусь." Дробовик повернулся, чтобы уйти.

Эти разговоры Нин Тао отчетливо слышал, в том числе и звук его шагов, когда ружье спускалось по лестнице. Как только дробовик спустился по лестнице, шаги шли к его двери.

Туд.

В дверь постучали.

Нинг Тао не ответил, и легкий храп доносился из ноздрей.

Щелчок!

Дверь в незапертую комнату была открыта, а открыть ее мог наемник компании "Блэкфайер", карта в его руке. Очевидно, что эта карта не является картой номера, но она может быть использована профессионально обученными людьми для разблокировки практически любой двери отеля.

Несколько человек зашли в комнату Нинг Тао, первым был Зуо Белла.

Видя черную юность, лежащую на кровати и воняющую алкоголем, Зуо Белла нахмурилась.

"Мисс Зобела, вы убьете его?" Наемник спросил.

Зопела взглянул на полбутылки виски на тумбочке и сказал: "Нет, он приготовит хорошую еду, держать его полезнее, чем убить". Пойдем, посмотрим на этих немцев".

С этим она повернулась, чтобы уйти.

Несколько наемников из роты "Блэкфайр" также последовали за ним.

Дверь в комнату снова захлопнулась, и звук был тихим.

Как раз в тот момент, когда дверь была закрыта, Нин Тао Юань Младенец оставил свое тело и подошел к двери тихо, а затем медленно вторгся в дверную панель и "зажал" через понемногу.

Самой большой силой Зобелы была не ее сила, а ее личность. В прошлый раз в Северной столице она привела группу западных медиа-репортеров, чтобы оказать на него давление, и он "выставил" перед ней репортера, которого она не заметила. Вот почему он был настолько подавлен и преследует эту тайну.

Дверь в комнату напротив открылась, и из нее вышел тот же молодой блондин, который взглянул на левую Беллу и нескольких наемников из компании "Блэкфайер", стоявших у двери, затем сказал по-английски "Лейлинград".

Зобела сказала: "Фон Лейб".

Блондинка кивнула, а потом уступила дверь.

Зобела зашла в комнату со своими людьми.

Ленинград, который был самой страшной войной Второй мировой войны и, возможно, даже поворотным пунктом в поражении Германии при фюрерском режиме. Фюрер командовал осадой Лейлингера, которую во время Второй мировой войны вел один из самых могущественных представителей немецкой военной системы, генерал-майор по имени фон Лейб.

Очевидно, это правильное кодовое слово.

Эти люди, одержимые Второй мировой войной, приехали сюда, и, конечно же, они были связаны с семьей Вител и компанией "Блэкфайер"!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0685: Партия певцов**

Глава 0685 Группа Демон Партия Дверь комнаты закрылась, и Нин Тао отказался от входа через дверь, вместо того, чтобы прилипнуть к стене, погрузившись в нее, как вода, а затем осторожно, медленно, медленно проникая в комнату. Глинистый кирпич и цемент принесли небольшую блокаду, но стена, которая была меньше фута, вообще не была препятствием, и он прошел через нее с легкостью, но вместо того, чтобы броситься окунаться в комнату, из стены вылезло лицо.

Это лицо было невидимым для других, если только это не был тот же младенец Юань из Священного царства культиватор или демон, который обладал способностью Небесных Глаз, чтобы быть в состоянии обнаружить его существование, но люди в этой комнате, очевидно, не было никакой подобной фигуры.

В комнате Феррансиф сидел на диване и смотрел на Зобелу, которая только что вошла в комнату. За ним стояло несколько нацистских некромантиков, один из которых стоял прямо, и хотя старые и молодые были смешанными толстыми и худощавыми, их аура была аурой стандартного солдата.

Левая Белла открыла рот: "Как мне тебя называть, Ференцив или фюрер, герр Адольф Гитлер?".

Феррансиф не говорил, просто смотрел прямо в лицо Зобелы и в ее глаза. Его глаза были острыми, давая немного регрессивного ощущения.

"А?" Зуо Белла сразу же нахмурилась.

"Кто ваши какашки, мисс Зобела". Феррансьев наконец-то встал с дивана и протянул руку в пригласительном жесте: "Присаживайтесь".

Зобела села на диван и мягко сказала: "Ты знаешь, к чему я клоню, мне нравится вникать в тему разговора, давай начнем".

Феллансиф сел на диван и на мгновение замолчал, прежде чем открыть рот: "Нас было сотня, но многие из нас мертвы. Мы думали, что не сбежим и от преследования смерти, пока ваш народ не предстанет перед нами. Он дал нам лекарство, помог нам изменить нашу кровь и привел нас сюда. Он упомянул вас и показал нам телевизор, который вы записали..."

"Это называется видео". Наемник из роты "Блэкфайр" поправился.

Зобела ослепила его, и он закрыл за ним рот.

Ферансиф продолжил: "Ты попросил нас встретиться с тобой здесь, и ты сказал, что готов помочь нам решить наши проблемы раз и навсегда, и даже обрести большую силу. Что я хочу знать, так это что ты будешь делать, и что ты хочешь от нас?"

Зобела сказала: "Вы ясно себя чувствуете?"

"Что ты имеешь в виду?"

"Ты на самом деле мертв и не должен был существовать. Это небо и земля движутся, образуется разлом, создающий силы вне природы. Вы все были сильными персонажами в свое время, и сильные люди обязаны иметь сильные души. Возможности никогда не бывают для сильных, так что вам повезло, что вы вернулись. Но это небо и земля не допустят тебя, и поэтому ты умрешь один за другим, и когда ты умрешь снова на этот раз, от тебя ничего не останется".

Несколько мертвых нацистских душ больше не могли держать такой серьезный взгляд на своих лицах.

Зобела продолжил: "На самом деле, если бы я не дал тебе лекарство и не попросил бы кого-нибудь помочь тебе изменить кровь, ты бы тоже умер". Но это не решит полностью вашу проблему, так что вы почувствуете холод и нуждаетесь в теплой крови". Говоря об этом, она сдвинула глаза, чтобы посмотреть на несколько вяленых рыб на чае, и презрительная улыбка появилась из угла ее рта: "Это не рыбья кровь, то, что вы хотите, это теплая человеческая кровь, так как вы все еще фигуры, которые подметали половину мира, вы даже не убить людей сейчас?

Блондинистый молодой человек сказал: "Следи за словами! Ты должен знать, с кем разговариваешь!"

Зобела не разозлилась и сказала в обморок: "Разозлилась"?

"Дитрих". Блондинка сказала, сделав паузу, прежде чем добавить: "Теперь ее еще называют Мюллер".

Дитрих, самый доверенный телохранитель Адольфа Гитлера, Мюллер, видимо, был именем молодого блондина.

Зобела сказал: "Оказалось, что это самый могущественный капитан-телохранитель в гестапо, если вы, ребята, не чувствуете, что вам нужна моя помощь, я могу уйти сейчас, вам, ребята, нужно, чтобы я ушла"?

Мюллер собирался говорить, когда Ферранциев поднял руку, а потом закрыл рот.

"Пожалуйста, продолжайте, мисс Зобела". Феррансиф сказал.

Зуо Бейра улыбнулся: "Фюрер, у тебя и твоего народа есть только один шанс, у меня есть возможность решить проблемы на тебе, чтобы тебя не забрала смерть и даже не обрести великую власть". Конечно, это для всех, и я хочу, чтобы ты и твои люди сделали только одну вещь для меня..."

Но она не продолжила.

Сердце Нинг Тао было темным от беспокойства.

"Что ты хочешь, чтобы мы сделали?" Феррансиф спросил.

Зуо Белла, однако, встал с дивана, ''Вы, ребята, остаетесь здесь на время, и я, естественно, скажу вам, когда я договорился. Кроме того, вы не единственные, кто участвует в этой комнате, есть много других, кто придет сюда, кто просто так".

"Кто еще?" Высокий, худой старик спрашивал.

"Скоро ты узнаешь". Зобела посмотрел на него и спросил еще раз: "Кто ты такой?"

Высокий, худой старик сказал: "Вульфганг, ты не узнаешь этого имени, потому что это имя инженера-механика, но ты должен помнить мое второе имя Гиммлер".

Гиммлер, глава гестапо, был фигурой, уступающей только Гитлеру в нацистском мире.

Услышав это имя, Нин Тао вдруг поверил словам Зуо Беллы о том, что чем сильнее душа человека, тем она сильнее, и что будут такие "возможности". Все эти нацистские владельцы были теми, кто несколько десятилетий назад поставил в движение колеса истории. Есть также У Цзэтянь и Хань Синь, которые в свое время не были теми фигурами, которые качали колесо истории?

Совершенно не похоже на чувства Нин Тао, услышав имя Хайрам, Зуо Бейра только что улыбнулся едва улыбнувшись: "Ребята, подождите здесь, вы в безопасности, чтобы остаться здесь". Я все устрою и увижу тебя снова, и к тому времени ты будешь знать, что я хочу, чтобы ты сделал".

"И ты просто так все оставил? Нам нужна еда и деньги." Мюллер сказал.

Зобела сказал: "Еда? По всему городу есть еда, и если вы собираетесь есть рыбу, я буду очень разочарован в вас".

Слово в том, что эти нацистские захватчики охотятся на живых, как кровавые демоны.

Не дожидаясь, пока Зуо Бейра подойдет к двери, Нин Тао отступил от стены, пересек коридор и вернулся в свою комнату.

Младенец вошёл, он вышел.

Нин Тао только что открыл глаза, когда звук шагов вышел из дверного проема, он последовал за ним и снова закрыл глаза.

ЩЕЛКНИ.

Мягким ударом дверь в комнату открылась.

На этот раз Зобела вошла одна, ее шаги были быстрыми, но под ногами не было явного звука. Это не имело никакого отношения к ковру на полу, это была она намеренно контролирует звук ее шагов.

Когда она приблизилась, сердце Нинг Тао внезапно напряглось. Он всегда переносил эти вещи, даже если наемник ударил его в сердце озера, он не сопротивлялся, чтобы не испугать змею, чтобы сварить план, чтобы убить Николаса Конти. Этот план еще даже не прототип, как он может совершить небольшую ошибку, чтобы напугать врага?

Если у него не было идеи убить Николаса Конти в этом месяце, Нинг Тао боится, что он ткнет Зуо Беллу, как только его застрелят во плоти, как он может позволить ей быть высокомерной!

Однако, это все равно не может быть сделано таким образом.

Зуо Бейра остановилась на краю кровати, посмотрела на лежащую на кровати черную мальчишескую версию Нин Тао, через несколько секунд медленно наклонилась и прижала рот к шее Нин Тао, в ее расчлененных красных губах были отчетливо видны четыре острых разрезанных зуба.

Вздох ускользнул от сердца Нинг Тао, этот Зуо Белла явно пытался сосать его кровь. Оставляя в стороне вопрос о том, будет ли это заразно или нет, не задумываясь об этом, он определенно не хотел, чтобы его укусила в шею самка демона крови. Даже если бы речь шла о том, чтобы убить терпение Николаса Конти, этому был предел, и действия Зуо Беллы в этот момент явно превысили этот предел.

Кажется, что в небе есть провидение, которое предназначено для этого путешествия к озеру Йеллоустоун, чтобы напугать змей.

Тем не менее, это была стоящая поездка, чтобы убить Зобелу.

Правая ладонь Нин Тао медленно восстановилась, чтобы завершить захватывающую позу, эту позу он мог использовать, чтобы выпустить выстрел удара по плоти, чтобы потыкать Цзо Бейра через несколько минут после того, как встряхнуть Небесный персонаж издание Инь долине Чжэнь прелести.

Зуо Бейра резала зубы все ближе и ближе к шее Нин Тао.....

"Чего вы все стоите?" Звук дробовика, и звук того, как он идет сюда.

Режущие зубы Зобелы мгновенно сжимаются, выпрямляются, поворачиваются и направляются к двери.

В коридоре два наемника из роты "Блэкфайр" заблокировали ружье, направлявшееся в эту сторону.

Зобела вышла и потянулась к двери комнаты.

На этот раз Нин Тао открыл глаза, но он остался в неподвижном положении, лежа на кровати, просто спорил ушами, слушая звуки за дверью.

"Я услышала, как кто-то упал в ту комнату, и дверь опять была смутно спрятана, и я подумала, что ему нужна помощь, так что я зашла и посмотрела". Зубела сказала.

"Это комната мистера Джонни, что с ним случилось?" Стрелок сказал с беспокойством.

"Он был пьян и упал на землю, и я помогла ему подняться на кровать. Но я не хочу, чтобы он знал об этом, ты можешь держать это в секрете для меня?" Оставил голос Беллы.

"Без проблем, конечно." Звук дробовика.

"Хорошо, пока". Зобела повела за собой.

Оказание помощи в кризисных ситуациях.

Это не кризис, это просто неприятность.

Нин Тао тайно вздохнул с облегчением, оглядываясь на то, что только что случилось, и мрачно сказал в своем сердце: "Она пытается высосать мою кровь, или она пытается проверить меня?"

Судить было нехорошо, но можно с уверенностью предположить, что если дробовик не поднимется по лестнице, то в следующую секунду он выпустит мясной выстрел и ударит ножом левой Беллы.

Туд.

Стук был за дверью.

Нинг Тао не ответил, и специально выпустил немного храпа через ноздри.

"Все еще очень пьян". Дробовик прозвучал, а потом он тоже ушел.

Только после этого Нин Тао встал с кровати, пошел в ванную, укусил пальцы и нарисовал в углу кровяной замок, который он не мог убрать, затем разработал удобную дверь и вернулся в Медицинский Зал Небесного Дао. Вернувшись в Медицинский Зал Небесного Дао, он, не останавливаясь, открыл еще один кровяной замок 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/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0686 Глава Летающие мидии**

Глава 0686 "Сущность летящей моллюски" За дверью удобства было темно, но это была не ночь в Северной столице или где-либо еще, а подземный храм Небоны.

Нинг Тао планировал охотиться на Николаса Конти в этом месяце, компенсировать 50 000 арендной платы и открыть казначейскую дверь бесплатно, это было большим искушением для него, но такая вещь, он, очевидно, не мог сделать это в одиночку, он нуждался в помощи.

В храме царила тишина, и Нин Тао пробудил глаза, глядя на скорость, и храм внезапно загорелся. По его мнению, три жены все еще находились в уединении.

У каждой из трех жен были свои вариации.

Над головой Цинь Чжоу висел синий шнековый дракон с господствующей аурой. В начале Змеиного Дракона у нее была только пара стрелковых рук, у которых развивалась чешуя дракона, но теперь чешуя дракона появлялась повсюду на ее теле. Чешуя дракона была тонкой и нежной, как второй слой кожи, покрывающий тело. Если смотреть на это так, то в будущем ей даже не понадобились бы Небесные Сокровищницы, чтобы защитить свое тело, а это был бы Господь, неуязвимый для мечей, огня и воды!

Цзян Хао также сильно изменился, последнее отступление было еще только замерзание земли, на этот раз туманная демоническая аура висела над ее головой, и кристаллические снежинки постоянно приземлялись, как сцена ледяной королевы, сидящей в отступлении!

Демон ци, парящий над ее головой, изначально был драконом и змеей, но теперь он больше похож на дракона. В ее нынешней ситуации не займет много времени, чтобы ее демон ци полностью превратился в дракона, и тогда она будет уже не змеиным демоном, а драконом.

Истинного дракона невозможно преобразовать, потому что истинный дракон рождается, а слово "истинный" является непреодолимым барьером на небе.

Нинг Тао вздохнул и сказал несколько подавленным голосом: "Изначально я думал, что в прошлом месяце мне не придется зарабатывать на медицинском обслуживании, поэтому я позволил вам закрыться, но вы, ребята, ушли из ворот.

Он не осмелился заставить любую из своих жен, чтобы разбудить их, потому что это заставит их потерять всю свою работу, и они могут даже выйти из глубины души.

Нинг Тао вышел из храма и отправился в пустыню, глядя на нескольких своих людей в уединении один за другим. Инь Мо Лань и четыре самец модели рыбных демонов также не показывали никаких признаков выхода из перевала, и не было никакой информации о том, когда они сделают это.

Наконец, Нинг Тао приехал туда, где проходило Мягкое Небесное Звуковое Отступление. Он думал, что ситуация не изменится, и он не держал много надежды в сердце, он просто хотел прийти и посмотреть и уйти, но он не ожидал этого, и как только он пришел, он обнаружил ненормальную ситуацию.

Место, где Мягкий Небесный Голос отступил, как и другие четыре самец модели рыбы-демона, было в пруду, который они вырыли сами. Вода в пруду, которую она тоже положила в очищенную воду, была наполнена до краев, но теперь она высохла.

В глазах Нинг Тао, сестра мягкой семьи томилась в семицветной дымке, которая на утреннем солнце ощущалась как жемчужина в форме человека, этот блеск имел мечтательный цвет, несравненно великолепный.

Именно благодаря этому свету тонкая ткань на ее теле стала виртуальной вещью, представляя некую красоту гор и воды. Искушение влажным телом было уже достаточно сильным, и это одно из ее, еще более продвинутое, было сказочным соблазнением. Просто уставившись на нее так на несколько секунд, Нинг Тао почувствовала, что не хочет.

Отдых также стал настолько красивым и сексуальным, что это действительно великолепно.

"Она здесь на конечности?" Сердце Нинг Тао было наполнено волнением и предвкушением.

Внезапно кристально чистые ангельские крылатые раковины моллюсков на спине Мягкого Небесного Голоса превратились в пятна энергетического света, парящие вокруг ее тела.

Что это за изменение?

Нин Тао смотрел на него широкими глазами, боясь, что он пропустил даже одну деталь.

В ее тело пролетела полоска энергии, а затем семицветная дымка, пришедшая из ниоткуда, вернулась и в ее тело. Очаровательный вид на эту гору с чистой водой был скрыт, оставляя только туманное ощущение. Но она все еще сидела в пруду без воды, глаза плотно закрыты и не открыты.

Нинг Тао не мог не позвать ее, но в конце концов сдерживал импульс. Он не был уверен, в какой ситуации оказалась Клэм Цзин, когда она находилась в уединении.

Но как раз в это время внезапный порыв мутного ветра пронесся сквозь его тело и исчез в мгновение ока.

Он замер на мгновение, это не было.........

Внезапно сзади снова дул теневой ветер, потирая уши и пролетая над головой, отчего у него слегка зудит.

Он мгновенно улыбнулся и открыл рот: "Тянь Инь, поздравляю, ты вошел в царство Младенца Юаня из тела".

Мягкий небесный голос в пруду, однако, все еще закрывал глаза и не показывал никаких признаков открытия. Однако, снова дул облачный ветер, летящий вокруг талии Нинг Тао, чувствуя себя прекрасно.

Нин Тао улыбнулся и сказал: "Тянь Инь, я знаю, что это ты, прекрати, или твоя зарплата будет вычтена".

В пруду без воды Руан Тяньин открыла глаза, а затем переместила глаза на сторону Нин Тао с жалким выражением: "Милорд, не вычитайте мою зарплату, ладно?".

Нин Тао ничего не мог с этим поделать: "Никаких вычетов, никаких вычетов, я просто издеваюсь над тобой, не только никаких вычетов, но и дам тебе бонус, поздравляя тебя с рождением ребенка Юаня".

Мягкий Небесный Голос храпел и смеялся, эта улыбка была тысячей очаровательных и нежных, как вода.

Гоблин! Отключения было достаточно раньше, теперь еще больше, случайный взгляд, легкий смех имеет своего рода неописуемое очарование и магическую силу, может соблазнить людей не хотят.

Нинг Тао не мог не волноваться ни на минуту.

Мягкий Небесный Голос встал и сделал вертикальный прыжок, ее тело ощипало землю, эта поза была несравненно грациозной.

Нинг Тао думал, что она перепрыгнет на его сторону, но когда ее тело вылетело из пруда, пара кристаллических крыльев внезапно выросла со спины, слегка взмахнув и взлетев в воздух с грохотом.

Крылья были маленькие, не перья, не раковины моллюсков, и все же они не могли сказать, что это такое. В конечном счете, это крыло было всего лишь своего рода заклинательной энергией, оно было тонким, как крыло цикады, и его можно было четко видеть здесь, но если бы оно находилось на солнце, то нормальный человек не смог бы его увидеть, как только солнце светит.

Летающие мидии?

Полная версия Древнего Поиска Дэна и отступления под Цитрусом Желтых Источников, есть действительно демоническая моль.

"Как ты... получил крылья и полетел?" Нинг Тао действительно не мог понять, как гоблин с моря может родить крылья и попасть в рай.

Мягкая Тингин мурлыкала губами и смеялась: "Милорд, я рождена не для того, чтобы сражаться, небеса должны дать мне что-то, чтобы спасти мою жизнь".

Нинг Тао была немного безмолвна, она спрашивала не о том, круто это или нет, а о том, хорошо ли на это смотреть. Для маленьких размеров ее крыльев, которые были сделаны из моллюсков, полет был, конечно, не быстрым, и было мало смысла бежать за свою жизнь, но это действительно выглядело хорошо.

"Хорошо выглядишь, что еще ты получил от этого отступления, кроме этих крыльев?" Нинг Тао спрашивал.

Мягкий Небесный Голос на мгновение задумался: "Моя родная жемчужина сильнее, она может хранить больше воды, и ее очищающая сила должна быть сильнее, кроме того....".

"Что еще?"

"Во время этого отступления, некоторые руны всегда поднимались в моей голове, они, казалось, были спрятаны в моем теле, а затем они пробудились во время этого отступления, я думаю, что это были небесные заклинания".

"Божественные заклинания?" Нинг Тао взволнованно спросил: "Какие заклинания ты изгоняешь, чтобы я увидел?"

Небесное заклинание, которое было заклинанием только рожденного естественным путем демона, Цинь Чжуй и Бай Цзин также будут иметь его, я надеюсь, что это отступление пробудится. Цзян Хао не мог на это рассчитывать, новое демоническое небо не дозволено, столица небесного вымирания слишком поздна, как оно может все еще наделять небесными заклинаниями.

Это небесное заклинание на самом деле можно понимать как врожденную способность вида, например, собаки, которая рождается с сильным носом, но эта способность также усиливается с ростом. То же самое относится и к естественным рожденным демонам, Небеса уже давно дали естественным рожденным демонам, и неизбежно дадут им соответствующие способности. Гоблин-гоблины, то есть существование зрелого духа, и способности, дарованные небесами, естественно, не сравнимы со способностями смертных.

"Я думаю, это......" слово, выплюнутое из уст Мягкого Небесного Голоса, "Диверсия!"

"А?" Нинг Тао был ошарашен.

Заклинание разделения, то есть легендарное заклинание, Ци Тянь Да Шэн имеет только эту способность, как может малая моллюсковая сущность иметь такое небесное заклинание?

"Милорд, вы мне не верите?" Маленький ротик Мягкого Тингина был слегка приподнят, и этот взгляд выглядел немного недовольным тем, что его подвергли сомнению.

Нинг Тао сказал: "Я хотел бы верить тебе, но ты уверен, что Небесное Заклинание, которое ты пробудил в этом отступлении, - это Заклинание Разлуки"? Это фирменное умение Небесного Мудреца Ци, если ты действительно знаешь, как это сделать, ты разделишься и покажешь мне".

"Разделяй и властвуй". Мягкий Небесный Голос собрал свои крылья, упал на землю, выжал в каждой руке технику цветка лотоса и прочитал слова во рту: "Ба-ми ба-ми...бам до-ми...мин!".

Семицветный демонический туман внезапно высвобождается изнутри ее тела, мгновенно окутывая ее. Демонический туман на мгновение поколебался, а со словом "раскол" один разделился на два.

Нинг Тао смотрел в изумлении.

Бо, Бо!

Два семицветных демонских тумана взорвались.

Мягкие небесные голоса появились из демонического тумана.

После того, как еще одно облако демонического тумана взорвалось, в пустоте появилась большая нога. Эти ноги были стройными, нежными и круглыми, а их кожа белая, как нефрит.

Однако, есть только одна нога.

Челюсть Нинг Тао также ударилась о землю в тот момент.

Это заклинание раздвоения ноги, которое было неудачным с точки зрения результатов, могло быть реальным по своей природе - Божественное заклинание, которое она пробудила, было действительно раздвоением!

"Аааа?" Мягкая Тингин тоже была немного сбита с толку, она явно не ожидала, что будет делить только одну ногу.

Нин Тао, однако, все еще был в ошеломленной позе, и эта душа все еще была на той ноге, не в состоянии вернуться на некоторое время.

Мягкий Небесный Голос произнес заклинание и вернул напиток: "Я пойду!"

Я ухожу?

Эта заклинательная команда............

Душа Нин Тао наконец-то вернулась, но не жди, пока он посмеётся, пролетела белая сырая длинная нога, без приветствия, пинка в грудь.

Это сильный удар, но сила не достигает вершины. Боюсь, что даже могущественный солдат спецназа не сможет перебить человека своего уровня, не говоря уже об избиении.

Ногу, то против груди Нин Тао, строго выполнил заклинание мастера команды, как будто в "ногу стук" позе, ожидая Нин Тао, повелитель, чтобы проверить истину.

Милорд, пожалуйста, потрогайте.

Немного нерегулярно.

Тем не менее, Нин Тао все еще не мог устоять перед любопытством в сердце и поднял руку, осторожно касаясь 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/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0687 Глава Магическое отклонение**

0687 Глава Волшебное раздвоение, как свернувшийся жир, с плотью и кровью.

Эта нога настоящая.

Но это не научно, мягкий небесный голос явно стоит на противоположной стороне, она разорвала ногу не нога энергии, но большая плоть и кровь длинная нога, такая вещь, даже если Эйнштейн, мадам Кюри, Ньютон и другие научные толстосумы собрались, чтобы учиться, я боюсь, что они просто подбородок к земле, не может сказать причину почему.

"Это... удивительно... "Нинг Тао был взволнован и поражен в своем сердце, и он также исследовал дюйм за дюймом одной рукой, к чувствительному месту".

"Ой......." странный голос внезапно появился из маленького небесного рта Мягкого Голоса, и прилив красноты смылся над ночным кошмаром.

Нинг Тао сказал врасплох: "Правда?"

"Не надо... не там". Мягкий небесный голос мягкий и нежный, с магией разрушения стальной арматуры.

Вдруг, понимая что-то, Нин Тао протянул руку и ткнул пальцем.

"Ага, милорд, что вы делаете?" Реакция Мягкого Небесного Голоса была еще сильнее.

"То есть мои ноги ах, у меня определенно есть чувство, я думал, что ты просто легкое прикосновение, где думал Господь ты.................................................................................." сказал здесь мягкий Тянь Инь сказал: "Нет, лицо почти на каждом дюйме не красное, что глаза, как злой мозг и застенчивое сердце, не могут сказать соблазнительного вкуса".

Правда также, что люди просто позволяют тебе прикасаться к нему неглубоко, чтобы проверить правду. И ты даже ни на дюйм не промахнулся и не спросил, что у тебя на уме?

Нин Тао был еще более смущен этим, предположительно, чтобы доказать свою невиновность, и он не ждал, пока большая длинная нога к груди, чтобы лететь обратно, принимая свою собственную инициативу, чтобы отступить.

Ух ты!

Нин Тао только что сделал шаг назад, когда эта большая длинная нога внезапно догнала его, все еще пытаясь пнуть его. Он околачивался в сторону, чтобы уклониться, только чтобы удивиться, когда нога согнулась и одна лапа приземлилась на его лицо, а два бело-нефритовых резных пальца бесконечно застряли у него в ноздрях.

Был запах, но это был запах Духовной Весны Цин Ци, и не только неприятный, но и очень хороший.

Это неловко, не только заглавными буквами, но и жирным шрифтом. Смущает черным шрифтом.

Нинг Тао в панике сказал: "Небесная головокружение... грязь....."

Но он ничего не сказал, и как только он это сделал, его горячий язык и все это поднялось.

"Бойн!" Мягкий Небесный Голос выпустил жалостливый крик, ее ноги приоткрылись, и она села на землю, ее маленький ротик слегка открылся, как рыба, которой не хватает воды. Этот взгляд, этот взгляд в его глазах, как будто он проходит через что-то невыносимое, и невыносимое, и невыносимое.

Капитализированное смущение переросло в большую автокатастрофу.

Нин Тао не осмелился пошевелиться и энергично моргнул парой глаз, предполагая, что демонический дух клана Бенг оттянет вырванную ногу. Если так будет продолжаться, то он опасается, что станет властелином с человеческим лицом и сердцем животного и сделает что-то хуже зверя. Демоническая аура, парящая над головами трех жен, боялась переодеваться в шляпу, и она была зеленой.

Мягкий Небесный Голос наконец замедлился и выпустил легкий напиток "Собери!".

Эта большая длинная нога качалась в пустоте и мгновенно бросилась на тело Мягкого Небесного Голоса. Она рассталась с правой ногой, и положение, в которое она вернулась, также было ее правой ногой, так плавно перекрывающейся, что она стала одной ногой.

Все это дало Нин Тао ощущение, как во сне, прекрасный сон впервые пробудился, но он все еще был мечтой.

Только тогда Нинг Тао отошёл и подсознательно спросил: "Что со мной случилось?"

"Ты плохой". Мягкий Sky Voice сказал.

Нинг Тао: ".........."

Это то, что ты даже не можешь смыть, прыгнув в желтую реку.

У него, конечно, не было плохого, кривого ума, но его руки действительно были не в порядке. О да, дело не только в руках, кажется, что это рот.

Атмосфера затихла, а затем неловко до смерти.

Прошло полдня, прежде чем Нин Тао нарушил тишину между ними: "Тянь Инь, поздравляю с уходом".

"Ты уже говорил это раньше".

"Это... это я сказал?" Нинг Тао неловко сказал: "Кроме того, эта твоя техника расщепления действительно сильна, я не думаю, что когда-нибудь смогу научиться ей в своей жизни".

"Это небесное заклинание, рожденное с ним, тебе негде его выучить, но когда я придумаю его в будущем, я смогу научить тебя, милорд, ты такой умный, может быть, ты его выучишь". Мягкая Тингин была так счастлива, что всегда чувствовала себя самой бесполезной, и редко когда Нин Тао делал ей такие комплименты.

"Но какова польза от твоей отвлекающей техники?" Нинг Тао все еще не мог не спросить любопытства в своем сердце.

Мягкий Тингин подумал об этом и сказал серьезно: "Когда я выйду замуж в будущем, я отложу одну для мужа, чтобы он пил чай и разговаривал, а другую для меня, чтобы я готовила на кухне, разве это не вкусно?".

Нинг Тао: ".........."

Мягкий Небесный Голос добавил: "Если в будущем у меня будут дети, не будет ли здорово, если я отложу одного для себя, чтобы остаться с детьми, а другого - чтобы остаться с мужем".

Нинг Тао был безмолвным.

Как может гоблин, родившийся неспособным сражаться, рассчитывать на достижения в боевом царстве?

"Тянь Инь, дай мне немного очистительного фактора, я немного потренируюсь, а потом мы уйдем отсюда." Нинг Тао сменил тему.

В течение этого времени в добром и злом горшке было больше зла, чем добра, и его выращивание показало признаки очернения, а фактор очищения мягкого небесного голоса мог смягчить этот симптом, одновременно очищая духовную энергию и нечистоты в его теле, поэтому можно сказать, что за один заход он достиг трех вещей. Так же хорошо, что она была вне врат, её Духовная Сила культивировалась ещё сильнее, чем раньше, и её Фактор Очищения был определённо сильнее, чем раньше, так что он не мог дождаться, чтобы попробовать это.

Не задумываясь, Мягкий Небесный Голос сжал заклинание цветка лотоса обеими руками, а затем отскочил в сторону Нинг Тао.

С этим ударом пролетело облако семицветной дымки. Ее руки перелистывали друг за другом, и с большой скоростью облака за облаками семицветной дымки пролетали над ней, и казалось, что над ней пролетает шар зефира.

Конечно, это был не какой-то туман или зефир, а водяной туман с очищающим фактором. Сам же фактор очищения, фактор очищения, который она секретировала до этого, был почти невидим, на этот раз после очищения её фактор очищения был размером с песчинку, даже обычные люди могут его видеть.

Очищающий фактор проник в тело Нинг Тао из его рта, носа и кожи, и отвлекающие мысли в его сознании естественным образом исчезли, и ему не пришлось сознательно что-либо контролировать. Он скрестил ноги и сел на землю, и начал руководить Декретом о Духе Ледяного Огня. Без доброго ци и злого ци такая практика не увеличила бы духовную силу, но очищающий фактор мягкого небесного тона мог бы удалить нечистоты в теле и сделать духовную силу более чистой.

Мягкий Tingyin стоял рядом с ним и наблюдал за практикой Ning Tao俢, очищающий фактор был почти поглощен, и несколько зефиров были сыграны для Ning Tao, чтобы пролететь над ним..........

Полчаса спустя, дверь удобства открылась, и Нин Тао вернулся в медицинский центр "Небесный Дао" с мягким Тянь Инь.

В медицинском павильоне Небесного Дао царила тишина, зелёный дым поднимался со штатива добра и зла, а лицо человека на штативе показывало улыбку. Это произошло потому, что Мягкий Небесный Голос пришел потому, что она была не просто прирожденным демоном, но хорошим и чистым демоном.

Нин Тао взял Небесное Сокровище одеяния из шкафа своего стола: "Это Небесное Сокровище одеяния для вас, это будет гораздо безопаснее для вас, чтобы носить, как это может избежать воды и огня и выстрелов". Я не измерил твою фигуру и не знаю, подходит она или нет, попробуй сначала".

Мягкий Тингин немного нервничал: "Милорд, вы примеряете здесь одежду?"

Нинг Тао сказал: "Просто попробуй размер, если он не подойдет, я поменяю его для тебя".

Мягкий Небесный Голос застенчиво сказал: "Я также прошу милорда развернуться".

Нинг Тао врасплох сказал: "Повернись для чего?"

"Я собираюсь... раздеться". Мягкий небесный голос был слабым, как шум комара.

Она действительно собиралась это сделать, рука, уже захватившая подготовительное движение, уже была очевидна.

Нин Тао поспешно открыл "Небесные сокровища", это была ветровка и вообще не было необходимости снимать одежду. Он взял ветровку и обошел позади Софт Тянь Инь, поддерживая ее.

Мягкая Тянь Инь замерла на мгновение, смущенная до смерти, она избегала взгляда Нин Тао и надела одежду в стиле тренч-пальто Тянь Бао.

Ветряное пальто в стиле Тянь Бао очень хорошо ей подошло, и добавило к ней немного аромата Ying Wu, что сделало ее еще более грациозной и красивой.

"Упс, одеяния на теле Господа - это один и тот же стиль, как это можно сделать?" Мягкий Небесный Голос сказал снять его.

Нинг Тао был шокирован: "Чего не делать?"

Мягкий Тингыин сказал: "Мой господин - сын моего господина, я - раб демона моего господина, как я смею носить те же одеяния, что и мой господин". Кроме того, три мастера были бы расстроены, если бы увидели это и подумали, что у нас... не было романа".

Нин Тао горько смеялся: "Мало того, что я дал вам то же самое медицинское лечение, ваши три основные матери, а также старшие Инь и Ян Шэн все те же, по вашему мнению, это правда, что у вас есть роман с ними тоже?".

Лицо Мягкого Небесного Голоса снова покраснело.

Нин Тао не мог не дать вздохнуть в сердце, он отчаянно нуждался в помощнике, но помощником, которого он хотел, определенно, был не кто-то вроде Мягкого Небесного Иня, который не мог бороться и все еще был немного смущен, если бы он взял ее в Йеллоустонском озере, чтобы убить Николаса Конти, я боюсь, что ему придется разделиться, чтобы позаботиться о ней.

Однако, это определенно не то, что можно сказать в присутствии сестры семьи Бенг, что разобьет людям сердца, поэтому он также имел некоторые колебания, чтобы включить ее в свой план охоты на Николаса Конте.

"Милорд, у вас тут полный бардак, могу я помочь вам прибраться?" Мягкий Sky Voice сказал.

Нинг Тао сказал случайно: "Ну, я также возьму это время, чтобы нарисовать несколько амулетов и сохранить их на потом".

Для охоты на Николаса Конти, в дополнение к выстрелу в плоть, волшебный пакет талисмана, талисман белого голубя, талисман сноса, небесный вариант очарования долины Инь, женский вариант очарования долины Инь и так далее, все это, чтобы нарисовать некоторые заранее, чтобы сэкономить для запасных.

Нин Тао потратил полчаса на то, чтобы собрать духовные материалы в целлюлозу духовной бумаги, затем сделал из бумаги духовную бумагу, затем разрезал её на размер руны, а затем снова начал рисовать руну, не останавливаясь.

За это время Мягкий Теннин убрала в Медицинском Центре Тендо, и вещи, которые были замусорены ею до этого, были разбиты на аккуратные и опрятные категории. Когда нечего было делать, она стояла за столом и спокойно смотрела, как Нин Тао рисовать талисман, ее глаза полны восхищения и нежные, как вода.

Превращая все рунические бумаги в мантры, это было уже через час. Нин Тао убрал все мана-талисманы и положил их в маленький сундук с лекарствами, а потом сказал: "Тянь Инь, я отвезу тебя куда-нибудь".

"Какое место?" Мягкий Небесный Голос спросил.

Нин Тао улыбнулся и подошел к стене замка с маленьким сундучком для лекарств на спине, говоря: "Ты узнаешь, когда уйдешь, только не бойся, когда придет время".

Мягкий Тингин пошел по стопам Нин Тао: "Пока я с господином, я не буду бояться, куда бы я ни пошел".

Нинг Тао смеялся, он просто хотел потренировать кишки Мягкого Небесного Голоса.

Дверь удобства открылась, и Нинг Тао привел Мягкий Небесный Голос в черную 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/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0688 Глава 0688**

0688 ГЛАВА 0688 - Шкура тигра Это сломанная скала, настолько бесшумная, что вокруг неглубоко, только у скалы с другой стороны есть свет.

Это находится среди горных пещер на северной стороне священной горы, и это скопление огней - горный храм. Под тусклым светом смутно виднелись возвышающиеся горные и храмовые ворота, а через скалы пролегал кишечный путь овец.

Тогда Лисья Леди спала здесь долгое время и была перерождена через Шесть Путей Реинкарнации. Невозможно было покинуть это место, что Фокс Цзи потратил столько денег на его постройку.

Нин Тао на самом деле не был уверен, что Фокс Цзи был в этом горном храме до того, как пришел, и теперь, когда он увидел огни на противоположном берегу, он знал, что он сделал правильный выбор.

"Разве это не.............................................................................................................................................................................. Разве это не старое логово лисицы?"

Нин Тао сказал: "Это храм в горах Фокс Цзи".

"Милорд, мы пришли сюда, чтобы убить ее? Эта лисица очень хороша, я думаю, лучше дождаться приезда наших людей, прежде чем приходить к ней". Мягкий голос беспокоится о земле. Неудивительно, что она беспокоится, что Фокс Цзи находится всего в одном шаге от того, чтобы стать бессмертным, и она не знает, как бороться, как только начнется битва, только Нин Тао столкнется с Фокс Цзи в одиночку, и что дух лисы имеет несколько мощных помощников, как он может сражаться?

Нинг Тао засмеялась: "Не нервничай, я здесь для ее сотрудничества, а не для ссоры".

"Сотрудничество?" Мягкий Небесный Голос выглядел озадаченным.

Нинг Тао сказал: "Я подозреваю, что Николас Конте - злодейский лидер Нью-Йорка, и я хочу убить его в этом месяце, чтобы компенсировать арендную плату". Но я не мог сделать это в одиночку, вот почему я пришел к ней".

"Но поможет ли она нам?"

"Не знаю, но откуда нам знать, что она не скажет "да", не попробовав, давай просто пойдем туда и посмотрим". Нин Тао сказал, что он расправил ладонь правой руки, облако чернил и дым, как аромат, высвободилось в одно мгновение, а в следующую секунду оно превратилось в ружье с двухметровым стволом и семидюймовым выстрелом из плоти.

Мягкий Небесный Инь с удивлением посмотрел на ружье Нин Тао в руке: "Господин, что это за волшебное оружие?".

"Это называется... выстрел во плоть". Выражение Нин Тао очень неестественно, первоначально не хотел говорить, но опять почувствовал, что люди просто просят имя пистолета, если даже это не говорят людям не уместно.

"Пистолет во плоти, пистолет во плоти... Какое странное имя...", не зная, что пришло на ум, выражение Мягкого Небесного Голоса также стало неестественным, затем посмотрел на Нинг Тао со странным взглядом. Хотя его рот ничего больше не говорил, этот взгляд, похоже, много говорил.

Просто знай, что это реакция, и привыкай.

Нин Тао сухо кашлянул: "Тянь Инь, ты полетишь туда один или меня подстрелят во плоти"?

"Я еще не знаком со своим крылом закона, я лучше пойду туда во плоти милорда." Мягкий Sky Voice сказал.

Нинг Тао произнес заклинание, бросил выстрел из плоти, а затем подпрыгнул продольно. Он протянул руку Мягкому Тянь Иню, который колебался, но все же схватил ее за руку, и с легким рывком вытащил Мягкого Тянь Иня на пистолет с плотью в руке.

Плоть была расстреляна и улетела в сторону горного храма, оставив в пустоте след из чернил. Возможно, из-за внезапного ускорения, первый раз ездить на плоти выстрелил Мягкого Тенньина неожиданно потерял равновесие и упал с обрыва с кривым телом.

Нин Тао выловила руку и обернула ее вокруг стройной талии.

Мягкий Небесный Голос не успел закричать, и она уже вернулась во плоти и в объятиях Нинг Тао. Она была все еще ошеломлена только что, вот это объятия, когда человек в руках Нинг Тао, она сразу же замолчала, два глаза прямо ошарашенный глядя на Нинг Тао.

Изначально Нин Тао хотел утешить ее, но когда она посмотрела на него вот так, он даже забыл свои слова.

Мясной выстрел пролетел над скалой и повернул глаза к горным воротам.

Чёрт!

В горном храме внезапно прозвучал поток колоколов, и звуковые волны обрушились слоями и слоями, с аурой, которая вот-вот разобьёт людей!

Однако звуковая волна замедлилась после того, как прикоснулась к чернильному и дымовому облаку пистолета во плоти, и она уже была незначительной, когда ее толкнули на переднюю часть Нин Тао и Мягкий Тянь Инь, как ветерок.

Внезапно разозлился женский голос: "Нинг Тао, я не ожидал, что ты осмелишься прийти сюда!"

Ого!

Внезапно раздался тресковой звук, и по воздуху пролетела мачете, и в мгновение ока она оказалась в радиусе выстрела плоти. Однако даже энергетическое поле дробовика, попадающего в плоть пистолета, приходилось замедлять, не говоря уже о мачете.

Этот меч был мачете волшебного оружия настоящего Ли Чуичи Мяо Йе.

Но даже мачете Ли Чуйчи, который замедлился после вылета в энергетическое поле пушки, не смог сбежать.

Используйте мягкость для противодействия жесткости; используйте бесшумное торможение. Это была правда Тай Цзи, и пистолет qi пистолета во плоти, один инь и один ян, была та самая вещь, которая развила правду Тай Цзи до предела!

К тому времени, как Ли Чу узнала, что что-то не так, и бросилась из горного храма, Нин Тао уже протянула руку помощи и схватила мачете с волшебным оружием.

"Отдай!" Ли Чу собирался наброситься на него.

Из горного храма вдруг раздался голос: "Возвращайся".

Это голос лисы.

Ли Чу И жестко остановил свою форму, его глаза уставились на Нин Тао со злостью.

Нин Тао наклонил голову к стене и ступил через горные ворота, подойдя к поляне перед воротами горного храма. Он и Мягкий Небесный Голос спрыгнули с плоти в пистолете, держа в одной руке Сцимитар Закона Ли Чуйчи, а в другой - Плоть в пистолете.

Через дверь храма прошла Фокс Цзи, за ней последовали Чанчунь Сон Вэй и белый журавль "Настоящий Инь Дашэн" позади него. Она носила чистый белый хэнбок, на плечах которого была драпирована лисичья кожа кансю, что лисичья кожа кансю была также чисто белого цвета. Ее тело не было даже наполовину покрыто земным запахом фейерверков, и оно было безупречно чистым.

Нин Тао бросил ему заклинательное оружие Ли Чуйи.

Ли Чу И схватила мачете и вернула его, но то, как она смотрела на Нин Тао, все еще было наполнено ненавистью, и она ненавидела торопиться и резать Нин Тао несколько раз.

Мягкий Небесный Голос изначально стоял позади Нинг Тао, но Фокс Цзи не знала, откуда она взялась после появления, но даже со спины Нинг Тао выделялась, с Нинг Тао плечом к плечу, чтобы встретиться с остальными четырьмя людьми. Очевидно, что она была напугана и нервничала, но столкнуться с сильным соперником с прямым лицом было очень редко.

Нин Тао тоже не говорил ей отступать, его не было здесь, чтобы сражаться, и было хорошо воспользоваться этой возможностью, чтобы проявить свою храбрость.

"Что ты здесь делаешь?" Фокс Чжи говорила, ее голос был холодным, "Ты правда думаешь, что я не убью тебя? В тот день, когда ты остановил меня от убийства двух старых лысых ослов, Факонга и Синь, в Золотом куполе Эмей, я сказал, что не буду проявлять пощады при следующей нашей встрече. Ты приходишь ко мне сегодня, и если у тебя нет причины, которая удовлетворяет меня, клянусь Богом, я убью тебя".

Нинг Тао засмеялся: "Если ты действительно хочешь убить меня, ты уже нанес удар, так зачем же ты говоришь такие жестокие вещи, как клятва небесам?"

Фокс Цзи расправила руки широко, в этой комнате не было ветра, но ее пояс барабанил без ветра.

Это ее демоническая аура!

Узоры и руны Фигуры Реинкарнации Шести Дао, которые покрывали ее кожу, быстро загорелись и блестели на ее коже.

Она действительно переехала убивать.

Нинг Тао сказал: "Почему ты не изменил этого острого сына? Я не закончил предложение, куда ты торопишься?"

"Скажи!" Из рта Фокс Чжи доносился звук, пронзающий стену!

Нинг Тао был без движения и сказал в обморок: "Я хочу убить Николаса Конти, но я не могу сделать это в одиночку, я хочу объединиться с тобой, я знаю, где его старое логово, давай пойдем вместе и убьем его".

Фокс Цзи замолчал на ползвука, и внезапно посмотрел на небо и засмеялся: "Хахаха..........."

"Над чем ты смеешься? То, что я сказал, было смешно?"

"Почему ты до сих пор такой наивный? Я говорил тебе, ты заботился обо мне некоторое время, но ты разрушил мою реинкарнацию, и мы не в долгах. Я не хочу наживать тебе врагов, но ты помешала мне убить моих врагов на Золотом пике Эмеи. Я еще даже не добрался до тебя, а ты приходишь сюда, пытаясь убедить меня пойти с тобой против Николаса Конти, за кого ты себя принимаешь, и почему бы мне не убить тебя, но пойти с тобой против Николаса Конти?"

Нинг Тао на мгновение замолчал, прежде чем сказать: "Предк ищет Дэна".

Фокс Чжи замер на мгновение.

Нин Тао продолжил: "Я знаю, что у тебя есть полная формула, в конце концов, Дэн Поиск Предков из твоей руки. Однако для поиска предков Дану потребовалось не только более ста драгоценных духовных материалов, но и трудно находимые духовные материалы, такие как драконийские кости, настоящий амбра и земной огненный масло. И даже если вы долгое время собирали необходимые духовные материалы, вам все равно не хватало надежного Доктора Культивирования, чтобы усовершенствовать эликсир для вас. Тогда вы вызвали кровавый шторм в Царстве Культивирования и жестоко избили так много Докторов Культивирования, но разве вы не получили также бессмертную таблетку Искателя Уровня Дэна?".

Тон Фокс Чжи был другим, чем сейчас.

Нин Тао сказал: "Хотя у меня нет Бессмертного Дана-поисковика, Древний Дана-поисковик, который я усовершенствовал, имеет третью часть качества Бессмертного Дана". Пока ты будешь сотрудничать со мной и убивать Николаса Конти, я дам тебе полную версию "Искателя предков" Дэна".

"Городская башня времени, строительная плита и облачная руда должны быть отданы мне!" Божественный свет волнения вспыхнул в глазах Фокс Цзи.

Нин Тао посмотрел на нее, наблюдая за ее реакцией, и, не двигаясь, сказал: "Ты также хочешь поймать Дэна Линга, что ты можешь сделать после того, как ты сделаешь?".

Нинг Тао сказал: "Ты скажешь мне, и я запомню тебя в качестве одолжения".

Фокс Цзи холодно ворчал: "Башня времени Чжэнь, плита для строительства деревьев и руда Облака - это не сокровища, которыми ты можешь обладать, ты пришел сегодня, ты не можешь уйти, пока не отдашь их мне".

Левая рука Нинга Тао прощупала и схватила ключ от медицинского павильона Небесного Дао вокруг шеи, и из воздуха появилась темная, как чернила, дыра. Но он не вошел, а сказал в обморок: "Я иду, и никто в мире не может оставить меня, ни Николай Конти, ни ты". Уверен, ты помнишь, как я взорвал здание "Черных парусов" и выбрался целым и невредимым. Подумай о том, сможешь ли ты удержать меня до того, как это сделаешь."

Фокс Чжи внезапно заревел: "Эти вещи тебе не принадлежат!"

Нинг Тао хладнокровно засмеялся: "Все эти вещи находятся в моем медицинском павильоне Небесного Дао, даже если бы у тебя действительно была возможность убить меня, не мог бы ты все равно снести медицинский павильон Небесного Дао и забрать эти сокровища"? Была пауза, и в его голосе был гнев: "Я сказал, хватит мечтать! Сотрудничайте со мной, и я могу дать вам таблетку Искания Предков, и вы сможете пережить небесное бедствие с помощью таблетки Искания Предков, и стать первым современным Демоном Бессмертным, который парит!".

Fox Ji посмотрела на Нин Тао, который, казалось, немного успокоился, но все еще полминуты молчал, прежде чем сказать: "Четыре предка ищут Дэна, плюс позвольте мне использовать Zhen Time Tower, Tree Building Plate и Cloud Ore однажды". Если вы согласитесь, я помогу вам убить Николаса Конти".

Нин Тао на мгновение задумался и ответил: "Договорились, но у меня тоже есть условие".

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0689 Глава Легенда о предке Дане**

0689 Глава Легенда о родоначальнике, ищущем Дэна Фокс Цзи, холодным голосом сказала: "Ты действительно должен осмелиться сделать со мной условие?"

Нин Тао сказал: "Даже если бы я не пришел к вам, вы бы все равно пошли и убили Николаса Конти, но у него в руках корабль-призрак, который даже мощнее, чем ваши Шесть Путей Реинкарнации Диаграмма, так что вам будет трудно убить его". Объединиться со мной было бы самым мудрым выбором, и всё же я посылаю вам четырёх Древних Искателей, а также использую пагоду Чжэнь Времени, плиту Деревостроения и Облачную Руду один раз, сделка не может быть твоей, верно?"

Тон Фокс Чжи немного смягчился: "Каковы твои условия?"

Нинг Тао сказал: "Расскажи мне все, что ты знаешь об Ищущем Предка Дэне".

В прошлый раз, когда Фокс Цзи проснулся, он спросил ее о Дэне Обыска Предков, но она ничего не сказала. На этот раз, перед лицом такого искушения, Фокски будет обязан ему?

Вообще-то, он не знал, но хотел попробовать.

Фокс Цзи не сразу ответила, она полминуты молча посмотрела на Нин Тао, прежде чем сказать: "Следуйте за мной".

Независимо от того, ответил Нинг Тао или нет, она повернулась и вошла в горный храм.

"Милорд, может ли быть мошенничество?" Мягкий небесный голос с тревогой сказал: "Я вижу, что глаза у лисицы не в порядке, чтобы отпустить меня сначала, чтобы я увидел, я уверен, что нет никаких проблем после того, как Господь снова войдет, еще не поздно".

Нинг Тао засмеялась: "Она не может отказаться от предложения, которое я ей сделал, не волнуйся, ты пойдешь со мной".

С этой реакцией Фокси, кажется, говорит "да".

Мягкий Небесный Голос кивнул, а затем последовал за Нин Тао.

Но, не дожидаясь, пока она последует за Нин Тао в дверь, Ли Чу И заблокировал ее: "Вы должны остаться снаружи, это место не для вас, чтобы войти".

Мягкая Tingyin инстинктивно остановился в своих треках, Нин Тао оглянулся на нее, она, казалось, набралась смелости и яростно сказал: "Уйди с дороги! Я личный телохранитель милорда, а у вас, люди, плохое сердце, я обязательно последую за вами внутрь, чтобы защитить безопасность милорда".

Нин Тао был облегчен в своем сердце, что упражнения кишки и мужество по-прежнему эффективны.

Однако Ли Чу И засмеялся: "Я знаю, кто ты, моллюск, который не может даже сражаться, и у тебя хватает наглости притворяться телохранителем, ты ведь телохранитель, который спит с твоим господином, так?".

"Ты.... бесстыжий!" Мягкий Небесный Голос был так зол в сердце, что она подняла руку, чтобы ударить Ли Чуйчи.

Однако Ли Чуичи даже мышцу не пошевелил.

Внешность мягкого Тяньцзиня была ожесточенной, но поднятая пощечина, наконец, не осмелилась приземлиться на лицо Ли Чуйи. Но если вы положите его, вам будет стыдно и стыдно какое-то время.

Нин Тао уставился на Ли Чуйи, его тон ледяной: "Ли Чуйи, извинись".

Ли Чуичи холодно ворчал: "Хочешь, чтобы я извинился перед моллюсковым духом? Счастливой весенней мечты!"

Нин Тао сказал: "Ладно, тогда пошли, я могу убить Николаса Конти снова в будущем, но вы, ребята, не хотите получить от меня Предка, ищущего Дэна, особенно ты, Ли Чуйи".

Сказав это, он схватил руку Мягкого Тянь Иня, которая еще была заморожена в воздухе, повернулся и ушел налево.

Мягкая Tingyin не смотрел на дорогу, но посмотрел на Нин Тао, ее глаза были полны благодарности и восхищения, и некоторые вещи она боялась, что она не может понять себя.

В первый раз, когда я увидел его, он был перед Нин Тао и Мягкий Тяньинь, не дожидаясь ее снова двигаться, облако чернил и дым, как пистолет Ци пришел перед ней, и в этот момент, пистолет голова с черно-белым рисунком кальцина "сквозь облако" вышел, настолько близко, что он пронзит ее лицо.

Инь Дашэн и Сунь Вэй были ошеломлены, но также быстро и мгновенно среагировали на лево и право Нин Тао, образуя треугольное образование с Ли Чуйчи.

Всего на секунду-другую проросла пара холодных потов со лба Ли Чуичи. Она знала, что Нинг Тао был сильным, но она не ожидала, что будет настолько сильным, что не подойдет!

"Прекратите!" Голос Фокс Чжи выкрикнул: "Мяо Йе, извинись перед мягкой девчонкой".

Ее голос только что упал, когда Ли Чу И смирила руки и поклонилась: "Прости, мягкая девочка". Это я только что обиделся, если позволите".

Мягкий Небесный Голос взглянул на Нинг Тао, похоже, искал мнения Нинг Тао.

Нинг Тао кивнул.

Только тогда Soft Sky Voice открыла рот и сказала: "Ладно, я ничего о тебе не знаю".

В первый раз, когда я увидел его, это было немного ненависти в глазах ночной совы, моллюск, который даже не может бороться с ней, как это, она не должна быть убеждена в своем сердце, но перед Нин Тао она не может помочь, но мягкий Тянь Инь.

Мягкий Небесный Голос ворчал: "Мне просто нравится, как ты смотришь на меня, когда я неприятна, но ничего не могу с собой поделать".

"Ты!" Ли Чуйчи чуть не выдохнул со ртом, полным старой крови.

"Уйди с дороги! Я буду сопровождать милорда". Мягкий небесный голос яростен и свиреп.

Немного подозрения в моллюске.

Три культиватора ничего не сказали и уступили. Однако, очевидно, что они боялись не мягкого Небесного Голоса, а силы и величия Fox Ji.

Нинг Тао вошел в горный храм с Мягким Небесным Голосом.

Скалы и грязь, упавшие с вершины, также были бесследно очищены. Саркофаг исчез, как и каменная статуя Фокс Цзи. На его месте стоит статуя непостоянного Властелина Смерти, с компасом реинкарнации во рту, свирепым лицом и огромным телом, которое дарит людям невыразимое потрясение.

На каменной балке висел бронзовый колокол весом не менее тонны. Это был медный колокольчик, который делал громкий звон раньше, но я не знаю, почему он был повешен здесь.

Кроме статуи непостоянного Властелина Смерти и бронзового колокола, на огромном пространстве, которое было пустым, больше ничего не было.

Фокс Цзи стоял перед статуей Господа Вечной Смерти, глядя на приближающиеся Нин Тао и Мягкий Тянь Инь. В этом образе она и идол казались единым целым, она была плотью и кровью сущности непостоянного Господа Смерти, который управлял шестью реинкарнациями.

По какой-то причине Нин Тао внезапно придумал персонажа из фильма.

Персонаж называется Голлум и является хоббитом. Он получил Кольцо, но был демонизирован Кольцом и превратился в злобного и ужасного монстра, который в итоге оказался в жалком конце.

Фокс Цзи не была Голлум, но она была объединена с Шестью Путями Реинкарнации, и инструментальные духи этих Шести Путей Реинкарнации естественным образом постоянно влияли на неё, так что кто мог быть уверен, что она не пойдёт по пути, подобному тому, по которому шёл Голлум?

И тогда встал вопрос, контролируется ли это могущественное и порочное заклинание человеком, который был владельцем заклинания, или заклинание сублиминально проникает и контролирует разум и даже тело человека. Это действительно негласная вещь.

"Ты сказал, что убьешь Николаса Конти, у тебя есть план?" Фокси открыл дверь на горную дорогу.

"Он прятался в Йеллоустонском озере посреди Йеллоустонского национального парка в США, а лодка-призрак находилась прямо под этим озером". В прошлый раз, когда вы искали его, чтобы отомстить, и кроваво убили Чёрную Огневую Компанию, я взорвал его особняк на Чёрном Парусе, и он, очевидно, усилит свою бдительность". После паузы Нин Тао снова сказал: "Нужен хорошо продуманный план, чтобы убить его, но у меня его еще нет, я пришел к тебе первым".

На лице Фокс Цзи не было ни намека на выражение: "Ты так уверен, что я соглашусь с тобой сотрудничать?".

Нин Тао мягко улыбнулся: "Ты не откажешься от Родоначальника, ищущего Дана, тем более от пагоды Чжэнь-Ши, плиты для строительства деревьев и облачной руды".

У него также было еще одно, чего он не сказал, и это то, что если вы не будете сотрудничать со мной, не говоря уже о четырех Ищущих Дэна Предков, вы даже не получите ни одного волоска Дэна.

Фокс Цзи протянула руку: "Четыре предка ищут Дэна, дай мне его".

Нин Тао открыл маленький сундук с лекарствами, вытащил маленький фарфоровый флакон и бросил его в Fox Ji.

Фокс Цзи открыл маленькую фарфоровую вазу и вылил из неё Содержащегося в ней Предков Поискового Дана, но там был только один. Она сразу же нахмурилась: "Почему есть только один, это неверие в меня?"

Нинг Тао сказал: "Если бы я тебе не поверил, я бы сюда не приехал". Я даю вам только одну, потому что эту таблетку для поиска предков очень трудно сделать, а остальные три мне нужно некоторое время, чтобы сделать это. В это время алхимии, я также могу сделать планы, чтобы дать вам три другие после того, как я убью Николаса Конти, а затем вы также можете использовать башню Zhen Zhen. А теперь расскажи мне все, что ты знаешь об Ищущем Предка Дэне".

Фокс Цзи замолчала, глядя на Ищущего предка Дэна в руке, но вскоре в ее глаза пролился возбужденный божественный свет.

Нинг Тао сказал: "Не нужно смотреть, хотя это и не Бессмертный Дан, он все еще имеет третью часть качества Бессмертного Дан, и я считаю, что это также лучший Ищущий Предков Дан, который вы когда-либо видели". Я показал свою искренность, и пришло время тебе это показать".

Fox Ji поставил, что Дух Древних в поисках: "Ты прав, этот Дух Древних в поисках уступает по качеству только Бессмертному Дэну, но ты не можешь поймать Духом Дэна с его помощью".

Сердце Нинг Тао пошевелилось: "Должен ли это быть бессмертный Древний Искатель Дэна, чтобы поймать Дух Дэна?".

"Как ты думаешь, что такое Дух Дэна Предков, ищущий Дэна?" Фокси спросила риторически.

Нин Тао сказал: "Насколько я знаю, когда волшебное оружие достигнет определенного царства, у него будет инструментальный дух, а когда эликсир достигнет определенного царства, у него также будет дух дана". Ты спросил меня, что такое Дух Дэна, и я на самом деле не знаю".

Невозможно было узнать, была ли женщина в красной одежде тем, кем Дэн Линг первоначально выглядел, или она изменилась, но он был уверен, что женщина в красной одежде не может быть человеком.

Фокс Цзи медленно продолжил: "То, что родословный Поисковый Дан изначально был легендарным бессмертным Даном в Бессмертном Царстве, и усовершенствование этого вида бессмертного Дана на самом деле не было самым трудным, самым трудным было захватить Дух Дана". Поскольку этот Поиск предков - всего лишь обычный бессмертный дан без Духа Данова, он может лишь увеличить духовное возделывание, и у него есть немало побочных эффектов. Но как только Дух Дэна будет захвачен, тогда он станет........................".

Она сказала это не вслух, как будто думала о чем-то.

"Как только Дух Дэна будет захвачен, кем он станет?" Нин Тао спросил с тревогой.

Фокс Цзи минуту молчал, прежде чем сказать: "Дан Творения".

"Дэн Творения?" Разум Нинг Тао был наполнен сюрпризом и замешательством.

"Легенда гласит, что предки Поискового Дана были созданы Даном Бессмертным в Духе Древней Эры, и имеют власть захватить небо и землю, чтобы создать чувство". К сожалению, именно потому, что эта поисковая подушка предков нарушила Гнев Небесный, она упала прежде, чем его можно было очистить. Перед смертью она вдруг поняла, что этот Дэн - то, чем она должна пожертвовать собой, чтобы достичь величия. Таким образом, перед смертью она родилась из своего тела и использовала родословную Дана и башню Чжэньчжэнь, чтобы спрятаться в прошлом пространстве-времени, ожидая, когда алхимик найдет ее. В этой легенде, до тех пор, пока она находит своего Младенца Юаня и интегрирует его в Поискового Дана Предков, она получит Дан Творения и получит силу Творения".

Фокс Цзи сказал: "Да, что Дан Бессмертный Младенец Юаня является последним материалом духа, а утонченный Дан является истинным Предком, ищущим Дана".

Нинг Тао не мог не спросить снова с любопытством в сердце.

Однако, Фокс Чжи покачала головой: "Я тоже не знаю, даже если эта легенда правдива или ложна, я не могу судить". И не спрашивай меня, кто этот Дэн Сиань, я тоже не знаю. Это также было совпадением, что я сначала получил кубик Дэна, зная эту легенду. Я хотел использовать его, чтобы пройти через апокалипсис, вот почему я получил эти штуки. Это все, что я знаю об Ищущем Предка Дэне, ты идешь и возвращаешься сюда, когда у тебя есть план".

Нин Тао кивнул, передал взгляд Мягкой Тянь Инь, а затем увел ее прочь.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0690: Воспитание королевы**

Глава 0690 Поднятие королевы Большой конференц-зал Благотворительного общества Шэньчжоу был заполнен людьми.

"Вождя Бая и вождя Цин здесь нет, так кто она такая, чтобы встречаться с нами?"

"Вот так, просто ассистентка, она виновна в таком превышении полномочий."

"Куда делись вождь Бай и вождь Цин, почему они еще не вернулись, компания в полном бардаке".

"Тише, потише, эта женщина идет, не дай ей услышать тебя."

В конференц-зале жужжал звук ухаживания.

Звук шагов, характерный для постукивания каблуками, проникал в дверь, и в конференц-зале царила мгновенная тишина.

Но только на минуту молчания...........

"А вот и она".

"Ну и что с того? Пусть позже она поймет, что она такое".

Конференц-зал быстро вернулся в первоначальное состояние.

У дверей большого конференц-зала, Soft Tin Tin остановился в своих следах.

Нинг Тао стоял рядом с Мягким Небесным Голосом, все еще держа в руках портфель. Да, теперь его личность - носить сумку для Мягкого Небесного Голоса. Но вместо своей первоначальной внешности он использовал версию талисмана "Инь Гу Чжэнь" по Небесному характеру, чтобы стать тонким и высоким молодым человеком, нежным и чистым, соответствующим образу рабочего человека.

Мягкий Тингин посмотрел на плотно закрытую дверь комнаты и сказал несколько нервно: "Милорд, я так нервничаю".

Нин Тао смеялся: "Что вы нервничаете, группа сотрудников компании просто, что они не враги, кроме того, я все еще не с вами? Если у тебя будут проблемы, я дам тебе подсказку".

На этот раз Мягкий Небесный Голос только немного расслабился, открыл дверь и вошел внутрь.

Нин Тао проследовал за ней в большой конференц-зал и официально вступил в роль "ассистента". Он не мог участвовать в управлении Шэньчжоуской благотворительной компанией, или он не позволил бы Мягкому Небесному Голосу взять контроль над Шэньчжоуской благотворительной компанией, когда он пришел. Это также повезло, что Soft Tennyin имеет "полный помощник" должность, в противном случае он действительно не мог найти людей, чтобы позволить Шэньчжоу Благотворительная компания работает должным образом.

Они вдвоем вошли в большой конференц-зал, а Мягкий Тяньинь занял место Цзин Бая, в то время как Нин Тао стоял позади нее.

В большом конференц-зале было шумно, и не было ни капли дисциплины на месте. Если это был Бай Цзин или Цин, никто из них не осмелился это сделать. Такая ситуация также иллюстрирует проблему, что сотрудники Благотворительной компании Шэньчжоу действительно не воспринимают Мягкий Небесный Голос как полноценного помощника всерьез.

В горах нет тигровых обезьян, которые называют себя королями, что, вероятно, и происходит.

Мягкий Небесный Голос взглянул на Нинг Тао.

Нинг Тао кивнул ей.

Мягкий Небесный Голос сухо кашлянул и громко сказал: "Тихо все, мне нужно объявить кое-что важное".

Большинство людей были спокойны, но некоторые все еще обменивались приятными вещами и бормотали что-нибудь.

Что бы ни было в команде, всегда будет несколько придурков, даже в детском саду.

Компания Soft Heavenly Voice сказала: "Генерального менеджера Бая и генерального менеджера Цинга здесь нет, но все планы хороших людей компании пойдут по плану". Кроме того, до возвращения шефа Бая и шефа Цин я буду контролировать компанию в течение этого времени, и я буду вести всех через этот трудный период.........".

Перед тем, как она закончила читать рукопись, написанную Нин Тао, мужчина средних лет прервал ее: "Почему мы должны слушать тебя, когда господина Бая и господина Бая здесь нет?".

Большая офисная площадь была переполнена людьми, было много дискуссий, некоторые начали обсуждать отсутствие двух боссов, полный помощник не имеет полномочий руководить компанией. Есть также возмутительные и даже причудливые аргументы брошены вокруг, подвергая сомнению ли Soft Tien Yin пытается украсть благотворительную компанию Шэньчжоу и так далее.

Мужчина средних лет снова сказал: "Мягкий помощник, у Вас есть какие-нибудь документы, подписанные г-ном Баем или г-ном Кингом, чтобы Вы могли управлять компанией? Достань его и покажи нам".

Другой человек помог: "Вот и все, насколько велики ваши доказательства?".

Бай Цзин и Цинь Чжуй до сих пор находятся в отступлении, как они могли подписать такой документ?

Мягкий Небесный Голос беспомощно посмотрел на Нинг Тао.

Кейс в руке Нин Тао упал на пол, он наскребребли вниз, чтобы забрать его, так же, как стол для конференции блокировал его, он сказал: "Будь властным, ты такой вежливый и мягкий, они не будут воспринимать тебя всерьез".

Сразу же после этого он услышал, как мягкий Небесный Голос укусил его за губу и заговорил.

"Я должен быть гибким". Мягкий Sky Voice сказал.

Нинг Тао: ".........."

К счастью, звук был слышен только ему, иначе было бы неловко.

Тем не менее, Soft Tingyin был все еще послушен, его сторона только что взяла его портфель и встала, когда Soft Tingyin ударил его по столу и яростно сказал: "Генеральный директор Бай и генеральный директор Цин имеют неотложные дела, чтобы заботиться о, позвольте мне взять на себя компанию и продолжать осуществлять все хорошие планы людей, если кто-то из вас не подчинится моему руководству или негативно ослабнет, я его увольняю!".

Как только эти слова были произнесены, большой конференц-зал замолчал, и никто больше не шагнул вперед, чтобы показать это. Кто осмелится выставить себя дураком, когда в него стреляют?

Хотя China Charity не является глобальной компанией из 500 человек, но преимущества ее сотрудников являются одними из лучших в стране, какой идиот хотел бы потерять работу из-за популярности?

Мягкий Небесный Голос продолжал формировать престиж королевы своего рабочего места: "Один за другим, не думайте, что я пытаюсь вас напугать, я так же близка, как и сестры с генеральным директором Баи и генеральным директором Цин, если вы думаете, что у меня нет квалификации уволить вас, то вы очень сильно ошибаетесь". Я позвоню шефу Баю или шефу Цин, и тот, кто захочет быть ублюдком, свалит к чертям".

В большом офисе было тихо.

Мягкий Небесный Голос сказал: "Тогда все, прекращайте собрание!"

Никто не посмеет усомниться в ее полномочиях до тех пор, пока заседание не будет прервано.

Нин Тао проследил за Мягким Тингином до офиса Бай Цзина.

Как только дверь комнаты закрылась, Мягкий Небесный Голос похлопал ее по груди с облегченным выражением лица: "Я так нервничала только что, что испугалась до смерти".

Место уже было неспокойным, и этот ритм был еще более неспокойным.

Нинг Тао засмеялся: "Что в этом такого стресса? Я вижу, у тебя все хорошо".

Мягкая жизнь Тяньцзиня показала очаровательную улыбку, но слова были все же скромными: "Это не то, чему меня учил Господь, если Господь не позволит мне быть свирепым, эти ребята определенно не будут меня слушать, ранее в компании, они не воспринимали меня как полноценного помощника всерьез".

Нин Тао сказал: "Не думай об этом, это хорошо, что компания может управлять, это было тяжело для тебя некоторое время".

"Боюсь, я не справлюсь".

"Поверь в себя, у тебя получится." Нин Тао сказал: "Давайте начнем с плана для хорошего человека, вы отсеиваете хорошего человека в начале списка, сначала выясняете его ситуацию, а затем составляете план, чтобы сделать добро". Мы завоевали отличную репутацию в Сирии, и после того, как мы определим доброго человека, терпеливого, мы отвезем его в Сирию для совершения добрых дел, и он быстро накопит в своем организме много добрых дел. В конце концов, я просто войду и исцелю его".

Его слова были просты и понятны, а Мягкий Тянь Инь их понимал. Она обязана была, а потом ушла на работу.

Но она не читала книг, и единственными офисными навыками, которые у нее были, были те, которым она научилась во время работы с Уайтом. У нее нет проблем с грамотностью, но работать на компьютере сложно.

Нин Тао также игнорировал ее, она должна тренироваться, если она хочет "стать талантом", после осуществления мужества, в настоящее время является осуществление способности работать. Было бы нехорошо, если бы он вмешался и помог со всем. Он тоже не бездельничал, и пока Мягкий Небесный Голос был занят в своем офисе, он также думал об охоте на Николаса Конте.

Была также легенда о предке Искателе Дэна, которая вышла из уст Фокс Цзи.

Он немного ухаживал.

Дан бессмертный, имя которого еще не известно, создал Дана Поискового, привлекшего к себе гнев небес и снесшего Божественное наказание, и отправившего свою собственную сущность в прошлое перед смертью.

Легенда правдива?

Какова сила творения?

Какое отношение все это имеет к медицинскому центру "Небесный путь"?

Куча вопросов, которые нельзя прочесать как.

"Милорд, пожалуйста, выпейте чаю". Мягкий, небесный звук мягкого голоса звенел в ушах.

Только тогда Нин Тао собрал свои мысли и посмотрел в сторону, но он был поражен. Мягкий Тингин все еще сидел за своим столом, перелистывая папки хороших людей, когда рука, укоренившаяся в лотосе, держала свежесваренную чашку оолонг-чая и передавала ее ему.

Руки, укоренившиеся в лотосе, не были одеты, а их кожа была белой, как нефрит, давая людям ощущение льда и нефрита. Красиво, но какое странное ощущение, что перед тобой рука без видимой причины, без плеч и головы, с чашкой чая, чтобы купить тебе чашку чая!

Очевидно, что это сестра семьи Бенг, пока он концентрировался на проблеме, использовал технику отвлечения, чтобы отделить руку, чтобы сделать чай для него, а затем служил ему господином.

Раскол заклинания был определенно хорошим заклинанием, но когда сестра семьи Бенг произнесла его, это было.........

Но, хотя Нин Тао все же немного немой, он увидел, что она сосредоточилась на своей работе, и не издал ни звука, чтобы прервать.

Тем не менее, эта рука прилетела к его плечу и массировала его плечо, он не мог не сказать: "Тянь Инь, не заботьтесь обо мне, просто сконцентрируйтесь на своей работе".

Но Мягкий Небесный Голос, похоже, не услышал, что он сказал, и все равно похоронил голову в папке. Это была рука, которая обернулась вокруг его шеи и распространилась перед ним, и на ней лежали нежные и тонкие вишневые губы, и эти губы открылись и закрылись, и выдохнул мягкий голос: "Милорд, я концентрируюсь на своей работе, это мое прощание, и оно совсем не влияет на мое истинное "я".

Нинг Тао был безмолвным.

Дивергент, сукин ты сын!

Одна рука достаточно страшная, а у тебя в руке есть рот, чтобы говорить!

Однако, что касается рассматриваемой ситуации, то диверсия Сестры Бенгского клана явно была немного сильнее, чем когда она только что вышла из перевала. Основываясь на текущей ситуации, она, вероятно, сможет сказать полную ее в ближайшем будущем?

Но у Нин Тао было предчувствие, что в то время ему будет еще труднее, потому что техника бифуркации отделяла ее тело, но одежду нельзя было отделить. Если бы у него была нога, рука, рот и все такое, он бы все еще мог держаться за свое сердце, как сейчас? Может быть, именно тогда сердце Дао превратилось в чудовище.

Но только что кто-то постучал в дверь офиса.

Эта рука и этот рот были заколоты в ветровку Нинг Тао "Тянь Бао"..............

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0691**

Глава 0691 Дети также могут быть обучены в случае чрезвычайной ситуации, у людей есть чрезвычайные меры реагирования это не проблема.

Однако, с одной рукой и одним ртом, скрывающимися внутри облачений Небесных Сокровищ, не паника ли в выборе пути?

На предвзятость, Мягкая Теннью также сделала неправильный ответ, когда она подняла голову из кучи файлов и открыла рот: "Входите".

Вошёл сотрудник Благотворительной компании Шэньчжоу и сначала посмотрел на Мягкий Небесный Голос, а затем на Нин Тао, который сидел на диване.

"Какое твое дело?" Мягкий Небесный Голос спросил.

Клерк сказал: "На приеме был человек, который сказал, что хочет увидеть Нинг Тао, и я сказал ему, что у нас нет этого человека. Он также сказал, что хочет встретиться с Шефом Баем, и я сказал ему, что Шеф Бай тоже в отъезде, и он также сказал, что хочет встретиться с ответственным лицом, сказал, что есть кое-что очень важное, о чем нужно встретиться и поговорить... Поэтому я подошел и спросил: "Сосукэ, ты хочешь встретиться с ним?".

Тем не менее, как раз в это время, странный звук внезапно прозвучал из уст Нин Тао, звук, казалось, выдерживает какую-то невыносимую боль.

Клерк пошевелил глазами, чтобы снова посмотреть на Нинг Тао, его глаза странные.

Нин Тао на мгновение улыбнулся клерку, но в следующий момент улыбка на его лице застыла, как будто что-то укусило его где-то.

Перед столом Софтскэ странно покраснели щеки, слегка кусая вишневые губы, напряженные и неуверенные в том, что происходит.

Эти двое такие странные!

Несмотря на то, что слова не были произнесены, взгляд этого клерка явно означал это.

Нин Тао сместил глаза, чтобы посмотреть на мягкий Тяньинь, и на мгновение его глаза были похожи на глаза волка, видящего кролика.

Мягкий Небесный Голос затем отозвался и в панике сказал: "Пусть... ну, он войдет".

"Софтскэ, ты в порядке?" Клерк сказал с беспокойством.

Мягкий Тингин в панике сказал: "Я, я в порядке, иди, позови этого человека".

"Почему бы мне не принести тебе стакан воды, будет лучше выпить немного." Клерк на самом деле пошел к диспенсеру, чтобы налить воды.

Ранее на встрече Мягкий Небесный Голос утверждал, что он является хорошей сестрой вождя Бая и вождя Кинга, и любой, у кого есть немного ума, знал, что это возможность похлопать по спине, как они могли пропустить это.

Нин Тао воспользовался моментом, когда клерк повернулся, чтобы налить воды, и энергично попытался смягчить моргание Тянь Инь, предложив ей вернуть рассталшиеся руку и рот.

Мягкая Tingyin, однако, нервно покачала головой в Нинг Тао, выражая смысл не зная, что она не может этого сделать или боится быть обнаружены.

Нинг Тао просто засунул руку в рубашку и схватил ее за руку, чтобы вытащить наружу. Руку вытащили, но рот упал. Казалось, что это инстинктивная реакция, выпадающая из собственной ладони, когда она открылась и укусила в пятно......

Персонал просто повернулся и увидел руку Нинг Тао под дождем, и был ошеломлен.

Нин Тао сказал в серьезном тоне: "Софтскэ, этот протез ноги должен быть подогнан под пациента, качество действительно хорошее".

"Хорошо, хорошо, повернись и загрузи пациента". Мягкий небесный звук совпадает с землей.

Нин Тао Сюндзин положил эту руку на диван.

Затем клерк вернулся к своим чувствам, неся стакан воды в сторону мягкого небесного голоса, в то же время говоря: "Мягкий помощник, меня зовут Ван Лей, вы можете называть меня Сяо Ван, я отвечаю за прием на стойке регистрации, если что-то есть, просто скажите мне".

"Ну, иди и приведи кого-нибудь." Мягкий Sky Voice сказал.

Сотрудник, который утверждал, что Ван Лей кивнул и сгорбился, а затем повернулся, чтобы подойти к двери, его глаза переместились на тело Нин Тао снова, что глаза, казалось, размышляли, кто такой Нин Тао и какова его личность.

Пальцы руки, которые были размещены на диване, двигались так, как будто бы для того, чтобы встать.

Если мы это увидим, мы будем напуганы до смерти.

Нинг Тао поспешил присесть на задницу. Ладонь этой руки беспорядочно боролась, хватаясь за то, что было....

Это маленькое время, под этой невыразимой встречи, под этим сложным чувством, Нин Тао действительно хотел получить немного перца, имбиря, чеснока, ламинарии или что-то, чтобы тушить эту руку под задницей в суп из цветов копыт.

Хорошо, что Ван Лей наконец-то вышел.

Нин Тао вскочил на ноги, рука висела на его штанах, когда он вытаскивал Небесное облачение из сокровищ, рот все еще висел на его груди. Эта картина, где у него еще есть половина величия Господа, так что он хочет удариться головой о стену.

"Простите, я... я не хотел." Мягкий голос неба извинился в панике.

Но как только она открыла рот, так и другой....

Нинг Тао действительно собирался потерять контроль и хотел превратиться в зверя: "Ты, возьми свои слова обратно, или я порежу рагу из цветка копыт для тебя!"

Только тогда Мягкий Небесный Голос отреагировал, скребся к ее ногам и скандируя заклинание, а затем выпустил чистый крик "Собери!".

Руки и рот наконец-то расслабились, и Нинг Тао вернулась к своему телу.

Нин Тао внезапно сказал скучно: "Тянь Инь, ты не можешь контролировать то, что разделяет твою технику расщепления"?

Мягкий Тянь Инь покраснел и сказал: "Милорд, я все еще могу контролировать его, если я выхожу с одной головой, но части, которые можно контролировать будет трудно, мой текущий Дао не достаточно, чтобы общаться с ними, особенно когда я нервничаю, я не могу контролировать их больше".

Изначально Нин Тао хотел сказать несколько слов о ней, но, глядя на ее напряженный взгляд в сердце, он не может этого вынести, так что он ничего не скажет о ней. Говоря прямо, это то же самое, что быть съеденным немного тофу, ничего страшного, если тофу съедено, а тофу все еще там.

Мягкий Тянь Инь взглянул на тело Нин Тао и робко сказал: "Милорд, вы сердитесь?".

Нинг Тао улыбнулся и сказал: "Я настолько мелочный?"

Голос Мягкого Небесного Голоса был маленьким: "Ты просто злишься, что я должен сделать, чтобы ты почувствовал облегчение?"

Этот застенчивый взгляд, эти загадочные слова заставили Нинга Тао вдруг что-то осознать, он подсознательно посмотрел вниз, а затем прозрел.

Что я должен сделать, чтобы тебе стало лучше?

Немного гнева. Это то, что ты можешь забрать?

Только это понимание, и, вспоминая эту фразу, в желудке Нин Тао чувствовалось, как будто разгорелся огонь, импульсивно желая сделать что-то меньшее, чем зверь.

Мягкий Железнодорожник осторожно сказал: "Почему бы мне не опрыскать моего господина чашкой очищенной воды, и после этого тебе станет лучше".

Нинг Тао: ".........."

Существует глупость, которая называется, какой бы горшок не был открыт и какой бы он ни был.

Туд.

"Софтскэ, я кое-кого привел". Голос Ван Леи.

"Входите". Мягкая Тингин не осмелилась снова посмотреть в глаза Нин Тао, и она немного пошевелила взглядом, как воровка.

Дверь в офис открылась, и Ван Лей вошел с молодым человеком на буксире. Молодой человек имел тонкое лицо, короткие волосы, хорошо пропорциональную и вертикальную фигуру, носил застегнутое тканью танговое платье с белыми рукавами, и пару ножнично-тканых туфель с черными лицами и белой подошвой на ногах, что вполне соответствовало старинному стилю.

У этого человека было грубое лицо, которого Нинг Тао никогда раньше не видел. Ему было любопытно узнать личность этого человека, и через две секунды после того, как другой человек вошел в него, он пробудил глаза на их телескопическое состояние. Предшествующее погодное поле Танг Костюмированной молодости вошло в его линию зрения, красочно соответствуя одно за другим. Затем он увидел ауру, спрятанную на уже существовавшем погодном поле, молодой человек, одетый в тангенс, был культиватором, и его выращивание было неплохим.

"Может быть... "Нинг Тао думал о человеке и таинственном клане.

В этот момент Ван Лэй открыл рот и сказал: "Софтскэ, это господин, который хочет тебя видеть".

Тан платье с улыбкой, сказал: "Моя фамилия Инь, одно слово поиск, мягкий полный привет".

Нин Тао не двигал голосом, но его сердце не было в покое. Человек, о котором он только что подумал, был Инь Чжун, а таинственная семья, которая пришла ему в голову, была также семьей Инь, стоящей за Инь Чжун. Он ожидал, что другая сторона подойдет к его двери за горной мотыгой, но не ожидал, что это будет так быстро.

Софт Тинъинь сказал: "Я Софтъинь Тинъинь, помощник генерального директора Бай, нас нет здесь генерального директора Бай и генерального директора Цин, могу я спросить, что должен делать господин Инь?".

Лицо Инь Иска хранило улыбку: "Мягкий вождь, то, о чем я буду говорить дальше, все равно будет лучше, если мы поговорим наедине, так что...."

Он сознательно посмотрел на Нин Тао и Ван Лея, и хотя он не сказал это вслух, он явно хотел, чтобы Мягкий Небесный Голос пригласил этих двух зрителей.

Мягкий Небесный Голос сказал: "Сяо Ван, ты уходишь".

"Мммм, ладно, Мягкий Шеф, тебе есть, кому мне позвонить." Ван Лей также сменил имя на Дженерал Софт и покинул офис с лестным замечанием.

Нин Тао также проследовал за Ван Леем до двери офиса, но не вышел, а протянул руку помощи и закрыл дверь комнаты.

Ван Лей, который только что вышел, изначально хотел подождать Нин Тао, чтобы выйти и спросить, является ли Нин Тао новый коллега, какая должность или что-то вроде, но не ожидал, что он будет ждать, пока Нин Тао выйдет, ожидая четкого и резкого действия закрытия двери, а затем только панель двери осталась перед ним.

Ван Лей был немного подавлен и пробормотал себе: "Этот парень... что именно является происхождением этого? Вы парень мистера Уайта? Если так, то это действительно цветок, застрявший в коровьем навозе..."

В офисе.

"А?" Инь Сюй посмотрел на Нин Тао, который вернулся в сложенном теле, и слегка нахмурился.

Мягкий Небесный Голос сказал: "Скажи, что ты хочешь сказать?"

Инь сказал: "Кто это?"

Инь Сюй снова посмотрел на Нин Тао и слабо улыбнулся: "Вот так, тогда я скажу прямо". От имени семьи Инь я пригласил господина Нин Тао Нина присоединиться к нам на банкет снаружи. Так как "Мягкая леди" тоже здесь, то я приглашу вас обоих вместе, а завтра вечером приглашу в "Бесчеловечный дом" на острове Окинава".

Мягкий Тингыин сказал: "Моего господина здесь нет, я должен спросить моего господина, прежде чем я смогу ответить тебе, пожалуйста, оставь номер телефона, когда я увижу моего господина, я отвечу тебе по телефону после того, как спрошу его мнение".

"Вот моя визитка". Инь Фэн вручил визитку руками.

Компания Soft Tingyin взяла визитную карточку, на которой было написано имя Инь Юня, а также его телефонный номер и удостоверение личности - генерального директора компании ShenGuo Group в районе Большого Хуакся.

Группа Синигуни?

Это генеральный директор Shen Dao Group, который отвечает за дела Китая, но Нин Тао даже не слышал о названии Shen Dao Group. Кроме того, он чувствовал, что название компании было довольно блефом.

Мягкий Небесный Голос взглянул на визитную карточку и убрал ее: "Господин Инь, я никогда не слышал о Вашей семье Инь и Вашей группе "Божественное Царство". Мне немного любопытно, с какой целью ты приглашаешь нас с милордом на пир так далеко?"

Сердце Нин Тао не могло не похвалить ее, он просто хотел подразумевать, что она поставила перед собой цель спросить друг друга, она сама воспитала его, действительно ребенок, чтобы учить тоже.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0692 Глава 10.**

Глава 0692 "Десять тысяч очарованных инь" сказала: "Мягкая девочка, я знаю, что у твоего господина есть копье, которое можно использовать как летающий меч, но если день не в тысяче миль от тебя, зачем ты говоришь такие вещи на таком большом расстоянии? Пока ты приезжаешь на Окинаву, тебя, естественно, примут".

Он улыбается и говорит доброжелательно, но держит рот на замке по ключевым вопросам.

Мягкий Небесный Голос напомнил: "Господин Инь, вы, кажется, не слышали, что я ясно спрашиваю, почему вы пригласили нас с господином на пир так далеко, трудно ли ответить на этот вопрос?".

Инь Сюнь смеялся: "Я не боюсь девчачьих шуток, мой отец никогда никому ничего не объясняет, даже если бы я был его сыном, он бы мне не сказал. Однако мой отец сказал, что есть важные вопросы, которые необходимо обсудить, и что он не отпустит г-на Нинга и девушку ни за что. Но если мистер Нинг и девушка не придут, есть возможность сожалеть".

Мягкий Тянь Инь взглянул на Нин Тао с послесвечением из угла ее глаз, казалось бы, ищет его мнения.

Нин Тао не намекал на нее, он чувствовал, что у нее все хорошо, даже если он лично говорил с этим Инь Искингом, боюсь, что это был только этот эффект.

"Кто твой отец?" Мягкий Небесный Голос спросил еще раз.

Инь Сюнь сказал: "Мой отец, Инь Рэньцзе, девочка, не утруждай себя догадками, мой отец никогда не ходит на улицу, много лет прятался, почти никто за пределами Даоиста его не знает".

Мягкий Небесный Голос сказал: "Раз так, то, пожалуйста, возвращайтесь и ждите моего звонка, господин Инь".

"Мне жаль, девочка". Инь Сюнь не сказал многого, и еле-еле задолжал своему телу приветствие, затем повернулся и уехал.

Нин Тао смотрел, как Инь Сюй уходит, и задавался вопросом, стоит ли ему идти на встречу.

Вспышкой белой тени дверь офиса снова захлопнулась. Той, кто закрыл дверь, была билокационная ладонь Мягкого Небесного Голоса, которая, закрыв дверь, вернулась к своему телу.

Нетрудно было заметить, насколько одержима она была этой только что пробужденной бифуркацией, и она использовала ее всякий раз, когда возникала такая возможность. Несмотря на все шутки и смущения, которые она отпускала, неоспоримым фактом было то, что она становилась все более и более искусной в использовании отвлекающих искусств.

"Милорд, этот парень приехал из неизвестного места, Деревня Демонов Хайнань недалеко от Окинавы, но я никогда не слышал ни о каком Окинавском клане Инь, я думаю, что это странно, давайте не будем уезжать." Мягкий Sky Voice сказал.

"Охраняйте закон для меня, не позволяйте никому беспокоить меня, я пойду с вами и посмотрю." Нинг Тао сказал, а потом быстро направился в комнату отдыха в офисе.

Гостиная была гостиной Бай Цзина с кроватью и диваном или чем-то вроде того. Белый Цзин иногда дремлет там, что запрещено для широкой публики.

Войдя в комнату отдыха, Нин Тао скрестил ноги и сел на диван, войдя во внутренний мир в положение богини милосердия, сидящей на лотосе.

Он в деле, малыш.

Он увидел мягкий небесный голос, следовавший за ним, и сестра клана Бенг смотрела на него большими уродливыми глазами, наполненными любопытным божественным светом. С таким взглядом, она, казалось, изучала, как ее Yuanbei Out отличается от его Yuanbei Out.

Нинг Тао также проигнорировал ее и вошел прямо в дверь.

Инь Искатель только что вошел в большой офис.

Несколько девушек в большом офисе уставились на него, некоторые смело даже улыбнулись, а некоторые прошептали.

"Такой красавчик, его лицо похоже на У Янзу, вы так думаете?"

"Ты ублюдок, ты явно похож на нашего Пэн Ю Яна."

"Не знаю, добавит ли он меня, если я добавлю его в свой УэсЧат."

"Неужели ты не можешь быть таким причудливым, этот человек - сын Мировой Семьи на первый взгляд, как он может смотреть на тебя?"

"Отрезать........"

Нин Тао внимательно следил за Инь Сюй, и слова этих сотрудниц попали ему в уши, и он был несколько неразговорчив, но он также мог понимать. Мужчины любят красивых женщин, женщины любят красивых мужчин, иногда они знают, что это невозможно, но им приходится немного мастурбировать, чтобы хорошо провести время.

Инь Сюнь даже не смотрел на женщин, но когда Линь Тао последовал за ним в большой офис, он вдруг оглянулся на них, и на долю секунды его глаза были похожи на вспышку молнии.

Только одним движением было сразу видно, в каком царстве находится его духовное культивирование.

Нинг Тао поспешно погрузился головой в женское тело.

Так как Юаньбаби - это Инь, то и женщина тоже Инь, поэтому тело женщины - хорошее место для Юаньбаби, чтобы спрятаться.

Тело продавщицы внезапно замерзло, и ее глаза стали ошеломленными. Если это женщина-практик, или женщина-демон, или волевая женщина-воитель, то Нин Тао очень трудно достичь "призрака на теле", но этот женский посох, очевидно, не имеет такой сильной силы воли.

Инь Сюй слегка нахмурился и оглянулся вокруг, ничего не найдя, прежде чем сделать еще один шаг. Он сел в лифт, который показывал движение вниз.

Нинг Тао оставила тело женщины-клерка и продолжила следовать за ним. Но вместо того, чтобы спуститься в лифтовую шахту, он прошел сквозь стену и направился прямо к внешней стороне офисного здания.

На подъездной дорожке перед офисным зданием был припаркован фургон-няня Toyota, а у двери стоял старик с собакой на талии, ожидая, когда кто-нибудь взглянет.

Этот шаткий старик Нин Тао не чужд Инь Чжуну, добровольному санитарному работнику в Чайнатауне на Манхэттене.

Женщина, сидящая в кабине водителя няни Toyota, была очень молода, с короткими волосами и изысканными чертами лица, что давало ей особое ощущение мужского стиля.

Эту женщину Нинг Тао тоже никогда не видел, даже половины впечатления.

Точно так же, как Нин Тао наблюдал за женщиной, Инь Сюй вышел из офисного здания. Инь Чжун открыл дверь машины как можно дальше, а затем застенчиво встал рядом с ней. Инь Сю подошел к машине няни Toyota и сел прямо в нее. Инь Чжун тоже сел в машину, а короткошерстная женщина-водитель завела машину и выехала на проезжую часть, чтобы быстро уехать.

Нинг Тао мог бы еще пройти четыре километра, но он этого не делал. Он хорошо знал силу Инь Чжуна, и даже если это Инь Чжун ошибся, Инь Иск может найти его. Духовное воспитание мальчика, по крайней мере, с момента его рождения.

Машина няни Toyota уже смешалась с движением вне поля зрения, но Нин Тао все еще смотрел в этом направлении, тайно размышляя в своем сердце: "Тан Цзисянь сказал, что семья Инь является потомком народа Инь Юэ, и что цивилизация народа Инь Юэ была разрушена во время периода Враждующих Государств, но были и выжившие. Когда я рыбачил за тем сундуком в Окинавском море, там были люди Инь Юэ, плывшие через океан в прошлый раз, когда я вошел, может быть, предки семьи Инь были на том корабле? Если это так, то я боюсь, что их целью является не только открывающаяся мотыга, которую дал мне Тан Цзисянь, но я также боюсь пагоды Чжэнь-Ши и строительной плиты, и облачной руды".

Если ты знаешь, что мотивы другой стороны подозрительны, ты все еще хочешь поехать на Окинаву, чтобы встретиться с ним?

Рациональный выбор - не идти, но последние слова Инь Сюй заставили Нин Тао снова колебаться.

"Он сказал, что я могу пожалеть об этом, если не пойду, это может быть намеком на то, что моя семья Инь хочет заключить со мной сделку, которая пойдет мне на пользу?" Сердце Нинг Тао не могло не думать так.

Но даже если сделка заключена, как это можно угадать?

Нинг Тао вернулся в свой офис.

Уставившись прямо на него, Мягкий Небесный Голос сначала протянул руку и пожал ему в лицо, а затем снова улыбнулся. Он собирался вернуться в свое тело, наблюдая, как она ведет себя так, он задавался вопросом в своем сознании, что она будет делать дальше, поэтому он стоял и смотрел, не сказав ни слова.

Мягкая Тингин пробормотала себе: "Милорд, фраза, которую я не знаю, когда говорить неподобающе.......".

Но они этого не говорят.

Нинг Тао в глубине души мрачно сказал: "Это ты это сказал".

Но как раз тогда, когда ему стало любопытно, что Soft Tingyin хотел сказать ему, Soft Tingyin вдруг протянул руку и ущипнул его лицо: "Я давно хотел ущипнуть твое лицо, ты самый красивый мужчина, которого я когда-либо видел, и мой самый близкий родственник".

Услышав первую половину предложения, Нинг Тао очень хотела дать ей шанс и ударить куда угодно. Но когда он услышал вторую половину предложения, его сердце снова стало теплым и уютным. Он был очень тронут тем, что сестра семьи Бенг обращалась с ним как с семьей.

Мягкий Небесный голос втянул ее руку, но ее верхняя часть тела медленно хотел, чтобы он наклонился, и ее глаза закрыты, а также, очень заметный румянец, поднимающийся на щеках.

Что она задумала?

Нин Тао вдруг что-то понял, и Младенец Юань качнулся обратно в его тело и открыл за ним глаза. В это время лицо Мягкого Небесного Голоса было почти оштукатурено. Однако, не дожидаясь, пока он откроет рот, чтобы призвать к остановке, Мягкий Небесный Голос внезапно открыл свой рот......

Ух ты!

Мягкий Небесный Голос вздохнул в волосы Нинга Тао, а затем отступил.

"Что ты... делаешь?" Нинг Тао немного нервничал.

Но Мягкая Тяньинь была еще более нервной, чем он, и она выглядела не менее красной, чем в кошмаре, заикаясь словами: "Милорд, ты вернулся! Я... я увидел пыль в волосах милорда, так что я взорвал ее для милорда".

Это действительно так?

Нин Тао тоже не знал, но он всегда подозревал, что если он не откроет глаза, она тайком поцелует его?

"Милорд, я пойду... Я прочту папку, ты, ты пьешь чай." Мягкий Тяньинь не смог устоять перед вопросительным взглядом Нин Тао и убежал к двери.

Нин Тао хотел выйти, но опять почувствовал себя неловко, поэтому сказал: "Тянь Инь, я вернусь в медицинский центр, позвони мне, если что-нибудь понадобится".

"Хмм." Мягкий тон неба ответил.

Нин Тао открыл дверь удобства и вернулся в медицинский зал Небесного Дао, он вытащил талисман Небесного Характера издание Инь долины Чжэнь на его теле и вернулся к запертой стене с маленьким сундуком лекарства на его спине. Затем он открыл вторую удобную дверь, и после того, как была открыта черная, похожая на чернила пещера, он вошел внутрь.

Через две секунды он оказался в секретной траншее на дне Окинавы. Глубина здесь более 10 000 метров, ограниченная зона для людей. Именно здесь он спас сундук с сокровищами и открыл его с туманным обаянием, взяв с собой пагоду Чжэнь-Ши, плиту из дерева здания и облачную руду внутри. В ходе этой охоты за сокровищами он оставил за собой рунический бумажный кровавый замок, который при нормальных обстоятельствах, даже если он находится на дне моря на глубине более десяти тысяч метров, не будет уничтожен без нескольких десятков лет.

Затонувшее судно было уничтожено силой маны, запечатавшей сундук с сокровищами, и лишь несколько деревянных обломков остались видны.

Нин Тао положил тактический фонарик, открыл маленький ящик с лекарствами, а затем вывез четыре вещи, в свою очередь, пагоды Чжэнь Ши, Цзянь Шу совета, руда облака, и один из черепов людей Инь Юэ, которые он привез обратно в Небесный медицинский центр Дао.

Он собирался вернуться в прошлое этого затонувшего корабля, чтобы взглянуть на него еще раз, но волшебная сила сундука с сокровищами разрушила здесь энергетическую структуру в прошлый раз, и он также использовал слой, так что здесь была только помощь этого скелета.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0693: Углубленное исследование**

0693 Глава Глубокое расследование Пост энергично щипать талисман, лизать. Впервые я побывал в таком месте, как это.

Бряк!

После долгой минуты слепоты в небесных глазах Нинг Тао появился свет. Его видение было о голубом небе, белых облаках, красном закате и бесконечном море. Он стоял посреди моря, волны проносились мимо Его ног, ничего не беря с собой.

"Энергетическая структура здесь действительно была разрушена заклинанием этого сундука с сокровищами, и в этом черепе не осталось энергии души, похоже, что моя поездка - белая..." фраза-самоубийца не закончила даже до того, как на поверхности моря появилась парусная лодка и вошла в его линию видимости, оседлав ветер в эту сторону.

Белый флаг с черным полумесяцем был тем самым кораблем, который люди Инь Юэ пересекли на востоке.

Нинг Тао посмотрел на солнце в небе, а затем вернулся на парусник. Он должен был двигаться в направлении Окинавы в сторону материка, а не с материка в сторону Окинавы.

Он вспомнил, когда в последний раз входил в то прошлое, в котором тонул корабль Тенистого Лунного Человека. Подозреваемый капитанский инь-мужчина повысил моральный дух экипажа, сказав, что они точно доберутся до дома. Однако, вскоре после этих слов, парусник затонул.

Это означало, что люди Инь Юэ на этом корабле хотели вернуться на материк с сундуком с сокровищами, и возвращение на материк было бы естественным для города Инь Юэ под божественной Полкой Дракона.

"Пагода Zhen Shi не имеет ничего общего с прошлой жизнью Tang Zixian, люди Yue Yin Yue на корабле принесли пагоду Zhen Shi назад к Божественной полке дракона, они хотели использовать пагоду Zhen Shi в коробке для того чтобы поймать Дэн Лин? Если Fox Ji может получить Формулы Данского Искателя Предков и услышать легенду о Дане Бессмертном, то, естественно, кто-то должен иметь Формулы Дан, кто-то должен знать об этой легенде, это значит, что до Fox Ji, кто-то также интересовался Данским Искателем Предков и хотел захватить Дух Дана"? Нин Тао вспоминал и размышлял, к сожалению, это было все еще то чувство, как будто оно было окутано туманом, неспособным увидеть правду.

Парусник становился все ближе и ближе, и Нинг Тао пришёл к этому паруснику одним движением. Он видел капитана, и другой экипаж, были люди Инь Юэ, и члены экипажа, которые также не знали, были ли они Цинь или Хань. Потому что не уверен, какой это период, но имя Хань началось в династии Хань.

Люди Инь Юэ на корабле не работают, они работают на людей Цинь или Хань.

Из хижины вышел маленький мальчик с керамическим горшком в руке. Горшки красиво сделаны, явно не то, что Цинь или Хань того периода могли бы выстрелить, очевидно, Инь Юэ фарфора.

Маленький мальчик также был рабом Цинь или Хань, с поношенной одеждой и неисцеленными следами от кнута на теле. Лодыжка одной ноги была красной, опухшей и гнойной, а прогулка была хромой.

Маленький мальчик, видимо, пришел доставить воду.

С движением в голове Нин Тао, Младенец Юань укоренился в голове маленького мальчика. Тело ребенка на мгновение замерзло, и глаза его замерли. Но беглым взглядом он вернулся в нормальное русло и продолжил движение вперед. На данный момент он не "он".

Нин Тао не знал, кому он собирался доставить воду, но он верил, что если он будет продолжать, то этот человек позвонит ему.

Конечно, один из членов команды Инь Лунара ругал: "Маленький ублюдок, ты что, слепой? Вот!"

Несмотря на то, что это был язык Инь Юэ, это было в прошлое время городской башни, деревостроительной доски и строительства облачной руды, и с ним также был шепот, так что не было необходимости спорить и понимать, он также мог понимать, это чувствовалось так же естественно, как и дыхание.

Нин Тао подошел и налил немного воды в чашку инь-мужчины со своей бутылкой воды.

Мужчина-инь-месяц внезапно протянул руку и растоптал болезненную ногу мальчика, а затем злобно сказал: "В следующий раз, когда ты будешь так медленно, я брошу тебя в море, чтобы покормить рыбу, заблудись!".

Хотя ноги маленького мальчика не были его ногами, но Младенец Нин Тао Юань контролировал тело маленького мальчика. Этот удар был очень болезненным, даже ему было больно, и слезы катились по его лицу. Но он мог только сдерживаться, не смея кричать и даже сопротивляться.

Это правда, что он был культиватором, который почти касался стены Маленького нирванского царства, но это была его истинная сущность, а не его Бытие. Кто принимает тело своего первенца, тот и становится тем, кем он становится. Если вы забираете тело ребенка, значит, он и есть ребенок. Как раб и тощий ребенок, как он смеет противостоять Инь Юэ, который может забить его до смерти одной пощечиной?

Более того, с точки зрения "прошлого", эти люди все мертвы, он хочет правду, какой смысл бороться с мертвецом?

Нин Тао отнес бутылку с водой в люк и спустился по деревянной лестнице.

Он ходил осторожно, один глаз тоже смотрел туда, где мог видеть.

Под лестницей находилась очень широкая кабина с несколькими столами, с скамейками и несколькими деревянными бочками для вина, сложенными в одном углу, что-то вроде средневековых дубовых бочек для вина. А европейцы того периода, которые любили использовать дубовые бочки для хранения вина, понятия не имели, где еще можно поиграть с грязью.

Только по этой маленькой детали можно судить о том, насколько развита и могущественна была в то время цивилизация народа Инь Юэ.

Однако на самом деле между ними нет никакого сравнения, потому что человеческая цивилизация, в том числе и Западная, является лишь естественной цивилизацией, развитой путем подсечно-огневого земледелия, в то время как цивилизация народа инь-ян является цивилизацией земледелия.

Как можно сравнить природную цивилизацию с культивируемой?

Наверное, сейчас не время есть, ресторан пуст и никого не видно.

Нин Тао прогулялся по ресторану, затем направился к алтарю в конце ресторана.

По обе стороны прохода было несколько комнат, а в конце прохода была еще одна лестница, спускающаяся вниз.

Проходя мимо комнаты, из комнаты доносился женский мольбающий голос: "Не надо, пожалуйста не надо....."

PAP.................

Если бы Нинг Тао был еще маленьким ребенком, услышав такой звук, он, наверное, подумал бы о том, чтобы дать пощечину своим рукам, а если бы это было серьезнее, то он подумал бы о том, чтобы дать пощечину своему лицу, и не подумал бы никуда больше идти. Но он был молодым человеком из 21-го мира, и, услышав такой голос, ему вряд ли приходилось задумываться о том, какие уродливые вещи происходят в комнате.

Нинг Тао не удосужился подглядывать, он продолжил свой путь.

Человеческий голос исходил сзади, очень сердитый и свирепый: "Будь честен со мной, или я убью тебя!".

PAP.................

Если это отец здесь, Нин Тао, безусловно, вышибет дверь, пистолет к зверю, проткнутому ножом, но он всего лишь ребенок, столкнувшись с таким злым поведением, он ничего не может сделать.

Жить - это практиковаться, сколько страданий нужно пережить в жизни, чтобы достичь конца?

Вторая лестница, спускающаяся вниз, представляла собой большой склад, где человеческая молодость была прибита живым гвоздем к столбу, кровь стекала по груди, окрашивая ноги, а также большой участок деревянного пола.

В одном углу сгрудились дюжина человеческих рабов, все молодые женщины, одетые и грязные. Их лица были бледными, а губы сухими и потрескавшимися, что является явным признаком недостаточного питания и обезвоживания.

Нин Тао выглядел разъяренным, у него не было никаких неприятных ощущений по отношению к Инь Юэ изначально, но на этот раз не только увидел уродливое лицо народа Инь Юэ, но даже пережил зверства самого народа Инь Юэ, его неприятные ощущения по отношению к народу Инь Юэ изверглись, как вулкан.

Но это было только чувство, даже если он хотел опрокинуть корабль, он ничего не мог поделать. Более того, судьба корабля была предопределена тем, что в конце концов он опустится на дно океана.

Нин Тао подавил гнев в своем сердце и прихрамывал к запертой двери.

Голос девушки исходил сзади.

Сян Фей?

Очевидно, что это было мужское имя, и он был здесь единственным мальчиком. Он обернулся и увидел говорящую с ним девушку, которой, вероятно, было всего пятнадцать или шесть лет, жалко глядящую на него.

Нин Тао не мог вынести этого в своем сердце, поэтому он повернулся назад и передал бутылку с водой в руке девушке: "Сестра, пей воду".

Девушка сделала глоток, затем передала бутылку с водой другой девушке. Чайник только что прошел через группу самок-рабынь, и этот кусочек воды мог быть на самом деле выпит один человек, но никто этого не делал.

"Сян Фей, ты так хорош." Первая девушка, которая выпила воду, сказала бесплатное слово Нин Тао.

"Мы... люди Чу?" Спросил Нин Тао, фамилия Сян напомнила ему о великом герое в истории, Сян Юе, короле западной Чу.

Девушка кивнула, и на ее глаза пришли слезы: "Глупое дитя, Чу уже погасло... почему ты спрашиваешь такие странные слова?"

Чу уже вымерли, поэтому рабы на этом корабле должны были быть ханьцами.

"Сестры, вам нечего бояться, скоро все закончится." Нинг Тао сказал это, повернулся и снова направился к запертой двери. Он был симпатичен им, но он также знал, что под установленный конец, ничего он не может сделать, чтобы изменить их судьбу.

"Сян Фэй, не ходи туда, это опасно!" Девушка озвучила напоминание, ее голос был полон беспокойства и напряжения.

Но Нин Тао не остановился, он подошел к двери, толкнул один глаз к дверному проему и заглянул внутрь. Из-за этого взгляда он замерз на месте.

Сундук с сокровищами был помещен в комнату за дверью, с рунами, выгравированными с каждой стороны сундука. Но в этой комнате также есть белый волосатый старик, насколько может видеть глаз, этот старик очень хорош, и у него очень сильная аура в поле. Но это такой старик, у него руки без ладоней, пара ног без лап, но даже при этом кто-то наложил на шею цепь.

Кто он?

Сердце Нин Тао было наполнено изумлением и смятением, в первый раз, когда он был на этом корабле, он был только новичком в выращивании сцены младенца Юань, и он провел только немного времени на палубе, даже не заходя в середину каюты, чтобы взглянуть. Он мог догадаться, что сундук был в каюте внизу, но не то, что на корабле был такой старик.

Старик без рук и ног внезапно поднял голову, и в тот момент, две сущностные маркизы собрались в щели в двери.

Он узнал.

Нинг Тао совсем не испугался: "Старый господин, кто вы такой?"

"Уно йо, иду, хахаха......" - сказал старик необъяснимо, а потом опять засмеялся.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0694: Ученик Долины призраков**

ГЛАВА 0694 Ученик Долины Призраков Цзы Таким образом, этот зловещий смех...........

Он знает, что это я прошел через пустоту, чтобы найти своих предков?

Такая мысль пузырилась в сердце Нинга Тао, и от этой мысли у него мурашки по коже.

Если бы старик знал, что это он вернулся сюда из будущего, чтобы искать своих предков, то, возможно, другие бы знали. Разве не странно, что тот, кто знает, мертв?

Старик внезапно встал с земли, попытался встать, но у него не было лап и он вообще не мог встать. Цепь на его шее также имел репутацию заточение всех своих духовных сил, и был предел их длины, так что он не мог ползать рядом с этой груди вообще.

"Старый сэр, вы просто сидите там, не нужно вставать". Сдерживая шок в сердце, Нинг Тао добавил: "Старый сэр, скажите мне, кто вы такой". Как ты попал на этот корабль?"

Старик не только сдался и встал, но и забрался так далеко, как ему позволяли цепи, а расстояние от двери было ближе. И только после того, как он не смог подняться, он остановился и посмотрел на дверь, с этой жуткой улыбкой на лице и печальным голосом: "О, ищущий предков, ты смелый, этот вор знает все, видит все, и он смотрит на тебя!

Нинг Тао был ошеломлен.

Только что он догадался, что старик знает его личность, но теперь это стало фактом. Несмотря на то, что он был психически подготовлен, он все же был шокирован тем, что не мог в это поверить.

Как мог человек из прошлого, который был мертв почти две тысячи лет, сказать с первого взгляда, что он был родоначальником из будущего?

Не упоминай науку.

Наука бледнеет, как дешевая туалетная бумага перед лицом таких вещей.

"Ты... откуда ты знаешь, что я Искатель Предков, кто ты такой?" После короткого момента испуга Нин Тао отошёл и спросил ещё раз, отчаянно желая узнать ответ.

Вот и ответ.

"Старый мастер Сян Сан, ученик Демонской долины Цзы, сегодняшняя встреча между нами здесь считается небесным очарованием, Старый мастер пошлет тебе творение, ты пойдешь в пятьдесят миль к востоку от Ечэна в царство Вэй, там есть гора, я что-то там похоронил". Старик говорил быстро, но маленьким голосом, как будто боялся быть услышанным.

Сердце Нинг Тао снова было в шоке.

Гу Гу Цзы Ван Чань, даосское имя Сюань Вэйцзи Цзы, является представительной фигурой китайской даосской семьи и родоначальником семьи Чжунчжэн. В истории дикой природы говорят, что он взмыл ввысь до уровня земли, боевые художники почитали его как святого, даосцы почитали его как предка Ван Чана, вертикальные и горизонтальные художники почитали его как первородного предка, и даже гадалки на реках и озерах почитали его как гроссмейстера. Потомки клана Хуаксия, которые его не знают, Призрачная Долина Цзы?

Нин Тао не только знает иероглиф Призрачной долины Цзы, он также знает, что ученики, культивируемые Призрачной долиной Цзы, оказали влияние на историю всей китайской нации, Сунь Бинь, Пан Хуань, Су Цинь, Чжан И, Шан Ян, Бай Цзы, Ли Си и так далее, один из этих иероглифов не тот, кто оставил неизгладимый след в истории Китая!

Но неожиданно, старик перед его глазами был на самом деле учеником Долины Призраков Цзы. Хотя его имя не известно ни в истории, ни в легенде, духовное культивирование этого старика очень сильно. Если бы все ученики были такими мощными культиваторами, то как же Долина Привидений Цзы могла быть хуже?

"Ты помнишь это?" Сян Сан спросил.

Только тогда Нин Тао вернулся к Чаофею и сказал: "Вэй Царство Ечэн, я запомню".

Он изучал историю, и сегодня штат Вэй находится в Хэбэе. Но точное местонахождение Ечэна было забыто. Но это не было проблемой, потребовалось всего сто градусов, чтобы выбраться отсюда и узнать, что Ечэн в королевстве Вэй был тем же самым городом, где-то сегодня.

"Но у меня есть одно условие..."

"Старый сэр, что вы говорите". Нинг Тао жаждал, чтобы он продолжал и продолжал говорить, сколько мог.

"Чтобы найти потомка из Секты Долины Привидений, вы должны дать ему то, что я оставил." Сян Сан сказал, что его глаза наполнены предвкушением.

Нин Тао кивнул: "Я обещаю тебе, что, что бы ты ни оставил позади, до тех пор, пока я найду потомков Секта Демонической Долины, я отдам его потомкам Секта Демонской Долины".

"Богом клянусь!"

Нинг Тао сказал: "Я культивирую Небесный Дао и говорю одно, но не два".

"Небесный путь"? Дао может быть очень даосистским................. Этот вороватый Бог обманывает хорошего человека, вы поймете..............................................".

"Старый сэр, вы не сказали мне, откуда вы знаете об Ищущем Предка Дэне, что вы знаете о нем?"

"Небо и земля подобны темнице, а все существа - лишь узники. Кто может сбежать от этого вора, Бога, пощадившего человека и дерево?" Сян Сан пробормотал про себя, но не ответил на этот вопрос.

"Старый сэр, о чем вы говорите?" Нинг Тао был немного встревожен, у него было мало времени.

Сян Сан внезапно понизил голос: "То, что Предк Ищущий Дан - живой путь, помните, живой путь!".

Нинг Тао замер на мгновение: "Старый господин, что вы имеете в виду?"

Голос Сян Шан был еще меньше: "Не говори никому, небесный шанс не должен быть открыт".

Нинг Тао кивнул.

"Некоторые нашли способ бежать, но этого не допустят небеса; поэтому они истребят этого человека и этих существ".

Сердце Нинг Тао было наполнено неумолимым волнением: "Старый господин, это тот человек Дан Бессмертный, который утончил предка, ищущего Дана?"

"Этот человек... идет!" Выражение Сян Сан внезапно изменилось.

Нинг Тао собирался продолжить свой вопрос, когда корабль внезапно затаился, а корпус наклонился не менее чем на тридцать градусов и был почти опрокинут. Девочки вылетели из того угла, кувыркались и катились, некоторые плакали, некоторые кричали, и сцена была в мгновение ока в хаосе.

Сзади него вдруг раздался голос ругани: ''Маленький ублюдок! Где ты делаешь?"

Нин Тао поспешно оглянулся назад, и на него наступил Инь Юэ. Парень носил мачете с большим шагом, убивая внешность.

"Вперед!" Сян Сан рычал: "Иду, иду!"

"Кто этот человек?" Нинг Тао все еще не умер в воде.

Бряк!

Корпус корабля сильно дрожал, как будто что-то его сильно ударило. Корпус стучал, и морская вода выливалась из-под ног, и в мгновение ока затопила телят Нинг Тао.

Ого!

Мачете нарисовал дугу и жестоко порезал шею Нинг Тао.

Младенец Юань Нин Тао также покинул тело ребенка Сян Фэя в тот самый момент, и в результате, он увидел свирепое лицо Лунного Человека Инь и голову летающего в воздухе ребенка. Его нежная шея брызгала кровью, а море было окрашено в красный цвет.

Даже дети!

Ты чудовище!

Если бы я был здесь, даже если бы я был мертв, Нинг Тао убил бы его одним выстрелом. Однако теперь, когда он был еще младенцем, даже сила пяти джинов, которую он получил, энергично удерживая талисман, давно исчезла, и он ничего не мог сделать.

Видеть злые дела и не иметь возможности их остановить нехорошо для его возделывания.

Было бы неплохо, если бы существовало какое-то кунг-фу культивирования или заклинания, которые были специально для младенцев Юаня практиковать.

Но есть ли в этом мире такая вещь, как реалистичный кунг-фу или заклинание?

Бряк!

Корпус корабля снова вздрогнул, киль сломался, и морская вода мгновенно заполнила каюту. Бедный и чрезвычайно злобный Инь Юэ, который только что до смерти взломал Сян Фэй, боролся в море. Морская вода продолжала заливать его рот и нос, и из его рта выходила только нить пузырьков.

В глазах ребенка этот Инь Юэ был сильным человеком, которого он не мог победить. Но перед лицом силы, способной уничтожить корабль, этот порочный Человек Инь Юэ снова превратился в ничтожного и слабака. Если ты силен, как практикующий врач, то небесное бедствие еще предстоит преодолеть. Даже бессмертные, на вершине которых были боги....

Кто самый сильный?

Кто отвечает за все существа?

Если бы он не стал владельцем клиники, Нин Тао не думал бы об этом, но на данный момент он не мог контролировать свои мысли, и это чувство было неконтролируемым.

Однако, глаз показал сквозь трещины в корпусе корабля, без знака, и сказал, как он пришел. Как раз в тот момент Нинг Тао был ошарашен, и его разум остался пустым.

Это был золотой глаз, блестящий, как дневной свет, и никакая тьма не могла его спрятать!

Это.........................

Глаз дракона!

Но Нин Тао не ждать пристального взгляда, свет перед ним внезапно растерялся, мгновенно погрузился в кусок темноты, который протянул руку и потерял пять пальцев.

Младенец вошёл, он вышел.

Нин Тао открыл глаза, прекрасная бусина пота на лбу.

В глубине царила мертвая тишина, а луч тактического фонарика засиял лишь незначительным кусочком. В другом месте, темнота охватила все, таинственный, ледяной, и весь мир, казалось, до сих пор.

Ум Нинга Тао вспоминал о том, что золотой глаз, который он чувствовал, был глазом дракона, потому что глаза дракона были золотыми.

Однако, он видел только один глаз и не мог быть уверен, что это дракон.

И все же это был тот же самый глаз, который смотрел на него, когда он его видел. В тот момент он чувствовал, что ему нечего скрывать, что все о нем было проколото, что он не может скрыть никаких секретов.

Его нашли, в этом нет сомнений. Даже Сян Сан мог заметить своего младенца Юаня, не говоря уже об Истинном Драконе?

"Оказалось, что это дракон напал на корабль Человека с Тенистой Луной, это место на самом деле недалеко от Гробницы Дракона, это может быть мертвый дракон?" Нин Тао не мог не задуматься: "Если бы прошлое пространство-время, построенное Башней времени Чжэнь, правлением Цзянь Шу и Облачной рудой, не рухнуло бы тогда, и я не ушёл бы, убило бы меня вместе с ним?".

Убивать или не убивать, только дракон знает.

Мертвые, однако, не будут помнить о связанных с ним межвременных взаимодействиях. Что касается этого дракона, если бы это не был мертвый настоящий дракон на дне Южно-Китайского моря, оставил бы он соответствующие воспоминания, если бы был еще жив?

На этот вопрос никто не может ответить.

Нин Тао убирал реквизит один за другим, включая череп Инь Юэ Ман. Его хорошие чувства по отношению к людям Инь Юэ исчезли, и у него не было бы никаких хороших чувств по отношению к семье Инь. Изначально он намеревался подарить этот череп Инь Юэ клану Инь в качестве подарка на встречу, но после встречи с различными зверствами Инь Юэ на этом корабле, он передумал, предпочитая использовать его в качестве товара или козыря на столе переговоров.

"Похоже, все еще существует необходимость найти Младенца Юаня, который может практиковать культивирование боевых искусств или заклинаний, повернуться и попросить Червя Два, пока у него есть, даже если ему дали высокую цену, купить его". Нинг Тао так думал в своем сердце.

Открылась удобная дверь, и он вошёл с маленьким сундуком для лекарств.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0695: Преследование и избиение детей и сосание инь**

Глава 0695 Смертоносный мальчик, сосущий инь Техника Небесный Дао Медицинский Зал был молчалив посреди штатива добра и зла, добра и зла qi в штативе добра и зла, и человек на штативе был закрыт глаза, взгляд бескорыстный.

Нинг Тао уже привык к этому занудному лицу и не удосужился обратить на него внимание. Вернувшись в медицинскую школу, он открыл маленький сундук с лекарствами, положил на полки пагоду Чжэнь-Ши, совет Цзянь-Шу и "Облачную руду", а затем вытащил бамбуковую тетрадь из бухгалтерской книги.

"Выходит второй червь, настоящий покупатель здесь". Нинг Тао сказал.

Бо!

Облако чернильного дыма, похожее на энергетическое светлое пятно, расцвело на бухгалтерской книге бамбуковое резюме, появился второй червь, слегка приподняв верхнюю часть тела, два маленьких глаза косоглазыми посмотрели на Нинг Тао.

В его мире нет ничего важнее, чем позировать в имперской позе.

И, похоже, он снова набрал вес.

Во что эта штука превратится в будущем?

Кто знает.

На бамбуковой тетради появились слова Червя Эра: "Нин Айцин, что тебе от меня нужно? Давай, давай.

Нинг Тао открыл дверь в Шанди и сказал: "Есть ли духовные практики или заклинания, которые предназначены специально для младенцев кантонского происхождения? Ты найдешь его для меня, и я заплачу за него."

Bug Er протянул пухленькую маленькую ручку и погладил его жирно заполненный лоб, как будто размышляя над вопросом.

Нинг Тао, однако, выглядел ошарашенным: "Ты... почему у тебя есть руки?"

Маленькая ручка Wormy Er кликнула в пустоту, и его слова появились на бамбуковой тетради: Не могу ли я иметь руку? Следующим шагом для меня является развитие Великой Куриной Карты!

Нинг Тао: ".........."

Что это была за куриная карта, он не хотел спрашивать, потому что мог догадаться. Но "большой", это немного открывает глаза.

Маленькая ручка червяка Два все еще усеяна: золотые чешуйки - это не что-то в пруду, а дракон, который меняется во время шторма. Когда-нибудь я стану драконом, путешествующим по девяти небесам, или скалой, покрывающей небо крыльями!

"Неплохо, ты действительно Император Червя Два с большими устремлениями, поддержание мира во всем мире зависит от тебя." Нинг Тао сказал.

Толстая талия Буджи снова немного выпрямилась.

Слова Нинг Тао сместились: "Но без денег, которые я дал тебе на твой диагноз, ты не эволюционировал ни в чём".

Маленькая ручка Bug Er, которая собиралась писать, замерла в воздухе, и на бамбуковом эскизе бухгалтерской книги появилась маленькая чёрная точка: .........

Нин Тао сказал: "Мы с тобой в одной лодке. Если я не буду достаточно хорош, меня убьют, и эту клинику снова придется превращать в клинику, так что следующий посредник между добром и злом может разбудить тебя". Я считаю это поговоркой, с куском мяса от меня, это определенно кусок супа от тебя".

На бамбуковой тетради появились слова: "Я прочитал Священные Писания для Нин Э, и, наконец, нашел заклинание для нее, подходящее для твоего Младенца Юаня - Преследующего Ребенка, Сосущего Инь".

Нин Тао посмотрел на названия заклинаний на бамбуковом эскизе бухгалтерской книги, и весь человек был нездоров.

Ты настоящий доктор Тендо! Ты так хорошо умеешь произносить заклинания!

Имя Gunshot in the Flesh заставило его бояться рассказывать об этом кому-нибудь, и теперь есть преследователь, который делает инь-сосущий!

Если женщина спросит его имя, было бы вежливо назвать его хулиганом, верно? Если ты встретишь даосскую подругу, целомудренную и сильную женщину, ты не сможешь ударить его мечом и зарезать, ты, бесстыжий ублюдок!

Буги, однако, все еще был взволнован, его пухлые маленькие руки кивали.

Его слова появились на бамбуковой тетради: "Легенда гласит, что это заклинание из руки призрака бессмертного, и оно может сосать энергию и материалы иньской системы, такие как камни в канаве, затонувшее дерево в болоте, мох в углу, виноградные лозы в лесу, ветер в пещере, словом, любую энергию и материалы иньской системы можно сосать, чтобы сформировать тело маленького ребенка, сразиться с мечами и оружием, или убить врага заклинаниями". Нин Эччи, после того, как вы освоите это заклинание, ваш малыш сможет впитать Энергию Инь и Материалы Инь, чтобы сформировать тело маленького ребенка, и если вы отправитесь в подземный мир, вы наверняка станете королем!

Честно говоря, чтение этого описания Нинг Тао очень трогательно. Даже если это сильный щипковый талисман из медицинского центра "Небесный Дао", это всего лишь пятикилограммовый талисман, и его время ограничено только двумя-тремя минутами, так что, если это не особый случай, это мало что значит. Но это не то же самое, что техника "надоедающего ребенка", которая дает не только силу, но и "детское тело". С этим мрачным деревом, мрачным камнем, мрачным мхом, мрачной виноградной лозой и другими мрачными материалами, из которых состоит тело червяка, даже если оно не было очень мощным, оно могло делать много вещей!

Более того, ничего страшного, если такое тело разобьют, ничего страшного, если его снова засосет. Более того, Bug Er также сказал, что этот преследователь имел заклинание убить врага, который, как ожидалось, будет трудно узнать, но как только он научился быть опытным, то он будет в состоянии сделать больше вещей, если его Младенец Юань вернулся в прошлое время!

Однако Нинг Тао внезапно вспомнил кое-что........

Он вспомнил кое-что, но не смог сказать это хорошо.

Слова Червя Er всплыли на бамбуковом эскизе бухгалтерской книги: теоретически так, но я не знаю этого заклинания, так что я не могу дать точный ответ Нин Айцин. Я дам тебе две тысячи долларов, и я отдам эту технику инь-сосания Нин Айцину.

Нин Тао сдержал это чувство смущения и беспокойства в своем сердце, как он сказал: "Я не скупой человек, но в этом месяце медицинское училище будет модернизировано, и мне все еще не хватает много денег, чтобы заплатить за аренду, так что я могу дать вам только тысячу, пожалуйста, будьте внимательны".

На самом деле, давая 500 из них, можно было бы написать, что сталкер инь-сосет, но вы не можете продолжать толкать его цену. Чтобы понять, что чем лучше, тем больше оно стоит, или оно собирается отдать его в поношенное позже, оно потеряет много на некоторое время.

Конечно же, Червь 2, очевидно, не ожидал от него такой щедрости, урезая цену только наполовину, чтобы он не изменил своих слов, маленькая ручка последовала и кивнула: Quasi!

После этого бамбуковый скетч из бухгалтерской книги всплыл на смертоносную технику преследования ребенка инь-сосать, Нин Тао был занят съемкой фотографий, сделал дюжину или около того фотографий, прежде чем осесть. Затем он подписал счет на тысячу долларов и взял свой сотовый, чтобы расшифровать куннилингус преследователя.

Процесс транскрипции - это также процесс чернил, знакомства и понимания. Он погрузился в нее и время от времени пробовал ее, испытывая определенное обоснование или технику, и прошло всего полдня.

Колокольчики джингл, колокольчики джингл...............

Телефон зазвонил с входящим звонком.

Нин Тао взял трубку и посмотрел на нее, затем вычеркнул клавишу ответа: "Тянь Инь, это я, давай".

С телефона пришел мягкий и приятный голос Мягкого Небесного Голоса: "Милорд, компания не на дежурстве, что вы хотите съесть сегодня вечером, я пойду и куплю его для вас, чтобы сделать дома, когда я пройду мимо супермаркета".

Сердце Нин Тао согрелось от улыбки и сказало: "Не беспокойтесь так сильно, я решил поехать на Окинаву на встречу, почему бы нам не поужинать там сегодня вечером".

"Да, да, да, я усажу тебя, выстрелю в мясо и куплю тебе морское ушко." Мягкий Тингин сказал счастливо.

Но Нинг Тао держал в руках свой мобильник, хотел что-то повторить...............

Белая луна взобралась на неизвестные горы, несколько белых облаков усеяли темно-синий балдахин, огни далекого острова слились в море огней, хорошая картина укиё-э.

Основываясь на цивилизации, развитой Великим Тангом, наследие Великого Танга можно найти повсюду.

В небе облако чернил и дыма улетело к морскому острову. К сожалению, это происходит так быстро, что даже те, кому повезет, заподозрят, что они сошли с ума, или что некая сверхзвуковая ракета снова испытывается на американской военной базе.

Если отложить в сторону реальный выстрел плоти, только облако дыма чернил, как облако газа пушки, то Нин Тао едва ли лучше, чем Ци Тянь Да Мудрец, ноги на кувыркающееся облако, величественные волосы!

Мягкий Небесный Голос стоял за Нин Тао, его руки плотно обернуты вокруг талии, маленькая цикада, похороненная между шеей Нин Тао, не осмеливаясь посмотреть на сцену, которая пролетела мимо, как электричество. На самом деле Клэри знала, что эта поза немного неуместна, но выстрел в плоть был настолько быстрым, что она не осмеливалась стоять в одиночестве или сидеть на выстреле в плоть своего господина. Она уже была маленькой в кишках, а второй раз, когда ее застрелили во плоти, был сверхзвуковым, и это было практически все.

Нин Тао также считал, что это неправильно, но у него также не было решения. Он не мог позволить гоблину семьи Бенг сидеть на плоти со скрещенными ногами, потому что спешка так быстро летела, а что, если он ее сбросил?

Безопасность прежде всего.

Даже если вы летите, вы должны пристегнуть ремень безопасности, верно?

Впереди была гавань храма Наха, и огромные военные корабли, пришвартованные в гавани, были видны издалека. Это был Рейган-перевозчик Седьмого флота штата Маяк, с его фрегатом.

С взлетно-посадочной полосы в центре военной базы взлетел мировой орёл и направился в сторону Китая.

Это преследование с маяка всегда присутствует, как прерывистый невротик, указывая на припадок в то время.

Немного трудно так пролететь и не заметить.

Нин Тао надавил на голову пистолета, и под сорокапятиградусным углом в сторону падающего моря нанёс удар по плоти.

Мягкая Тингин открыла глаза и выпустила испуганный крик: "Милорд, быстрее подтягивайся!"

По ее словам, волна высотой в десятки метров поднялась с поверхности моря, и пушка во плоти в тот же момент пронзила и море. Нин Тао поднял пушечную голову, выстрелил в морскую воду и нырнул в сторону побережья.

"Милорд, вы все еще можете летать в воде с ружьем во плоти?" Мягкий Небесный Голос был ошеломлен до такой степени, что не мог говорить.

Нинг Тао сказал: "Изначально это было запрещено, но было нормально надеть небесное облачение из сокровищ". Мы находимся в водораздельном пространстве Небесного Сокровища, чтобы оно могло пролететь сквозь воду, но на более медленной скорости".

"Милорд потрясающий, мне нравится твой мясной укол!" Мягкий небесный голос был взволнован, как ребенок.

В этот момент Нин Тао подумал о другой технике выращивания, на которую он только что потратил кучу денег, о технике "Преследующий ребенок сосет инь"............

Кто на самом деле получил эти имена?

Это моральная деградация или извращение человеческой природы?

Внезапно расцвел ясный свет, и изначально тусклое морское дно внезапно наполнилось лунным светом.

Светятся гоблины моллюсков.

Источником света является ее родная жемчужина.

Рифы, кораллы и рыбы на дне моря хорошо видны и красочны в прохладном лунном свете.

"Милорд, там лобстер, остановитесь, а я схвачу его и поджарю для вас." Мягкий Небесный Голос указал на лежащего на рифе омара с улыбкой на лице, которое было красивее цветка.

"Пойдем найдем место с морепродуктами, это слишком сложно сделать самому". Нинг Тао сказал.

Насколько это дорого, пустая трата денег, морепродукты, которые я зарабатываю, намного лучше, чем в магазине морепродуктов", - говорит Soft Sky. Милорд, подождите меня, пока я пойду ловить омара".

Под звук она отпустила талию Нинг Тао, и один подернулся, поймав омара, сидящего на рифе, одним махом.

Нинг Тао не могла не посмеяться, остановив выстрел в мясо и дождавшись ее.

Мягкий Тянь Инь вскоре поймал еще одного омара и несколько морских ушек. Она ткнула одеждой и осторожно вернулась на сторону Нин Тао, потом перешла на другую сторону, чтобы сесть на мясо в ружье и хихикала: "Милорд, найдите лес, я дам вам морское ушко, это ушко такое толстое".

В сердце Нин Тао были слова, которые он не мог сказать.

PS: Идти на собрание сегодня, уходить рано утром, только в две смены.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0696 Лунный свет на Окинаве**

0696 Глава Окинава Цвет луны В далеком и пустынном горном лесу зажгли кучу костров, и огненный свет отражал красное лицо демона семьи Бенг, чье лицо было похоже на цветущий персик, более нежный, чем цветок, меньше, чем румянец.

Без гриля, однако, это было совсем не трудно, и она нашла плоский камень, прожужжавший камень, затем положила омара и морское ушко на камень и зажарила их. Она также собирала грибы в лесу для усиления аромата, жарила их и опрыскивала очищенной водой, чтобы придать ингредиентам немного аромата духовного источника, посыпала порошком, соскобленным из доморощенных нефритовых бусин.......

Приготовленные таким образом омар и морское ушко на гриле недоступны для самых богатых людей в мире.

Нинг Тао не мог помочь, но и не бездельничал. Пока Мягкий Небесный Голос впитывал ужин, он начал пытаться исполнить Технику Сосания Мертвого Преследующего Малыша Инь.

Зная, что это не сработает, но неудача - мать успеха.

Глаза закрыты, он входит, ребенок выходит.

Горный ветерок, костер, закрытые глаза медитирующего себя, и мягкие небесные звуки барбекю были все в небесных глазах Юань Инь.

Скандируя заклинание с телом Младенца Юаня, Нин Тао вступил в прелюдию к исполнению техники отсасывания Deadly Stalking Kid Yin.

Использование заклинаний земледельцами потребляет духовную энергию, а первенец не имеет физического тела, а представляет собой особое существо, образованное духовной энергией и энергией души как таковой. Таким образом, несмотря на отсутствие физического тела, можно было инициировать заклинания таким образом, чтобы потреблять собственную духовную энергию.

Это равносильно самонаводящемуся заклинанию.

Не каждый может дать боевую силу Юаньбаби через самоповреждение, и заклинание Stalking Kid Sucking Yin является одним из таких заклинаний, которое дает Юаньбаби боевую силу, потребляя свою собственную энергию. Имя заклинания было хромым, но само заклинание было таинственным и могущественным.

После произнесения заклинания, Нин Тао почувствовал, как будто его Младенец Юань был частично увлечен, и чувство слабости и истощения вдруг поразило его. Тем не менее, как раз в тот момент, он чувствовал, что его младенец Юань обладал магической силой, дарованной заклинанием.

Вот так!

"Отстой!" Нинг Тао открыл рот и взял глоток.

Мутный ветерок поднялся во все стороны, и один засохший лист свернулся, упал и собрался навстречу своему телу, вместе с засохшими листьями и корнями травы.

Этот горный лес должен был похоронить более твердые иньские материалы, и более высокую энергию инь, но все, что он мог нарисовать - это завядшие ветви и листья, и волосатую траву. Эти потерянные жизни также являются иньским материалом, но самого низкого порядка.

Эй, эй, эй!

Все больше и больше засохших ветвей и листьев, волосатая трава, птичьи волосы, кроличьи волосы и другие грязные вещи собирались мозгами, и большая куча волосатых монстров внезапно появилась на поляне между лесами.

Когда Мягкий Небесный Голос, который только что закончил жарить омара и морское ушко, услышал звук и подвинул глаза, ее два глаза замерли и не двигались.

То, что она увидела, было чудовищем, настолько большим, что оно выглядело как человек и медведь, два или три метра ростом и особенно жутким в своих мохнатых волосах.

Потом она увидела Нин Тао, который медитировал на ногах доски рядом с монстром, и вдруг поняла что-то и с удивлением сказала: "Милорд, это Вы?".

Нинг Тао кивнул, счастлив в сердце. Это не большой успех, но, по крайней мере, первый шаг.

Мягкий Небесный Инь отложил в сторону готового к экзамену лобстера и морское ушко, затем подошел и посмотрел в глаза: "Мой господин, мой Младенец Юань также может выйти из тела, ты можешь научить меня этому заклинанию"?

Нин Тао открыл рот, чтобы говорить, но листья, засохшие ветви, корни травы, листья травы и так далее не могли быть произнесены правильно, то, что он хотел сказать, было хорошо, но то, что вышло, был шуршащий звук, похожий на ветер, дующий листья.

Может, это было близко к чему-то?

"Отстой!" Нинг Тао открыл рот и взял глоток.

"Ой!" Только что подошедший к нему моллюск выпустил дыхание и прикрыл качающуюся юбку.

Это прохладный образ, который напоминает большинство классических Мэрилин Монро приглушенные изображения юбки.

Мягкий Небесный Голос откликнулся быстро и был пощажен. Но несколько мертвых ветвей и листьев вылетели из костра и улетели в сторону Нинг Тао.

"Срань господня!" Нин Тао не мог не проклинать и попытаться уклониться, но он просто практиковал это заклинание, и у него не было способности нести вес вообще, и с не менее дюжины кошек мертвых ветвей и листьев, обернутых вокруг его тела, он не мог двигаться вообще.

Горящие засохшие ветви и опавшие листья обрушились на него в целом, мгновенно подожгли его. Также в тот момент он вернулся в свое тело. Двухметровое чудовище рухнуло при взрыве пламени, а затем загорелось.

Нин Тао открыл глаза и с тревогой сказал: "Тянь Инь поторопись и потуши огонь!"

Мягкий небесный голос только тогда вернулся к жизни, ущипнул скрипку, щелчок, пролетел туман воды и потушил пламя. Это был маленький огонь, который даже не требовал от нее распылить большую воду, чтобы потушить. Если бы Нин Тао случайно подожгла этот горный лес, ей пришлось бы распылить большое количество воды, чтобы потушить пожар. Для этой ее уникальной способности, на самом деле можно интерпретировать ее как гуманоидный спасательный поезд с небольшим резервуаром на нем.

Огонь был потушен, но Нинг Тао снова был ошарашен. Неловкая сцена только что всплыла в его голове, и то беспокойство в его сердце было правдой, эта техника инь-сосущего парня была на самом деле............

Этого нельзя сказать.

Некоторые вещи смущают воображение, как я могу сказать?

"Кажется, что для того, чтобы использовать это заклинание в будущем, лучше всего сначала подготовить материал, на самом деле нехорошо контролировать на месте, нехорошо всасывать какие-то цветы и травы". Нинг Тао так думал в своем сердце.

На самом деле, это более склонно сравнивать сталкера с магнитом, так как все мы знаем, что магниты сосать, и все, что с железом в нем будет сосать. Тот сталкер, сосущий инь, естественно, сосал всё, что было запятнано иньской энергией или материалом, одно дело сосать или нет, но это точно сосало.

Мягкий Небесный Голос подошел к Нин Тао и мягко сказал: "Милорд, это заклинание?".

Нин Тао кивнул, собрал свои мысли и встал с земли.

"Хорошее магическое заклинание, как оно называется?" Мягкий небесный голос был любопытен.

"Это называется......." Нинг Тао хотел замолчать.

"Называл что?"

"Это называется... Мертвый парень, сосущий Инь". Нинг Тао наконец-то заговорил, смутившись, как было, он не собирался умирать.

Она вовремя закрыла рот, игривое лицо, покрасневшее от красноты.

Она также, похоже, сталкивалась с невыразимыми ситуациями.

Атмосфера сразу же стала неловкой.

Однако женское любопытство все-таки было сильным, и она добавила: "Милорд, могу ли я выучить это заклинание?".

Нин Тао сказал: "Теоретически, возможно, я только что выучил это заклинание у Червя II, я научу тебя, когда стану специалистом".

Мягкий Тингин с радостью сказал: "Милорд, вы так добры".

"Это... давай поедим что-нибудь". Нинг Тао остроумно сменил тему.

Только тогда Мягкая Тянь Инь вспомнила о лобстере и морском ушке, которых она жарила на гриле, и поспешила развернуться, чтобы вернуться и проверить.

К счастью, лобстер и морское ушко не высосали.

Мягкий Тяньиньин вырезал морское ушко в обеих руках и передал его Нин Тао: "Милорд, как насчет того, чтобы попробовать мое морское ушко".

Нин Тао замер на мгновение и взял морское ушко, и для того, чтобы скрыть быстро растущее смущение в его сердце, он поспешил укусить.

"Милорд, как мое морское ушко?" Мягкий Небесный Голос спросил еще раз.

Нинг Тао жестко сказал: "Вкуснятина, вкуснятина".

Это было очень вкусно, намного лучше, чем приготовление дома трех гоблинов.

Мягкий Небесный Голос улыбнулся, счастлив в детстве.

Через полчаса Нин Тао и Софт Тянь Инь прибыли в город Наха. Ни один из них не имел внешнего вида оригинала, и Нин Тао использовал небесную версию талисмана "Дух долины Инь", чтобы сформировать его облик в облике тонкого азиатского юноши и девушки. Мягкий Небесный Голос, с другой стороны, использовал подлинный Инь долины Чжэнь Дух Талисман, чтобы изменить ее внешний вид в молодую женщину с несколько пухлым телосложением.

Нин Тао попросила ее оформить себя во что-то обычное, и она это сделала, но как бы обыденно она этого не понимала, прогулки по улице все равно привлекали "внимание" многих пожилых мужчин. Ни за что другое, даже Нин Тао иногда не мог не беспокоиться, если она будет перегружена и наклонится вперед.

Наверное, она хочет использовать талисман Иньской долины, чтобы стать королем женской средней школы, верно?

Эти двое мужчин бродили по улицам и познакомились с местными обычаями и культурой. Также в процессе работы Нин Тао познакомился с китайцем, который занимается бизнесом на Наха, и задал ему несколько вопросов об Оленьем острове.

Этот остров недалеко, к северу от Нахи, очень маленький остров. Говорят, что на острове есть только одна деревня и нет пассажирских лодок, единственный способ добраться туда - арендовать лодку, что занимает около сорока минут езды.

Потом Нин Тао и Мягкий Тингин пришли в гавань, к этому времени уже было поздно, в гавани было мало людей, было также больше чем большое количество солдат с военного корабля вниз.

"Милорд, мы собираемся арендовать лодку, чтобы отправиться на этот остров?" Мягкий Небесный Голос спросил.

Нин Тао сказал: "Не нужно арендовать лодку, пойдем на пляж и найдем место, где можно спуститься и переплыть через море".

Мягкий Тингин улыбнулся и сказал: "Правильно, у моего господина есть мясо, чтобы стрелять, нам вообще не нужно арендовать лодку".

Двое мужчин пересекли портовую дорогу на песчаный пляж, а затем направились вниз по пляжу.

Полнолуние на небе, луна густая. Под его влиянием волны морской воды выплеснулись на пляж. Слои и слои волн были сделаны из серебра лунным светом, туманным и затуманенным, со звездами, снова отражающимися назад, мерцающими.

Прекрасные пейзажи, общение красивых людей, прогулки по пляжу, самые романтичные.

Неосознанно, они прибыли на рифовый пляж со странными скалами.

Мягкий Небесный Голос сказал: "Милорд, давайте спустимся к морю отсюда".

Место было уединенным, риф мог заблокировать возможность осмотра, и, самое главное, это было идеально подходит для нее, чтобы снять заклинание.

Несмотря на то, что Нин Тао был запечатан талисманом Духов долины Инь, его духовное сознание, шестое чувство, было неконтролируемым. Это место заставило его почувствовать себя немного неловко, как будто кто-то прячется внутри.

"Ты останешься здесь, а я посмотрю, что будет." Нин Тао сказал, пробуждая глаза и нос до состояния глядя и чувствуя запах.

В мгновение ока на берегах рифов появилось несколько разноцветных облаков предвестников погодных полей.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0697: Испытание Кинг-Конга**

Глава 0697: Испытание Кинг-Конга Это были четыре разбойника-маяка в военной форме, три белых, один черный, все очень коренастый, с бутылками вина в руках, пьяный.

Это было недалеко от военной базы Нахи, и не исключено, что четыре солдата-маяка пришли с военной базы Нахи, а также моряки, которые спустились с Рейгана или одного из фрегатов. Очевидно, они подслушали разговор Нинга Тао с Мягким Небесным Голосом и обнаружили их.

Нин Тао сказал: "Тянь Инь, пойдём куда-нибудь ещё".

"Хмм." Мягкий Небесный Тон ответил, а затем последовал за Нин Тао.

"Эй! Вы двое, стойте спокойно!" Белый бригадир отругался.

Белый бригадир, стоящий рядом с ним, выпустил свисток, полный фривольности.

Нинг Тао продолжил идти вперед с Мягким Небесным Голосом.

Но, не дожидаясь, пока двое мужчин сделают несколько шагов, четыре разбойника-маяка выбежали из рифового берега. Черный майор и белый майор перекрыли дорогу Нин Тао и Мягкому Тингину, в то время как двое других белых солдат-майора стояли позади них, образуя объединенное формирование.

Четыре солдата-маяка были все высокие и сильные, с оружием на теле, а Нин Тао и Мягкий Тянь Инь были окружены посередине, сцена была похожа на двух маленьких овец, окруженных четырьмя голодными волками.

"Чего вы хотите, ребята?" Мягкая Тингин сказала по-китайски, другая сторона использовала английский язык, она едва могла понять некоторые из них, но было немного трудно заставить ее говорить.

"Что она сказала?" Свистящий белый бригадир, казалось, что-то вспомнил и продолжил: "Это китайцы, они китайцы".

"Это может быть шпион! Ха!" Черный старший посмеялся непристойно.

"Так как возможно, что они шпионы, то я обыщу их тела на предмет шпионского снаряжения и оружия." При этом, лысый белый солдат переехал в Мягкий Тянь Инь, потянувшись за поиском, и позиция, которую он выбрал, была отвратительной.

Нин Тао остановился перед мягким Тянь Инем и сказал по-английски: "Если вы сейчас дважды ударите себя пощечинами и уйдете, то моя сторона ни за что вас не будет преследовать".

Лысый солдат замер на мгновение, а потом опять засмеялся: "Чтобы этот дурак мог говорить по-английски, но что он сказал? Он позволяет нам бить себя дважды?"

Остальные трое засмеялись, не поставив Нинг Тао на последнее место. То, как они смотрели на Мягкий Небесный Голос, также было наполнено жадной похотью, так называемый шпион был всего лишь предлогом, их злые мысли были ясны с первого взгляда.

Нинг Тао тоже не разозлился, просто сказал в обморок: "Ладно, ты не расслышал меня неправильно, я дам тебе три секунды, чтобы принять решение".

"Пошёл ты. На три секунды!" Белый солдат, стоявший позади Нинг Тао, внезапно приземлился на затылок Нинг Тао, сильно ударив кулаком.

Этот удар был энергично утоплен, и страшный тупой звук был издан, когда он был нарисован на затылке Нинг Тао. Такой удар, если бы он был нанесен по голове обычного человека, вероятно, убил бы его!

Тем не менее, Нинг Тао все еще стоял там, даже не дрожал.

Белый старший, который ударил человека, выглядел несколько удивленным кулаком, казалось бы, подозревая, что что-то настолько пошло не так, что он не сбил Нинг Тао с ног. Но на секунду он внезапно подернул еще один кулак в сторону храма Нинг Тао.

Бряк!

Скучный стук прошел между храмом Нинг Тао и его кулаком.

Нинг Тао, однако, все еще стоял там, даже не двигая мышцы.

Нинг Тао не нападал, а потому что хотел активировать определенный закон. Если бы он взял на себя инициативу, он бы в лучшем случае избивал людей до смерти и калечил их, но он не заработал бы никаких денег. У него был свой способ справиться с этими злодеями.

Но мягкий Тяньинь не понимает ситуацию, см. Нин Тао был избит, и мгновенно принял два удара, она, где еще можно успокоиться, размахивая рукой, это пощечина по лицу белого солдата, который ударил Нин Тао два удара.

Папа!

Хрустким звуком белая солдатская голова была слегка смещена, и на его лице появился след от пощечины.

Мягкий Небесный Голос также является этой силой для борьбы с людьми, и разница между очарованием долины Инь и тем, что вы накладываете на свое тело, невелика.

"Фарк!" Белый солдат, которого ударили по лицу, был настолько раздражен, что помахал рукой и подернул кулак в сторону Мягкого Тянь Иня.

Нинг Тао внезапно подбросил лицо и нанес еще один удар.

Четыре Солдата Маяка были немного смущены.

А эта операция?

Тем не менее, именно в этот момент четверо солдат Маяка обменялись взглядами, которые, казалось, достигли своего рода молчаливого согласия.

Нин Тао сказал: "Ты достаточно играл? Если ты не будешь бороться достаточно, ты сможешь продолжать вместе, и я обещаю не сопротивляться".

Как только его слова упали, четверо солдат-маяков собрались и приветствовали его кулаками и ногами. Он просто стоял неподвижно, как гуманоидный деревянный кол.

"Разве вы, ребята, не ели и не хотите ударить кого-нибудь с такой силой?" Провокационными словами Нин Тао раздражал четырех Великих Солдат Маяка, которые жестоко обращались с ним, останавливая Мягкий Небесный Голос, который вот-вот придет ему на помощь глазами.

В это время Мягкая Тянь Инь также не нервничала, и ее время после Нин Тао не было ни дня, ни двух, она хорошо знала силу своего господина. Как эти солдаты-маяки, которые были прямо перед ней, могли навредить ее повелителю?

"Фарк!" Черный сержант внезапно вытянул свою саблю и вонзил лезвие в грудь Нинг Тао.

"Точно". Нин Тао показал улыбку, и в тот момент он протянул руку и схватил черного солдата за запястье меча, а затем послал сильный толчок к своему маленькому животу.

Пфф!

Сабля была плотно заколота в маленький живот черного солдата.

Лишь после того, как черный солдат понял, что его закололи, ему стало очень больно и кровь пролилась. Он опустил голову и в ужасе посмотрел на саблю, заколотую в его маленький живот, но как он мог не поверить, что этот тощий китайский ребенок на самом деле обладал такой ужасной силой и скоростью, что у него даже не было возможности сопротивляться!

Нин Тао схватил эфес сабли и вытолкнул его наружу, затем ударил ножом в грудь белого солдата позади него, но удар был не в сердце, а в правое легкое.

Не дожидаясь, пока человек упадет на землю, сабля в руке Нин Тао проткнула тело третьего человека. Весь процесс занял менее двух секунд, а скорость Cat's Claw Punch была доведена до предела!

Бах!

Выстрел прозвучал.

Тот, кто стрелял, был лысым, и время, которое Нин Тао провел, ударив ножом трех человек, было чрезвычайно коротким, но этого было достаточно, чтобы он нарисовал и выстрелил из своего пистолета.

Однако из дула пистолета не вылетело ни одной пули.

Потому что левая рука Нин Тао схватила дуло пистолета, а ладонь его левой руки заблокировала дуло пистолета.

Вспышкой света меча сабля в правой руке Нин Тао была снова заколота в грудь лысой головы, сделав лишь паузу перед тем, как вытащить ее и воткнуть в маленький живот лысой головы.

Лысая голова упала на землю, кровь лихорадочно вытекала из ран на груди и маленьком животе, в мгновение ока смачивая одежду.

Мягкий Небесный Голос зациклился и схватил Нинга Тао за левую руку, чтобы проверить.

Пуля вошла в ладонь левой руки Нин Тао, но пробила лишь около трети пули, не проникая, и рана обгорела вокруг.

Мягкий Небесный Голос с тревогой сказал: "Милорд, это больно?"

Нинг Тао протянул руку, схватил боеголовку и оторвал ее, а затем бросил на пляж, сказав: "Не волнуйся, это всего лишь небольшая кожная рана".

"Ты так хорошо умеешь блокировать оружие руками? Это опасно." Мягкий тон неба все еще волновался.

Нинг Тао засмеялся: "Я сделал это нарочно, я хотел попробовать, как сильно обычная пуля от пистолета повредит моему телу".

Он действительно так думал, Изначальный Метод Искусственного Искусства позволил ему заранее связаться с Искусством тела Ваджры в Малом Нирванском царстве, и ему было любопытно узнать, насколько сильным стало его тело сейчас. Затычка дула пистолета ладонью и пуля, не проникая в ладонь, была гораздо лучшим результатом, чем он себе представлял.

Однако патроны для винтовки и снайперской винтовки он, конечно же, не осмелился бы взять на скорую руку. Было ли это тело Ваджры в продолжающемся Маленьком нирванском царстве или тело Ваджры в Великом нирванском царстве, что было неплохо, на самом деле был предел. За этим пределом, то же самое будет нарушено. В этом мире нет абсолютно непобедимой ваджры, иначе не было бы столько даосов, которые погибли бы под небесным разбоем.

Мягкий Небесный Голос внезапно приземлился на только что поднятую руку черного солдата, и один коммуникатор был послан пролететь под ее ударом, упав в морскую воду, которая вздымалась вверх по пляжу.

"Милорд, как насчет того, чтобы я затащил их в море и позволил ему утопить их?" Мягкий Sky Voice сказал. В конце концов, гоблины, которые никогда никого не убивали, сами не осмеливались никого убивать, поэтому они и сделали такое предложение Нин Тао.

Нин Тао сказал: "Я собираюсь убить их давным-давно, мне все еще нужно заработать деньги на диагностику в этом месяце, ты возьмешь это и будешь ждать меня в море, я приду к тебе, когда закончу".

Он дал Мягкому Небесному Голосу кусок рунической бумаги с нарисованным на нем кровавым замком.

Зная, что он собирался делать, Мягкий Небесный Голос взял талисман и направился к морю.

Нин Тао сказал четырем полумертвым солдатам маяка: "Я знаю, что вы американские солдаты, и убийство привело бы к большим неприятностям, и я не осмелился бы убить вас".

Они убивали таких людей, но говорят, что боятся попасть в неприятности. Если бы четыре человека с маяка были вооружены гранатами, боюсь, кто-то бы вытащил предохранитель и погиб вместе с ним.

Нинг Тао улыбнулась: "Но я не виню вас за это, вы, ребята, это начали. Вот в чем дело, я врач, я могу лечить тебя столько, сколько ты захочешь, а потом мы притворимся, что ничего не случилось. У меня есть только одно условие, а именно, что Вы подписываете обещание, которое я написал, и я хочу быть уверен, что Вы не будете нести ответственность за меня и моих товарищей, и кивать головой, если Вы согласны".

"Нет необходимости лечить... звонить в скорую..." - сказал черный бригадир, когда лежал умирая.

Нин Тао подошел и поднял ногу на постоянно кровоточащий маленький живот: "Простите, что вы только что сказали?"

"А" черный солдат задыхался, чуть не упал в обморок.

Нинг Тао снова спросил: "Я спросил вас, ребята, вы согласны?"

Где бы четыре солдата Маяка не осмелились сказать ни слова, один за другим они все кивали головой.

Дверь удобства открылась, и Нин Тао бросил четырех воинов маяка внутрь одного за другим.

Нет никаких исключений из диагноза, данного в Книге Такэси, который является искуплением смерти. Этот результат вовсе не исключение, государство Маяк создает хаос во всем мире, его солдаты воюют по всему миру, но такие войны не справедливы, и убийство приносит свои плоды. Более того, они делают много других пороков, кроме убийства на поле боя. Что касается ситуации, которая только что сложилась, если это были не Нин Тао и Софт Тянь Инь, а обычная пара, то это определенно был еще один возмутительный поступок.

Эта маленькая трёпка также принесла Нин Тао почти две тысячи злых мыслей и грехов, но и не зря он страдал от этих ударов и пинков.

Дым рассеялся, и четыре солдата-маяка лежали без сознания в вестибюле медицинского зала.

Нинг Тао вытащил небесную иглу и воткнул в голову одному человеку иголку на день..........

Нечестивые имеют свое собственное нечестие, чтобы молоть, и убийца всегда будет убивать.

До Небесного Пути никогда не бывает ничего вне закона.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0698: Большое движение Небесного Голоса**

Глава 0698 Великое движение небесного голоса Вау!

С поверхности падающего моря поднялось облако чернил и дыма, нога Нинг Тао наступила на ствол ружья, и плоть выстрелила вверх на наклонной плоскости. Мягкий Тяньинь обнял Нин Тао плотно талию, маленький лоб, зарытый между шеей Нин Тао, выглядел нервным и испуганным, но в уголке ее рта тихо улыбнулась улыбка.

Холм за пляжем был отброшен выстрелом в плоть, и остров был незаметен с высоты птичьего полета, вид сверху на Нингтао.

На острове три вершины, с северной стороны с видом на море, с юго-восточной и западной сторон, покрытые густым лесом.

На западной стороне горы есть водопад, который летит прямо вниз. Водопад не большой, но он может падать слоями, и вид очень красивый. Под водопадом есть деревня и храм. Деревни и храмы небольшие, а дома - это все деревянные плиточные конструкции старинного стиля, не зная, являются ли они имитационными постройками или действительно древними комплексами.

Небольшая речка протекает по центру деревни, прямо с запада на восток, и впадает в море. Под лунным светом река похожа на белую ленту, добавляя деревне ощущение рая.

Не было ни дорог, ни силовых полюсов, только каменная тропа, ведущая к порту на север, где были пришвартованы несколько аутриггерных лодок.

На первый взгляд кажется, что это место было забыто всем миром, сотни лет недолго осталось.

Нин Тао опустил пистолет на вершину восточной вершины и посмотрел вниз на всю деревню в поисках "Дома Человека Инь".

Мягкий Небесный Голос встал рядом с Нин Тао и маленьким голосом сказал: "Мой повелитель, это то самое место?".

Нинг Тао сказал: "Я не уверен, но оценка - это место".

Пока он говорил, его взгляд покоился во дворе. Внутренний двор небольшой, на воротах есть табличка, а три китайских иероглифа "Инь Жэнь Фу" смутно видны в свете бумажного фонарика.

Действительно, это место.

Тем не менее, он представлял себе, что в старые времена дом Иньрен должен был быть комплексом, похожим на королевский дом, но он не ожидал, что это будет такой маленький фермерский дом.

Как владелец небольшого крестьянского двора мог позволить такой фигуре, как Тан Тяньфэн, поклониться своим приказам?

Не похоже.

"Милорд, почему бы нам не спуститься и не взглянуть." Мягкий Sky Voice сказал.

Нин Тао сказал: "Не надо, это то место, я видел особняк Инь". Я оставлю здесь кровяной замок, а потом мы вернемся".

"Назад?" Мягкая Тингин была так удивлена, что не могла понять, как ей пришлось вернуться после стольких хлопот, чтобы добраться сюда, просто взглянув на нее.

"Люди из семьи Инь пригласили нас на завтрашний ужин, так что мы вроде как не приглашены прямо сейчас". Эта деревня выглядит обычной, но она определенно не простая". Нин Тао сказал, что когда он укусил пальцы и нарисовал на камне кровавый замок, он перевернул этот камень и поместил его в надежное место.

Чёрт!

В долине вдруг зазвонил колокол, в деревне не было включено несколько огней, но когда зазвонил колокол, загорелись все дома.

Нинг Тао скандировал заклинание, бросил ружье из мяса, а затем вытащил мягкий Небесный голос и прыгнул на ствол.

Мягкий небесный голос уже приспособился к этой ситуации, как только обе ноги на плоти выстрелили сзади, чтобы обнять талию Нинг Тао.

Выстрел из плоти оставил чернильный след в пустоте и исчез в ночи.

В то же время несколько силуэтов встали из деревни и спешно пошли по этому пути с летающими мечами на ногах.

Плоть была поражена пистолетом и вылетела с острова оленей, Нинг Тао прижал голову пистолета к морю. Несколько летающих мечей вышли в море, как раз тогда, когда большие волны, брызгившие на поверхность, утихли.

"Это парень Даосист Хе Фанг, который приехал на мой Олений остров, зачем он опять уехал, когда приехал?" Человеческий голос продавливался мимо поверхности моря, голос величественный, как колокол, звуковые волны уносились по морю на дно.

На углу морского дна Нинг Тао посмотрел на несколько летающих мечей над головой, и люди стояли на них. Однако через сотни метров морской воды, даже в состоянии телескопа, он мог видеть только слабые тени погодного поля, и не мог видеть, какие люди гнались за ним.

Однако в маленькой горной деревушке на самом деле было несколько летающих мечей и культиваторов, которые овладели летающими мечами, и только из этого можно было сделать вывод, что эта маленькая горная деревушка на самом деле была более загадочным и опасным местом, чем Черная Огненная Компания!

Мягкая Tingyin появился очень нервный, она плотно обернула руки вокруг талии Нин Тао, рот на плече Нин Тао, плотно заткнул рот, боясь, что она случайно сделает какое-нибудь движение, а затем раскрыть местонахождение.

"Могу я спросить - это даосист Нинг, который пришел?" Голос снова раздавился в море, и его можно было услышать даже на глубине более ста метров.

Нинг Тао не отреагировал и остался неподвижным на дне моря.

Через минуту мужчины ушли.

Только тогда Нин Тао протянул руку и похлопал плечо Мягкого Тянь Иня: "Не волнуйся, те немногие уже ушли".

Мягкий Тингин затем поднял голову с плеча Нин Тао, и хотя те немногие ушли, он все же выглядел немного нервным: "Милорд, эта маленькая деревня скрывает столько могущественных людей, я думаю, что вы не должны приходить на встречу завтра".

Нинг Тао тоже думал об этом.

С точки зрения того, что только что произошло, другая сторона, очевидно, подозревала, что он пришел, а затем напрямую послала нескольких мастеров, чтобы преследовать их, и этот человек сознательно попытался снова только что, так что он был несколько неуверен в мотивах семьи Инь.

С его нынешними силами нет проблем иметь дело с Тан Тяньфэн или Инь Чжун, но нет способа иметь дело с несколькими противниками, которые могут овладеть летающим мечом одновременно, плюс Инь Рэньцзе, чья сила непостижима.

"Милорд, пообещайте мне, что не пойдете, хорошо?" Мягкий Небесный Голос посмотрел на Нинг Тао.

Нинг Тао засмеялся: "Почему ты так нервничаешь?"

Я не хочу видеть, как тебе больно, не говоря уже о том, чтобы потерять тебя! Если ты уйдешь, я больше никогда тебя не увижу... что мне делать?"

Эти слова долгое время хранились в ее сердце, и прежде были похоронены в ее сердце, а теперь они наконец-то произнесены. Было ощущение, что вулкан, который варился с энергией, наконец-то нашел брешь. Она вспыхнула.

Нин Тао был мгновенно перегружен бушующими эмоциями, которые набросились на его лицо, и он замер и посмотрел на мягкий Тянь Инь, не зная, что делать. Он никогда не был из тех, кто проявляет милосердие, тем более из тех, кто выходит и трахает свою жену за ее спиной. На самом деле, он очень рационально управлял своими эмоциями, а также сознательно держался на расстоянии от Мягкого Небесного Голоса. На самом деле, если бы он захотел, он бы уже этим занимался, так зачем ждать до сих пор? Но он этого не делал, потому что он не был таким человеком. Но я не ожидал этого, его сторона рационального управления, ее сторона прямого движения к нему.

Но это не работает!

Однако, как только Нинг Тао был ошарашен, эмоционально вышедший из-под контроля Мягкий Небесный Голос внезапно подошел и поцеловал его в губы..........

Вкус на кончике языка похож на восхитительный суп с мидиями на пару, гладкий и гладкий во рту.

Мягкая Tingyin также не знал, откуда она взяла свою смелость, одна рука обернулась вокруг шеи Нин Тао, и одна рука нервно дергала его одежду, как бы удалить вещи, которые стояли на пути.

Нин Тао наконец-то пришел в себя, поспешил сделать шаг назад, его руки прижались к плечам Мягкого Тянь Иня, и нервно сказал: "Не надо, не надо... не надо, Тянь Инь, успокойся, мы не можем так поступить".

"Почему бы и нет?" Мягкий тиангин сильно давил на Нин Тао, но ее сила была не так велика, как у Нин Тао, хотя было лишь небольшое расстояние, но она не могла протиснуться, не могла остаться в его руках, как только что.

"Я мужчина с тремя женами, мы не можем этого допустить." Нинг Тао сказал, что это, наверное, лучшая причина, по которой он мог придумать.

Мягкий лоб Тяньцзиня повис и сразу потерял дух, словно пуля пробила сердце. Она не посмела посмотреть в глаза Нин Тао, не только из-за стыда, но и потому, что она не хотела, чтобы он видел слезы в ее глазах.

Дело не в том, что Нин Тао этого не видел, и он не хотел, чтобы нежная и добрая сестра клана Бенг грустила и расстраивалась, но он знал, что должен ожесточить свое сердце: "Тянь Инь, ты так прекрасна, так нежна и добра, ты обязательно встретишь лучшего мужчину, чем я, я не заслуживаю тебя таким образом".

"Я просто хочу тебя". Мягкий небесный голос был светлым, как ропот комара.

Мозг Нинг Тао болит: "Поверь мне, ты просто импульсивна сейчас, когда ты успокоишься, ты подумаешь, что то, что я говорю, имеет смысл, и ты поймешь, что то, чего ты хочешь, это определенно не я".

Мягкий Небесный Голос внезапно поднял ей голову, слезы на глазах: "Я буду слушать все, что ты скажешь, но на этот раз я не буду слушать тебя, есть ли правда в том, что ты говоришь, ты лжешь мне". Я не девочка-подросток, я прирожденный демон, проживший более двухсот лет, разве я до сих пор не знаю, какого мужчину я хочу?"

Череп Нинг Тао еще больше разболелся.

"Тот же самый прирожденный демон, почему Бай Цзин может, Цинь Чжуй может, а я нет? Это расизм?" Чем больше говорил мягкий небесный голос, тем грустнее он становился, и на глаза приходили две жемчужные слезы.

Нинг Тао был безмолвным.

"Мне все равно, ты даешь мне причину, не говоришь или я не пойду, я сижу здесь как окаменелость." Она выпрыгнула из плоти и была застрелена, сидя на рифе на дне моря одним бедром. Не похоже, что я умру для тебя, если ты не выполнишь мои требования, но это не так уж далеко.

Нин Тао горько смеялся: "Тянь Инь, разве я не говорил тебе, что я мужчина, который взял трёх жён, я..."

"Я не говорил, что хочу быть как они, я просто хотел быть с тобой". Мягкий Небесный Голос прервал слова Нинга Тао.

Нин Тао колебался и осторожно сказал: "Тянь Инь, ты... что это значит?"

Мягкий Небесный Голос набралась смелости и сказала: "Я могу жить без славы, я просто хочу быть с тобой".

Она произнесла слова настолько ясно, что даже свинья могла их понять.

"Что... уже поздно, давай сначала вернемся, что-нибудь поговорим о завтрашнем дне". Нинг Тао сменил тему.

"Ха!" Мягкий Небесный Голос скрутил ее голову в сторону и проигнорировал Нинг Тао.

Прошла всего минута или около того с тех пор, как я сел и захотел закончить?

"Почему я?" Нинг Тао был немного не в себе.

Мягкий Небесный Голос, ''Я был в порядке в Деревне Демонов, почему ты появился передо мной? Почему ты так добр ко мне, когда я сказал тебе, что я моллюск, который даже сражаться не умеет, а ты все еще хочешь взять меня с собой? Почему ты спас меня в горе Удан? Я был ранен в том взрыве, зачем ты меня вылечил, разве тебе не было бы легче дать мне умереть? Зачем ты дал мне такой драгоценный эликсир, чтобы помочь мне тренироваться? Кроме того, меня, очевидно, зовут Мягкий Тянь Инь, почему ты называешь меня Тянь Инь таким интимным? Очевидно, что я тебе нравлюсь, и ты боишься это признать!"

Нинг Тао: ".........."

Да, если у тебя никого нет на примете, почему ты так добр к ним и так интимен?

"Если ты добр ко мне, ты ответственен за меня!" Мягкий Небесный Голос выдержал еще одно предложение.

Нин Тао также сидел на рифе с одним бедром, руки лежали на голове.

Он хотел найти способ решить проблему, но его разум был пуст.

Он тоже был пьян.

Как хорошее приключение в выращивании стало драмой для собак?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0699: Руки дешевые.**

Глава 0699 Ручная сука "Софтскэ хороший".

"Софтскэ-сама........."

Сотрудники Благотворительной компании Шэньчжоу поприветствовали Soft Tingyin, который проходил через большую офисную площадь, а некоторые уставились на мужчину средних лет с лысой головой и застенчивым пивным животом, который следовал за Soft Tingyin со странным видом.

Вчера мягкий небесный голос принес с собой тощую, высокую и нежную молодость, а сегодня - большого дядюшку, который слишком уродлив, чтобы на него смотреть?

Софтскэ не показалась сегодня счастливой и проигнорировала того, кто ее приветствовал, и быстро пересекла большую офисную площадь и вошла в офис Бай Цзина. Этот уродливый старик также вошел в кабинет мисс Бай и закрыл дверь своей рукой.

"Что такое с Бай Суком, который вчера привел молодого человека, а сегодня старшего дядю, что это за люди?"

"Кто знает, это не то же самое, что сказать, что это любовник, это не то же самое, что сказать, что это телохранитель......."

"Я посмотрю, не настолько ли она обманчива, когда придет Уайт."

"Точно, мы поздоровались с ней, а она даже не заботилась о нас...."

В большом офисном помещении раздался бормотание.

Но неважно, кто это, насколько велик их мозг, они не могут догадаться, что лысый парень с застенчивым пивным животом - это муж господина Бая и господина Цин из благотворительной компании "Шэньчжоу", пока он говорит одно слово, даже если они хотят отшлепать, их уважаемый и испуганный господин Бай должен надуть ему задницу.

Ситуация не то, чего хочет Нин Тао, но ситуация заставила ах, так как древние герои грустной красавицы, в этом персиковом цвете расцветают грабежи, прежде чем ему также придется склонить голову, низкопрофильная, чтобы делать люди.

"Ты просто оказался плохим стариком, а я не знал, что это был ты?" В офисе Мягкая Тингин держала чашку чая в обеих руках и положила ее на чайный столик перед Нин Тао, туман воды поднялся в ее глазах хао: "Я ждал с прошлой ночи до сих пор, человек также был обманут тобой, но что насчет ответа, который ты мне дал?".

Прошлой ночью на дне Окинавы, какая причина, по которой он убеждал Бенг Цзина следовать за ним обратно в северную столицу, была для него слишком большой, чтобы вспоминать. Он догадался, что сказал около пятисот двадцати одного слова, или шестисот трех, и независимо от того, играли ли эти слова какую-либо роль, у него не осталось ни малейшего впечатления.

Нин Тао выпил чайную чашку и сделал неглубокий глоток, на его лице появилась уродливая улыбка: "Хороший чай".

Мягкий Небесный Голос смотрел прямо на него: "Пытаясь снова отвлечь внимание, я не куплюсь на твой трюк". Говорю тебе, неважно, кем ты станешь, я просто люблю тебя и хочу быть с тобой".

"Разве мы теперь не вместе?" Нинг Тао наконец-то задушил предложение.

"Я не хочу этого вместе, я хочу... этого вместе". Не зная, кто из них был вместе, на щеках сестры из клана Бенг, когда произносились слова, краснела роза.

В мире все еще существует чистая дружба?

Мозг Нинг Тао снова начал болеть.

Теперь он, наконец, понял правду, даже если Мягкий Тянь Инь такая нежная, добрая, воспитанная женщина, не рассуждай с ней.

Мягкий Небесный Голос, однако, обошел спину Нин Тао и не очень-то приветствовал его, протянув руку, чтобы потереть плечи.

Нинг Тао неловко сказал: "Что ты опять здесь делаешь?"

"Как бы ты ни причинил мне боль, я буду служить тебе хорошо." Мягкий небесный голос нежен.

Нинг Тао: ".........."

Красота - это самое сложное.

Что он мог сделать перед лицом такого нежного и прекрасного гоблина?

Волна.

Мягкий голос неба внезапно наклонился вниз и дал Чат поцелуй в щеку.

Нинг Тао думала, что просто делает ему массаж, но не ожидала, что сделает ему такой укол. Он оглянулся на Мягкий Небесный Голос, его губы дрожали, и прошло полминуты, прежде чем он удержал слово: "Ты........".

Мягкий Небесный Голос поднял ее лебединую шею: "Я просто поцелую, ты ударишь меня, так же, как ты ударил бабушку Уайт".

Нинг Тао: ".........."

Этот гоблин, он правда не боится палки Великого Святого?

Напротив, гоблин опять обошел диван, подпирая обеими руками чайный столик, дуясь, как будто ожидая, когда его побьют.

Когда я увидел ее в первый раз, я был очень рад ее видеть. Некоторые шлепки хороши, некоторые нет. Если ты это сделаешь, то сядешь в чужую машину и будешь платить за билет настоящие деньги.

Не видя Нин Тао движения, мягкий Тянь Инь был немного стыдно, делая вид, что привести в порядок чайный столик, чтобы скрыть ее плохие мотивы, а затем выпрямил ее тело снова и сделал вид, что ничего не случилось. Как раз в это время зазвонил ее мобильник. Она достала свой мобильный телефон и посмотрела на него, затем снова подошла к Нин Тао: "Милорд, это звонок от того Инь Син, вы хотите ответить?".

"Ответь, почему бы и нет". Нинг Тао сказал, что это лишь слегка успокаивает.

Мягкий Sky Voice ответил на звонок и поставил его на громкую связь.

Голос Инь Сюня сразу же вышел из телефона: "Мягкая девчонка, когда вы с господином уезжаете?".

Мягкий Тянь Инь посмотрел на Нин Тао за своим мнением. Но она не осмеливается принимать решение за Нинг Тао по таким вопросам.

Нин Тао на мгновение засомневался и открыл рот: "Здравствуй, дружище Инь, ищущий даосиста".

Нин Тао в обморок сказал: "Это я, меня вчера не было в компании, я вернулся и услышал, как Тянь Инь сказал, что твой отец пригласил меня на банкет, поэтому ты позвонил?".

"Да, даосский друг Нин, раз уж вы здесь, то я выпущу еще одно приглашение пригласить даосского друга Нинга и мягкую девушку ко мне домой на банкет, у моего отца есть важные дела, которые нужно обсудить". Голос Инь Иска был полон искренности.

Нин Тао сказал: "Это остров Окинава Чикю?"

"Да".

Нин Тао на мгновение замолчал, прежде чем сказать: "Для меня большая честь быть лично приглашённым другом Инь Искателем Даоиста, но не слишком ли искренне, чтобы вы даже не сказали мне, что это такое?".

Нин Тао прервал: "Если я не приду, то пожалею об этом, не так ли?"

"Мой отец имел это в виду". Инь сказал.

Нинг Тао улыбнулся: "Спроси его, а потом позвони мне".

"Ты..."

Не дожидаясь, пока он закончит предложение, сторона Нинг Тао уже повесила трубку.

"Милорд, вы действительно уходите?" Мягкий Sky Voice выглядел обеспокоенным.

Нин Тао сказал: "Зависит от того, что это такое, что Инь Рэньцзе не пригласит меня к себе домой на ужин без всякой причины, если он захочет высказаться, это тоже важный вопрос, тогда мне придётся пойти и посмотреть".

"Тогда я пойду с тобой". Мягкий Sky Voice сказал.

"Нет, это место опасно, бесполезно, если ты уйдешь, останешься в компании, ты нужен здесь." Нинг Тао сказал.

Мягкая Тингин схватила Нин Тао за руку и тряхнула: "Я не пойду, я пойду с тобой".

"Ты..."

"Это место настолько опасно, что я не доверяю тебе идти одной, в любом случае, что бы ты ни сказал, я пойду с тобой." Мягкий Небесный Голос никогда раньше не был упрямым, но на этот раз он оказался очень упрямым.

Нин Тао был в бешенстве и размахивал рукой.

Папа!

По офису раздался хрустящий звон.

Там были рябь, которая пульсировала, а потом стояла на месте.

В офисе не было ни звука, он был настолько тихим, что его нельзя было услышать.

Человек, который сбил человека, был сбит с толку.

Человек, которого избили, замерз.

Некоторые вещи настолько странны, что даже если у вас есть стальная воля и сердце камня, вам не сойдет с рук быть стервой.

Атмосфера была смертельно неловкой, и в воздухе был негласный фактор.

Выражения Soft Sky Voice изменились забавным образом, сначала ошарашенный, затем смех - такой счастливый сладкий смех, который исходит от сердца. Она уставилась на Нин Тао с улыбкой на углу ее рта, ее зубы нежно кусают ее вишневые губы, ее белые глаза полны волн любви, что глаза ненавидели, чтобы растопить Нин Тао.

Нин Тао уже понял, какую сучку он совершил, и в панике сказал: "Что... Тянь Инь а, прости, я... я не хотел."

"Лучше, если это не нарочно". Мягкий небесный голос был мягким и нежным.

"Лучше, если это не специально, что ты имеешь в виду?" Нинг Тао снова был немного сбит с толку.

Мягкий Небесный Голос мягко сказал: "Не нарочно, это от сердца, я в твоем сердце, и ты бьешь неподвижно..." Она сжалась и добавила: "Тогда... мерзкое место".

Нинг Тао прикрыл лоб.

Руки прочь! Руки прочь!

Телефон в моей руке вдруг вспомнил, что нужно снова позвонить.

Нин Тао нацарапал, чтобы собрать свои грязные мысли и чувства, и поцарапал кнопку ответа.

Голос Инь Сюня звучал из телефона: "Даосский друг Нин, мой отец хотел бы поговорить с тобой".

"Да". Нинг Тао сказал.

Голос даосского друга Нина, я - Инь Рэндзи.

Нин Тао вздохнул: "Привет, Сэнпай Инь".

"Нинг Даоист, не будь вежливым". Голос Инь Рэндзи: "Я понимаю вашу озабоченность, но прошу вас быть уверенным, что Инь Моу не из тех злодеев, которые прячут нож за набором поверхностей, я пригласил Нин Даодзи пойти на банкет, чтобы поговорить о вещах, просто поесть и поговорить о вещах. Если бы мне пришлось иметь дело с тобой, то я бы вытянул свой меч лицом к лицу с тобой и не стал бы бить тебя по спине".

Это похоже на Фоксхайм, но Фоксхайм действительно зло. Нечестивы до такой степени, что праведны. Но я не знаю, этот Инь Рэндзи из тех, кто говорит одно, а на самом деле делает другое.

"Я ясно дал понять, что старейшина Инь хочет со мной поговорить, в конце концов, я приехал на Окинаву в долгое путешествие, и совершить поездку нелегко". Нин Тао сказал: "Если это что-то маленькое, думаю, мы можем поговорить по телефону и не заходить так далеко".

Инь Рэндзи сказал: "Даосист Нин, вчера вечером на остров Олень приехал гость, приехал и уехал, осмелюсь спросить, даосист Нин ли это гость?"

Нин Тао на мгновение замолчал, прежде чем сказать: "Это был я, в то время было уже поздно, я увидел вашу деревню в темноте, и я подумал, что вы все спокойно спите, неудобно беспокоить, поэтому я ушел".

"Хэхэхэ........" Инь Рэндзи засмеялся.

"Так что именно?" Нинг Тао отодвинул тему назад.

"Мертвые и гроб". Инь Юэ сказал.

У Нин Тао дёргался разум, может быть, он знал о гробнице с духом Инь?

Он чувствовал, что он единственный, кто знает об этом. Если бы кто-нибудь еще знал об этом, это были бы братья и сестры Линь Цинъюй и Линь Цинхуа, как мог потомок Инь Юэ, который был далеко на Окинаве, знать?

"Что ты... знаешь?" Нинг Тао сказал ориентировочно.

"Неудобно говорить о таких вещах по телефону, я приготовила прекрасную еду и вино, я жду удовольствия даосского друга Нина в особняке Инь, пожалуйста, тоже наслаждайтесь". Инь Рэндзи сказал, а затем добавил: "Кроме того, я приготовил отличный подарок для даосского друга Нина, пожалуйста, также улыбнитесь и примите его".

Нин Тао сказал: "Старший Инь очень добр, я слышал, как ваш сын сказал, что я пожалею, если не приеду, мне было интересно, что происходит, и я хотел бы, чтобы Старший Инь решил эту проблему".

"Иноко, может, и говорила неподобающе, но это значит. Если ты не придешь, ты действительно пожалеешь об этом." Голос Инь Рэндзи.

"Почему?"

"Потому что... "Инь Рэндзи на мгновение остановился, прежде чем сказать: "Ты культивируешь Небесное Дао, и это Небо вот-вот окажется в хаосе". Я знаю об этом гробу и о тех, кто умер, больше, чем ты".

"Хорошо, я понял". 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 0700 A Чистые отношения**

Глава 0700 A Чистые отношения Нинг Тао вернул телефон на Мягкий Небесный Голос.

Мягкий тон неба отложил мобильный телефон, носит чайник к чашкам чая Ning Tao для того чтобы добавить суп чая, талию пчелы, изогнутое небо, даже положение чая настолько заманчиво.

Кто бы не хотел такого лепрекона, такого мягкого по телу и мягкого по характеру?

Но...

Я не могу себе этого позволить.

Это королевская жареная картошка, и тройка для двойного короля.

Бай Цзин, Цин Чжуй и Цзян Хао все еще в отступлении, но если они выйдут и найдут кого-то еще в семье, почему бы им не взорвать его?

После делать чай, мягкий небесный голос снова встал на колени рядом с диваном к лорду ударить ногой, маленьким кулаком ударить ногой, владеть общим ритмом пропуская облака.

Нин Тао горько смеялся: "Тянь Инь, не будь таким, ладно?"

Когда я увидел его в первый раз, для меня было очень хорошей идеей вернуться к началу своей жизни, - сказал он, - но я не знаю, что делать. Ты мастер, которого я определил, и сколько бы ты ни бил меня и ни ругал меня, я буду служить тебе хорошо".

Мягкий кулак, мягкие слова, как я могу злиться?

Нин Тао горько засмеялся: "Ты отвратителен, потому что видишь, что все три твои главные матери отступили, так?"

Мягкий Небесный Голос слегка кивнул "Хмм".

Нин Тао замер на мгновение, он думал, что она сократит немного, раскрывая свой маленький секрет, но она призналась в этом так легко.

"Милорд, вы собираетесь меня ударить?" Спросила она, щеки слегка покраснели от застенчивости и намека на предвкушение.

Этот взгляд, этот взгляд, убивает меня.

"Сегодня вечером я поднимусь на Олений остров, а ты останешься дома." Нинг Тао сменил тему.

Подобно тому, как его слова упали, Мягкий Небесный Голос внезапно обнял его ноги, и висячий кусок так же висел на его ногах.

"Ты........." Нинг Тао был безмолвным, он не мог разгадать этот трюк.

Мягкий Небесный Голос сказал: "Все три матери в отступлении, а деревенские старосты не ушли, так как я могу быть уверен, что мой господин в одиночку перейдет в опасное положение? Хотя я не знаю, как бороться, но с большим количеством людей, я могу заботиться о большем, и я все еще могу держать меч для моего господина в критические моменты. Поэтому, милорд, вы бьете меня, и я последую за милордом к назначению".

Сердце Нин Тао было теплым, как он мог пощадить ее, после того, как она была такой мягкой, он также колебался, должен ли он взять ее с собой?

Туд.

В дверь постучали.

Не дожидаясь, пока Мягкий Тянь Инь что-нибудь скажет, чтобы войти или подождать, дверь офиса была распахнута, и вошла женщина-консультант с документом. Затем, взглянув на нее, она увидела мягкий Небесный Голос, который стоял на коленях перед диваном, держа на коленях плохого старика, и была ошеломлена.

Атмосфера в офисе мгновенно стала жуткой.

Только тогда Мягкий Небесный Голос отпустил бедра Нинг Тао и в панике встал и покраснел: "Что это?".

Из этого мы также можем видеть, как доброе и лаконичное ее сердце. Если бы это был любой другой лидер, я боюсь, что она уже начала бы выкрикивать этот стремительный работник. Но она скорее опозорит себя, чем сделает выговор другим.

"Что... я придумал план для хорошего человека, который должен быть выполнен в ближайшем будущем." Сотрудница также нервничала, а послесвечение из угла ее глаз продолжало смотреть на Нинг Тао.

Плохой старик сидел прямо и смотрел на карту мира на стене.

Мягкий Sky Voice сказал: "Положи его на стол".

Женщина положила документ на стол, повернулась и ушла, как будто боясь, что ее ударят ножом, если она будет медленно ходить. На выходе она также закрыла дверь.

Интересно, какие сплетни будут распространяться в большом офисе снаружи.

Мягкий Тянь Инь сел на диван, хорошо прослезился в глазах Хао, печальный: "Если моя невинность разрушена, как я могу встретить людей в будущем"?

Нинг Тао успокоился с твердой головой: "Мы - культиваторы и сыновья, вам не нужно заботиться о том, что думают другие, что........".

Он не мог больше ничего сказать, так как увидел две жемчужные слезы, скатывающиеся с углов глаз Мягкого Небесного Голоса. Его сердце также стало мягким и твердым в этот момент.

Кто позволил бы такой хорошей женщине пролить слезы?

Мягкий Небесный Голос придушил и подавился: "Я, моя жизнь так горька".

Нин Тао подошла, протянула руку и схватила плечо, засомневаясь, прежде чем сказать: "Тянь Инь, что... ты дашь мне немного времени, что... мы можем попытаться начать с чистого листа отношений".

Мягкий Небесный Голос выпустил крик и похоронил ее голову в объятиях Нинг Тао, улыбаясь, как персиковый цветок на кошмаре.

Чистые отношения.

Насколько более чистым вы можете быть, обнимая друг друга?

Сумерки, белые облака, закат, как огонь.

Небольшой остров в голубом небе голубого моря с безмятежной и природной красотой.

Восточная вершина горы дрожала в пустоте, открылась черная, как чернила, дыра, и из нее вышли две фигуры, возвышающиеся над небольшой деревней в долине.

Это были Нин Тао, который только что достиг соглашения о чистоте, и Софт Тянь Инь, гоблин семьи Бенг, который держал в руке пистолет, убитый плотью, и Софт Тянь Инь, который носил на плече оружие, конфискованное у компании "Черная Пожарная". Стиль похож на штурмовую винтовку, но проницательный глаз может сказать, что это не обычная штурмовая винтовка, стреляя медленно, но с большой силой.

Принести Мягкий Небесный Голос, вооружить ее стало необходимым вариантом.

Двое стояли бок о бок на вершине горы, солнце светило вниз, мужчина и женщина, просто спичка, сделанная на небесах.

Не зная почему, Мягкий Небесный Голос протянул руку Нин Тао и схватил его за руку, до сих пор улыбаясь ему, эта улыбка была еще более красивой, чем закат, окропивший небо и море в этот момент.

"Над чем ты смеешься?"

"Я просто хочу посмеяться".

"Милорд, какова мера вашей чистоты отношений, не слишком ли она низка?"

Нинг Тао: ".........."

Чёрт!

Из храма в долине прозвенел колокол, во главе деревни появилась группа людей.

Нинг Тао сказал: "Иди, спускайся".

Скандируя заклинание и бросив пистолет, Нин Тао вытянул мягкий небесный голос и прыгнул вверх, мясо в ружье нахлынуло вниз к деревне в долине. Мягкая Тяньинь плотно обернула ее руки вокруг талии Нин Тао, красивое лицо, похороненное между шеей Нин Тао, углы ее рта наполнены улыбкой счастья и радости.

Что касается масштаба чистых отношений, то у Нинг Тао есть шкала Нинг Тао, и у нее, по-видимому, есть своя, как будто нет никакого конфликта.

В мгновение ока мы добрались до главы деревни.

Во главе села стояла группа людей в ханбоках, другие, в том числе Инь Сюнь, были одеты в черное, только один старик был одет в белое и выделялся на общем фоне. Старик был высокий и худой, с белоснежными волосами и понятия не имеет, как долго он жил, но его глаза дали ощущение утонченности и интровертности, и его глаза, казалось, также имеют власть, чтобы проникнуть во все.

Без всякого введения, Нин Тао мог сказать свою личность с первого взгляда, он был хозяином этого места, Инь Рэньцзе.

Когда я увидел его в первый раз, он стоял рядом с Инь Сюнем, сгорбившись, но с воздухом, который нельзя было недооценивать. На этот раз у него наконец-то не было метлы в руке.

Мягкая Тяньинь смущается перед таким человеком и все еще держит Нин Тао за талию, Нин Тао остановила выстрел в плоть, когда она отпустила руки, которые звенят конечностями талии Нин Тао, человек также прыгнул от выстрела в плоть.

Инь Рэндзи слабо прижал руки к Нин Тао: "Даосский Нин здесь со своими даосскими друзьями, ваше присутствие принесло вам большую честь".

Мягкая Тинъинь не могла не посмеяться снова, "даосская пара" в словах Инь Рэндзи, очевидно, была тем, что ей нравилось.

Нин Тао также следил за движениями древних и смиренно сказал: "Я, Нин Тао, встречался со старейшиной Инь, а также со всеми вами и вашими товарищами по даосизму".

"Старший Мягкий Небесный Голос, я встретил Старшего Инь и всех пожилых и даосистов." Мягкий Небесный Голос исполнил "Аве Мария", и пистолет, который она носила на плече, совершенно не соответствовал ее образу.

"Два, пожалуйста." Инь Рэндзи сделала жест, чтобы угодить.

Нин Тао привел Мягкий Небесный Голос, чтобы следовать за группой Инь Рэнь Цзе в деревню, и когда он шел, он пробудил глаза на состояние взгляда. К сожалению, из тех людей, у которых была аура, эта деревня и даже эта долина не имели даже следа ауры, просто обычная деревня. Это было то же самое, что он видел прошлой ночью, он даже не заметил присутствия заклинания.

"Даосский Нин, я давно слышал о вашем великом имени и хотел бы с вами познакомиться, но Бессмертный не позволил, поэтому я не осмелился пригласить Даосского Нинга в холодный дом до сих пор". Инь Рэндзи болтал с Нин Тао во время прогулки.

Разве это не фея Тан Цзисянь, фея Инь Юэ?

Нин Тао осторожно сказал: "Старейшина Инь, ушла ли отсюда госпожа Тан Цзисянь?".

"Она жила здесь некоторое время, ее настоящее имя Инь Юэ, так же называемая фея Инь Юэ, и она наш хозяин". Если в этой жизни есть судьба, думаю, я увижу ее снова". Инь Рэндзи смотрел на небо с тоской в глазах.

Небо было затяжным с белыми облаками, где было Бессмертное царство, и где была фея Инь Юэ Тан Цзисянь?

Ни за что не узнаю.

Среднестатистический человек всего лишь несколько десятков сотен осенних лет, даже практикующие и демоны всего лишь несколько сотен и одна тысяча лет жизни, чуть-чуть живут Ченом Пингдао так долго, но даже две тысячи лет жизни, в присутствии древнего мира это всего лишь летняя ночь светлячка, в чем смысл?

Не сказав ни слова, мы прибыли в Дом Человека Инь.

Вчерашний вид на голову горы не был настоящим, но на данный момент, стоя перед дверью, Нинг Тао все еще не нашел ничего ненормального. Не было ни ауры, ни заклинаний, только обычный двор на ферме.

Инь Чжун толкнул дверь и сказал характерным мрачным, хриплым голосом: "Даосский друг Нин, пожалуйста".

Нинг Тао поднял ногу, чтобы войти в дверь, но Мягкий Небесный Голос затянул рукав, его глаза наполнились тревожным божественным светом.

Нин Тао улыбнулся, протянул руку Мягкому Тингину и ничего не сказал, потянув за Мягкий Тингин и войдя во двор.

Если бы эти люди имели дело с ним, он не смог бы победить их, но если бы он бежал, никто не смог бы остановить его. После того, как лицо было разорвано на части, инцидент был позже отомщен, чтобы разрушить деревню, это был всего лишь вопрос очарования белого голубя. Более того, учитывая его отношения с Тан Цзисянем, эти люди не осмелились бы по-настоящему пойти с ним на войну. Причина, по которой он, наконец, после долгих размышлений решил приехать на встречу, а также привез с собой мягкого Тянь Иня из Киу Лу, также связана с его отношениями с Тан Цзисянем.

Инь Жэньцзе и Инь Сюнь вошли, Инь Чжун протянул руку помощи и вытащил дверь комнаты на замок, а большая группа людей осталась снаружи.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0701: Тайна разрушения цивилизации на Луне Инь**

Глава 0701: Тайна разрушения цивилизации Инь Юэ Чайная комната в доме Инь Мана была простой, но древней, без стульев, только чайный столик, бамбуковое сиденье и горелка для благовоний. Деревянные окна открываются, чтобы показать горы к югу, которые высоки и пышно лесистые.

Это место действительно хорошее место для культивирования тела и разума.

Нин Тао и Soft Tingyin сняли обувь и опустились на колени, но Нин Тао носил носки Tianbao, но Soft Tingyin был парой голых ног, с кристально чистыми нефритовыми ногами и пальцами ног, вырезанными как слоновая кость. Нин Тао протянул руку и вытащил подол одежды Тянь Бао, чтобы прикрыть ее, а мягкий Тянь Инь улыбнулся ему в ответ.

Нинг Тао не нашел ее такой непристойной, не знаю почему, это было то, что он чувствовал себя немного не в своей тарелке.

Инь Xun заказал печь затонувшего ладана, и зеленый дым поднялся вверх от пурпурной печи ладана песка, дома благоухания.

Инь Рэндзи подобрал сырой железный горшок, находившийся на костре, и сделал четыре чашки чая, затем поднял чашку и поставил ее перед Нин Тао. Его движения были медленными, неописуемый привкус естественного дрейфа. Затем он принес еще одну чашку чая и поставил ее перед Мягким Небесным Голосом.

Это довольно вежливо.

Нин Тао вежливо сказал: "Спасибо, старейшина Инь".

Мягкий Небесный Голос также сказал: "Спасибо, Сэнпай Инь".

Инь Рэндзи посмотрел на Нин Тао: "Это действительно героический молодой человек, я действительно не ожидал, что даосский Нин будет таким молодым и у него такая высокая культура. Я редко кого-нибудь убеждал в своей жизни, но ты один из них".

Нин Тао мягко улыбнулся: "Старейшина Инь очень добр, у каждого своя мода, мне просто немного повезло. Давайте перейдем прямо к сути дела. Об этом гробу и о тех, кто умер, старейшина Инь, вы сказали, что знаете больше, чем я, я хочу знать то, что знает старейшина Инь".

Инь Рэндзи смеялся: "Даосист Нин все еще очень волнуется, тогда ладно, я поговорю". Была пауза, прежде чем он открыл рот и сказал: "Гроб называется Гроб Души Преисподней, и легенда гласит, что однажды Поэтический Бессмертный Музи Бай был пьян и написал этот список на полу Бессмертного царства". Он разделил десять заклинаний на верхнюю пятерку и нижнюю пятерку, и гроб нидер-духа оказался в самом конце верхней пятерки.........".

Нин Тао знал всё это, но он не прервал рассказ Инь Рэндзи.

Инь Рэньцзе сделал глоток чая из своей чашки чая, после чего продолжил: "Владелец этого губка Духа Инь назван Лу Синь, призрак бессмертный, который называет себя Желтыми Веснами Тай Син в Бессмертном царстве". Дух гроба был чрезвычайно злым, он мог собирать души умерших и посылать их в этот мир. Сейчас по всему миру есть мертвые люди, которые одолжили себя янгу, я не знаю, что он пытается сделать, но это, конечно, не хорошо".

Нин Тао спросил: "Старейшина Инь, откуда ты всё это знаешь?"

Инь Рэндзи сказал: "Хотя мой муж укрывается в этом мире, люди в моей семье не бездельничают". Я уверен, что брат Нинг Дао знает, кто мы такие. Наши предки - настоящие хозяева этого мира, и, к сожалению, любой цивилизации пришел конец. Здесь все люди - потомки народа Инь Юэ, и миссия восстановления цивилизации Инь Юэ лежит на плечах каждого из нас. Итак, на протяжении более двух тысяч лет мы наблюдаем за миром, и наша разведывательная сеть охватывает все уголки мира. Думаешь, мы не знаем, что делали братья и сестры семьи Лин в мавзолее Цинь Ши Хуан?"

"Вы уже знали, что Гроб Души находится под мавзолеем Цинь Шихуан?" Сердце Нин Тао было поражено, что Инь Рэндзи не заговорил, он думал, что он единственный, кто знает эту тайну. Но что его еще больше удивило, так это сила семьи Инь, если у нее есть сильный разведывательный потенциал, чем у спецслужб большой страны? Даже не близко!

Инь Рэндзи поставил чайную чашку и потягивал чай.

Мы знаем, но мы не можем попасть внутрь, что сложное бессмертное образование настолько мощное, что обычные бессмертные не могут его открыть, так что мы не можем. Более того, это место сильно защищено Китаем и не может быть подвергнуто бомбардировке или использовано с инженерной техникой".

"А Гэндзи тоже не может войти?" Нинг Тао сказал ориентировочно.

Инь Сюнь сказал: "Мы послали туда людей, но первенец может войти в подземный дворец, но не в гроб, а гроб в гробнице первого императора".

Нин Тао сказал в своем сердце: "Мой первенец действительно отличается от первенца обычных практикующих, мой первенец настроен на добро и зло qi, их первенец настроен на небо и землю reiki, и пантомима собирает небо и землю reiki и пять элементов, но я вне неба и земли reiki и пять элементов!

В этом заключалось преимущество культивирования Небесного Дао, но у него также был и недостаток, заключавшийся в том, что до сих пор он не смог использовать ни одного магического оружия не-тианского даосского дома медицины низкого уровня. Его не волновали другие заклинания, но больше всего он сожалел о том, что не смог правильно использовать башню Чжэньчжэнь. Возможно, если бы он мог правильно использовать Башню Времени Чжэнь, он мог бы сделать большую разницу в прошлом пространственно-временном пространстве.

Хотя он так думал, Нин Тао не шевельнул своим голосом: "Инь, ищущий даосского друга, вы со старейшиной Инь много говорили о Гробе Души Инь, есть одна вещь, которую я не хочу понимать. На мой взгляд, "Пробуждение Лунной Феи Инь" должно быть самым важным для вашей семьи Инь, почему вы так беспокоитесь об этом гробу?"

Инь посмотрел на Инь Рэндзи.

Инь Renjie положил его чашку чая, и случайно, проблеск сущности вспыхнул в его глазах, и его тон голоса изменился: "Больше чем две тысячи лет тому назад, это было то, что Lu Xin приехал и разрушил город Инь Yue под божественной полкой дракона. Наши предки случайно оказались далеко от города Инь Юэ в тот день, и им повезло сбежать. Только после брака с китайцами Хань мы пришли в нашу родословную. К сожалению, долгие две тысячи лет истощены годами, а те из нас, кто является потомками, даже не знают, где находится город Инь Юэ. К счастью, эта археологическая группа нашла подсказки, которые привели к тому, что случилось позже. Этот не нуждается во мне, Даосист Нин, ты очень хорошо знаешь ситуацию в городе Инь Юэ".

Вот почему семья Инь так заботилась об этом гробу.

Разум Нин Тао не мог не созерцать ужасных трещин, которые он видел в городе Инь Юэ, в то время он не мог понять, что за существование могло вызвать такие ужасные трещины, теперь эта загадка была разгадана - это был Лю Синь из Желтой весны Тай Синь.

"Так Лю Синь все еще жив?" Нинг Тао спрашивал.

Инь Рэньцзе сказал: "Город Инь Юэ не тот, кто хочет быть истребленным и все еще может уйти со всем своим телом, легенда гласит, что он привел с собой сто тысяч мертвых людей в ту битву, и ни один из них не остался после той битвы, и он также погиб во плоти в той битве".

"Отмена плоти?" Нинг Тао впервые услышал такое заявление, но на самом деле он мог его немного понять, но все равно не мог не пригласить его на свидание.

Инь Рэнь Цзе сказал: "На этом уровне их, если даже боги Юаня не погашены вместе, есть возможность возрождения. Смертный, который культивирует бессмертие и проходит через небесное бедствие, на самом деле выпрыгивает из цикла жизни и смерти. Если человек не склонен искать смерти или Небесной Жатвы, то трудно убить бессмертного полностью".

Даже Fox Ji, который был одним из шагов от того, чтобы стать бессмертным, может быть возрожден в силу Шести Дао Реинкарнация Диаграмма, не говоря уже о Lu Xin, Призрак Бессмертный, который истребил людей Yin Yue! Тан Цзисянь также является примером, она сказала, что всегда будет мечтать о прогулке по Луне, и в этом сне она была феей Инь Юэ. И она, которая была настоящей мечтой, задавалась вопросом, где она сейчас.

"Это в той битве погибла Лунная Фея Инь?" Сердце Нинг Тао было наполнено любопытством.

Инь Рэнь Цзе на мгновение замолчал, прежде чем сказать: "Я не из той эпохи, война тогда мне неясна, это возвращение Феи Дня, если вы ее увидите, вы можете спросить ее".

Тан Цзисянь, должно быть, знала, что тогда произошло, но в то время у нее не было времени поговорить с ним об этом, и эти сомнения просто не приходили ему в голову. Но увидимся завтра. Можем ли мы увидеться снова?

Инь Рэндзи снова сказал: "Даосист Нин, вот почему мы так заботимся об этом гробу". В течение этого периода времени во всем мире были случаи, когда люди из прошлого возвращались к солнцу, и я сомневаюсь, что Налушин может быть реинкарнирован и возрожден. Если он вернется, то мир будет в хаосе, и к тому времени никого не пощадят.

Скажем, 10 000 полос, сделаем несколько поворотов и вернемся на мотыгу.

Нин Тао поднял чашку чая и сделал глоток чайного супа.

Инь Рэньцзе сказал: "Если мы копаем гору Ли вместо запечатывания кургана, то мы не копаем мавзолей Первого императора".

Нинг Тао в тусклом состоянии сказал: "Разве это не одно?"

"Пожалуйста, попроси Даоист Нин вернуть открывающую мотыгу моей семье Инь". Инь сказал.

Нин Тао медленно потягивал свой чай, мягкий Тянь Инь, казалось, говорил что-то, один взгляд прошел его путь, и она проглотила слова обратно. Она была простой, даже немного запутанной, но женщиной с общими знаниями.

Казалось, что Инь Иск все еще хочет что-то сказать, но его также остановил взгляд Инь Рэндзи.

Чайная комната замолчала, и атмосфера стала несколько скучноватой.

Нин Тао сделал несколько глотков чая подряд перед тем, как установить чашку чая вниз, улыбаясь и восхваляя, "Действительно хороший чай".

Инь Renjie сказал: "Этот чай назван Toyama Snow, есть тысяча летний вал чая на той северной горе, я выбираю снег от горы Fuji в Японии каждую зиму для того чтобы полить и увлажнить листья, сегодня я приглашаю вас выпить новый чай перед династией Мин, урожайность странно низкая, я не могу даже пощадить себя выпить".

Мягкий Tingyin поднял заварочный чайник и наполнил чайную чашку Ningtao водой, ведя себя щедро и достойно.

Нин Тао засмеялся и сказал: "Слыша это от старейшины Инь, было бы трудно сказать, если бы я не взял ту горную мотыгу".

"Одолжить?" Угол рта Инь Иска слегка подёргивался, казалось бы, недоволен этим утверждением.

Нин Тао сказал: "Что, это тот парень Инь Ищущий Даоист думает, что я не прав?"

Инь сказал: "Эта открывающая мотыга должна была быть.........".

"Найди ребенка". Инь Рэндзи прервал слова Инь Иска.

Инь Сюэ закрыл рот, но недовольный взгляд отчетливо проявился у него между бровями.

Нин Тао сказал: "Я знаю, ты думаешь, что мотыга должна принадлежать твоей семье Инь, но мотыга была дана мне Феей Луны Инь, и она попросила меня отнести мотыгу к ней, когда я отправлюсь в Бессмертное царство в будущем, так что мотыга - это жетон. Это то, что я говорил несколько раз, и я не хочу повторять это снова".

"Ха......." Инь Рэндзи улыбнулся: "Давай пока не будем об этом, я приготовил подарок для Даосист Нин, тебе, наверное, очень понравилось, почему бы тебе не переехать и не последовать за мной туда?"

"Сэньпай Инь вежлив, интересно, что это за подарок?" Нинг Тао спрашивал.

"Просто иди и посмотри, Даосист Нинг, пожалуйста." Инь Рэндзи встал и пошёл вперёд, чтобы вести за собой.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0702 Специальные подарки.**

Глава 0702 A Специальный подарок Солнце погрузилось в западный горизонт, и до наступления темноты свет в долине был тусклым раньше.

Ночь наступает.

С заднего двора вышла очередь из четырех человек и пошла по реке, которая протекала через деревню к водопаду, щебетание насекомых, выходивших из леса и лугов по дороге, и звук бульканья и течения реки могли успокоить разум.

Нин Тао был любопытен в своем сердце, какой подарок приготовил для него Инь Рэньцзе, на самом деле не положенный в доме, чтобы приехать в такое отдаленное место. Однако, он тоже не спрашивал, а просто вел Мягкий Небесный Голос за отцом и сыном семьи Инь.

Мягкий Небесный Голос, очевидно, немного нервничал, пара красивых глаз смотрели на восток и запад, а одна рука также сжимала ручку легального оружия, висящего на плече, стандартное состояние боя.

Нинг Тао подошла к ее уху и прошептала: "Не нервничай, это я".

Казалось, что жара закатилась в ее уши, и корни уха Мягкого Небесного Голоса покраснели, когда она кивнула, но потом добавила: "Я защищу тебя".

Нин Тао улыбнулся, тепло в его сердце. Конечно, он не нуждается в ее защите, он защищает ее более или менее, но перед лицом такой искренней любви, он не человек каменного сердца, как он может не чувствовать себя хорошо к ней?

Пройдя еще некоторое время, вид открылся, и водопад устремился вниз с горной вершины, каскадируя и разбрызгивая бесчисленные цветы. У подножия водопада находятся две японские хижины, простые и удобные, но создающие впечатление чистоты и утонченности.

Старик сидел у пруда на рыбалке, а позади него появился мужчина.

С движением в голове Нинг Тао, он пробудил глаза к состоянию взгляда. Старик часто выглядел плоским и даже давал людям ощущение доброты и спокойствия, но порочная аура, исходившая от его первого погодного поля, была темной тучей, которая окутывала его, как темная туча над головой.

С таким количеством порочной ауры, даже такой порочный вождь, как Небесный Человек Тан, Белый Святой и Одинокое Крыло, был бы намного хуже!

Кто этот старик?

Нин Тао никогда не видел его раньше, но с этим взглядом диагноза, его сердце уже двинулось убивать, ненавидя, чтобы убить старика немедленно.

Для него нормально иметь такой импульс; он является естественным посредником между добром и злом, добром в случае добра и злом в случае зла. У него будет злая реакция, когда он столкнется с таким злым человеком, который грешит, как гора. Напротив, если он встретит особенно добрых людей, его сердце станет мягким и добрым.

Инь Рэндзи остановился в своих треках и открыл рот: "Даосист Нин, этот старик - подарок, который я хочу подарить тебе".

Нин Тао не имел ни одного выражения лица, на самом деле, он прошел этот участок дороги и пришел сюда, и вдруг увидел старика, который был грешен, как гора, у него уже было предвкушение в сердце. Значит, он не удивился, когда Инь Ман Чжи сказал это.

"Он... японское вторжение в Китай?" Нинг Тао спрашивал.

Инь Сюнь сказал: "Нин Даоист действительно очень умный человек, я вижу это с первого взгляда. Его звали Мицуо Хирано, он был бригадным генералом 91-й бригады 128-й дивизии вторгшейся японской армии. Он совершил чудовищное преступление в Китае, и неизвестно, сколько китайцев погибло от его рук. Он один из немногих военных преступников, которым удалось избежать суда, и ему 92 года. Ранее он жил в уединении на острове Хоккайдо, и мы нашли его и поселили здесь сегодня, как подарок даосскому другу Нингу".

Тот факт, что семья Инь преподнесла такой подарок, показал, что люди из семьи Инь знали о его ситуации с Небесным медицинским центром Дао и знали, что у него есть потребность в деньгах на диагностику, иначе зачем бы им дарить такой особенный подарок?

"Даосист Нинг, тебе нравится такой подарок?" Слабая улыбка появилась из угла рта Инь Рэньцзе: "Маленький подарок, пожалуйста, улыбнись и прими".

Нинг Тао в тусклом состоянии сказал: "Вы, ребята, действительно потратили много сил, чтобы подготовить такой подарок для меня". Если я получу такой подарок, я дам тебе открывающую мотыгу?"

Инь Рэндзи смеялся, не сказав ни слова.

Инь попытался открыть свой рот и сказал: "Пролитие - это способ получить, без которого не получить". "Брат Нинг Даоист, тебе бесполезно держать горную мотыгу, почему бы тебе не отдать ее нам, и если фея вернется в будущем, мы ей все объясним". Если в будущем вам удастся перейти в Бессмертное царство, мы, естественно, вернем открывающую мотыгу, так что даосскому Нин удобно будет взять открывающую мотыгу в Бессмертное царство".

Это много, и это правда на всех уровнях. Если бы фея Инь Юэ вернулась, то Маунтин Хо был бы её волшебным оружием, может Нин Тао всё ещё хочет его вернуть? Если бы Нин Тао пришел к семье Инь, чтобы завести горную мотыгу после его смерти, осмелилась бы семья Инь не сказать ни слова? Но после древних времен путь к небесам был прерван, кто может стать бессмертным?

Короче говоря, любой исход был бы выгоден семье Инь, и до тех пор, пока Нин Тао передавал открывающую мотыгу, он не мог забрать ее обратно.

"Даосист Нинг, о чем ты думаешь?" Инь Рэндзи предварительно сказал.

Нинг Тао сказал: "Могу я пойти и поговорить с ним?"

Инь Иск и Инь Рэндзи обменялись взглядами.

Инь Рэндзи сказал: "Он был в Китае в течение восьми лет, знает китайский язык и изучал китайскую культуру с момента его возвращения, так что вы можете общаться с ним на китайском языке".

"Тянь Инь, подожди меня здесь, пока я подойду и поговорю с ним." Нинг Тао сказал.

"Хмм." Мягкий тон неба ответил.

Нин Тао подошел к Хирано Гуангмину, и только после того, как он подошел к Хирано Гуангмину, Хирано Гуангмин переместил глаза и посмотрел на него.

Хирано Мицухито показал нежную улыбку и слегка кивнул, прежде чем снова пошевелить глазами, чтобы посмотреть на рыбу, плавающую в воде.

Японцы такие, они очень вежливые и выглядят очень мило. Но это просто их привычка, как панды любят есть бамбук. В настоящее время люди видят только то, какая панда милая, и сколько людей знают, что она на самом деле тоже ест мясо, и сколько людей знают, что другое ее название - Железный Пожиратель?

Зверь - это зверь, и он будет мирным, когда его накормят, но когда он проголодается, он покажет свои когти и съест плоть за кровь!

Нин Тао занял место рядом с Хирано Гуангмином и посмотрел на дрейф рыбы в воде, а затем посмотрел на ловушку, расположенную на краю воды.

Рыбная корзина была пуста, ни одной рыбы.

Тогда Хирано Мицуо открыл рот и сказал: "Мне сказали, что ко мне приехал гость из китайской страны, это ты?".

Он говорит по-китайски, очень стандартно.

Нин Тао кивнул: "Я гость, я вижу, что твоя ловушка для рыбы пуста, трудно поймать рыбу в этом бассейне?"

Мицуо Хирано поднял удочку, и на линии под дрейфом рыбы не было крючка. Он оттянул линию назад, схватил рядом с ним мяч приманки из коробки с приманкой и натер его об линию, затем аккуратно поместил линию снова в бассейн.

Вот почему он не мог бросить рыбу.

Нинг Тао засмеялся: "Старый господин, вы так кормите рыбу, а не рыбачите, зачем вы это делаете?"

Митоси Хирано сказал: "Я грешный человек, который совершил много грехов в молодости. Я прошла через многое в своей жизни, и прошлое - это слишком много, чтобы оглядываться назад. Теперь я верю в буддизм и не убиваю, и уже десять лет ем длинных вегетарианцев".

"Тогда, старый джентльмен, ты думаешь, что грех в тебе уменьшился?" Нинг Тао спрашивал.

Мицуо Хирано на мгновение замолчал, прежде чем сказал: "Опустите мясницкий нож и станьте Буддой". Будда сказал, что все люди имеют природу Будды, а те, кто творит зло, станут Буддами, отказавшись от зла и следуя доброму примеру. У меня было темное время в жизни, и я не мог сбежать. Но теперь мое сердце в покое, я больше никому не причиняю боли, ни одному живому существу, я практикую буддизм в спячке, и теперь я счастлив".

В углу рта Нин Тао появился намек на холодный смех: "Китайская химия старого джентльмена очень хороша, и я также чувствую ваш покой и счастье от старого джентльмена".

Мицуо Хирано снова потянул линию назад, загрузил наживку и положил ее в бассейн. Затем он улыбнулся Нин Тао: "Мне очень нравится культура Хань, и особенно мне нравится строчка из "Аналогов", которая гласит: "Если вы услышите Дао, вы можете умереть утром". Мое стремление к истине опаздывает, но даже если я понимаю ее утром и умираю вечером, это того стоит и не слишком поздно. Со мной так, и я понимаю, что так поздно в жизни, но я чувствую себя счастливым и довольным, а довольство - это величайшая радость. Молодой человек, вы правы?"

Нинг Тао сказал вслух: "Ты прав, и аргументация тоже такова". Положишь ли ты нож для убоя и станешь Буддой, или умрёшь в конце своей жизни - это истины, которые соединились в тысячелетней культуре, и никто не может сказать, что они не оправданы. Однако, я запутался в сердце и у меня есть вопрос к Старому Сэру, интересно, готов ли Старому Сэру ответить мне?"

Мицуо Хирано улыбнулся: "Давай, в чем проблема?"

Нин Тао сказал: "Сторона старика была спокойнее, довольна и счастлива, что я хочу спросить, как насчет тех, кто был убит тобой, тех, кто был гонимым тобой и страдал всю свою жизнь"?

Улыбка на лице Хирано Митоси замерла на мгновение, затем медленно исчезла.

Нин Тао продолжил: "Позвольте мне привести вам пример, вы, должно быть, сделали довольно много из этих вещей. Допустим, вы спешите в китайскую деревню со своими японскими солдатами, но не можете ее взять, и вы боитесь, что деревня поможет китайской армии, и даже подозреваете, что некоторые из них - китайские солдаты, поэтому приказываете убить жителей этой деревни. Поэтому ваши солдаты стали убивать, один за другим, стариков, детей, женщин и мужчин с желтыми лицами..."

У Мицуо Хирано губы дёргались, как будто что-то говорили, но из его рта не доносилось ни звука.

Нин Тао продолжил: "Те честные сельские жители, которые безоружны и даже никогда не видели, как выглядит их оружие, они дают вам всем шанс встать на колени и молить о пощаде, но дали ли вы им шанс? Когда ваши солдаты выбирают беременных женщин штыками и оскорбляют китайских женщин, даете ли вы этим женщинам шанс? Сколько женщин, детей или стариков тебя обезглавили вместе с самураем. Сколько женщин, детей или стариков ты обезглавил мечом, показывая и демонстрируя свои навыки владения мечом своим мужчинам? Когда ты был зверем, ты был сильным. Сколько женщин ты изнасиловал, из которых ты изнасиловал. И сколько женщин или малолетних детей ты убил после изнасилования? Ты дал им шанс, когда они плакали и умоляли о пощаде?"

"Хватит!" Хирано Мицухито гневно выкопал.

Нин Тао посмеялся: "Ты сказал, что Будда сказал, что если ты положишь нож для убоя, то ты можешь стать Буддой, у каждого есть возможность искать истину, теперь кажется, что ты действительно положил нож для убоя, у тебя есть Будда в сердце, ты также понял истину и обрел счастье, тех, кто был убит тобой, тех, кто страдал всю свою жизнь из-за потери твоих близких, кто дал им эту возможность"?

"Ты, кто ты, черт возьми, такой!" Хирано Мицу-мин больше не мог поддерживать спокойствие "Будды в моём сердце", которого он только что видел.

Нинг Тао улыбнулась: "Небесный Дао Адвокат".

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0703 Джентльмен делает что-то не так.**

Глава 0703 Джентльмен что-то делает, представитель небесного пути.

Если мы понимаем Tien Tao как финансовую компанию, то Ning Tao на самом деле является наемным работником, который одалживает деньги и собирает долги.

Хирано Мицуо - старый негодяй, который задолжал Тэндо, и после всех этих лет, наверное, забыл об этом долге и хочет жить спокойной, приятной и счастливой жизнью. Но у небес есть глаз, и сетка небесная широко раскрыта, так кто же может от нее убежать?

Перед тем, как приехать сюда, Нин Тао не думал, что подарок, который отец и сын семьи Инь хотели подарить ему, будет вторжением в Китай, что кажется совпадением, но кто может быть уверен, что это не провидение? Как будто магическая сила устроила все в подземном мире, и это не было встречено.

"Вы адвокат из Китая или член семьи одной из этих так называемых жертв?" Тон голоса Хирано Гуангминга изменился, несколько возмутительно.

Нинг Тао покачал головой, "Ни то, ни другое".

"Тогда что ты и зачем ты мне это рассказываешь?"

Нин Тао сказал слабо: "На самом деле я тоже культиватор, но я культивирую Небесный Путь, который отличается от буддийского Пути, который вы культивируете". Я говорю с тобой об этом только в непринужденной беседе, и если ты не думаешь, что то, что я говорю, имеет смысл, ты можешь опровергнуть меня, по мере того, как стареешь, не двигай печенью слегка, это причиняет боль твоему телу".

Яркий Хирано на мгновение замолчал, прежде чем сказать: "Я не отрекусь от грехов, которые совершил, или не раскаюсь перед Буддой". Разве человек, который совершает ошибку, не должен попасть в ад, и мы должны дать шанс человеку, который совершает ошибку. Будда сказал, чтобы положить нож для убоя, чтобы стать Буддой, но вы, китайцы, почему вы всегда понимаете, история не ставит его, даже если я приговорен к смерти, отправить меня на виселицу, убейте меня не изменит историю ах. Ты должен дать такому старику, как я, шанс исправиться, если я сейчас кому-нибудь навредил, нет, я бы даже рыбе не навредил".

Нин Тао сдвинул глаза, чтобы посмотреть на рыбу, дрейфующую в воде: "Не поранился? Нет, на самом деле ты причиняешь им боль".

"Ты несешь чушь!"

Нин Тао слабо сказал: "Если вы действительно думаете, что им нужна еда, вы можете просто бросить ее в воду, вместо того, чтобы вешать ее на удочку, чтобы они могли поесть". Ты заставишь их думать, что это безопасно, а позже, когда деревня вернется к рыбалке, они тоже будут карабкаться, чтобы съесть наживку, висящую на крючке. С таким менталитетом, я думаю, вы, наверное, находите выращивание слишком скучным и скучным, так что вы хотите сделать его интересным, не так ли?"

"Ты такой грубый китаец." Мицуо Хирано потерял настроение рыбачить, и он собрал свою удочку и лезвие, готовый к отъезду.

Нин Тао также встал от камня и спросил еще раз: "Если бы тебе дали шанс искупить свою вину сейчас, что бы ты сделал?".

Хирано Кумэн посмотрел на Нин Тао: "Мне не нужно, чтобы кто-то дал мне шанс искупить свою вину, я сделал много хорошего за десятилетия, я помог многим людям, каждый день я ем и скандирую, я наслаждаюсь своей жизнью сейчас, я доволен и счастлив, и это не имеет ничего общего с тобой, я не хочу ни с тобой разговаривать, ни видеть тебя снова, уходи и не беспокой меня больше".

Сказав это, он поднял корзину с рыбой, взял удочку и подошел к своей хижине.

Нин Тао посмотрел на спину, и в углу его рта появилась холодная улыбка: "Господин Хирано, могу я спросить, есть ли у вас семья?"

Хирано Кумэн остановился в своих треках и повернулся, чтобы посмотреть на Нинг Тао: "Чего ты хочешь?"

"Итак, вот оно, я просто спросил, пока." Нинг Тао повернул, чтобы уйти.

"Никаких манер по-китайски". Мицуо Хирано покачал головой и не ушел.

Нин Тао шел в направлении деревни, и в тусклом свете три человека, стоящие под деревом - Отец и Сын семьи Инь и Мягкий Небесный Голос, - могли быть замечены смутно.

"Милорд". Мягкий Небесный Голос приветствовал его, глаза наполнены заботой и любопытством: "Кто этот старик?".

Нин Тао сказал: "Офицер японской оккупационной армии".

Мягкий Тяньинь, казалось, что-то понял, двигая глаза, чтобы посмотреть в сторону травяной хижины у пруда, что взгляд был яростным.

Отец и сын семьи Инь тоже подошли.

Инь Рэндзи сказал: "Даосист Нин, о чём вы с ним говорили?"

Нинг Тао сказал: "Ничего страшного, просто случайный разговор о буддизме".

Отец и сын семьи Инь не могли не взглянуть друг на друга, отец и сын, очевидно, не ожидали, что Нин Тао действительно поговорит с Хирано Кумэном о буддизме.

Нинг Тао засмеялся: "Ребята, вы думали, что убьете его после этого?"

"Даосист Нинг........ не нравится этот подарок?" Инь Рэндзи сказал ориентировочно.

Нин Тао сказал: "Обожаю, это особый подарок для меня, но нехорошо иметь подарок без упаковки".

"Упаковка?" Инь Искин сказал непостижимо: "Даосист Нин, пожалуйста, укажите также, что это за упаковка?".

Инь Рэндзи сказал: "Искатель, иди и приведи семью Хирано Мицуо".

"Да, отец". Внезапно Инь Сюэ понял, отступил и ушёл.

В одной из соломенных хижин загорелся свет, за ним раздался звук стучащей деревянной рыбы и смутно скандировался.

Мицуо Хирано явно отошел от неприятного инцидента минуту назад и находился в привычном для себя режиме.

Положите нож мясника, ешьте и скандируйте, и сделайте что-нибудь хорошее, чтобы вы могли удалить все грехи из своего тела?

"Ты такой наивный, если бы это сработало, меня бы здесь не было." Нинг Тао сказал в своем сердце.

На обратном пути было всего три человека, темнота окутала лесную тропинку, и неподалеку была освещена деревня. Возможно, из-за пребывания в незнакомой обстановке, Мягкий Тянь Инь был близок к Нин Тао, ее рука против его.

"Даосист Нин, я давно слышал, что вы решающий человек, который убивает и уничтожает, так что это правда с первого взгляда сегодня, я надеюсь, что мы никогда не станем врагами". Инь Мань Цзе нарушил тишину на трех землях.

Нин Тао сказал: "Я никогда не убиваю только тех, кто должен быть убит, Хирано Гуанмин виновен в великом преступлении, но если его семья невиновна, я не причиню вреда его семье, мне просто нужно, чтобы его семья побудила его устроить засаду".

Нинг Тао сказал: "Это все еще зависит от того, как это закончится."

"Что если все пойдет так, как ты хочешь?" Взволнованный божественный свет был спрятан в глазах Инь Рэндзи.

Нин Тао сказал: "Тогда я тоже такой, как ты хочешь, но если я смогу попасть в Бессмертное царство, ты должен вернуть его мне".

Инь Рэндзи засмеялся: "Это естественно, это правда, что в тот день к двери подошел друг Нин Даоист и спросил, не смеем ли мы до сих пор не отдавать?".

Нин Тао сказал: "Давайте устроим нам жильё, я думаю, нам придётся остаться здесь на день или два".

"Это не требует объяснений от Даосист Нинг, я уже приказал кое-кому принять меры." Улыбка на лице Инь Рэндзи стала еще больше.

Вернувшись в деревню, во главе с Инь Рэньцзе, Нин Тао и Мягкий Тянь Инь прибыли во двор рядом с тем храмом.

Во дворе было три комнаты, кухня, чайная и спальня. Чайный стол в этой чайной был снят и заменен обеденным столом.

Блюда уже были выложены на стол вместе с вином. Еда японская и сакэ тоже сакэ. Также на коленях в конце стола стояла японская гейша, окрашенная в белый цвет, сжимая пригоршню шамисенов, ожидающих игры.

"Брат Нинг Дауист, мягкая девочка, пожалуйста." Инь Рэндзи заставил позировать.

Нин Тао сказал: "Кажется, Сэньпай Инь очень любит японскую культуру, эти блюда, вместе с вином и гейшами, потребовали много усилий, верно?".

Инь Renjie слегка застыли на мгновение, он, казалось, услышал что-то от слов Нин Тао и последовал: "Нин Даосистский друг, это действительно оплошность со стороны Canine Zi, это все устроено им, я просто позволю человеку уйти и переделать это".

Нин Тао сказал: "В этом нет необходимости, это просто еда, и в стране много людей, которые любят есть японскую еду". Я не из тех, кто предвзято относится к еде и обычаям, давайте просто есть японскую еду".

Он не закончил слова в своем сердце, и то, что сделало его немного неудобным на самом деле не японская кухня и японские гейши за этим столом, а тот факт, что люди из семьи Инь, будучи потомками людей Хань и Инь Юэ, сделали свои привычки, как у японцев, что заставило человека почувствовать себя немного так.

Но такие слова нельзя произносить лично, потому что даже самая аутентичная японская культура, которая на самом деле принадлежит к династии Тан, пропустить слова через Инь Рэндзи определенно опровергнет его таким образом, и он не очень хорошо умеет опровергать.

"Тогда... пожалуйста." Очевидно, что Инь Рэндзи тоже не хотел, чтобы кто-то переделал, хотя Нин Тао не выкладывал слов, но как он мог не услышать слова, спрятанные в словах Нин Тао. Ему было определенно неудобно в сердце, но горная мотыга еще не приехала, сколько бы Нин Тао ни говорил, он мог только слушать его.

Нин Тао и Мягкий Тяньинь вошли в чайную, сняли обувь и сели, на этот раз не дожидаясь Нин Тао, чтобы натянуть подол облачения Tianbao, чтобы покрыть те кристально чистые, соблазнительные нефритовые ноги, Мягкий Тяньинь сама остановилась, чтобы покрыть их. Потом она также улыбнулась Нин Тао с ярко-белыми зубами.

Это, казалось, было причиной слов Нин Тао, вся атмосфера ужина казалась несколько скучной, за исключением некоторых необязательных вежливых слов, эти три человека больше ни о чем не говорили. Только белая японская гейша играла шамизма и тянула за голос, пела непонятные песни.

Ужин закончился, Инь Рэньцзе попрощался и уехал, а Нин Тао и Мягкий Тяньцзинь также прибыли в единственную спальню.

В спальне не было кровати, был только татами-мат с постельными принадлежностями, простой, но чистый и опрятный. Там также был шкаф и журнальный столик, даже не стул, и только две подушки под журнальным столиком.

"Есть ли у японцев претензии к креслу?" Нинг Тао горько улыбнулась.

"Милорд, вы действительно собираетесь дать им открывающую мотыгу?" Мягкая Tingyin спросил, только что Инь Renjie в ней не хорошо, чтобы спросить, теперь наедине с Нин Тао, она не может скрыть дело в ее сердце.

Нин Тао сказал: "Отец и сын семьи Инь очень умны, они меня хорошо изучили и знают, поэтому они подарили мне того вторгшегося офицера японской армии". Я должен убить этого вторгшегося японского офицера, иначе зачем мне еще культивировать Дао с небес?"

"Но... мы могли бы убить вторгшегося японского офицера другим способом, не дав им горную мотыгу." Мягкий Sky Voice сказал.

Нин Тао, однако, покачал головой: "Джентльмен что-то делает и ничего не делает". Отец и сын клана Инь действительно более хитры, но они не плохие люди, которых я могу убить, когда захочу. Как видите, они очень сильны, и если мы это сделаем, то это превратит их прямо во врагов. Я убью Николаса Конти, и я не смогу построить более сильного врага за это время. Эта горная мотыга - волшебное оружие Феи Инь Юэ, я не могу использовать ее должным образом, и ее хранение может быть использовано только в качестве жетона. В будущем, если у меня будет шанс попасть в Бессмертное царство, я просто заберу его обратно. Если нет, то мне бесполезно его хранить, так что я мог бы сделать коктейль и обменять этот подарок".

На самом деле, Нин Тао уже думал об этом, когда говорил о буддизме с Хирано Мицу Мин, и это решение было принято во время разговора с Хирано Мицу Мин.

Такой человек, как Хирано Мицуаки, хочет искупить свою вину?

Это тоже зависит от него.

"Оказывается, независимо от того, какое решение примет Господь, я буду поддерживать тебя, и я буду слушать тебя, что ты хочешь, чтобы я делал". Мягкий Небесный Голос открыл яркую улыбку: "Но теперь есть одна вещь, которую ты должен выслушать меня".

"Ну, что это?" Нинг Тао спрашивал.

"Уже поздно, давай я обслужу тебя, чтобы ты поспала". Мягкий Небесный Голос сказал с улыбкой.

Нинг Тао: ".........."

PS: Сегодня у меня будет мероприятие, только 2 смены, разослано рано утром.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0704: Пространство мечты**

Глава 0704: Космос снов поздно ночью.

Сосновая масляная лампа излучает тусклый свет, который освещает комнату, в которой есть только один коврик с татами.

Нин Тао на самом деле не думал о том, чтобы остаться на ночь в этой деревне, тем более, что семья Инь устроила только комнату, где он и Мягкий Тянь Инь могли бы спать.

Теперь, когда гоблины семьи Бенг собирались служить ему во сне, как эта проблема будет решена?

Но, не дожидаясь, пока он что-нибудь скажет, подошел Мягкий Небесный Голос и протянулся к нему, чтобы распрямить одежду и пояс.

Свет тусклый и желтый, а лицо этого прекрасного лица красивое и нежное, а глаза текут с неописуемой лаской. Она стройна и бескостна, как ива, но у нее есть мужество и сила отдать все, что у нее есть.

Нинг Тао не мог не вспениться ни на секунду.

Говорят, что у женщины плохое лицо, но она сильная вода.

Рука Мягкого Небесного Голоса покоится на груди Нинг Тао.

Эта рука, она мягкая, как кость.

Но как только она собиралась его раздеть, он оглянулся и сделал нервный шаг назад: "Отдохни здесь, пока я пойду проверю дом Хирано Мицуо".

Божественный свет разочарования сразу же появился в глазах Мягкого Небесного Голоса, а настроение было гораздо ниже.

Как женщина, она была достаточно активной.

Нинг Тао подошел к двери.

Мягкая Тяньинь открыла рот, чтобы остановить его, но ничего не смогла сказать. В конце концов, она чиста как Цин Шуй и не может делать то, что сделала госпожа Бай. Будучи более активной, например, снимая одежду или позируя соблазнительно, или двигаясь, или что-то в этом роде, она не могла этого сделать.

Нинг Тао открыл дверь и вышел, затем взял с собой дверь в комнату.

Однако за дверью Нинг Тао сделал глубокий вдох, прежде чем подавить этот импульс и желание.

Джентльмен что-то делает и не делает.

Скажи, что это чистые отношения, это чистые отношения.

Если это вызывает аплодисменты, что такое чистые отношения?

Луна была ясной и холодной, деревня освещалась темными огнями, и никто не шел по дороге.

Храм, однако, был освещен, одинокое облако света, которое выделялось в тишине ночи, одиноко.

Нин Тао остался на ночь в деревне, чтобы снова понаблюдать за Хирано Гуангмином и придумать, как устроить ему засаду и искупить его грехи. В конце концов, можно сказать, что злая аура на теле Хирано Мицуо поразительно велика, десятки тысяч, и если бы он собрал столько злых мыслей и грехов одновременно, то на него неизбежно отразилось бы потемнение, и это нужно было бы обдумать, а также принять контрмеры.

Но когда он увидел храм в этот момент, он не знал, почему он был немного любопытен и хотел зайти внутрь.

Это не займет много времени, чтобы пойти и проверить это.

Нинг Тао шел к этому храму.

Храм также типичен для японских храмов, с главным залом высотой в дюжину метров, что делает его самым величественным зданием в деревне. Перед дверью было три ступени, одна выше другой. За каждой ступенькой находится небольшая платформа, а на каждой платформе каменные башни со скульптурами, но настолько старые и выветрившиеся, что невозможно увидеть, что было первоначальной резьбой.

Дверь в Большой зал была открыта, а светильник стоял на святилище за дверью. Морской бриз пронесся сквозь дверь, но свет даже не дрогнул.

Нинг Тао переступил почти двухметровый порог в Большой зал, и при свете светильника увидел божество, поклоняющееся в этом храме. Но это не какой-нибудь из буддийских богов, а фея Инь Юэ с мотыгой в руке и яркой луной на голове.

Статуя бога выглядела точно так же, как и настоящее лицо, которое Тан Цзисянь в последний раз показывал ему.

Этот храм был посвящен фее Инь Юэ, и он чувствовал себя немного удивленным, но не удивленным.

"Вместо этого ты отправился в Бессмертное царство, что за мир такое Бессмертный? У тебя есть телефон? Представь себе, что нет, иначе ты бы мне позвонил, да?" Нин Тао пробормотал про себя, не зная почему, увидев здесь Тан Цзисяня, у него действительно было необъяснимое чувство привязанности.

Некоторые слабые звуки исходили сбоку.

Нин Тао собрал свои мысли и сдвинул глаза, чтобы посмотреть в сторону, затем он увидел шаткого Инь Чжуна, выходящего из прохода с метлой в руке.

Четыре глаза.

В темноте один из глаз Инь Чжун на самом деле чувствовал себя немного светящимся, как глаза кошки.

"Даосист Нинг, уже так поздно, что ты здесь делаешь?" Инь Чжун нарушил тишину между ними.

Нин Тао сказал: "Не могу спать, гулять, не можешь прийти сюда?"

Голос Инь Чжуна был скорбным: "Это Бессмертный Храм, здесь нет тайн, вы покрыты кровью, вы не должны приходить сюда, пожалуйста, вернитесь".

Человек, весь в крови?

Нин Тао на мгновение замерз, это был все еще первый раз, когда кто-то сказал это о нем. Но, если подумать, он не смог опровергнуть слова Инь Чжуна. Он действительно был человеком, пропитанным кровью, и с тех пор, как он вошел в Небесный Дао, он убил больше людей, чем даже он мог вспомнить. Хотя это они должны быть убиты, это все-таки убивает.

Но и через некоторое время был небольшой дискомфорт, Нин Тао быстро оставил это позади, он сказал с улыбкой: "Позволь мне дать тебе предложение, не всегда будь мрачным, не устал ли ты так жить?".

"Мое дело не твое дело!" Голос Инь Чжуна был еще холоднее.

Нинг Тао не был впечатлен: "У меня действительно есть возможность иметь только нижнюю часть спины, как насчет того, чтобы показать тебе?"

"Я родился таким, мне не нужно, чтобы ты исцелялся, ты иди." Инь Чжун отказался, даже не подумав об этом.

Нин Тао пожал плечами: "Подумайте об этом, ваше сломанное тело не находится на естественном пути неба и земли, и ваше культивирование определенно будет затруднено. Не верьте мне, посмотрите на луну, солнце, землю, все планеты круглые, вы когда-нибудь видели квадрат или какую-нибудь другую форму планеты? Нужно выпрямить спину и жить прямо, что соответствует естественному пути неба и земли. Если вы даже не можете сделать стропила в вашем состоянии, вы все равно хотите быть балкой? Когда ты думаешь об этом, ты знаешь, где меня найти".

Оставив эти слова, Нинг Тао повернулся и вышел из зала буддийского храма, а затем направился к концу деревни. Он не возражал, что Инь Чун видел, как он ходил к Хирано Мицуо.

Внутри зала Будды Инь Чжун посмотрел на спину Нин Тао и пробормотал: "Луна, солнце, земля, все планеты круглые, естественный путь рая и земли... что это за культивирование? Неудивительно, что он обладает такой удивительной силой, несмотря на столь короткий период времени, чтобы войти в дау, он действительно другой.................................................

Это было то, что Нинг Тао не мог услышать.

Но он не захотел без причины лечить рахит Иньчжун, здесь Хирано Мицуо Мин, а это значит, что перед ним много плохих мыслей и грехов, и этот бизнес все равно должен быть сделан, он должен найти способ заработать столько же хороших мыслей и заслуг. Так что даже такой потенциальный клиент, как Инь Чжун, должен бороться за это.

Травяная хижина была окутана ночью, комната освещена огнями, ночной ветерок посылал звук молотка деревянной рыбы, и звук скандирования Священных Писаний.

Качающийся силуэт, лестница под ногами, Нинг Тао тихо подошел ко двору травяной хижины. Звук периндолы деревянной рыбы и хныканья Хирано Мицуи звенел в его ушах, а холодная улыбка не могла не встать с углов его рта.

Если это также искупит грех, то цена совершения зла слишком мала, не так ли?

Внезапно с верхней части головы раздался легкий звон, и Нин Тао поспешно поднял голову, только чтобы увидеть, как цветочная фея-женщина грациозно падает с воздуха. Крылья на ее спине туманно светились жемчугом под луной, с мечтательным ощущением сразу.

Мягкий Небесный Голос пронесся.

Если бы было хоть одно слово для описания ее крыльев, это было бы "сон".

Мягкая Тяньинь осела на стороне Нин Тао, ее лицо было заполнено нервным выражением, она, очевидно, боялась, что Нин Тао сделает ей выговор.

Нинг Тао ничего не сказал.

Нинг Тао улыбнулась, подошла к уху и сказала: "Вы пришли как раз вовремя, чтобы защитить мой закон".

Мягкий небесный голос успокоился, и на ее лице появилась улыбка, когда она отцепила на плече штурмовое оружие Лоукрафт.

Нин Тао скрестил ноги и сел рядом с ней, закрыв глаза.

Он в деле, малыш.

Через дверной проем зала Будды дул пасмурный ветер, а сосновая масляная лампа на храме трепетала и чуть не погасла. Именно в этот момент рука Хирано Мицуо постучала по замерзшей в воздухе рыбе коки, и его глаза стали полыми.

Однако на этот раз Нин Тао не контролировал тело Хирано Куннмина, и, войдя в тело Хирано Куннмина, он несколько раз безжалостно шокировал душу Хирано Куннмина, и сознание Хирано Куннмина сразу же пришло в состояние растерянности.

Щелкнув, молоток, попавший в деревянную рыбу, упал на землю, и Хирано Мицуо не протянул руку, чтобы забрать его. Писания были прямо перед ним, но он также перестал их читать, и на его изначально спокойном лице появилось яростное выражение.

"Хи-хи-хи"... убить! Убей! Убейте их всех!" Мицуо Хирано стиснула зубы, и из ее рта доносился жуткий звук.

В данный момент, он был как те двое, что были до него.

В сердце каждого жил демон, и теперь Нинг Тао разбудил этого демона. И он, он был в сознании этого демона прямо сейчас.

Мозг мозга, мозг Хирано Мицуо действительно был похож на океан, не было воды, но мозговые волны вздымались, как волны. В этой "морской воде" плывут многие вещи, некоторые из них - фотоподобные лица, здания, а некоторые из них - похожие на пленку динамические воспоминания.

Фотография" проплыла мимо Нинг Тао, это был японский император Хирохито из Шоуа.

Ученики Нин Тао почернели мгновенно, если император Шоуа был прямо перед ним, он боялся, что он не сможет контролировать его почернение, и один удар будет возможным. Не по какой иной причине он несет ответственность за войну против Китая.

К сожалению, император Шоуа мертв.

Картинка" женщины снова прошла мимо глаз Нинг Тао, одетая в кимоно, с округлыми щеками и нежными глазами. Эту женщину он никогда раньше не встречал, но он знал, что её зовут Юмико, женщину, которую Хирано Мицуо глубоко любил.

Эта женщина, которая также скончалась, была женой Мицуо Хирано.

Внезапно, динамическая память пронеслась мимо глаз Нинг Тао, появилось пламя взрыва, и кровавые лица революционных бойцов............

Нинг Тао выкопал головой вперед.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0705: Боги и люди злы.**

0705 ГЛАВА ЧЕЛОВЕКА И ДЕМОКРАСИЯ В деревне на колонне взорвался снаряд, и со временем, чтобы спрятать революционных бойцов, была перевернута большая группа, некоторые со сломанными ногами, некоторые со сломанными руками, некоторые даже были разорваны на две части. Эта сцена произошла перед Нин Тао, который только что вошел, даже убийство было таким же оцепенелым, как и спина, когда он почувствовал покалывание, когда увидел эту чертову сцену.

Это пространство памяти Хирано Митоси.

Он хранился в виде энергии, а Младенец Юань также был природой чистой энергии, поэтому Нин Тао смог прийти.

Маленький воин-подросток был поднят бомбой и просто упал к ногам Нинг Тао. Это было окровавленное лицо, которое он видел "снаружи", его тело, покрытое осколочными ранами, лицо, покрасневшее от крови, и его одежда.

"Беги!" Маленький воин закричал на своего размазанного позади товарища, протянув руку и схватив упавшую на землю избитую винтовку. Он пытался встать, но не смог.

Перед ним быстро продвигалась большая группа японских солдат.

Позади него на земле лежала группа испуганных деревенских жителей, копошащихся, и плакали женщины и дети, и плач был плачевным.

"Черт! Ребята, бегите! Я дам тебе передышку!" Маленький воин кричал и плакал.

Этот голос, он - Сычуаньская армия. Во время Войны Сопротивления Чуанская армия предоставила одну пятую часть народных войск, и каждый пятый павший революционный боец был чуаньцем.

Только тогда жители села встали из кучи погибших и приготовились бежать в другую сторону.

Однако группа японских солдат окружила сзади отрезанный путь отступления жителей деревни. Тот, кто стоял во главе, Нинг Тао, выглядел знакомо, и при более внимательном осмотре, это был Хирано Мицуо из его младших лет. Он размахивал своей катаной и что-то рычал. Но это был японский язык, и он не мог его понять.

Маленький воин схватил изношенную винтовку, которая упала на землю, и попытался встать, чтобы сражаться, но не смог встать совсем.

Нин Тао инстинктивно протянул руку и попытался дать ему духовную силу, но его рука прошла сквозь тело маленького воина и ничего не тронула. Тогда он вспомнил, что он ничего не мог сделать, это не было прошлым временным пространством, построенным Башней времени Чжэньчжэнь, Деревянной строительной доской и Облачной рудой, и он не мог помочь ему сражаться таким образом, что Младенец Юань овладел им.

Этому маленькому воину суждено было умереть.

Нинг Тао, однако, мог только смотреть.

Японский солдат бросился, и штык врезался в спину маленького воина, и он протянул руку и схватил японского солдата за трубу брюк, крепко сжимая ее.

Японский солдат натянул штык и попытался двигаться вперед, но рука маленького воина все еще хватала его за штаны, не отпуская.

"Харк!" Японский солдат нанес еще один удар штыком.........

Все жители деревни были окружены.

Хирано Мицуо пришел к жителям деревни со своей катаной и сказал что-то громкое, но жители деревни не могли этого понять. Потом он засмеялся, и так же, как он это делал, он размахивал своей катаной по шее женщины. Кровь пролилась, и голова женщины взлетела от шеи, вращаясь и падая на землю.

Одним шагом Хирано Мицуо ударил в живот ребенка около семи или восьми лет еще одну катану, а затем разрезал вниз, кишечник ребенка выпал в результате аварии.........

"А!" Нин Тао издал рев, вскочил и одной ногой пнул Хирано Гуангмина по лицу.

Тем не менее, тело его генезиса разбилось о тело Хирано Мицуо, но катана Хирано Мицуо отрубила голову другому деревенскому жителю прямо в этот момент.

Он ничего не мог сделать.

Это было всего лишь воспоминание о Мицуо Хирано.

Нинг Тао отступил, он больше не мог смотреть.

Хирано Мицу-мин все еще был затоплен электрическими волнами, с фотографическими фигурами и зданиями, плывущими в эфире, как большие и маленькие лодки, плывущие по морю, или большие и маленькие рыбы, плавающие в воде.

Нин Тао плотно стоял в голове у Хирано Гуанмин, много фотографий и воспоминаний о резне, проходящей мимо его глаз, но он не хотел возвращаться обратно. Эти воспоминания были бы для него болезненными, но он ничего не мог с этим поделать.

Еще одна динамическая память дрейфовала мимо Нинг Тао, о браке.

Нинг Тао связан.

Здесь находился храм, где Мицуо Хирано поклонялся своей невесте под покровительством монаха. Его невеста была молодой и красивой, со счастливой улыбкой на лице. Его друзья посылали благословения и дары ему и его невесте, и он и его невеста склонялись один за другим в знак благодарности.......

Нинг Тао отступил и впал в еще несколько динамичных воспоминаний.

Мицуо Хирано показывает своего сына в зоопарке.

Мицуо Хирано присутствует на церемонии окончания колледжа своего сына.

Мицуо Хирано взял внука в поездку в Париж, Франция.

Мицуо Хирано плачет на похоронах своей жены............

Динамическое воспоминание, внутри и снаружи, Нин Тао чуть не отвернулся, и это было равносильно тому, что он почти всю жизнь наблюдал за Хирано Мицу-мином. В конце концов, он отошел от мысли Хирано Митоси.

Открывая глаза, зрачки Нинг Тао были черными, как чернила.

Человек, который убивает так много людей, отрубает головы безоружным женщинам, разрезает животы своим детям и совершает такие нечестивые поступки, до сих пор самодовольно думает, что искупил себя и обрел покой и спокойствие. Даже если бы Бог обещал, он бы не стал!

Пара рук покоится на плечах Нинг Тао.

Нинг Тао взглянул гневно и даже захотел взорвать кулак, хотя ясно знал, что это Мягкий Небесный Голос.

Мягкая Tingyin была напугана взглядом Нинг Тао, но она не оставила Нинг Тао, вместо этого она присела на корточки и обняла Нинг Тао сзади.

Это женская нежность, которая больше всего заставляет мужчину молчать, а ее объятия - самые нежные.

Это тонкое чувство пронизывало его тело, и враждебность руки Нин Тао была смыта, и он чувствовал себя лучше. Он глубоко вздохнул и скандировал в своем сердце: "Я отдыхаю в моем зародыше и слышу Великий Дао Звук".

Чёрт!

Божественный колокол ударил, и звук Великого Пути сокрушил четыре направления в огромной манере.

Исчезли насильственные и ужасные негативные чувства, и Нинг Тао мягко сказал: "Я в порядке".

Мягкий Небесный Голос, однако, не отпустил Нинга Тао, сказала она ему на ухо: "Ты только что выглядела такой страшной, что я так беспокоилась за тебя". Позволь мне подержать тебя немного дольше, чтобы ты почувствовала себя лучше".

Нинг Тао уже была в порядке, но она не знала об этом. Нинг Тао тоже не покидала своих объятий, просто сидела и позволяла ей держаться.

Такой жест не чистый, но перед лицом такой истинной любви и заботы от сердца, такой красивой, как он мог вынести, чтобы отказаться?

Пера, пера, пера................................

В комнате снова раздался звук стука по деревянной рыбе, и звук скандирования Мицуо Хирано.

Нин Тао на мгновение нахмурился, теперь, когда он слушал звук стука деревянной рыбы и снова скандируя Священные Писания, он чувствовал себя особенно жестко.

"Я убью его!" Мягкий Тингин отпустил Нинга Тао и собирался идти в сторону Зала Будды с пистолетом в руке.

Нинг Тао встал и протянул руку, чтобы вытащить ее: "Давай вернемся".

"Но......" сказал Мягкий Небесный Голос, "Он так разозлил тебя, что даже если я его не убью, я избиваю его, чтобы охладить тебя"!

Нин Тао взял ее за руку и пошел назад, сказав, когда он шел: "То, чего я хочу, это не сиюминутное облегчение, то, чего я хочу, это искупление". Для него было бы слишком дешево убить его таким образом или избить".

Мягкая Тингин кивнула и позволила Нин Тао потянуть ее за собой.

Когда он ступил на тропу, Нин Тао отпустил руку Мягкого Тянь Иня, всегда вытягивая таким образом, он чувствовал себя немного не в своей тарелке. Но неожиданно он просто отпустил, когда рука Мягкого Небесного Голоса протянулась и снова схватила его за руку.

Губы Нинг Тао шевельнулись.

Но, не дожидаясь, пока он что-нибудь скажет, Мягкий Небесный Голос схватил его и сказал: "Это ведь чисто, правда?".

Нинг Тао горько улыбнулась, что было ничем, и вернулась с ней. Таким образом, несмотря на то, что Сутра убрала эти ужасные негативные чувства, он все еще был в плохом настроении, и он был бы в гораздо лучшем настроении, если бы она держала его так и давала ему нежность.

Войдя в деревню, Нинг Тао нашел в тени несколько пар любопытных глаз, одни из которых были из щелей окон, другие - с балдахина одного из деревьев в далеком лесу. В его глазах, снуперы ослепили, как будто они были фонарики в темноте, но эти люди все еще суетливо экранировать свое дыхание, думая, что они были хорошо скрыты.

Нинг Тао притворился, что ничего не нашел и вернулся в комнату рядом с храмом с мягким Небесным Голосом.

Войдя в комнату, Нин Тао нашел только тонкое одеяло, разложенное рядом с татами-матами, и подушку.

"Милорд, ты будешь спать на ковриках с татами, а я буду спать на полу." Мягкий Небесный Голос сказал, слабая печаль скрыта в ее голосе, но она заставила себя показать улыбку.

Нинг Тао сказал: "Как такое может быть, ты спишь на татами-матах, а я сплю на полу".

"Это делает это невозможным, ты повелитель, я твой демонический раб, сделай это невозможным, сделай это невозможным." Мягкий Небесный Голос нервно отказался.

Но Нин Тао схватил ее за руку и потянул на бок, затем схватил за плечи и прижал его к татами.

Мягкая Тингин явно что-то не так поняла и внезапно обняла Нинг Тао и рухнула с ним на татами-мат, крича из своего рта: "Не надо, не надо...".

Нин Тао приподнял руки на татами-мат и посмотрел на мягкий Тянь Инь, нависающий над ним, взволнованный и неразговорчивый: "Чего ты не хочешь?".

Мягкая Tingyin стыдно отпустила руку, красивое лицо нигде не красное, она также не осмелилась посмотреть на Нин Тао, закрыла глаза, что взгляд, кажется, отдается Божественной Воле, Божественная Воля устроила то, что произойдет, она будет принимать все, что угодно.

Нин Тао встал с татами-мата, он посмотрел на мягкий тиангин, лежащий на татами-мате в положении "не щипайся", на поверхности было спокойно, но желудок горел от огня древесного угля, и его разум постоянно спорил, атаковать или отступить на тридцать миль, каждая мысль.

Мягкие ресницы Небесного Тона трепетали, а веки открывали щель, подглядывая, за которой следовало нервное закрытие глаз.

Нин Тао вздохнул: "Тогда даже не ложись спать, ты научишь меня технике разделения, а я научу тебя технике сосущего Инь Смертоносного Малыша".

Мягкая Тингин вздохнула, когда встала с коврика с татами.

Нин Тао сидел на коврике с татами, и двое из них обменялись между собой заклинаниями джуцу при помощи тускло освещённой сосновой масляной лампы........

Очень чисто.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0706 Я не попаду в ад, кто попадет в ад.**

Глава 0706 Я не попадаю в ад Кто попадет в ад На следующее утро кто-то доставил не японский завтрак, а китайское фирменное блюдо - пончики с соевым молоком. Нин Тао подтвердил, что никаких "дополнений" не было, и немного поел с Софт Тинъинь, потом приехала семья Инь.

"Даосист Нинг, упаковка подарка прибыла." Темнота открывается на придорожную дорогу.

Нинг Тао кивнул: "Покажи мне".

Инь Сюнь сказал: "Его сын и внук, а также его невестка и тяжелый внук были привезены в резиденцию Хирано Коумина".

Нинг Тао сказал: "Я пойду посмотрю, вы, ребята, все еще ждете меня на старом месте".

Группа из четырех человек подошла к лесной тропинке в конце деревни, Нин Тао шел один к соломенной хижине рядом с прудом, отец и сын семьи Инь и Мягкий Тянь Инь остались там, где они могли видеть ожидающую его соломенную хижину.

Солнце проливалось вниз от восточных пиков, и бассейн закручивался с золотыми волнами. На траве, каждый лист сверкал.

Четыре поколения семьи находились во дворе перед сеновалом, Итиро Хирано, сын шестидесяти лет, и Стилвуд Хирано, внук двадцати лет, о чем-то говорил, а молодая женщина месила тесто на маленьком столе, который, казалось, готовил семью к завтраку. Ее зовут Кимура Итика и она жена Хирано Канеки. Мицуо Хирано играл на траве во дворе с ребенком, которому было около трех-четырех лет и он был пухленьким и симпатичным.

Ребенок был правнуком Хирано Мицуо Мина по имени Хирано Мицукай. Для семьи было честью получить слово "свет" в имени Хирано Мицу-мина.

Эти, все по пути сюда, Инь Иск сказал Нин Тао. Есть только несколько человек в горизонтальном положении, и вы можете сказать, кто есть кто в этой семье по возрасту и полу.

Нин Тао подошел к двери двора, где кружилась бамбуковая живая изгородь, проследовал за полумужчиной высокой бамбуковой живой изгороди, протянул руку и постучал в дверную раму.

Вид семьи собрался.

Итиро Хирано пришел сюда, готовый открыть дверь Нин Тао.

Однако Хирано Кумэн позвонил ему, затем нахмурился на Нин Тао и сказал: "Что ты здесь делаешь?". Вам здесь не рады, пожалуйста, уходите!"

Нин Тао, однако, улыбнулся, протянул руку помощи и открыл ворота забора, после чего вошел внутрь.

"Харк!" Хирано Стилвуд проклял и пришел с большими шагами, слова выходили из его уст, как будто он проклял, но Нинг Тао не мог понять.

Этот Хирано Какаги был офицером Сил Самообороны, майором и имел очень внушительное телосложение на его глазах. Как военный, чья собственная семья была оскорблена, он определенно должен был прийти и остановить это. Для него также было нормально ругать Нинга Тао и ругать его.

Нин Тао остановился в своих следах во дворе, он даже не посмотрел на Хирано Гангму больше одного раза, он посмотрел на Хирано Гангму с улыбкой на лице: "Я говорил с тобой вчера, я готов дать тебе шанс искупить свою вину, я попросил тебя подумать об этом, как ты подумал об этом"?

Его слова просто упали, когда Хирано Канеки, который подошел к нему с большим шагом, внезапно подернул кулак перед его лицом.

Этот удар был мощным и тяжелым.

Однако Нин Тао даже не дрогнул, но его глаза переместились от тела Хирано Мицуо к Хирано Канеки.

"Ты из Китая?" Язык Хирано Стилвуд превратился в китайский, довольно сырой, но едва понятный.

После десятилетий реформ и открытости Китай превратился во вторую по величине экономику мира, и китайский язык уже давно стал популярным. Для офицера Сил самообороны, который видел в Китае потенциального врага, изучение китайского языка было нормальным, не говоря уже о том, что его дед, Мицуо Хирано, тоже был китайским тунгом, и для него также было нормальным изучать китайский язык и китайскую культуру своим ухом.

Нин Тао спокойно посмотрел на Хирано Гангму, который также пробудил зрение, пока Хирано Гангму говорил по-китайски. В его поле зрения было отчетливо видно злонамеренность в предвестнике майора ССО.

Нин Тао снова сместил глаза, чтобы посмотреть на Хирано Итиро, у которого не было злой ауры на теле, и немного слабой хорошей ауры. В конце концов, он снова переключил глаза, чтобы посмотреть на жену Хирано Какаги, Кимура Ичика, которая также не имела в себе злой ауры, немного доброй ауры.

Хирано Мицукай был всего лишь трехлетним ребенком, которому даже не нужно было ставить диагноз.

С первого взгляда, у Нинг Тао уже была идея в голове.

Хирано стального дерева первоначально посмотрел на Нинг Тао не послушным, увидеть его снова, чтобы увидеть свою жену, более сердитым в сердце, он проклял снова, а затем удар в маленьком животе Нинг Тао.

На этот раз Нинг Тао сделал шаг назад, но не ударом, а собственной спиной. В тот момент, когда он сделал шаг вперед, он выкинул небесную иглу.

Со вспышкой синего света Кимура Саека упала на землю, в шею ей вонзили небесную иглу.

Одним мазком зондирующей руки Нинг Тао Небесная Игла полетела обратно в его руки, а в следующую секунду появилась еще одна вспышка синего света, и Хирано Итиро тоже упал на землю.

"Харк!" Ревнув, Hirano Steelwood бросилась к маленькому столу и схватила нож, который был положен на стол, чтобы нарезать тесто.

Но, не дожидаясь, пока он поспешит, его сын Хирано Мицукай тоже рухнул во дворе.

Хирано Мицуо подобрал своего тяжелого внука и побежал к своей спальне, было трудно представить, что девяносто летний мужчина все еще может бегать и двигаться с этой маленькой ловкостью.

Нин Тао не пошел схватить его, двигая глазами, чтобы посмотреть на Хирано Стилвуд, который только что бросился перед ним, угол его рта с ледяной улыбкой.

"Иди к черту!" Хирано Стилвуд режет на лбу Нинг Тао.

Нинг Тао даже не уклонился.

Чау!

Следы крови появились на лбу Нин Тао, но это были лишь следы крови, а яростный порез Хирано Гангму всего лишь разрезал кусок кожи на лбу.

Хирано Канеки вернул руку и, взглянув на лезвие лопатки для завивки, внезапно ошеломился.

Нин Тао протянул руку помощи и коснулся крови на лбу, легкое выражение разочарования на лице, когда он пробормотал себе: "В конце концов, это все еще немного короткий, не совсем истинное тело Ваджры".

Хирано Стилвуд внезапно ударил ножом в руку в грудь Нин Тао, и на мгновение его глаза были свирепыми.

Нинг Тао протянул руку и схватил правое запястье Hirano Steelwood за меч, перевернул его назад, а затем плавно толкнул.

Пфф!

Лезвие проткнуло маленький живот Хирано Кагураги, и кровь сильно пролилась.

Нин Тао отпустил руку, и Хирано Стилвуд рухнул на землю, сильно задыхаясь.

"Ах..."

Хирано Мицуо внезапно вырвался из своей спальни, заклеймив катану и ревом бросившись в Нинг Тао.

Катана, которую Нин Тао видел, прямо в голове у Хирано Мицуо, была той самой катаной, которая отрубила бесчисленное количество китайских голов.

Холодная улыбка появилась из угла рта Нинг Тао: "Разве ты не говорил, что положил свой мясницкий нож? Ты никогда не опускал его, как еще ты мог оставить эту катану? Тебя на самом деле все еще сильно волнует так называемая слава, которую она приносит тебе, не так ли?"

В конце концов, это был девяносто летний мужчина, и только после того, как Нинг Тао закончил свои слова, Хирано Кумэн бросился на сторону Нинг Тао. Несмотря на то, что он был очень старым, у него все еще оставалась некоторая ярость прошлого, и нож косой резал от верхней части головы в сторону шеи Нинг Тао.

Нинг Тао даже мышцу не пошевелил.

Чау!

Лезвие воина врезалось в шею Нин Тао, и следы крови снова появились у него на шее.

"Убить!" Хирано Мицуо снял свой меч, затем инерция его тела ударила ножом по маленькому животу Нинг Тао.

Нинг Тао помахал рукой и ударил ее.

Папа!

Из рта Хирано Мицуо вылетела дюжина настоящих и поддельных зубов, и его тело оторвалось от земли, дважды вращалось в воздухе, а затем разбилось о землю.

Нин Тао поднял ногу одним крючком, и катана упала ему в руку, а волной руки приземлилась на бедро Хирано Гуангмина.

Хотя лезвие было больно, оно скрывало свою духовную силу, защищая чакру сердца Хирано Мицуя от смерти во сне.

Нин Тао сказал: "Ты помнишь ребенка, чей живот ты разрезал? Он так жалко плакал, но ты задушила его кишки этим ножом и уронила его на землю, а беременная женщина..."

Он сказал: "Больше не надо".

"Кто ты, черт возьми, такой?" Мицуо Хирано, очевидно, не помнит ребенка или беременную женщину, потому что он убил слишком много людей.

Нинг Тао усмехнулся: "Разве я не говорил тебе, что я - представитель Небесного Дао". Грехи, которые вы создали в агрессивной войне против Китая, не могут быть искуплены, если вы хотите их искупить, они могут быть искуплены, они не могут быть искуплены, они не могут быть искуплены как, они все зависит от меня, чтобы решить".

"Чудовище!" Хирано Стилвуд гневно сказал: "Ты осмеливаешься совершать убийства на японской земле, а старика даже не жалеешь!"

Нинг Тао сказал слабо: "Чудовище"? Твой дед убил так много людей на земле Китая, что подавляющее большинство убитых им были отцы и дочери, и дети, и такие же старики, как он, почему он не думал о том, кого он собирался обойти в то время?".

"Это то, что вы, китайцы, заслуживаете!" Хирано Стилвуд осыпал землю, и он закричал на Нинг Тао: "У тебя хватит мужества убить меня и пощадить старика!"

Нин Тао сказал: "Первоначально, возможно, тебе не придется умирать, но только для этого заявления, я подвезу тебя, но до этого, я не думаю, что тебе нужно больше держать язык за зубами".

Хирано Канеки замер на мгновение, он первоначально сказал что-то подобное, потому что он потерял контроль над своими эмоциями на мгновение в гневе, в то время он на самом деле не чувствовал страха смерти. Но теперь одно слово от Нинг Тао заставило его почувствовать страх смерти!

Нин Тао нарисовал катану, заколотую в бедро Хирано Кумэна, и одним удачным шагом катана в его руке ударила ножом в рот Хирано Кумэна.

Хирано Канеки инстинктивно пригнул голову, но как его скорость могла быть настолько быстрой, что он практиковался в кошачьем пунше из Нинг Тао. Прежде чем у него появился шанс отклониться, катана пришла к нему в рот. Инстинктивно, он скрипел зубами и откинул голову назад. Но как раз в тот момент катана разбила ему зубы и врезалась ему в рот.

Нинг Тао перевернул запястье, а потом перетащил его назад.

Нож вышел, вытащив язык, и повязку с рассеянными зубами и сломанной плотью с десневой кровати.

Хирано Стилвуд упал на колени, руки за рот. Колотая рана в животе и боль от того, что ему вырезали язык, охватила каждый нерв, и он продержался не более трех секунд до того, как потерял сознание.

"Нет...нет...ты демон........." завопил Хирано Кумэн, "Ты убил меня...не причиняй им вреда........."

Нин Тао остановился у Хирано Гуанмин: "Я сказал, что дам тебе шанс искупить вину, теперь я спрошу тебя еще раз, ты все продумал"?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0707 Глава 1: Раздельный разрез**

Глава 0707: Решение о долевом участии, долг по оплате, убийство, чтобы заплатить за свою жизнь.

Бежишь?

Ты куда?

"Ты, должно быть, потомок какого-то потерпевшего кораблекрушение человека, ты здесь для мести? Убьешь меня, я не боюсь умереть, давай, возьми нож и убей меня!" Мицуо Хирано заговорил, пытаясь встать, но, в конце концов, потерпел неудачу.

Нинг Тао хладнокровно засмеялся: "Я хочу убить тебя, но не здесь". Я заключу с тобой договор об искуплении, ты подпишешь его, и я убью тебя".

"Завет об искуплении"? Не смей!" Из-за волнения губы Хирано Мицуо дрожали: "Это, это война... Я выполнял приказы Императора, я не сделал ничего плохого! Если ты хочешь убить меня, сделай это сейчас, я никогда не подпишу за тебя никакого искупления!"

Нин Тао хладнокровно сказал: "Выполнять приказы императора? Говорю тебе, Хирохито рано умер, и если он сейчас еще жив, я убью его, как посчитаю нужным!"

"Высокомерие"! Козёл! Чудовище! Когда император начал войну против Китая, я подумал, что это правильно! Ты заслуживаешь быть уничтоженным!" Хирано Мицуко выглядел сумасшедшим. Народ его поколения относился к императору как к богу, как они могли позволить китайскому ребенку оскорблять их?

Нин Тао, однако, засмеялся: "Идиот, как ты думаешь, твой сын, внук, тяжелый внук и твой внук - вот зачем они пришли к тебе? Как ты сюда попал? В моих глазах, даже как император, это сверчок, который может быть зажат до смерти с досягаемостью".

Хирано Мицуо кое-что понял в этот момент и поспешно пошевелил глазами, чтобы посмотреть на своего тяжелого внука.

Нин Тао повернулся, а Ян Шэн сказала: "Иди сюда"!

Вспыхнули силуэты, и во дворе появились отец и сын клана Инь и Мягкий Небесный Голос.

Когда Хирано Кумэн увидел Инь Рэндзи с первого взгляда, казалось, что утопающий схватил спасательный жилет и с волнением сказал: "Инь, Инь-сан, быстро, быстро схватите этого человека!"

Однако Инь Рэньцзе и Инь Сюй даже не двигались, а отец и сын смотрели на Хирано Гуанминь без малейшего выражения лица, а глаза были холодными до предела.

Нин Тао сказал: "Хирано Гуанмин, ты что, не понимаешь? У тебя нет выбора".

"Инь-сан, вы, ребята........" Хирано Мицуо, кажется, наконец-то понял.

Нинг Тао сказал: "Он не подпишет мой договор об искуплении, что вы, ребята, видите?"

Вот почему он "упаковывает"; девяносто летний мужчина прожил достаточно долго, чтобы не бояться смерти, и можно ожидать, что он не подпишет контракт на выписку рецепта ради так называемой чести и веры. Вот почему он хотел "обернуть" подарок.

Инь Иск привел сюда всю семью Хирано с одной целью - заставить Хирано Мицуо Мина подписать искупление.

Однако, когда он пришел, Нин Тао обнаружил, что семья не вся была злой и плохой, сын был хорошим, внук был хорошим, а трехлетний был невиновен, поэтому он ударил первым, чтобы оглушить этих троих людей. То, что он собирался сделать дальше, все-таки было кровавым и не должно было быть видно ребенку.

Тем не менее, не имело значения, если он должен был бороться с кем-то вроде Хирано Канеки, но он не мог бороться с тремя другими людьми. Если он причинял боль даже женщинам и детям с хорошими мыслями и заслугами, то чем он отличался от такого человека, как Мицуо Хирано? Следующее, что он хотел удержать в заложниках, это не вмешиваться, поэтому он позвонил отцу и сыну семьи Инь.

Инь Сюнь холодно сказал: "Хирано Кумэнь, ты мертв в любом случае, есть большая разница между подписанием, чтобы умереть, и не подписание, чтобы умереть, ты знаешь, что это такое? Разница, говорю тебе, в том, что ты подписываешь его и умираешь в одиночестве, но если ты не подпишешь его, никто из твоей семьи Хирано не будет жить".

Хирано Митоси был сбит с толку.

"Похоже, ты не веришь в то, что я говорю, я сначала убью твоего внука". Инь Иск вытащил свой меч и сделал большой шаг навстречу "Хирано Стилвуд". Он подошел к Хирано Канеки и, не задумываясь, проткнул мечом маленький живот Хирано Канеки.

Хирано Канеки, который уже упал в обморок, был разбужен болью, вызванной мечом.

Но Инь Сюнь не испытывал ни малейшего сочувствия, не говоря уже о том, что он не был бы мягким, а за один удар острым лезвием меча у него отняли несколько пальцев. Потом он вонзил меч в грудь Хирано Стилвуда.

"Нет - я подписываю!" Митоси Хирано сломался.

Инь Сюнь вернул свой меч в ножны и вернулся на сторону Нин Тао: "Теперь наша очередь, мы всё сделали, где открывающая мотыга?"

Нинг Тао сказал: "Я отдам его тебе позже, я возьму эти два сначала".

Что еще хотел сказать Инь Иск, но был остановлен взглядом Инь Рэндзи.

Инь Рэндзи сказал: "Даосист Нин, эта семья будет в порядке, независимо от того, как ты с этим справишься".

"Я просто хочу этих двоих". Нин Тао подошёл к Хирано Гангму, схватил одну из рук Хирано Гангму и потащил его в Холл Будды.

"Ву...ву...ву..." плакал Хирано Стилвуд, но голос у него был очень слабый. Раньше он был навязчивым, но теперь он был похож на собаку с несколькими сломанными ногами. И без языка, без зубов.

После того, как Нин Тао затащил Хирано Стальное дерево в Зал Будды, он перевернулся назад и затащил Хирано Гуанмин в Зал Будды, а затем сказал Мягкому Тянь Иню: "Тянь Инь, ты охраняешь снаружи и никого не пускаешь внутрь".

"Хмм." Мягкий Небесный Голос стоял перед дверью Зала Будды и развязал оружие Дхармы, которое сидело на его плече. Этот взгляд бдительности и серьезности действительно имел прикосновение женщины-охранника.

Во дворе Инь Сюэ понизил голос: "Отец, обманщик ли он?".

Инь Рэндзи слегка ворчал: "Знаешь, почему ты не так хорош, как он? Тебе не хватает мужества и смекалки, как у него. Его женщина все еще здесь, о чем ты беспокоишься?"

В глазах Инь Сюэ вспыхнул проблеск недовольного божественного света, он был явно неубедительным, но не осмеливался говорить в ответ.

В то же время Нин Тао привез Хирано Мицуо и Хирано Гангму в Медицинский Зал Небесного Дао.

В медицинском зале Небесного Дао царила тишина, дым в доброжелательной штативе закрутился, а у человека на штативе было яростное выражение лица. Этот разгневанный взгляд создал впечатление, что это лицо в следующую секунду взлетит на воздух из горшка добра и зла, а затем разорвет на части Хирано Мицуо и Хирано Мастера Стального Дерева, а также внука!

Даже если бы вошло единственное крыло, лица на добром и злом попурри не были так взволнованы, и можно было представить, насколько глубоки были злые помыслы и грехи на теле Хирано Мицуо!

Нин Тао также не заботился о Хирано Гангму, и пришел на сторону Хирано Кумэна с бухгалтерской книгой бамбукового джейна в руке.

"Это... что это?" Хирано Кумэн очень нервничал и во время разговора смотрел на человеческое лицо на Добром и Злом Триподе оставшимся светом глаз, но в тот момент, когда он встретил глаза этого человека, он вдруг в панике отступил и отошел от своего взгляда.

Нинг Тао взял бамбуковый набросок бухгалтерской книги, чтобы проверить диагноз "что".

Диагноз фигурирует в бамбуковой книге: Мицуаки Хирано, родившийся в ноябре 1928 года, человек с человеческим лицом и животным сердцем, и непростительное зло. Список грехов, ведение войны, неизбирательные убийства, зверства, насильственное хранение, распутство... Жены и дочери мужчин и женщин, всего 21223 точки злых мыслей и грехов. Завет может быть предписан для злых помыслов, обезглавлен и клеймён для искупления грехов, и душа может быть уничтожена и никогда не перевернута.

Отсечь голову и вырвать сердце - жестокий способ искупить свою вину, но даже при этом, увидев различные пороки Хирано Мицуо, Нин Тао все еще чувствует, что воспользовался старой собакой. Единственное, что стерлось с души, это то, что она заставляет его чувствовать себя немного более комфортно, эта старая собака не будет иметь загробной жизни.

Этот диагноз также удивил Нинг Дао, то есть такое большое количество злых мыслей и грехов не являются злыми лидерами. Несколько лиц пришли ему в голову, Тан Тяньрен, Бай Шенг, и одно крыло, и он не мог не размышлять в своем сердце ", может ли быть, что злые цари судят не по количеству злых мыслей и грехов, а по другому стандарту? Это связано с Дэном по поиску предков или чем-то еще..."

"Спасите моего внука, пожалуйста." Голос Хирано Мицуо прервал рассуждения Нинга Тао.

Нин Тао собрал бамбуковый набросок бухгалтерской книги, вытащил рецепт для подписания рецепта на злые помыслы и грехи, и во время его написания сказал: "Чем скорее ты подпишешь исповедь, тем скорее твой внук будет лечиться".

"Ты пишешь, он... он умирает." Хирано Мицу подавился: "Неважно, умру ли я, он, он еще молод, его дети еще молоды и не могут жить без отца".

Нин Тао слабо сказал: "Те отцы и матери, чьи дети были убиты тобой, тоже были очень маленькими, они должны были умолять тебя, как ты это сделал?".

Нин Тао также не удосужился говорить с ним глупости, быстро прописав добрый рецепт злого ума, затем сложил его и положил на землю: "Подпишите его".

Все, что Хирано Митоси мог видеть, было полем подписи, а не содержимым, и он предварительно спросил: "Могу я посмотреть"?

"Могу я заколоть твоего внука?" Нинг Тао спросил риторически.

Хирано Мицуо больше нечего было сказать, подняв ручку, чтобы подписать свой рецепт злого ума.

Нинг Тао дал ему таблетку первичного рецепта: "Прими эту таблетку".

Хирано Кумэн положил Дэну Первичного Рецепта в рот и проглотил его, не забыв добавить: "Пожалуйста, спасите моего внука".

Зеленый дым вскочил и в мгновение ока проглотил Хирано Мицумина. В медицинском зале "Небесный Дао" также царила тишина, больше не было его голоса.

Нин Тао подошел к стороне Хирано Кумина с Бамбуковой книгой счетов и протянул руку, чтобы поставить Бамбуковую книгу счетов в сторону тела Хирано Кумина, но его рука замерла.

Точно так же, как он давал Хирано Коумину дурной рецепт, Хирано Коуки разорвал его.

Что, черт возьми, такое диагноз, когда люди мертвы.

Хирано Канеки, может быть, и не был виновен до смерти, но он был мертв, но разве это не карма?

Дым отступил, и появился Хирано Мицуо. Первоначально его глаза были закрыты, но когда Цин Смок вернулся в горшок добра и зла, он вдруг открыл глаза и проснулся необычайно быстро.

Эта ситуация также является первой в своем роде.

В прошлом, когда Нин Тао хотел казнить пациента, который должен был умереть, чтобы искупить свои грехи, эти пациенты были без сознания и умерли, ничего не чувствуя. Но Хирано Мицу-мин, очевидно, получил особое "лечение" и проснулся так рано, что ему нужно было столкнуться со всем, с чем он должен был столкнуться собственными глазами.

Нин Тао взял гильотину с полки и пошел по направлению к Хирано Гуанмин.

"Мой внук, ты обещал мне спасти моего внука......." Хирано Мицуо внезапно напрягся.

Нин Тао остановился перед Хирано Гуанмин: "Мне жаль, твой внук уже мертв и не может быть спасен, если ты хочешь винить его, ты сделал слишком много зла, возмездие на твоем внуке".

"Нет..." Хирано Кумэн издал гневный рев и безумно набросился на Нинг Тао: "Ты попадёшь к чёрту! Дьявол!"

Нинг Тао помахал рукой, и это была косая черта.

Голова падает в воздух и падает на землю.

Нин Тао проткнул Хирано Гуанмин еще одну резьбу в грудь, в то же время дымясь: "Всегда позволяй мне делать эту грязную работу!".

Человеческое лицо на Триподе Добра и Зла закрыло глаза, гнев исчез, и зеленый дым отступил, заменив его массой злого Ци, черного цвета, как чернила, белого Доброго Ци почти невидимого.

У вас неприятный запах изо рта, но потемнение неизбежно.

"А..." один из учеников Нинг Тао был черным, как чернила, работа, для выполнения которой изначально требовалось всего два разреза, и с рычанием он в третий раз помахал гильотиной и нарезал....

Один порез, два пореза.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0708: Мясницкий нож в сердце.**

На земле был выведенный из строя труп, и он не знал, сколько раз он резал Хирано Митоси, но он знал, почему он вдруг стал таким свирепым - порочным.

Если в этот день больница платит арендную плату, то даже если он не заработает немного хороших мыслей и заслуг, то только злых мыслей и грехов, хранящихся в горшке добра и зла, будет достаточно, чтобы заплатить арендную плату.

Однако в медицинском центре "Небесный Дао" действует только закон, который заключается в наказании за зло и пропаганде добра, а также в установлении баланса между добром и злом. Как только равновесие будет нарушено, он будет страдать от зазора. Если в горшке добра и зла соберется большое количество добра qi, то зла qi будет очень мало. Хотя маловероятно, что это произойдет из-за того, что трудно заработать добрые мысли и добродетели, но можно предположить, что он, вероятно, станет чисто добрым человеком, который даже не сможет затоптать муравья до смерти и ничего не сможет сделать, когда увидит злого человека.

Если большое количество зла Ци собирается в горшок добра и зла, и очень мало добра Ци, то это черный износ. Он потеряет свою природу, даже человечность, и станет страшным демоном. Такой человек вообще не имеет полусердия, не говоря уже о том, чтобы убивать злых людей, даже добрые люди будут убивать!

Прямо сейчас он был в очень серьёзном состоянии тьмы. Его зрачки были черными, как чернила, каждая частичка жалости, ни малейшего чувства. Если бы он сейчас вышел, кто бы это ни был, он боялся, что нанесет кому-нибудь боль или даже убьет, независимо от того, кто другая сторона!

Человеческое лицо на Тропе Добра и Зла, наконец, перестало быть спокойным, и оно показало яростный взгляд. Он уставился на Нинг Тао, похожего на нож для заморозки.

"Ха! Чего ты на меня уставился? Я дам тебе денег на твою клинику, и у тебя много правил. Нинг Тао треснул ртом перед лицом человека на Добром и Злом Триподе.

Человеческое лицо на Добром и Злом Триподе просто сердито смотрело на Нинг Тао и не предпринимало никаких дальнейших действий.

Нинг Тао был еще более агрессивен, когда указал на человеческое лицо на Добром и Злом Триподе: "Является ли Небесный Дао великим? Небесная сеть широко открыта, но никто не проходит? Фу! Что Хирано Мицу-мин вообще не заслуживает жизни, он давно должен был умереть, но боги были слепы, чтобы позволить ему искупить себя до сих пор?"

Человеческое лицо на Добром и Злом Триподе все еще не отреагировало.

Нин Тао опять ругался: "Я вижу, что вы только хулиганите честных и добрых людей, не смеете ли вы сказать иначе? Император Хирохито вел войну против Китая, и десятки миллионов людей погибли из-за него, но он дожил до 80 лет и умер в своей постели! Где ты? Где ты! Я только что убил человеческое лицо и сердце животного злодея, ты собрал деньги на консультацию, а ты меня подставил, иди жри дерьмо!"

Странно, что эта вонючая ругань, подавление было медленным, но лицо человека на добром и злом горшке было полным, и его глаза были закрыты, его гнев утих.

Нин Тао на мгновение замер на мгновение, и его разум вновь обрел ясность.

Я отдыхал в утробе матери и слышал звук Великого Пути.

Чёрт!

Божественные часы бьют.

Отрицательные эмоции отступили, как отступающий прилив, предложение Вашей Сутры, Нин Тао подавил почерневшую реакцию. Тем не менее, он сам прекрасно знал, что на этот раз это определенно не тот случай, что декламация одного предложения Вашей сутры решит проблему, он только временно подавил негативную реакцию очернения, и как только мана сутры исчезла, негативная реакция очернения будет пробуждаться снова, и он войдет в состояние очернения, а также!

Нин Тао переместил глаза на пол вестибюля Медицинского зала, чтобы обнаружить, что точно так же, как он проклял небо, исчезли тела Хирано Гуанмин и Хирано Стилвуд, даже не осталось ни следа крови. Он подошел к полке, поднял открытую мотыгу, положенную на полку, и направился к стене замка.

Деревня Инцзя.

"Мягкая девчонка, почему Даосист Нинг до сих пор не вышел?" Тот, кто спрашивал, был не Инь Сюнь, а Инь Рэньцзе, и даже он был немного угрюмым.

Мягкий Небесный Голос засомневался на мгновение, прежде чем сказать: "Милорд должен лечить двух пациентов, конечно, это займет некоторое время, бесполезно торопиться, просто подождите".

С таким дыханием он явно не воспринимал отца и сына семьи Инь всерьез.

Инь Сюэ слегка нахмурился: "Госпожа Руань, следите за словами, вы должны понять, где вы находитесь и с кем разговариваете".

Мягкая Тинъинь больше не разговаривает, не то, чтобы она боялась Инь Сюй, но она слишком ленива, чтобы разговаривать с ним.

Бах!

При приглушенном звуке дверь спальни внезапно разбилась, и по комнате пролетел мусор. Мягкий Небесный Голос, стоящий в дверном проеме, нес основную тяжесть, и был мгновенно поражен в спину множеством кусочков дерева. Хорошо, что она была одета в одеяние "Небесные сокровища" и не была ранена, но она также была поднята ударом и пролетела несколько метров, прежде чем приземлиться на землю, и чуть не упала на землю, очень огорченная.

Нин Тао вышел из комнаты и, взмахнув рукой, мотыгой улетел в сторону Инь Рэндзи.

Инь Рэндзи протянул руку и схватил его, так взволнованно в тот момент, что он забыл спросить Нин Тао, почему он вломился в дверь.

Напротив, Инь Сюнь не держал в руках открывающую мотыгу, и не был сильно впечатлен, а вовремя заблокировал тело Инь Рэньцзе, и упрекнул: "Нин Тао! Что ты собираешься делать?"

Ученики Нин Тао внезапно ворвались в черный свет, и его враждебная аура была глубокой, и он открыл рот и заревел: "Roll!".

Инь Сюэ застыла на месте.

Это Олений остров, земля семьи Инь, как Нин Тао посмел сказать ему, чтобы он заблудился!

Кланк!

Летающий меч Инь Сюэ был обмотан, его убийственная аура была поразительной.

Мягкий Небесный Голос сделал ход и заблокировал тело Нинга Тао: ''Что вам нужно? Тебе дали открывающую мотыгу!"

Убийственная аура на теле Инь Сюэ нисколько не уменьшилась, и он предпринял шаги в сторону Нин Тао и Мягкого Тянь Иня.

"Ха!" Нин Тао хрюкнул холодно, и волной руки, облако чернил пистолета qi вырвалось в ладони правой руки, и пистолет во плоти также был освобожден в тот момент.

"Искатель, убери меч". Инь Рэндзи сказал: "С Даосистом Нин что-то не так, мы не должны это считать".

Мягкий Небесный Инь проснулся, как во сне, и в спешке схватил Нин Тао за запястье, ее глаза наполнились волнением: "Господи, ты......................".

Мягкая, бескостная кошка принесла Нин Тао намек на женскую нежность и прощение, а темный свет в его глазах слегка ослабел.

"Я отдохнула в своем зародыше и услышала Великий Звук Пути." Нинг Тао прочитала тихо.

Чёрт!

Божественные часы бьют.

"Пошли". Нин Тао выкинул мясной выстрел и вытащил Мягкий Небесный Голос, чтобы прыгнуть на мясной выстрел.

Плоть была поражена пистолетом и проскользнула вперед, оставив слабый чернильный след в пустоте, а фигуры Нин Тао и Мягкого Тянь Иня исчезли в мгновение ока.

"Отец, ты сказал, что с ним что-то не так, что с ним не так?" Инь посмотрел на чернильный след в небе и спросил.

Инь Рэндзи покачал головой: "Я тоже не уверен, но есть одна вещь, которую я знаю......".

Он, кажется, размышлял, и он, кажется, размышлял.

"Отец, что это?" Инь стремился спросить с тревогой.

Инь Рэндзи сказал: "Он не проживет долго, он умрет".

"А?" Инь Сюэ застыла на месте.

Инь Рэндзи слабо сказал: "Бороться с сумасшедшим зверем за свою жизнь, это был бы глупый поступок". Пошлите кого-нибудь шпионить за ним, а когда он умрет, мы попросим его вернуть то, что принадлежало нашим предкам. В это время ты можешь делать все, что захочешь".

Инь Инь улыбнулся.

Плоть выстрелила головой в морскую воду и не останавливалась, пока не достигла глубины нескольких сотен метров.

Только океанское дно в безопасности.

Только что слова Инь Рэндзи заставили Нин Тао осознать опасность. Он уже передал открывающую мотыгу Инь Рэньцзе, и если Инь Рэньцзе и Инь Иск должны были нанести по нему удар, и он оказался в состоянии неконтролируемого злодеяния, то после начала битвы было неизвестно, окажется ли он жив или мертв, но Мягкий Небесный Голос, несомненно, не выживет. Итак, воспользовавшись проблеском ясности, принесенным мягким Небесным Голосом, он сразу же взял ее.

Морская вода выплеснулась за пределы разломного пространства, поддерживаемого Небесными сокровищами, несколько рыб любопытно посмотрели на людей на дне моря, и одна попыталась втиснуться в разломное пространство, но, к сожалению, войти в него вообще не удалось.

"Милорд, что с вами не так?" Как только он остановился, Мягкий Небесный Голос обернулся из-за спины Нинг Тао на сторону Нинг Тао, схватив его за руку и посмотрев на него, глаза были полны беспокойства и тревоги.

Фактически, подписав душевный договор с Небесной внешней клиникой, Нинг Тао стал единым целым с бывшей Небесной внешней клиникой, ныне - с Медицинским центром Небесного Дао. В противном случае, кунг-фу, переданные ему клиникой, а также Твоя Сутра, были созданы в соответствии с его собственными обстоятельствами. Он был рожден, чтобы быть посредником между добром и злом, и Медицинский Зал естественным образом существовал между добром и злом. Он может нормально функционировать только в том случае, если поддерживается баланс между добром и злом, и небольшие дисбалансы оказывают влияние, но все же являются приемлемыми. Но если серьезно, то это как машина, которая вне баланса и может перевернуться в любой момент.

И для себя очернение было похоже на вирус, который постоянно разъедал его тело и душу. Никто из тех злодеев, которые убивают, которые творят зло, не в здравом уме. Ненависть, жадность, бред, безумие и другие негативные вещи сами по себе являются вирусом для человечества. То, что буддисты говорят о том, чтобы положить нож для убоя и стать Буддой, на самом деле этот нож для убоя - не убийственный нож в руке, а что-то негативное, например, ненависть, жадность, бред, безумие и т. д. Его называют мечом, потому что он причиняет боль не только другим, но и самому себе, и его конечной целью может быть только разрушение.

Он сейчас в этой ситуации, с мясницким ножом в сердце, ранит себя.

Хотя Ваша сутра может подавлять, эффект маны недолговечен, потому что даже сам медицинский зал Небесного Дао не является нормальным, как он может оказать ему нормальную помощь?

Но Мягкая Тяньинь ничего об этом не знала, и она тоже не знала о нынешнем положении Нин Тао. Да что с тобой такое? Скажи мне, что я могу для тебя сделать... Фу!"

Ее слова остановились, когда Нинг Тао внезапно протянул руку и схватил ее за шею, похожую на лебедя.

В этот момент у Нин Тао была пара черных зрачков, и в глубине этих темных зрачков как будто горели два призрачных пламени, чтобы сжечь все вокруг него, а также чтобы сжечь себя.

Мягкая Tingyin запаниковал, она боролась на мгновение, но, к сожалению, она не смогла вырваться из железной ладони Нин Тао. В этот момент ее сердце было наполнено обидами, заботами, печалью и беспомощностью, и многие эмоции пришли в ее сердце.

Вода брызгает вверх, принося с собой намек на прохладу.

Она родилась с волшебной силой очищения, и ее очищенная вода является очень ценным духовным материалом для помощи in俢, таким же драгоценным, как и ауры неба и земли. И ее слезы - это сущность очищения воды, с более сильным очищающим эффектом.

А именно эти две слёзы.............

Я отдыхал в утробе матери и слышал звук Великого Пути.

Чёрт!

Божественный колокол ударил, и звук Авеню упал.

Глаза Нинга Тао вернулись в норму, когда он оттолкнул Мягкий Небесный Голос, его движения были грубыми, а голос не был наполовину таким же нежным: "Иди! Убирайся от меня как можно дальше!"

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0709 Преданность Любви**

Глава 0709 Преданность любви "Я не пойду!" Мягкий Небесный Голос плакал, разбитое сердце, как у ребенка: "Ты сейчас такой, как я могу быть уверен, что тебя оставят в покое? Расскажи мне, что случилось, как ты стал таким? Что я могу сделать, чтобы тебе стало лучше?"

Вместо того, чтобы объяснять, Нин Тао рычал: "Я тебя отпущу, не ходи за мной больше!". Я не твой лорд!"

У него сердце болит, когда он говорит такие вещи.

Тем не менее, он должен был позволить ей оставить его, и он боялся, что он сделает что-то ужасное для нее, когда он не может контролировать себя снова.

Мягкие слезы Tingyin струились еще более резко, она поставила Нин Тао для ближайшего человека в мире, она хочет быть с ним даже без славы. Теперь, когда Нинг Тао сказала ей такие вещи, как она могла не грустить? Такие слова на самом деле причиняли ей больше боли, чем колоть ножом сердце!

Однако даже когда Нин Тао сделал это с ней, она не ушла, она заплакала: "Я не уйду, если ты не скажешь мне, что случилось и почему ты хочешь, чтобы я ушла, тогда ты просто забиваешь меня до смерти и не уходишь"!

Удушение на этот раз было на самом деле, чтобы напугать ее, чтобы она ушла, так что она не использовала много силы. Но из-за его "мягкой руки", мягкий Тяньинь не отступил, и врезался в его руки, и одна вишневая губа пришла к его губам в тот самый момент, заблокировав его рот.

Иногда женщины действительно не имеют ничего общего с мужчинами, когда они храбрые.

Мягкий.......................

Неописуемое мягкое чувство, что характерная женская нежность в теле демона семьи Бенг воплощена до крайности, она так нежна, так мягка, даже сталь может быть смягчена, не говоря уже о том, чтобы просто притвориться железным сердцем?

Подобно тому, как хрупкая вещь бросилась в его зубы, враждебность, ненависть и другие негативные вещи в нем сгорели, как гнилые дрова огня встречи, и его холодное сердце было разогрето и быстро растаяло.

Мужчина - это сталь, женщина - это вода, и только когда инь и янь смешаны, они смогут выжить и процветать.

Безо всяких признаков, желание сгорело, как огонь, и двое запутались.

На этот раз Нин Тао не декламировал ни сутры, ни литании активных действий демона семьи Бенг. На самом деле, сначала он был пассивным, а потом стал активным....

Некоторые вещи, которые ты хочешь, чтобы случилось, просто не случаются. Хорошие вещи перемалывают и перемалывают.

Это странный процесс, как будто в состоянии сна, который не может описать тысяча слов. Только когда все успокоилось, Нинг Тао почувствовал, что просыпается от своего сна.

Темнота под морем, пространство трещин воды, удерживаемое облачениями Кэ Тянь Бао, всегда имело сверкающий ясный свет, как яркая луна в тумане, что свет был мягким и полным мечтательных цветов.

Это была родная жемчужина гоблинов семьи Бенг.

Нинг Тао никогда не видел его раньше, и на этот раз он не только видел его, но и..........

Этого нельзя сказать.

Она была в его руках, мягкая, как будто не было костей. Но она снова сильна и может пережить шторм. Именно она, с присущей ей нежностью и любовью, растворила враждебность в его теле и удалила потемняющий фактор токсинов в его организме. Это была только часть его, но он уже чувствовал себя намного лучше, по крайней мере, пока у него были эти ужасные эмоции под контролем.

В некотором смысле, на этот раз его спас Мягкий Небесный Голос.

Если бы он не смог контролировать свое почерневшее состояние, если бы Мягкий Небесный Голос ушел только что, он сделал бы что-то сумасшедшее, а деньги было бы невозможно заработать. Нет способа заработать деньги на лечение, нет доброй воли и заслуг исправить очернение медицинского центра "Небесный Дао", которое, несомненно, является порочным кругом, а конечный результат - мертвая буква. И это было бы недолго, на следующий месяц после этого, день, когда Небесный Дао Медицинский Зал собрал свою арендную плату, был бы его концом.

К счастью, есть Небесный голос, к счастью, есть ее глубокая любовь и непоколебимая любовь, к счастью, есть ее нежность и терпимость, к счастью, есть все хорошее в ней.

Но чем больше она так хороша, тем Нин Тао сочувствует ей, а его сердце полно вины и утраты.

Голос Мягкого Небесного Голоса был мягким и обладал бесконечной нежностью: "Ты имеешь в виду слишком быстрый?".

Нинг Тао: ".........."

"Все хорошо, я думаю, все хорошо, просто немного..." колебалась и колебалась, прошло полминуты, прежде чем она укусила свою вишневую губу и сказала: "Это больно".

Этот мягкий голос, это застенчивое выражение, эта медовидная нежность, это огонь, который сжигает дрова ах.

В теле Нинг Тао опять вспыхнул огонь из древесного угля, его рот был сухим, а язык сухим, как он поспешно декламировал: "Я отдыхаю в моем зародыше и слышу Великий Даосский Звук".

Чёрт!

Божественный колокол ударил, и звук Авеню упал.

Тёмно горящий уголь был окутан.

"Милорд, зачем вы скандируете?" Мягкая Тяньинь мигнула глазами в Нин Тао, ее осенние водянистые глаза наполнились любопытным божественным светом.

Нинг Тао сказал: "Я боюсь... причинить тебе боль".

"Да". Она сказала.

Нин Тао чуть было не прочитал сутру еще раз, и он последовал за ним, чтобы сменить тему: "Прежде чем вы спросите меня, что случилось, я расскажу вам сейчас. Я собрал целых двадцать тысяч очков грехов злого ума Хирано Кумина, а большое количество злого Ци собрал в добром и злом попурри в Медицинском зале Небесного Дао, и это сделает меня злым и страшным, и я даже не могу контролировать себя, чтобы причинить боль даже тебе, вот почему я отпустил тебя".

"Как я мог тебя бросить? Я бы просто не умер без тебя." Она сказала.

Нин Тао вздохнул в сердце: "Хорошо, что ты остался, иначе, боюсь, я бы не выжил в этот раз".

"Я полезен тебе?"

"Ну, нет замены, ты единственный в своем роде." Нин Тао сказал, что это не преднамеренная похвала, а скорее чувство в сердце, настоящая большая истина.

На самом деле, в данном случае, даже если бы здесь было три жены, пройти через одно и то же не помогло бы ему. Потому что только ее тело имело очищающий фактор, а ее родная жемчужина также обладала уникальной природной маной, успокаивающей душу и очищающей тело и разум.

Нин Тао окружен большой группой гоблинов, все они могут бороться и убивать, особенно Цин Чжуй и Бай Цзин, один является драконом, а другой вот-вот станет драконом, который очень мощный, но она дискета моллюск, который даже не может бороться, поэтому она очень низкая и стремится стать полезным, конечно, она очень счастлива, когда Нин Тао комплименты ей, как это.

Серебряный смех, похожий на колокольчик, и ее яркая и невинная улыбка сделали Нин Тао счастливой, но у нее также слегка болела голова.

Его сторона решила две проблемы, но как можно сесть в чью-то машину и не купить билет? А бумага не может удержать огонь, что он должен сказать Цзян Хао, Цин Чжуй и Цзин Цзин Бай, как только они выйдут? Что о нем подумают Цин Чжуй, Цзин Бай и Цзян Хао?

Ты просто издеваешься надо мной. Кровать такая маленькая, и ты постоянно добавляешь к ней людей!

Должно же быть что-то в этой идее, верно?

Ум женщины нежный, особенно когда речь идет о чувствах, мягкий небесный голос, казалось, чувствует что-то, как она мягко сказала: "Вы думаете о трех основных матерей?"

Нин Тао горько смеялся, такой простой вопрос, на который он не смог ответить.

"Все в порядке, не волнуйся... Я, я не говорю этого, ты не говоришь этого, они не узнают." В ее глазах не было снисхождения, это было так искренне.

Нинг Тао посмотрел на нее, захотел замолчать.

Она добавила: "Я просто хочу быть с тобой, и мне плевать на все остальное". Пока ты хочешь меня, я самая счастливая женщина на свете...."

"Нет".

Она сразу напряглась: "Милорд........."

Нинг Тао сказал: "Когда они выйдут из перевала, я поговорю с ними, я не могу делегировать тебя".

Мягкий небесный голос дал гав, и две жемчужные слезы скатились с углов ее глаз, слезы счастья.

Нин Тао открыл рот и съел его, ее слезы были для него как противоядие, они не могли быть потрачены впустую.

Мягкий нефритовый кошмар Тянь Инь появился с намеком на красный цвет, и она с застенчивостью сказала: "Милорд, о каких плохих вещах ты снова думаешь?".

Нинг Тао замер на мгновение и поспешно скандировал: "Я отдыхаю в моем зародыше и слышу звук Дао".

Чёрт!

Божественный колокол ударил, и звук Авеню упал.

Все демоны, дьяволы и дьявольские пути рассеяны.

Мягкий Небесный Голос изогнул ее губы: "Не скандируй эту сутру, ладно?"

Нин Тао горько улыбнулся: "Я не буду петь?"

"Хорошо". Она сказала определённым взглядом.

"Правда?" Нинг Тао не выглядел неуверенно.

Она внезапно подползла и заткнула ему рот.........

Ничего страшного, если ты не можешь.

Бесполезно читать сутру.

Маяк загорается, чтобы вести корабль в порт. Море горечи взбудоражило волны любви, и даже великий мудрец не может уйти от тесно связанной судьбы.

Плывущий, плывущий, ветер и дождь.............

Ветер перестаёт дождь.

Большое количество морских рыб собралось за пределами пространства трещин в воде, поддерживаемого Небесными сокровищами, и одна из них уставилась на двух человек внутри с широкими глазами. Казалось, им было любопытно, как они никого не съели в конце драки, когда так яростно грызли друг друга.

Правда и то, что съесть его и выплюнуть - абсолютно не существует в мире рыб.

"Посмотри на что? Уходи, или я тебя побью!" Мягкий небесный голос яростен и свиреп.

Она просто немного издевается над морской рыбой.

Большой группе рыб было насрать на нее, и она оставалась зрителем. Большая толпа онемевших поедающих планктон, маленьких рыбок и креветок.

Нинг Тао улыбнулся и сказал: "Давай вернемся".

"Назад куда?" Мягкий небесный голос снова стал мягким, он был мягким и звучал так, как будто от него исходил запах клейковины рисового пирога.

Нинг Тао сказал: "Вернувшись в медицинский центр "Небесный Дао", я должен найти способ решить эту проблему".

"Можем ли мы остаться здесь еще ненадолго?" Мягкий Небесный Голос сказал ему на ухо: "Я чувствую, что это сон, я так боюсь, что проснусь, как только вернусь и засну".

Нинг Тао обнял ее и мягко сказал: "Тогда мы останемся немного дольше".

"Это очень любезно с вашей стороны." Мягкий Небесный Голос зарыл лоб между шеей Нинг Тао.

Нин Тао на самом деле хотел просто остаться таким, не думать ни о чем, не делать ничего, не волноваться, не говоря уже о давлении выживания.

"Кстати, милорд, если вы так ужасно собрали грехи злого ума Хирано Мицуо Мин, то как же вы все-таки можете пойти и убить Николаса Конти, не будет ли еще хуже, если вы собрали грехи злого ума Николаса Конти?" Мягкий Небесный Голос внезапно вспомнил что-то и внезапно напрягся.

Нин Тао сказал: "Это не будет проблемой, чтобы убить Николаса Конти, потому что он Злой Вождь, я не буду зарабатывать деньги его клиники, клиника будет отказываться от аренды на месяц, и дверь казначейства будет открыта бесплатно, так что он должен быть убит".

"Но в твоей нынешней ситуации, как ты можешь убить его?" Мягкий голос беспокоится о земле.

Нинг Тао сказал: "Пока я могу поддерживать свое нынешнее состояние, я могу убить его. Кроме того, я должен как можно скорее заработать много добродушных заслуг, что является единственным способом решения проблемы".

"Я тоже могу тебе помочь, есть способы, так что возьми меня с собой, куда бы ты ни пошла." Сказал Мягкий Скай Голос.

Нинг Тао на мгновение задумался всерьез, а потом кивнул.

Он тоже так 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 0710: Дух добра и зла**

0710 Глава Духи Доброго и Злого Трипода В медицинском павильоне Небесного Дао царила тишина, черный Ци в Триподе Доброго и Злого был настолько толстым, что белый Добрый Ци был почти невидимым. Лицо человека на горшке хмурилось от ярости.

Нинг Тао посмотрел на человеческое лицо на Добром и Злом Триподе, открыл рот и ругался: "За что ты уставился на меня? Хочешь меня убить или избить - решать тебе! Все они говорили, что Небесный Дао изменился, или даже что Небесный Дао мертв, в что я никогда не верил, но теперь верю. В этом мире много злых и мало добрых дел, и зарабатывать добрые мысли и заслуги труднее, чем рожать, но понимаешь ли ты когда-нибудь мои трудности?".

Человеческие лица на Добром и Злом Триподе не реагировали и все еще гневно смотрели друг на друга.

Нинг Тао затем ругал: "Если небеса справедливы, то добро будет вознаграждено за добро, зло будет вознаграждено за зло, и да будет так".

Человеческое лицо на Триподе Добра и Зла все еще не имело никакой реакции.

"Я знаю, что у тебя есть дух оружия, даже более продвинутый, чем Червь 2, Червь 2 может говорить со мной, помогать мне разделять мои заботы, но ты никогда не появляешься, не говоришь со мной, и все еще подавляешь меня, ты все еще хочешь, чтобы тебе было стыдно за себя"? Нинг Тао продолжал ругать.

Трипод Добра и Зла закрыл глаза.

Все эти реакции на самом деле доказывают одну вещь, и это то, что она действительно имеет инструментальный дух. И это невероятно высокомерное, очаровательное существование. Это было похоже на разницу между маленьким каблуком и боссом триады.

В последний раз такая ситуация была и в прошлый раз, Нин Тао прямо ругал его с закрытыми глазами. Но в этот раз Нинг Тао не переставал говорить, он продолжал ругать.

"Ребята, вы говорите как Император Девяти Пятых и Пятых, который знает только свои собственные амбиции, свою страну, но не судьбу народа. Сказать, что трудный путь - это сказать, что вонючий капиталист, который ленится и жестоко эксплуатирует прибавочную стоимость своего труда..."...

"Даже если ты действительно Небесный Император, который правит всем, то у меня все равно есть поговорка для тебя, и это значит, что вода может нести лодку и может ее опрокинуть". Ты просто один из моих подданных. Если я умру, кто, черт возьми, будет уважать тебя как Императора Небес? Без моей борьбы за тебя, откуда у тебя 10,000 миль?"

"Вы можете думать, что если я умру, то в будущем будет естественный посредник между добром и злом, но вы когда-нибудь думали, что следующий естественный посредник между добром и злом может появиться только через тысячи лет, и к тому времени, я боюсь, что небеса и земля будут в хаосе, и вы осмеливаетесь сказать, что все еще можете контролировать?".

"В то время, это не натяжка, чтобы сказать, что ты мог бы превратиться в ветхий дом с травой". Я не знаю, кто это сказал, это пророчество, данное тебе, вы все погибнете, и ты все еще притворяешься человеком передо мной? Небо и земля вот-вот будут в смятении, даже разрушены, и ты не думаешь о переменах, но сдержишь меня во всех смыслах; полна ли твоя голова кашей?".

Внезапно из горшка добра и зла раздался голос: "Ты свинья?"

Голос был древним и величественным, как будто он исходил из глубин неба, тонко-вещественным, но с силой, пронизывающей всё, и величием, которое не может быть оскорблено.

Нинг Тао замер на месте.

Это был первый раз, когда он услышал голос Доброго и Злого Трипода, и все же это была не настоящая причина, которая ослепила его, настоящая причина, которая ослепила его - Ты свинья?

Он проклинает!

Тем не менее, учитывая, что он пищит и проклинает здесь большую часть дня, это достаточно вежливо, чтобы кто-нибудь сказал еще одно слово.

"Ты... называешь меня свиньёй?" Когда я увидел его в первый раз, я был посреди ночи, и я был посреди ночи.

"Ты свинья?"

Голос все тот же, с дыханием превратностей древнего мира, обладающий высшим величием, которое нельзя обидеть.

Но действительно ли это голос Небесного Пути?

Если вы не видите такого червя, Нин Тао может быть уверен, но после того, как вы увидите такого червя, добрый и злой штатив червь не подозревает, что он настойчив, это сомнительно.

"Ха!" Нинг Тао сказал: "Ты назвал меня свинарником, так ты свинарник?"

"Как ты смеешь!"

"Я умираю, я все еще боюсь быть бессмысленным? Говорю вам, законы этого лечебного дома слишком педантичны, что Хирано Кумэн должен быть убит, но когда я убиваю его, я переворачиваюсь, очерняясь, как вирус, пожирающий мое тело и душу, где я заработаю столько хороших мыслей, сколько заслужил". Нинг Тао озвучил недовольство в своем сердце.

"Ты свинья! Ожидаешь ли ты спасения от других за свои собственные грехи? Ты уже делал это раньше, не забыл?"

Нинг Тао удивился: "Что я наделал?"

"Раньше вы делали плохие вещи, и вы все знали, что нужно сделать еще одну хорошую вещь, чтобы искупить вину за поддержание баланса между добром и злом, теперь вы поглощены большим количеством злых мыслей и грехов, и эти грехи не являются вашими собственными грехами, которые должны быть искуплены, вы просто должны делать хорошие вещи активно, чтобы выйти из ситуации, удалив последствия злых мыслей и грехов". Звук Трипода Добра и Зла.

Нин Тао замер на месте, и это ощущение было похоже на просветление!

Да!

Так много злых мыслей и грехов не были его делом, и для их растворения требовалось искупление. Тот, кто хочет контролировать собственное почернение, может обезвредить вирусоподобное почернение, активно делая добро. В современном профессиональном языке это отмывание денег. Он зарабатывает черные деньги, и по определенному маршруту он сможет их вымыть!

"Я вижу, тогда я буду делать добро сам, станет ли зло в этом горшке добром Ци?" Нинг Тао спросил о нем.

"Как можно превратить зло других людей в доброе, когда заблуждение состоит в том, что то, что черное - это черное, а то, что черное - это белое, а то, что зло - это зло? Ваша активная практика добра может только растворить в вас черноту, но добрые и злые вибрации здесь не изменятся. Добрые мысли и заслуги, которые должны быть заслужены, все еще должны быть заслужены, инь и янь должны быть сбалансированы, и это добро и зло должны быть сбалансированы еще больше".

Большим благословением среди несчастий является то, что решение проблемы наконец-то найдено, а не мягкий семейный путь. Тем не менее, Нин Тао все еще чувствовал себя немного разочарованным, потому что он только что понял это решение проблемы как отмывание денег, и естественно чувствовал, что, активно делая добро, он может смыть много заработанных злых мыслей и грехов в добрые мысли и заслуги.

Таким образом, ему не нужен никакой план хорошего человека, сначала он зарабатывает много плохих грехов, потом активно делает добрые дела, так что не говоря уже о 100 000 оплате медицинских услуг - это кань, даже 200 000 он может легко заработать.

Тем не менее, дух горшка добра и зла налил на него холодную воду на месте, черный - черный и белый - белый, все, что он может устранить, это его собственное очернение, зло, совершенное другими, грехи других, он не может устранить.

Это все та же поговорка, что надо зарабатывать хорошие мысли и заслуги, но спекуляции не сработают.

"Нельзя разглашать так называемую "Небесную возможность", на этот раз милорд уже сделал исключение, так что не делай исключений, делай, что хочешь". Голос исходил из горшка добра и зла.

Истинный Бог, это самозванство, используемое богами только в религиозной сфере и в мифологических системах.

С точки зрения внушения, артефакты Доброй и Злой Триподы, очевидно, были намного более продвинутыми, чем Bug Er.

Нинг Тао сказал: "Тогда я беру назад то, что отругала тебя раньше, выходи и встречайся со мной".

Говоря так, но его сердце так не думало, если бы он не был здесь, чтобы бить хорошие ругательства, будет ли инструментальные духи добра и зла штатив заботиться о нем?

Очевидно, нет.

"Далеко и близко на небе, ты можешь видеть Господа каждый день, как еще ты можешь видеть Его?" Звук Трипода Добра и Зла.

Нин Тао вдруг понял и пошевелил глазами, чтобы посмотреть на человеческое лицо на Добром и Злом Триподе.

Мир так прекрасен, что его трудно найти, но железные туфли рядом.

Разве человеческое лицо на этом Добром и Злом Триподе не было сосудом духа Доброго и Злого Трипода? Если она не имеет духовности и собственного сознания, как могут добрые люди улыбаться, когда они приходят, а злые люди, когда приходят, сталкиваются друг с другом?

Как раз в это время человеческое лицо на Добром и Злом Триподе открыло глаза и гневно посмотрело на Нинг Тао, этот свирепый взгляд в сердце Нинг Тао.

"Так... лучше держать глаза закрытыми." Нинг Тао сказал.

Он хочет, чтобы люди выходили и встречались, и они это делают, но он больше не может этого выносить.

"Ха! Не беспокой отца ничем". Добрый и Злой Трипод медленно закрыл глаза, и гнев на его лице успокоился. Но это было не то выражение, которое должно было быть, на самом деле на него повлияло очернение, просто сдерживаясь.

С другой точки зрения, если это не очень неудобно, и если Нин Тао, который является одним из его судьбы, в беде, он может не "появиться", чтобы проснуться.

Это та же самая старая поговорка: правила мертвы, люди живы, и иногда настало время быть гибким или быть гибким. Несмотря на то, что раскрыть тайну мира не представляется возможным, просыпаться с небольшой косвенной критикой - не проблема. Более того, Нинг Тао также является человеком "внутри системы", а не аутсайдером, и некоторые преференции также желательны.

"Подождите... как вас зовут, пожалуйста?" Нинг Тао сказал ориентировочно.

Добрый и Злой Трипод вдруг вновь открыл глаза, его взгляд был похож на молнию, пронзившую пустоту: "Если вы осмелитесь назвать меня, я дам вам вкус грома в чистом небе и грома в небе!

Нинг Тао: ".........."

Он действительно так думал.

Добрый и Злой Трипод снова закрыл глаза, и из Трипода доносился вздох, давая людям ощущение усталости и одиночества.

Нинг Тао больше не звонил.

Несмотря на то, что это был и инструментальный дух, звание этого было неизвестно, во сколько раз выше, чем у Червя 2. Когда я увидел его в первый раз, он мог ругать его сколько угодно и просить тысячу и сотню, но дух добра и зла на треногах не мог быть таким, этот не мог позволить себе с ним связываться.

По крайней мере, не сейчас.

Нинг Тао вышел из фойе медицинского зала Небесного Дао и пошёл в Библиотеку свитков искривления. Как только она открыла дверь, она увидела Мягкий Небесный Голос, стоящий в духовном поле, поливающем его, и в ее руках был энергетический водоворот, и из этого энергетического водоворота непрерывно шел спрей из мелкого дождя fifi, питающий духовную материю и духовную почву на лесном поле.

Ее родной жемчуг источал мечтательный блеск, казалось бы, ясный и туманный, смутно видимый и слабый, манящий запах, который невозможно описать.

"Милорд, вы здесь". Мягкий Небесный Голос сказал счастливо с улыбкой на лице.

Нинг Тао был слишком смущен, чтобы пристально смотреть на родную жемчужину человека, съехал с глаз долой и улыбнулся: "Как еще назвать лорда, зовите меня просто брат Нинг".

"Хмм." Мягкий Небесный Голос ответил, а потом поменял рот: "Брат Нинг".

Цинь Чжуй также любил так называть Нин Тао, и он позволил ей называть его братом Нин, который, по-видимому, относился к нему одинаково. Слава и не слава в стороне, это только сердце, она прекрасна в своем сердце.

Руны, прозвучавшие в Ling Tian, аура была значительно усилена, а жизненная сила различных спиртовых материалов также была значительно сильнее.

Нин Тао быстро заметил перемену и с удивлением сказал: "Тянь Инь, если у тебя есть время в будущем, приходи и поливай эти духовные поля чаще, как только ты поливаешь их очищенной водой, перемены здесь велики, чувствуешь себя намного лучше".

"Ну, тогда я буду приходить и поливать его часто в будущем." Мягкая Тянь Инь была еще более счастлива, что нашла место, где можно снова использовать ее боевые искусства.

"Пойдем прогуляемся". Нинг Тао сказал.

"Куда?" Мягкий небесный голос любопытен.

Нинг Тао смеялся, "Отмывание денег".

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0711 Глава Денежная отмывка Бог Орел**

Глава 0711 "Отмывание денег бог орлов" Днем позже.

Алеппо.

Бряк!

В сильно поврежденном здании взорвался артиллерийский снаряд, и при сильном взрыве здание рухнуло на землю. Молодая мать посреди комнаты, держит на руках ребенка, когда он кричит, но при этом цепляется за него собственным телом.

Облако чернил и дыма, похожее на ци, внезапно врезалось в расколотую стену, вырвавшись из здания, как только оно подхватило мать и сына, которых собирались похоронить, выставив молодую мать и ее ребенка на улицу.

Улицы были заполнены транспортными средствами, уничтоженными артиллерийскими снарядами и обломками обвалившихся зданий. Люди, попавшие в ловушку посреди поля боя, толпами выбегали из своих укрытий, пытаясь найти более безопасное место. Но со звуком выстрелов и взрывов бомб повсюду, где спрятаться и где безопасно?

Только тогда молодая мать могла видеть человека, спасшего ее и ее ребенка от отчаяния, человека с черной тканью на лице, неспособного разглядеть его лицо. Он также носил черное пальто над своим телом, которое вызывало очень холодное ощущение. Единственное, что можно было увидеть, это пару глаз, и они были черные, а не арабские глаза.

Этот человек - Нинг Тао, который приехал издалека, чтобы "отмыть деньги".

Немногие места более склонны к отмыванию денег, чем места, где идет война, потому что так много людей нуждаются в помощи.

"Ты........" молодая мать, похоже, хотела спросить Нинг Тао, как его зовут, но из-за того, что она все еще была в состоянии шока, она не могла сказать даже простого слова.

Нин Тао сказал по-английски: "Мэм, не бойтесь, я отведу вас в безопасное место, подержу вашего ребенка и пойду за мной через минуту, это нормально?"

Молодая мать, однако, покачала головой; она, очевидно, не понимала слов Нин Тао.

Нин Тао подзывал, и пара молодых мужчин и женщин бежали сквозь толпу.

Молодая мать посмотрела на пару, одна из них - арабская, и ее сразу же узнали. Другая женщина, как и спасшая его восточная молодёжь, была одета в чёрное пальто, а также была покрыта чёрной тканью, на которой были видны только чёрные глаза, прозрачные и яркие.

Эта женщина - сестра семьи Бенг мягкий тиеньин, Нин Тао приехал в Сирию, чтобы отмыть деньги, как она может не следовать причине. На самом деле, такие добрые дела, даже если бы она не захотела приехать в Нинг Тао, она бы все равно привезла ее. Чем больше добрых мыслей и заслуг накопилось в ней, тем больше было бы ее благословений.

"Фахд, поговори с ней и скажи, чтобы она пошла с нами". Скажите ей, что мы приготовим пищу, воду и кров для нее и ее детей". Мягкий небесный голос сказал арабской молодежи, которая последовала за ней.

Арабская молодежь, известная как Фахд, которая училась в Китае и понимает китайский язык, передавала слова мягкого небесного голоса.

Молодая мать кивнула, а потом заговорила.

Фахд сказал: "Мистер Блэк, мисс Блэк, она спросила, как вас зовут, и она запомнит имена своих благодетелей и будет молиться за вас день за днем до конца своей жизни".

Он смотрел обоими глазами на Нин Тао и Мягкого Тянь Иня в предвкушении, и на самом деле он хотел узнать имена этой восточной пары, упавшей с неба.

Нинг Тао засмеялась: "Просто скажи ей, что мы - Божественные Орлы".

"Божественный орел"? Фахд улыбнулся и искренне сказал: "Мы запомним это имя и все будем молиться за тебя".

Нинг Тао сказал: "Пошли".

Фахд столкнулся с толпой, крича, когда бежал. Люди на главной улице стекались, затем следовали за Нин Тао и Мягким Небесным Голосом.

Нинг Тао был застрелен во плоти одной рукой, а изысканное баржевое ружье - одной рукой в передней части группы. Мягкий Небесный Голос следовал за Нин Тао, неся на плече штурмовую винтовку Lawcraft Assault Rifle и гуляя с ветром.

Это были единственные дни в ее жизни, когда ей было весело.

За Нин Тао и Мягким Небесным Голосом последовала большая группа беженцев, в ряды которой входили сотни людей, мужчин и женщин, старых и молодых.

Молодая мать держала своего ребенка и спрашивала Фахда рядом с ней: "Кто они и почему они помогают нам?".

"Божественные Орлы, они из страны Хуа, я тоже не знаю, почему они нам помогают, но верьте в него, и вы получите помощь." Фахд сказал.

Араб средних лет с окровавленным лицом сказал: "Несколько вооруженных людей пытались убить меня и мою жену, и он спас меня и отправил этих злодеев в ад".

"Мой ребенок был ранен и исцелен Божественным Орлом........"

Имя "Божьи орлы" было повсюду в толпе.

В конце улицы появился внезапный наплыв нескольких колесниц, модифицированных кожаными водителями, все с черными флагами на крыше. В вагонах каждого вагона сидели несколько вооруженных мужчин с черными шарфами на голове и черными тканями, закрывающими их лица.

Удар по вершине пикапа Great Wall в передней части линии, пулеметчик, работающий с тяжелым пулеметом кричал что-то.

Беженцы, которые последовали за Нин Тао были в панике, некоторые кричали, другие паниковали, чтобы спрятаться в соседнем здании, которое может рухнуть в любой момент.

Похоже, нет необходимости спрашивать, кто другой.

Нинг Тао помахал рукой и ударил ножом одним выстрелом.

Ого!

Выстрел из плоти оставил чернильный снимок в пустоте, а во вспышке в пустоте, когда он остановился снова, он был встроен в пикап Great Wall.

Бряк!

В результате аварии с брызгами ушей передняя часть пикапа "Великая стена", который на большой скорости мчался к группе беженцев, была разорвана, а балку проткнули и прибили к земле живым гвоздями. Под действием силы инерции сиденье автомобиля пристегнулось, согнув большую балку, несколько боевиков, сидящих в вагоне, были брошены на землю, упали в беспорядок.

Несколько колесниц позади них срочно затормозили, и один за другим глаза террористов были наполнены испуганным божественным светом, и на мгновение никто не осмелился стрелять.

Нин Тао громко сказал: "Мы народная спасательная команда из Китая, пожалуйста, уйдите с дороги или стреляйте, чтобы убить!".

Фахд последовал: "Мы гражданская спасательная команда из Китая..."

Бах, бах, бах!

Прозвучал резкий выстрел, и вооруженный человек открыл огонь по Нин Тао.

Винтовка АК срикошетила, и пуля полетела в направлении Нинг Тао.

Но Нин Тао ни на минуту не уклонился, поднял руку и выстрелил.

Низкий выстрел.

Низкопрофильная пуля.

Бряк!

Пикап, в котором находился вооруженный человек, был разорван на куски, колеса, части двигателя, измельченную плоть водителя, сидящего в кабине и т.д., волна мозгов трепетала по воздуху. Потом была мученическая смерть, когда топливные баки и боеприпасы взорвались с силой пушечного ядра.

Утонченные снаряды барж не обладают взрывчатыми свойствами, но удары не могут выдержать обычные транспортные средства. На самом деле, то, что считается обычным пикапом, даже всемирно известный танк Leopard 2 не выдерживает ни одной прямой пули от него!

Несколько оставшихся колесниц с пикапами развернулись и побежали.

Мягкий голос неба поднял ружье, готовое прицелиться и открыть огонь. Цзян Хао однажды научил ее стрелять, и использование этого вида оружия не сильно отличалось от обычного огнестрельного оружия, оно просто требовало впрыска духовной энергии, чтобы активировать закон.

С одним выстрелом из неё пикапы были почти выброшены на свалку.

Однако, как раз когда она собиралась стрелять, Нинг Тао протянула руку помощи и надавила на плоское легальное оружие: "Отпустите их".

Мягкий Небесный Голос в удивлении сказал: "Брат Нинг, они все злые люди, почему ты их отпустил?".

Нин Тао сказал: "Такие злодеи повсюду, ты можешь убить их всех? Твои руки не для убийства, и даже убийство плохих людей приведет к тому, что на них попадет кровь. Отпустите их, и они передадут то, что здесь происходит, и никто не посмеет вмешиваться в наши спасательные операции позже, и у нас будет больше времени, чтобы спасти еще больше людей".

Мягкий Небесный Голос кивнул, и даже сквозь черную ткань своей маски она почувствовала улыбку, чистую и яркую, как утреннее солнце.

Нин Тао помахал рукой и продолжал вести группу беженцев вперед. Пройдя мимо взорванного пикапа-колесницы, он протянул руку вниз и вытащил застрявший в земле мясно-нейтронный пистолет.

На него собрались глаза всех беженцев, и один за другим их глаза были исполнены удивления и благоговения; никто не говорил, даже маленькие дети не молчали.

По пути Нин Тао наткнулся на застрявших в ловушке беженцев и раненых, а затем вошёл, чтобы облегчить или спасти их. Занятия беженцев становились все многочисленнее и многочисленнее, в конце концов достигая тысячи человек.

Как только наступила ночь, Нинг Тао наконец-то вывел огромный контингент беженцев из города перед долиной.

"Давайте все сделаем перерыв". Нинг Тао остановился на своем пути.

Фахд приветствовал беженцев до остановки, и слова Нинг Тао передавались слой за слоем последнему человеку в группе.

Когда беженцы отдохнули, Нин Тао вытащил Soft Tian Yin в сторону и мягко сказал: "Эта операция является отмыванием денег, мне нужна ваша помощь, но она должна быть оплачена". Мне нужно, чтобы ты дал этим беженцам воду, что ты хочешь от меня заказать?"

Мягкий Небесный Голос снял черную ткань с ее маски и слегка приподнял подбородок, улыбаясь: "Поцелуй меня, и я дам тебе воды".

Этот гоблин.

Нин Тао наклонилась и мягко подцепила подбородок, а потом поцеловала ее в губы. Как только он почувствовал, что почти готов отпустить, она вдруг протянула руку и обернула ее вокруг его шеи......

С точки зрения способностей определенного аспекта, демоны клана Бенг на самом деле были более могущественны, чем Король Демонов Ведьмы. Ни за что другое, только потому, что она моллюсковая сущность. Гоблины, которые рождаются без борьбы, кажется, благосклонны к небесам, давая кучу небесных волшебных сил, которые заставляют людей удивляться жизни.

Только это, Нинг Тао определенно не сказал бы ей, это был его секрет.

Кто-то из группы беженцев аплодировал, а затем аплодисменты необъяснимым образом распространились по всей группе. Это была немного странная сцена с поцелуями здесь и тысячами людей, хлопающих там.

Мягкий Небесный Голос был смущен, она отпустила Нинг Тао и побежала, как будто в долину.

Эта долина была выбрана Нин Тао рано утром, также заранее взорвав большую яму для хранения воды, все, что ей нужно было сделать, это поставить бассейн с чистой водой.

Через полчаса из долины вернулась Мягкая Тянь Инь и пришла к Нин Тао: "Ну, брат Нин".

Нин Тао улыбнулась ей, а затем громко сказала: "Фахд, скажи всем, чтобы шли за мной, наш лагерь беженцев находится в долине, с водой и едой".

Как только новости распространились, вся группа беженцев закипела, а драконы и дочери последовали за Нин Тао в сторону долины.

В долине издавна готовилось большое количество импровизированных палаток, постельных принадлежностей, еды и обычных лекарств, все без исключения - продукты китайской нации. Есть также цистерна размером с бассейн, синяя в воде.

Но это только начало. По мере распространения информации сюда в будущем будет приезжать все больше беженцев. После отмывания денег, хорошие люди из Шэньчжоуской благотворительной организации все равно придут сюда.

PS: Вчера у него была боль в мозгу, сегодня он ходил к врачу, только две главы. Простите, завтра в 3 часа.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0712 Я - ваше лекарство.**

Глава 0712 Я твой наркотик через полмесяца.

В той же долине тысячи беженцев выстроились в очередь, чтобы получить гуманитарную помощь. Но это не Нин Тао дал им помощь, это были хорошие люди из Шэньчжоу Благотворительной компании.

В течение этого полугодия Нинг Тао активно действовал на различных полях сражений в Алеппо, спасая тысячи беженцев. В предыдущий период все больше беженцев распределяли средства помощи, вместе с каналами очищения Мягкого Небесного Голоса был удален почерневший "вирус" в его организме.

Тысячи беженцев, собравшихся в этой долине, вряд ли останутся без присмотра, поэтому он начал программу "Добрые люди" Благотворительной компании Шэньчжоу. В середине и конце этого месяца три хороших человека последовали в эту долину, чтобы осуществить проект "Добрые люди". Потратив девять миллионов долларов и получив взамен 9111 балл доброй воли, программа "Добрые люди" - это действительно программа сжигания денег.

Помимо некоторых хороших людей-беженцев, Нин Тао не только выполнил свой собственный "план по отмыванию денег", но и заработал 10234 очка благодаря плану хороших людей и своим собственным спасательным актам.

В эту половину времени Нин Тао и Мягкий Тянь Инь оба устали от собак, но для такого урожая все усилия стоили того.

"Ее зовут Тан Хань, и она студентка Северного Метрополитен-Университета, которая прошла пересадку почки из-за проблемы с почкой и родилась с реакцией отторжения, Она отличная девушка и помогла многим людям. Она принимала участие во всех общественных мероприятиях в школе..." на склоне холма Мягкий Тянь Инь передал Нин Тао документ о девушке, которая раздавала беженцам гуманитарную помощь.

В линии зрения Нин Тао, девушка по имени Тан Хань действительно собрала большое количество хороших ци в своем первом погодном поле.

"Нужно ли посылать хорошего человека за этим хорошим пациентом?" После представления ситуации Тан Хань, Soft Tian Yin закрыл файл и спросил.

Нин Тао на мгновение подумал, прежде чем сказать: "Я заметил, что девушка, хотя она распространяла предметы первой необходимости, увеличение хорошего ци было незначительным. Придется сделать паузу на решающий момент и вернуться".

Мягкий Небесный Голос любопытно спросил: "Почему это?"

Нин Тао сказал: "Три хороших человека перед всеми нами пришли сюда, чтобы раздать припасы, крысы девять миллионов, эти беженцы уже накопили много припасов, дать им что-нибудь еще было бы нехорошо, но воспитывать ленивых людей". Так что эта девушка снова приезжает сюда раздавать предметы первой необходимости, лекарства и прочее, она не сможет накопить много хороших мыслей и заслуг, и мало смысла снова приводить сюда хороших людей".

Мягкая Тингин вдруг поняла, она улыбнулась и сказала: "Я понимаю, это правда, в этом мире так много страдающих людей, Шэньчжоуская благотворительная компания не может помочь, даже если они хотят, средства должны быть использованы в самых нуждающихся местах".

Правда и то, что он спасает этих беженцев и раздает им предметы первой необходимости, но он не может продолжать это делать. Это было бы нехорошо, это было бы действительно размножение ленивых людей. Именно эти беженцы должны восстановить свои дома на этой земле и позже жить самостоятельно.

После того, как все запасы были распределены, Нин Тао отвез девушку по имени Тан Хань на холм, где они с Мягким Тянь Инем жили в палатке.

"Доктор Нинг, сделайте это... я буду в порядке?" Тан Хан выглядел немного нервным.

Нинг Тао улыбнулся: "Поверь мне, с тобой все будет в порядке. Ты поспишь и отдохнешь, а я буду лечить тебя, когда ты проснешься".

"Спасибо, доктор Нин......", не дожидаясь, пока Тан Хан закончит свои слова, в ее голове уже застряла небесная игла, и она также закрыла глаза в тот момент.

Нин Тао открыл удобную дверь и вернул Тан Хань и мягкий Тянь Инь в медицинский центр Небесного Дао.

Мягкий Тингин отправился на духовное поле, чтобы полить его, в то время как Нин Тао дал Тан Хань диагноз и лечение.

Как он судил, Тан Хань имел только более пятисот очков хороших мыслей заслуживают его тело. И Шэньчжоуский благотворительный фонд наложил на нее более 2 миллионов долларов, это своего рода небольшая прибыль.

Чем больше денег, тем меньше ему наплевать, пусть головная боль в том, что даже вложив десятки миллионов долларов, он и мягкий небесный голос тоже устали в собаку, но злой Ци в штативе добра и зла все равно намного больше, чем добрый Ци, добрый и злой все еще находится в несбалансированном состоянии.

Влияние этого на него заключается в том, что, несмотря на то, что он "вылечился", корень болезни не удаляется, и как только лекарство "останавливается", черный вирус укореняется в его теле и душе и делает его больным.

Как Цин дым отступил, Нин Тао послал Тан Хань, который был без сознания, обратно в комнату отдыха благотворительной компании Шэньчжоу, а затем вернулся в Небесный Дао медицинский зал.

Черно-белый, запутавшийся в Триподе Добра и Зла, злой Ци был почти вдвое больше доброго Ци.

Хотя добро и зло не достигли равновесия, ситуация была намного лучше, чем раньше.

Лицо человека на Добром и Злом Триподе нахмурилось и не открыло глаза, это выражение, как будто он страдает от боли, очень неудобно. Однако его реакция была гораздо лучше, по крайней мере, не такой злобной, как раньше.

Нинг Тао открыл бамбуковый эскиз бухгалтерской книги.

Появилось содержимое бамбукового счета: доступный остаток счета составлял 78345 баллов, из которых 31245 баллов за хорошие мысли и заслуги и 47100 баллов за злые мысли и грехи.

Этот, казалось бы, простой рассказ - его жизнь.

В этом месяце арендная плата за клинику составляет пятьдесят тысяч долларов, даже если вы не можете успешно охотиться на Николаса Конти, этого достаточно, чтобы оплатить аренду. Вполне вероятно, что медицинский центр будет обновляться раз в два месяца, а это означает, что арендная плата будет составлять 50 000 в следующем месяце после сбора этой арендной платы, а в следующем месяце он сможет уложиться в 100 000 арендной платы.

Что случится, когда ты перешагнешь порог арендной платы в 100 тысяч долларов?

Ни за что не узнаю.

Но в соответствии с текущей ситуацией, пока он убивает Николаса Конти, чтобы компенсировать арендную плату за один месяц, и платит только арендную плату за следующий и следующий месяц, оставшийся баланс медицинских сборов на счетах, ему нужно только заработать 71655 очков добра и зла медицинских сборов, чего достаточно, он может превысить 100.000 арендной платы.

Она все еще находится в состоянии дисбаланса между добром и злом, но еще есть много времени, и с небольшими усилиями вы можете пройти через это. Поэтому при нынешнем положении вещей он не испытывает большого давления, чтобы выжить, и уверен, что сможет перешагнуть порог в 100 000 арендных платежей.

Нинг Тао закрыл бамбуковую тетрадь, посмотрел на лица на Добром и Злом Триподе и сказал: "Брат Динг, как насчет того, чтобы выйти поболтать?".

Человеческое лицо на Триподе Добра и Зла не отреагировало наполовину.

Нинг Тао не сдался: "В этом месяце, если я убью Николаса Конти, меня, вероятно, освободят от 50 000 арендной платы, тогда мне нужно будет заработать всего лишь еще 71655 очков золота клиники, чтобы пройти 100 000 арендной платы, что будет после прошлого?

Человеческое лицо на Триподе Добра и Зла все еще не отреагировало наполовину.

Нин Тао горько смеялся: "Разговоры не нарушат правил небесных, и не надо быть таким серьезным". Позвольте спросить, что такое бессмертный мир? К тому же, действительно ли в этом мире есть преисподняя? Есть ли бог над бессмертными, и как он выглядит?"

Человеческое лицо на Триподе Добра и Зла уже хмурилось, а этим звуковым сигналом его брови бороздили еще выше.

"Ну, притворись, что я ничего не сказал." Нин Тао сдался, сложил спину и подошел к библиотеке свитков искривления.

Открывая три двери библиотеки подряд, Нин Тао увидел мягкого Тянь Иня, который поливал.

"Брат Нинг, об этом уже позаботились?" Мягкая Тянь Инь улыбнулась, как только увидела Нин Тао, эта улыбка была прекрасна, как цветок.

Нин Тао также улыбнулась ей: "Я уже отправила ее в уборную Божественной государственной благотворительной компании, кто-нибудь отправит ее обратно в школу".

"Сколько хороших мыслей и заслуг ты заслужил?" Мягкий Небесный Голос тоже беспокоился об этом.

Нинг Тао сказал: "Еще пятьсот".

Углы уст Мягкого Небесного Голоса мгновенно поднялись: "Вся деятельность компании, все еще потребовалось два миллиона, чтобы сделать этот маленький, настолько маленький, что все еще очень короткий".

Нинг Тао улыбнулся и сказал: "Лучше иметь, чем не иметь".

Мягкие глаза Тяньцзиня до сих пор полны тревожного божественного света: "Эта медицинская школа действительно, пока это не только деньги для диагноза, но и добро и зло, а также баланс, теперь, когда так мало людей, которые делают добро и накапливают добродетель, как это может быть так легко заработать так много хороших мыслей и заслуг?

Нин Тао присел на корточки рядом с духовным полем, глядя на энергичный мох, который только что пророс, говоря: "Это небо и земля имеют свои законы, инь и янь, добро и зло, все это должно быть уравновешено". Если нет различия между добром и злом, и человек зарабатывает злые помыслы и грехи, убивая нечестивых, то в мире не будет нечестивых людей, будут только добрые люди".

"Разве это не сработает?" Мягкий Sky Voice сказал.

Нин Тао смеялся: "Зло тоже является частью человеческой природы, если осталось только добро, то этот человек тоже должен вымернуть".

"Как?" Мягкий Небесный Голос выглядел немного запутанным.

Нин Тао на мгновение задумался, прежде чем сказать: "Если в человеческой природе нет зла, то кто не убьет живых и не съест плоти, или даже не принесет урожая, то не погибнет ли этот человек? Война - это главное зло человека, и в то время как война убьет многих, человеческая производительность и цивилизация будут развиваться благодаря ей, и те, кто выживет, получат выгоду. Добро и зло на самом деле похожи на инь и янь, и люди не любят темноту ночи, но если солнце светит ярко круглый год, они не выживут. Так что, хотя меня и беспокоит этот закон равновесия, на самом деле я могу его понять. Я рожден быть посредником между добром и злом, и мне нужен баланс добра и зла".

Мягкий Небесный Голос убрала свои ладони, распыляющие воду, и пошла в сторону Нинг Тао: "Я примерно поняла, дальше нужно найти другое место и начать новую программу "Хорошие люди"?".

Нинг Тао встал: "Нет, я иду в горный храм". Этот парень прожил достаточно долго, чтобы задержаться из-за Хирано Мицуо, теперь я могу сосредоточиться на нем".

"Я пойду с тобой". Мягкий Sky Voice сказал.

Нин Тао сказал: "Тянь Инь, на этот раз........".

Тем не менее, он не ждал, пока он закончит свое предложение, когда Мягкий Небесный Голос внезапно ударил его кулаком в грудь. Несмотря на то, что она использовала немного силы, она не смогла причинить ему вреда. Тем не менее, когда кулак, который баловался, разбился о грудь, в его глазах появился черный свет, и враждебность в его сердце изверглась, как вулкан.

Корень болезни не удален, даже малейшее правонарушение может сделать его "больным"!

Но как раз в это время Мягкий Небесный Голос внезапно подошел, зацепил шею и поцеловал губы в один рот.

С одной стороны, ожоги гнева и враждебность подобны ножу, а с другой - нежность подобна воде, бесконечная нежность.

Мягкая, бескостная сирень ловкая, как бабочки, но в то же время тушит пожары.

Этот огонь - не его огонь.

Дыхание Нинга Тао зацепило, черный свет в его зрачках превратился в божественный свет волнений, и он чудовищно обрушил ее на Поле Духа.........

Десятью минутами позже.

"Брат Нинг, ты потеряешь контроль, даже если я тебя слегка ударю, если кто-то тебя спровоцирует, почему бы тебе просто не убить человека? Видишь ли, ты не можешь принимать меня без меня, я твое лекарство." Сказал Мягкий Скай Голос.

Нин Тао горько засмеялся: "Как ты посмел меня подставить, когда ты тоже плохо научился?"

Мягкий Небесный Голос поспешил Нин Тао и выплюнул ему язык.

Хотя это было всего лишь игривое лицо призрака, глаза Нинг Тао на талии были необъяснимо болят.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0713: Оружие, нарисованное друг против друга**

Глава 0713 Нарисуйте оружие и лицом друг к другу Выходя из Врат Удобства, видение Нинг Тао было темным, только противоположная горная скала была освещена огненным сиянием.

Это были огни храма Яманака.

Нин Тао вел свой пистолет, а пистолет из плоти оставил чернильный пистолет ци в пустоте, улетев прямо в сторону горного храма. Мягкий Небесный Тон ухватился за спину, руки обернулись вокруг талии, живя в позе локомотива.

Раньше ей было стыдно, но теперь ей совсем не стыдно.

Чёрт!

Звонил колокол.

Нин Тао, с Мягким Небесным Голосом, только что прибыл перед горными воротами горного Среднего Храма, когда из храма появились три силуэта, а именно: Ли Чуйи, Инь Дашэн и Сунь Вэй, трое из людей Фокс Цзи.

Нин Тао собрал свою плоть и выстрелил, ведя Мягкий Небесный Голос к Горному Храму.

"А, божественная орлиная пара?" В голосе Ли Чу И был намек на шутку.

Нин Тао в тусклом состоянии сказал: "Где твой хозяин?"

Ли Чуйчи холодно сказал: "Мой хозяин подумал, что ты, недавно женатый Яньер, забыл об убийстве Николаса Конти, что ты здесь делаешь вместо того, чтобы провести медовый месяц со своей новой невестой?"

Нин Тао не мог не хмуриться, этот Ли Чу совсем не посадил его в глаза и сказал два слова, оба из которых дразнили его. Но он мужчина, но не умеет спорить с женщиной, это было бы плохо.

Мягкий Тинъинь подарил Ли Чжу блеск: "У моего господина хороший характер и он не будет с тобой спорить, я буду сопровождать тебя, если ты захочешь сражаться!".

Ли Чуйчи презрительно чихнул: "Мягкая сперма моллюсков, что еще ты знаешь, кроме как служить мужчинам".

Это немного много, но она даже не смотрит на Нинг Тао, так как она может смотреть на духа моллюска, который даже не может драться?

Глаза Нин Тао вспыхнули с черной аурой, и его враждебный дух излучал через его тело.

Неблагочестивые слова могут также раздражать его и делать больным.

Ли Чуйчи напрягся, и его ноги сделали неконтролируемый шаг назад. Причина, по которой она осмелилась флиртовать с Нин Тао и насмехаться над Мягким Тянь Инем, заключалась в том, что это был горный храм, но она не ожидала, что Нин Тао отступит, когда сказала это. С глазами Нин Тао в этот момент, и враждебность в ее теле, она не сомневалась, что Нин Тао ударил бы ее этим ужасным копьем!

Мягкий Небесный Голос внезапно заблокировался перед телом Нин Тао и ударил кулаком по Ли Цзюйи.

Вспыхнула белая тень, быстро как у фантома, и к тому времени, как она снова остановилась, она уже была на плече Ли Чу И.

Это был кулак, настоящий кулак.

Кулак, отделившийся от Мягкого Небесного Голоса, слегка ударил Ли Чуйчи по плечу, а затем отмахнулся назад.

Веди себя как киска и беги.

И все равно Нинг Тао стоял за ней, чтобы прикрыть ее, если бы Нинг Тао здесь не было, она бы определенно не осмелилась вмешаться.

Но в любом случае, когда Ли Чу была застигнута врасплох, она не могла удержать лицо и вытащила стуком мачете, яростно сказав: "Ты осмеливаешься драться..........................".

Не произнося слово "я", Мягкий Тяньинь уже спрятался за Нин Тао и посмотрел на нее со стороны руки Нин Тао.

Только что из горного храма пришел женский голос: "Мио Йе, отбой".

Это был голос Фоксхима, который был внутри горного храма.

Li Chu Yi дал мягкий небесный голос ненавистным взглядом, после этого отступил с Yin Dasheng и Sun Wei.

В это время черный свет в глазах Нинг Тао также быстро тускнел, но это был не эффект первой фразы вашей Сутры, которую он декламировал, чтобы подавить ее, а волшебная сила Мягкого Небесного Голоса очищала потемневший "вирус" внутри него.

Она действительно наивна и не борется, но ее ум также деликатный, всегда заботливый и внимательный к ситуации Нин Тао, и сразу же отвлек внимание Ли Цзюй, Инь Дэшэн и Сунь Вэй, когда он был неправ, а затем спрятался за Нин Тао, чтобы получить контакт с телом и очистить очернение "вирус" в его организме с помощью очищающей маны. Последовательность операций была верной, и она с силой доказала, что она не является дискетным моллюском, который будет служить человеку сама.

Нинг Тао повернулся и улыбнулся: "Пойдем, пойдем внутрь".

Не сказал "спасибо" или что-то в этом роде, потому что в этом не было необходимости, она была его женщиной.

Мягкий Небесный Голос также улыбнулся Нин Тао, а затем проследовал за ним в горный храм.

Горный храм был пуст, у ног статуи сидела только статуя Господа Бессмертной Смерти, большой бронзовый колокол и лисица. Ее тело было одеты в белые одежды, плечо из лисичьей кожи было драпировано через плечи, мех из лисичьей кожи также был белым до безупречности. Кожа лица, шеи и голых рук в воздухе была покрыта узорами и рунами из "Диаграммы реинкарнации шести Дао", плотно упакованными, придающими ей чрезвычайно жуткое ощущение.

С движением в голове Нинг Тао, он пробудил глаза к состоянию взгляда. Тьма на поле Фокс Цзи была настолько интенсивной, что можно было видеть тень свитка с картиной, и это было Шесть Путей Реинкарнации!

Фокс Цзи посмотрел на Нин Тао, ее глаза сверкают сущностью: "Нет необходимости смотреть, благодаря родословной Поиск Дэн вы дали мне, моя связь с Шестью Пути Реинкарнации Диаграмма теперь еще ближе, гораздо лучше, чем раньше". После того, как я тщательно доработаю "Диаграмму реинкарнации шести Дао", в этом мире не будет никого, кто мог бы составить мне конкуренцию".

Нин Тао на мгновение замолчал, прежде чем сказать: "Вы уверены, что это вы, кто уточнил Шесть Путей Реинкарнации диаграммы, и что он не влияет и не контролирует вас?

Фокс Цзи хладнокровно засмеялся: "Ты всё тот же, ты контролируешь эту клинику, или эта клиника контролирует тебя?"

Нинг Тао замер на мгновение.

Да, он стоит на субъективной стороне проблем Фоксхима и игнорирует свои собственные.

Ты контролировал эту клинику, или это контролировало тебя в клинике?

Ответ на этот вопрос был на самом деле чем-то, о чем не нужно было думать, потому что это было - это был Небесный Дао Медицинский Зал, который контролировал его, а не он. Даже когда это была еще Небесная Внешняя Клиника, у него не было ни секунды, чтобы по-настоящему контролировать ее!

"Пятьдесят шагов и сотня улыбок". Фокс Цзи хладнокровно засмеялся и сказал: "Пока я могу набраться сил и творения и бежать из этой небесной и земной темницы, мне плевать, сколько это будет стоить". Так что не проповедуй мне, в моих глазах ты не более чем бедная марионетка. У меня хотя бы есть свобода, что у тебя есть?"

В этом нет пощады.

Мягкая Тингин осмелилась на 怼李楚一, и даже осмелилась побить его своей техникой расщепления, но она не осмелилась на 怼狐姬, и даже не осмелилась побить ее 狐姬. Тем не менее, она всегда наблюдала за ситуацией Нин Тао и была готова принять меры для очищения почерневшего "вируса" в его организме.

Казалось, что именно эти беззаботные слова коснулись чего-то глубоко внутри, Нин Тао не рассердился, он горько улыбнулся и пожал плечами: "Я здесь не для того, чтобы вести с вами академическую дискуссию о культивировании, вы готовы? Когда вы будете готовы, мы переедем на озеро Йеллоустоун и убьем Николаса Конти".

"Каков твой план?" Фокси встал.

Нин Тао сказал: "Как вы думаете, я провел последнюю половину этого месяца, спасая беженцев в Сирии, в течение которой я составил план по уничтожению Николаса Конти".

"Расскажи мне об этом". Фокс Чжи пошёл в сторону Нинг Тао.

Нинг Тао сказал: "Корабль-призрак находится на дне Йеллоустонского озера, а штаб-квартира Черной пожарной компании находится в горах острова в самом сердце озера, мой план.........."

Но, не дожидаясь, пока Нин Тао закончит свое предложение, Фокс Цзи внезапно покачался и мгновенно добрался до тела Нин Тао, ударив ладонью по груди.

Бряк!

Под огромным ударом тело Нинг Тао внезапно взлетело с земли, и пушечное ядро выстрелило в обратную сторону.

"Милорд!" Мягкая Tingyin прыгнул и погнался за ним, но ее реакция была медленной, и она не смогла поймать Нин Тао, который врезался в огромный каменный столб.

Бах!

Гигантская колонна вибрирует.

Ноги Нин Тао вздрогнули на каменном столбе, и его тело выстрелило в Фокс Цзи, как будто это была стрела со струны, и в тот момент плоть выстрелила из его правой ладони, а семидюймовая головка пистолета проткнула грудь Фокс Цзи в облаке воздуха чернильного пистолета.

Первая поза "Жажда бессмертного мастерства" - "Поза из пистолета".

Всего Буги дал семь стилей пистолетов, но до сих пор он выучил только первый стиль рисования.

Но этого напряжения тоже достаточно.

С качанием фигура Фокс Цзи внезапно вернулась к ногам божественной статуи Господа Вечной Смерти.

Двойные зрачки Нин Тао были черными, и он бросился вперед с пистолетом "мясо в середине".

"Стоп!" Фоксджи внезапно вспыхнул ревом.

Звук был похож на приливную волну ярости, а на плащ Мягкого Небесного Голоса охотились и танцевали.

Однако звук согласия не смог проникнуть в чернильно-дымчатое облачное энергетическое поле выстрела qi, и Нин Тао повернул глаза и дотянулся до ног идола, но этот выстрел не выстрелил, а остановился в нескольких футах от Фокс Цзи.

Позади Фокс Цзи уже появился непостоянный Повелитель Смерти с демонической аурой, сливающейся с ним, на небе над головой. Не было сомнений в том, что если плоть Нин Тао будет прострелена на метр дальше, или даже на небольшое расстояние, то она ударит снова, и это будет еще более продолжительная атака, чем сейчас.

В то же самое время, Ли Чу И, Инь Дашэн и Sun Вэй вспыхнули из трех углов и обратили свои глаза к мягкому небесному голосу.

Как только началась война, трое из них нанесли бы мягкий удар Небесным Голосом, а затем прижали Нин Тао к Fox Ji!

В этом пространстве царила атмосфера саблевидного напряжения.

"Почему ты ударил по мне?" В голосе Нинг Тао был гнев, и он продолжал подниматься.

Фокси сказал: "В этот раз ты не такой, как в прошлый раз, мне нужно знать, сможешь ли ты убить Николаса Конти, объединив усилия со мной".

Нин Тао холодно сказал: "А ты как думаешь!"

Фокс Цзи сказал в слабом тоне: "Думаю, ничего страшного, если мы объединим усилия, мы, вероятно, сможем уничтожить Николаса Конти безо всяких происшествий". Но что с тобой происходит, что ты не в том настроении?"

Нинг Тао молчал.

Мягкий Небесный Голос быстро подошел к Нин Тао, схватил его за правую руку, где он поднял пистолет, и прижимал его понемногу, говоря: "Мой Господь нормален, если бы на тебя так напали, ты был бы еще более зол, чем мой Господь!".

Черный свет в глазах Нинг Тао быстро потускнел.

Непостоянный властелин смерти с демоном Ци коалесцирующих на вершине головы Фокс Цзи также быстро рассеялся, и странная улыбка появилась из угла ее рта: "Вы действительно персиковый цветок судьбы, выходя замуж за трех демонов недостаточно, и теперь вы с этим моллюсковым духом, вы думаете, у вас есть длинная жизнь? Если вы с человеческим демоном, вы потеряете свою сущность, и вы потеряете свою жизнь".

Мягкий Небесный Голос уставился на Фокс Цзи, явно не соглашаясь с ней в том, что она была моллюсковой сущностью, лекарством, а не потерей.

Нин Тао сказал: "Если человек, который хочет любить, не может любить, то какой смысл жить так долго? Не волнуйся обо мне, я просто спрашиваю, ты готов?"

Фокс Чжи кивнул: "Я и мои люди готовы двигаться в любое время, каков твой план?"

Нинг Тао сказал: "Мой план..."

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0714 Проект "Медовый месяц**

Глава 0714 План медового месяца Медицинский зал Небесного Дао молчал, Добрый и Злой Тренога пригласил Цин Дым подняться, и лица людей на треноге были все улыбки.

Вот почему Мягкий Тенор здесь.

Просто такие мысли, конечно же, нельзя допустить, чтобы они просочились в это лицо. Иначе, это правда, что молния может не сойти.

После того, как храм Яманака заключил сделку, он попросил Фокс Химе и трёх её людей идти прямо к Йеллоустоуну от удобных ворот, которые он открыл, но Фокс Химе отказалась, даже не задумываясь об этом. Она знала, что такое существование Небесного медицинского центра Дао, и было понятно, что такой злой демон, как она, не осмелится войти в Небесный медицинский центр Дао, поэтому он не принуждал его. Значит, он вернулся только мягким небесным голосом. Для того, чтобы Фокси добрался до Америки, понадобился бы как минимум день, и он мог бы использовать это время, чтобы подготовиться перед операцией, а также.......

Разберись со своими мыслями.

Нин Тао смотрел на человеческое лицо на горшке, в то время как человеческое лицо на горшке смотрело на Мягкий Небесный Голос, который был прижат рядом с маленькой аптечкой, чтобы помочь Нин Тао организовать вещи внутри, даже не глядя на него.

Два человека с одним лицом и треугольным зрением.

Стиль, тишина, жуткий.

В голове Нин Тао вспомнились слова, которые сказал Фокс Цзи, бросая и переворачивая их снова и снова.

Ты контролируешь эту клинику, или эта клиника контролирует тебя?

Клиника была модернизирована до медицинского зала, о котором Фокс Цзи, возможно, и не знал, но это не имело значения.

Главное...

Она затуманила вопрос, которого он сознательно избегал, а именно, что именно он никогда не контролировал медицинский центр "Небесный Дао", но медицинский центр "Небесный Дао" контролировал его.

Три предшественника не смогли пройти через 100.000 арендной платы, он является самым надеющимся, чтобы пройти через 100.000 должностных лиц, но после того, как шаг через не является способом жить, или на этой дороге, после 100.000 является 200.000 арендной платы, даже если он положил все деньги в, а затем через благотворительную компанию Шэньчжоу для осуществления программы добрых людей, он не будет зарабатывать 200.000 медицинских сборов, чтобы платить арендную плату!

Это тупик?

Или это просто тупик?

Настроение Нин Тао не могло не быть тяжелым, и его сердце мрачно сказало: "Если это действительно тупик, и я должен умереть, то я не должен чувствовать никакого сожаления". Если бы не Чен Пинг Дао и этот медицинский центр "Небесный Дао", боюсь, я бы все еще ел и ждал смерти в какой-нибудь деревенской больнице, верно? Вместо того, чтобы жить такой жизнью и умирать от старости в постели, я теперь, по крайней мере, жил и любил...".

Его глаза переместились в тело Мягкого Тингина, и на ум пришли три других лица: Цзян Хао, Цинь Чжуй и Бай Цзин. Если он умер еще через несколько месяцев, то единственное, что он должен был им, это четыре из них.

В это время Мягкая Тянь Инь подняла голову и увидела, что Нин Тао смотрит на нее, она мурлыкает губами и улыбается: "Брат Нин, ты шпионишь за мной?".

Нин Тао собрал свои мысли и улыбнулся ей: "Ты такая красивая".

Мягкие щёки Небесного Голоса покраснели от румян, а голос был маленький: "Это тоже очень долго... Я собрала все свои вещи".

Нин Тао сказал: "Возьми два талисмана Иньской долины Чжэнь и используй его, когда доберешься туда".

Мягкий Небесный Голос взял один из маленьких сундучков с лекарствами и держал его в руке: "Тогда я возьму один из них и найду тебя, когда он мне снова понадобится".

"Тогда пошли". Нинг Тао сказал.

Мягкий Небесный Голос упаковала маленькую коробку с лекарствами в рюкзак, который был приготовлен уже давно, и пошла вслед за Нин Тао к стене замка с рюкзаком на спине. Пройдя мимо полки, она плавно сняла с нее законное огнестрельное оружие.

Йеллоустоун.

Черная, как чернила, дыра появилась из воздуха в комнате с закрытыми дверями и окнами, а Нин Тао и Мягкий Тянь Инь вышли из дыры.

Комната была темно-черной, поэтому в ней было темно и не было света.

Soft Sky Voice быстро настраивался на темноту и подошел к кровати, чтобы включить свет.

Нинг Тао прошептал: "Не включай свет".

"А?" Мягкий Тянь Инь не понимал, почему она не может включить свет, но ее рука уменьшилась.

Нин Тао сказал: "Я снял эту комнату, но я не был здесь больше полугода, и ее легко найти, когда вдруг загорается свет". Сначала защитишь меня, а я пойду и разведаю".

"Хорошо". Мягкий Небесный Голос вернулся на сторону Нинга Тао и положил конец законному оружию в его руке, дуло пистолета, обращенное к дверному проему. При нормальных обстоятельствах в этом не было необходимости, но близость к старому логово компании "Блэкфайр" заставила ее нервничать.

Нинг Тао скрестил ноги и сел на землю, войдя во внутренний мир, как богиня милосердия, сидящая Лотос.

Он в деле, малыш.

В следующую секунду Младенец Нин Тао промок через дверную панель.

В коридоре царила тишина, потолочный светильник сверху бесшумно светился.

У подножия двери комнаты через дорогу просачивался слабый свет, и смутно раздавались странные звуки.

Нинг Тао подошел под стену, осторожно проник в нее, а затем двинулся в сторону комнаты.

Эта комната была комнатой, где фюрер-владелец, Ференцив, и несколько важных нацистских фигур, которые в последний раз ели рыбу и видели Зобелу, были знакомы со структурой комнаты. На этот раз он все-таки выколол лицо из картины, которая висела на стене, а затем заглянул небесными глазами в комнату.

Но именно от этого подглядывания кожа спины Нинг Тао сразу онемела.

В комнате на полу лежал брезент. Несколько нацистских возвращенцев встали на колени на брезенте и сгрызли девушку с клейкой лентой, обернутой вокруг рук, ног и рта, одну за другой, с окровавленным лицом и шеей. И девушка, по-видимому, была мертва, но кровь была еще горячей и, по-видимому, только что умерла.

Самое отвратительное то, что некоторые из возвратившихся нацистов, очевидно, боялись испачкать свою одежду, и один за другим они были без одежды и в позорном позоре!

Пить человеческую кровь и есть человеческую плоть - недопустимое зло!

Просто взглянув, злая сторона Нинг Тао была активирована. Раньше, когда активировалась злая сторона, это было только свирепо, а теперь, когда она активировалась, это было преступление.

Ууу, мутный ветер пронесся.

Молодой блондин Мюллер, который в прошлой жизни был Дитрихом, сразу же взорвал волосы, и, когда он поднял голову и посмотрел на стену, кусал девушку за руку.

Этот облачный ветер дул именно в этом направлении.

Но на самом деле, Нинг Тао яростно ударил его по голове.

Если бы это было здесь по-настоящему, этот удар по голове сдвинул бы Мюллера с шеи вверх. Тем не менее, в своем состоянии Младенец Юаня, он сделал все возможное, чтобы нанести удар, и с ужасающей скоростью Младенец Юаня, он взорвал только несколько волосков.

Феррансиф посмотрел с шеи девушки, а также посмотрел на картину на стене: "Что случилось?".

"Там ветер". Мюллер сказал.

"Как ветер?" Старик Вольфганг, который в предыдущей жизни был вождем гестапо Гелиум, также поднял голову из маленького живота девушки и посмотрел на Мюллера запутанными глазами.

"Не знаю, так странно." Мюллер сказал.

К сожалению, эти немногие немцы говорили по-немецки, чего Нин Тао вообще не мог понять. Он хотел сразу же убить возвратившихся нацистов, но ничего не мог поделать.

Но, не дожидаясь, пока он нападет на кого-нибудь еще, или "ци" еще несколько секунд, его Юаньбэй внезапно стал нестабильным, а затем, как будто большая рука схватила его Юаньбэй и потянула его назад, он отмахнулся назад.

Почти без чувства времени, его младенец Юань вернулся в его тело.

Младенец вошёл, он вышел.

Как только он открыл глаза, ученики Нин Тао были черными, как чернила, и его враждебный дух вышел, как злой дух!

Это неконтролируемо. Как гора!

Мягкая, влажная губа, прижатая к ней, мягкая, как кость, аромат очищения ауры, сила очищения всего.......

Потемнение прилива в глазах Нин Тао, как правило, отступили, и враждебная аура в его теле исчезла. Он видел лицо Мягкого Тянь Иня, не близко под рукой, ибо не было расстояния, и ее нос был прижат к нему в тревожной позе.

"Первый - с самым сильным и мощным голосом, а второй - с самым сильным голосом".

Нин Тао кивнул и вдруг не мог удержаться, он открыл свои объятия и обнял ее.

До приезда он не хотел брать ее в рискованное путешествие, потому что она не знала, как бороться, но теперь кажется, что она настаивает на том, чтобы приехать не для того, чтобы увезти его, а для того, чтобы заботиться о нем, и не может отпустить его. И он, в его нынешнем состоянии, совсем не мог держаться от нее подальше.

Путешествие на небеса тяжелое и длинное, и с таким близким другом, даже если ты разбит на куски, о чем сожалеть?

"Я в порядке". Нинг Тао прошептала ей на ухо.

Он не человек, который всегда безразличен, и не старомоден, более полугода назад он никогда не думал, что будет с сестрой семьи Бенг, но эта "семейная" жизнь, он действительно влюблен в этого мягкого демона. Ему было бы очень грустно, если бы она ушла от него сейчас.

В мире существует только два вида любви, один - это любовь с первого взгляда, а другой - любовь с течением времени.

Однако он и гоблины клана Бенг были не первым и не вторым типом, а тем, который объединил эти два типа.

"Что случилось?" Слабый москитный голос Мягкого Небесного Голоса шептал, но горячее дыхание трепетало на лице Нинг Тао.

"Несколько живых мертвецов едят людей в доме напротив." Нинг Тао сказал.

"Ах......." Мягкий Небесный Голос потерял голос в шоке.

Нин Тао нервно протянула руку и прикрыла рот: "Теперь ты используешь талисман долины Инь Чжэнь, я тоже использую... Теперь мы официально вступаем в план медового месяца".

"Планы на медовый месяц?" У Мягкого Небесного Голоса было ошеломленное выражение лица.

Нинг Тао стучал зубами и улыбался: "Разве это не медовый месяц между тобой и мной?"

Примут ли Цзян Хао, Цинь Чжуй и Бай Цзин тот факт, что он с Мягким Тяньцзинем, может быть, да, может быть, нет, но какого черта, какой смысл танцевать на лезвии смерти, если ты даже не можешь любить человека, которого хочешь любить и быть вместе?

Даже если бы это был этот день, он продержался бы за гоблинов семьи Бенг!

Даже если он попадет в ад, он искупит все свои грехи за Цзян Хао, Бай Цзин и Цин!

"Тогда я... пойду в туалет." Мягкая Тингин встала и пошла в туалет, хотя де-факто это была пара, но в конце концов она была зарезервированной женщиной.

Программа медового месяца официально запущена.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0715: Тадаёси Хизен**

Глава 0715 Фатсо Цяньгуо Чжунцзи Было поздно ночью, в городе Йеллоустоун было тихо, по улицам никто не ходил. Все магазины также закрыты и больше не открыты. Только ночной ветерок дул, морщинистое озеро с водой.

Лейксайд Инн также закрыт.

Молодой черный мужчина, азиатка, подошел к двери отеля. Остановившись на своем пути, черная молодежь протянула руку помощи и постучала в дверь.

Этот черный юноша был Нинг Тао, а азиатка рядом с ним - Мягкий Небесный Голос.

Шарм Иньской долины был хорош, его мана могла изменить внешний вид человека и цвет кожи. Однако Нин Тао изначально хотел, чтобы Мягкая Тянь Инь превратилась в черную девушку, и Мягкая Тянь Инь также изменился, но он не мог пощадить себя, чтобы стать слишком черной, поэтому он сдался и позволил ей стать азиатской женщиной.

Дверь гостиницы открылась, и в дверном проеме появились индийские олень-самец и дробовик. У оленя в руке двойной ствол. Дробовик и бейсбольная бита в руке дробовика.

"Мистер Джонни!" Олень выглядел все еще удивленным, когда он опустил дробовик в руку: "Где ты был? Я не видел тебя по крайней мере полмесяца."

Нин Тао сказал: "Я отправился в экспедицию по дикой природе, чтобы закончить работу, которую мой босс дал мне мимоходом, как вы знаете... Кстати, позвольте мне представить вам, это моя девушка Лин Линг. Мы познакомились в ходе нашего приключения, и это была любовь с первого взгляда".

Сказав это, он протянул руку и обернул ее вокруг плеч Мягкого Тянь Иня.

Мягкий Небесный Голос улыбнулся оленю и дробовику отца и сына, хотя это и было талисмановое преобразование Иньской долины Чжэнь и сознательно сделало себя немного более обычным, но все равно было красиво.

Олень и ружье обменялись приветствиями с мягким небесным голосом.

"Папа Олень, что случилось, когда ты закрыл дверь и взял с собой оружие?" Нинг Тао спрашивал.

"Заходите, заходите и говорите". Олень приветствуется Нинг Тао и Мягкий Небесный голос, чтобы войти.

Нин Тао и Софт Тиньян вошли в отель.

Дробовик протянул ружье и закрыл дверь.

Олень сказал: "Люди продолжают исчезать в городе, а вчера ко мне пришла пара, чтобы спросить об этом и не увидела девушку, но я могу только посоветовать им пойти в полицию". Но в этом городе только два копа, один с диабетом, а другой с ожирением, чего от них можно ожидать?"

Нин Тао подумал о девушке, которую грызли, и он немного колебался, чтобы рассказать индийскому отцу и сыну правду.

Стрелок сказал: "Мистер Джонни, мисс Лин Линг, будьте осторожны, когда путешествуете, лучше не выходить ночью".

"Спасибо, мы будем следить". После паузы Нин Тао снова спросил: "Как дела в наши дни?".

Шотган сказал: "Дела идут хорошо, дама зафрахтовала большинство номеров в нашем отеле, а за время вашего отсутствия здесь останавливалось около дюжины гостей, большинство из них на третьем этаже".

Нинг Тао осторожно сказал: "Все гости из какого места?"

Сотган сказал: "Были арабы, были европейцы, были азиаты, и это звучало так, как будто они японцы".

Олень добавил: "Странная куча людей, с которыми трудно ладить".

Нин Тао сказал: "Спасибо, что сказали мне это, мы проделали долгий путь, я отвезу свою девушку обратно в дом, чтобы отдохнуть, спокойной ночи, мистер Олень, мистер Дробовик".

"Спокойной ночи". Олень и дробовик также пожелали спокойной ночи.

Нин Тао до сих пор не сказал Оленю и Стрелку правду в конце концов, он должен был предположить, что как только он сказал Оленю и Стрелку правду, как только новости распространились в городе, весь город Йеллоустоун взорвется, и будет трудно для сотрудников разведки компании Blackfire думать о том, чтобы не знать. Отец и сын индейцев также, скорее всего, будут убиты, что не поможет им, а скорее причинит им вред.

Поднявшись на второй этаж, Нин Тао и Мягкий Тянь Инь прошли в комнату, которую только что покинули. Целью таких прогулок было просто дать знать оленю и дробовику, что он вернулся, иначе было бы нелегко объяснить, если бы на следующее утро они увидели, как он спускается вниз с женщиной рано утром.

На этот раз это за убийство, а человек, которого нужно убить - Николас Конти, и до тех пор не может быть никаких прорывов.

Нинг Тао использовал дверную карту, чтобы открыть дверь в комнату, и прежде чем он смог войти, дверь в комнату напротив открылась. В дверном проеме стоял молодой блондин, смотрящий на него и на "Мягкий голос неба", это был Мюллер, обладатель этого Дитриха. В предыдущей жизни он был капитаном гитлеровского телохранителя, и это соответствовало его прошлой жизни и привычке слышать, как кто-то ходит, открывает дверь и выходит, чтобы проверить.

Нинг Тао улыбнулся и вздохнул: "Привет, друг".

Тем не менее, Му Ле только что посмотрел на Нин Тао, а затем переместил свой взгляд на мягкое тело Тянь Инь, его глаза были полны жадности и страсти к этому моменту.

Это была жажда крови.

Мягкая Тингин, похоже, сочла взгляд Мюллера грубым, когда она смотрела на него. Нинг Тао был рядом с ней, и она никого не боялась.

"Пойдем внутрь". Нин Тао сказал по-английски, беспокоясь, что Мягкая Тингин не поймет, он просто взял ее за руку и вошел в комнату, а затем закрыл дверь.

"Взгляд в глазах этого человека, как будто он съел меня, был ужасен." Как только он вошел в комнату, Мягкий Небесный Голос подошел к уху Нинга Тао и сказал это.

Нин Тао также подошел к ее уху и сказал: "В гостинице, кроме индийских отца и сына и нас, люди, живущие здесь - живые мертвецы, они действительно знают, как есть людей и пить кровь". Я просто пошел и увидел, что несколько нацистов ели человеческую плоть и пили человеческую кровь".

"А?" Мягкий небесный голос потерял свой голос врасплох.

Нинг Тао заткнул ей рот, а не рукой.

Мягкий Тянь Инь крепко схватил его за рубашку, быстро расшатывая ее, но опять обхватил талию.

Это было за несколько минут до того, как они разошлись.

"Защити меня, я иду наверх посмотреть."

"Хмм." Мягкий Небесный Голос выскочил из ружьевого газона, спрятанного в одеяле, и держал его в руке, дуло ружья было направлено на дверь.

Нинг Тао приклеил на лоб очарование, крепко держащееся за щипок.

Он в деле, малыш.

На этот раз он пошел прямо вверх, и Младенец Юань проник, когда он коснулся потолка над головой, а затем осторожно проник вверх.

Процесс подобен тому, как вода наливается на марлю.

В комнате над головой нет света, так что любая темнота перед глазами неба беспрепятственна и все видно.

Комната молчала, и на диване сидел азиат, за ним стояли двое мужчин, один мужчина и одна женщина.

Сидящий азиат был полон горизонтальной плоти и огромен, занимая почти половину объема всего дивана, в то время как его вес составлял не менее двухсот килограммов. В руке он держал неразогретую катану, на оболочке которой были выгравированы китайские иероглифы "Hizen Kunitadayoshi".

За диваном были мужчина и женщина, мужчина лет тридцати и женщина лет двадцати. На мужчине было японское кимоно, голубое кимоно с вышитой на груди черной хризантемой. Он не был высоким, с толстой шеей и широкими плечами, создавая впечатление дырчатого и сильного человека.

Молодая женщина была одета в обтягивающий черный кожаный костюм, изгибы которого были четко очерчены. Есть рвы и рыба, и это огненная буря. Ее волосы были подстрижены таким образом, что только мужчина мог их стричь, и ее изысканные черты были ненавязчиво раскрыты, с определенной героической воздушностью. Она должна была быть на одну голову выше, чем мужчина средних лет в кимоно рядом с ней, не говоря уже о девятиголовом теле, там было восемь голов.

На первый взгляд, это были три японца.

Диван, на котором вы сидите, наверное, знаменитый борец сумо, потому что "Hizen Kunitadayoshi" - это не обычный меч, а один из десяти самых известных ножей в Японии. Несмотря на то, что они не были так известны, как Тай А, Ган Генерал, или Мо Зло, они все еще были очень мощными знаменитыми мечами. Для него наличие этого знаменитого ножа само по себе является доказательством статуса.

Человек средних лет в кимоно, стоящий за диваном, судя по его размеру и внушительному присутствию, скорее всего, был современным самураем с черным поясом по карате или что-то в этом роде.

Трудно судить молодую женщину, которая имеет воздух важного японского гангстера, убийцы или дочери лидера, но может быть поп-звездой, как член женской группы или восходящей кинозвезды.

Как звали этих трех японцев и откуда они пришли, Нин Тао не знал, но он знал, что эти три японца были живыми мертвецами, а призраки мертвецов были спрятаны в их телах. Это можно было увидеть по большому количеству мертвых Ци в первом погодном поле трех человек, но он не мог сказать, что это были за призраки.

В затемненной комнате без света трое японцев уставились на плотно закрытую дверь комнаты, и никто не заговорил и не пошевелил ни одной мышцей. Зрительный образ действительно жуткий и создает впечатление, что трое играют в игру, кто говорит первым или кто движется первым и проигрывает.

Нин Тао вышел с пола, готовый найти некоторые подсказки, которые помогут ему понять личность трех японцев. Как раз тогда в окне за тремя японцами дрожали огни и раздавался звук работающего яхтенного двигателя.

С мыслью в голове, Нинг Тао осторожно подошел к окну. Глядя на озеро, приближались несколько скоростных катеров, один из которых нес прожектор, и снежный луч света светил со стороны озера на отель на берегу озера.

Сумо, который сидел на диване, встал, нес свою катану и направился к двери.

Мужчина и женщина последовали за борьбой сумо к двери, и все это время никто не произнес ни слова. Однако, даже если бы это было сказано, Нинг Тао не смог понять этого.

Зрение Нин Тао быстро охватило несколько скоростных катеров, но, к сожалению, он не видел фигуру Зуо Беллы. Пришедшие были хорошо вооружены наемниками из компании "Черный огонь", и среди них был новый демон. Это был белый блондин, предположительно, главарь группы.

Женщина в смокинге бросилась перед сумо и открыла дверь, а после того, как сумо и самурай вышли, она также вышла и закрыла дверь рукой.

Нинг Тао вышел из окна и вошел в дверь.

По обе стороны коридора была открыта дверь в прихожую, и один за другим из другой выходили живые мертвецы. Некоторые из этих дюжин были арабами, а некоторые европейцами. Никто из этих людей не говорил и не шел в тишине по направлению к лестнице.

"Сегодня вечером будет какое-нибудь действие?" Нинг Тао сказал, что темнота в его сердце, когда он опустился прямо с пола.

Несколько немцев также вышли из своей комнаты и в тишине направились к лестнице.

Нинг Тао вернулся к своему телу.

Младенец вошёл, 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 0716: Истинная идентичность**

Глава 0716 Истинная личность Нинг Тао встал и подошел к окну, протянул руку и немного приподнял занавеску. Хотя это был всего лишь анализ, который не был легко обнаружен, ему было достаточно увидеть, что происходит снаружи.

Скоростные катера вошли в причал в маленьком городке Йеллоустоун, и один за другим мужчины на катерах поднялись на борт причала и направились к гостинице на берегу озера.

По той же дороге дюжина или около того из живых мертвецов направилась в сторону пирса. На переднем плане - японский борец сумо, который весит не менее 200 килограммов и несет "Хизен Кокутацуёси", с воздухом доминирующего игрока.

Он был даже немного более внушительным, чем обладатель Фюрера, Ферансиф, выдавая воздух господствующей ауры.

Нин Тао очень интересовался личностью того борца сумо, но другая сторона не говорила, и он не понимал японского, он мог придумать очень мало способов решения проблемы.

Вскоре группа людей приехала и с других дорог, ведущих к причалам. Различные оттенки кожи, разные костюмы, мужчины и женщины, старики и дети. Но неважно, кто это был, их предшествующее поле было окутано серым и черным мертвым воздухом.

Нинг Тао был ошеломлен, столько живых мертвецов собралось здесь, чего именно хотел Николас Конти?

Мягкая Tingyin пришла на сторону Ning Tao, она склонилась вниз, а также заглянула перед занавеской. С первого взгляда она увидела борца сумо, чье тело было в два раза больше остальных, и с удивлением сказала: "Брат Нинг, этот человек такой толстый, кто он такой?".

У неё был маленький голос.

Нин Тао мягко сказал: "Это, наверное, японский борец сумо, но я не знаю, кто он и кто в нем прячется. Похоже, сегодня они что-то замышляют. Ты защитишь меня позже, а я пойду искать после их встречи".

На этот раз, когда он вернулся, его целью было только увещевать Мягкого Тянь Иня не делать никаких необдуманных ходов.

Мягкий небесный голос кивнул.

Наемники компании "Блэкфайр" вскоре встретились с этой группой живых мертвецов.

Белокурый новый демон что-то сказал, и наемники, которых он привез с собой, каждый пришел к большой группе живых мертвецов, неся с собой грудь.

Наемник открыл чемодан и вытащил что-то для японского сумо.

Нин Тао убрал свой взгляд и скрестив ноги, сел на землю: "Тянь Инь, защити Дхарму для меня, и ты не делаешь безрассудных движений".

"Хмм." Мягкий тон неба ответил.

Он в деле, малыш.

Через две секунды на поверхность озера вышел пасмурный ветер. На озере уже дул ветер, и этот пасмурный ветерок дул в обратном направлении, но никто не заметил его присутствия.

Нинг Тао остановился на озере, это место находилось рядом со скоростным катером, недалеко от наемников и живых мертвецов на причале. В конце концов, он получил хорошее представление о том, что наемники посылали живым мертвецам, эти чемоданы имели холодильные функции и содержали по одному шприцу, каждый из которых содержал трубку с жидкостью цвета крови, которая выглядела как кровь.

Борец сумо, который сначала засунул шприц в рукав и воткнул шприц в вену.

Другие живые мертвецы со шприцами делают то же самое, впрыскивая кровь из шприца в собственные вены. Шприц вводится в их собственные вены.

Сумо бросило шприц на пол, и он говорил по-японски.

Со стороны компании "Черный огонь" новый демон, возглавляющий группу, пожал плечами: "Простите, Ваше Величество Юхито, я не понимаю японский язык, вы понимаете английский, вы говорите по-английски?".

Ваше Величество?

Разве это не тот же император Японии, который начал агрессивную войну против Китая, пытал и убил десятки миллионов китайцев?

Одно только имя вызвало у Нинга Тао желание убить его!

Гнев, помыслы убийства, злая сторона пробудилась и сказала, что грядет, и Младенец Юань стал неуравновешенным.

Я отдохнул в утробе и услышал звук Великого Пути.

Чёрт!

Божественный колокол ударил, и звук Авеню упал.

Гнев и мысли об убийстве были подавлены, и с последним опытом, Нин Тао справился на этот раз вовремя, и Младенец Юань не был втянут обратно в свое тело.

Нинг Тао продолжал тайно наблюдать.

Хирохито сказал: "Как долго мы должны вводить эту штуку? Где твой хозяин, который позвал нас сюда и не встретил, иди и скажи ему, кто я!"

На этот раз он использовал английский.

Новый демон, возглавляющий группу, сказал: "Это лекарство, чтобы спасти ваши жизни, если вы не введете его, не вините нас, если вы умрете". На этот раз я пришел не только доставить вам лекарства, но и сообщить, что за вами завтра вечером приедет корабль, чтобы вы смогли встретиться с нашим боссом завтра вечером".

"Терпение Нашего Императора ограничено, и, надеюсь, это последний раз, чтобы заставить нас ждать." Дюймовая женщина в черном комбинезоне холодно сказала.

"Правда?" Новый демон, ведущий группу спросил, так много живых мертвых, что он не мог вспомнить каждого из них.

Женщина в черном комбинезоне с дюймовой головой сказала: "Минами Зуо Юнко, ты можешь звать меня еще и Харуми Хасэки".

Новый демон, возглавлявший группу, на мгновение вспомнил, но, похоже, не вспомнил персонажа и больше ничего не сказал.

Он не знал, кто такая Нан Чжаоюнзи, но Нин Тао знал. Минами Дзуо Юнко была одной из нескольких чрезвычайно влиятельных женщин-шпионов в Японии во время Второй мировой войны, второй по славе и мощи печально известной Кавашиме. Йошико. Но Кавасима. Ёсико тоже не была японкой, она была членом императорской семьи Маньчжоу, первоначально носившей имя Айсин Юэло Полудрагоценная, и была дочерью принца Су.

Настроение Нинга Тао снова потемнело, и он поспешно скандировал еще одну сутру.

Новый демон, возглавляющий группу, сказал: "Вы все возвращайтесь, завтра или в это время, в это место, я приду и заберу вас". Также, если кто-то сомневается в тебе, не оставляй его в живых. Вы все очень хорошо себя знаете и умрете тяжелой смертью, если просочитесь".

"Ха!" Воин средних лет в кимоно хрюкнул холодно, казалось бы, недоволен словами нового демона лидера.

Новый демон лидера просто взглянул на него и повернул в сторону катера. Мужчины, которых он привез с собой, высаживались на катер один за другим, разворачивались и направлялись в самое сердце озера.

Большая группа живых мертвецов рассеяна, каждый направляется в разные стороны. Они останавливались в разных отелях, не все в гостинице "Лейксайд Инн".

Нин Тао хотел догнать скоростную лодку, но повернул глаза, чтобы развеять эту мысль снова, и он покинул озеро и пришел к причалу. Хирохито спокойно последовал за ним, когда трое и несколько немцев шли к гостинице на берегу озера.

Хирохито и фюрер намеренно притормозили и дождались, пока несколько арабов и европейцев окажутся далеко, прежде чем два демона яростно пожали друг другу руки и начали разговаривать.

"Друг мой, ты все еще привык к жизни таким, какой она есть?" Владелец Фюрера, Ферансиф, спрашивал.

Голос Хирохито был низкий: "Мир изменился, и его трудно приспособить... Я был во дворце, но охрана там даже не впустила меня, если в свое время я выстрелил в него".

"У тебя все еще есть дом, куда вернуться, твой шурин все еще Император Японии, а я стал фермером, и все мои последователи практически мертвы..." - сказал Ференцеф с изуродованным выражением лица.

Эта пара бывших союзников, будь то патриарх или Хирохито, который командует миллионом войск, чтобы выиграть тысячу миль, какое величие, какой пейзаж, но сейчас попал в такую неловкую ситуацию, один стал борцом сумо, один стал фермером.

"Зачем они нас сюда позовут?" Очевидно, Хирохито тоже не хотел говорить о нынешней неловкой ситуации.

"Я не знаю, я живу здесь уже больше полугода, и они ничего мне не скажут, кроме лекарств, которые дают мне каждый день." Феррансиф сказал, а потом тоже спросил: "Друг мой, как ты думаешь, зачем нас сюда вызвали?".

Хирохито покачал головой: "Я не знаю".

Позади них Мюллер сказал идущему рядом с ним воину кимоно: "Друг мой, никогда не видя, как ты говоришь, ты можешь сказать мне, кто ты?".

"Ха". Человек в кимоно ворчал, но не говорил.

Мюллер нахмурился и вот-вот случится припадок, когда Нанцо Юнко, находившийся на обочине, скажет: "Мистер Дитрих, он не понимает английского языка. Он - персонаж из периода Воюющих государств, его зовут Исикава Гоэмон, у него довольно эксцентричный характер, и с ним трудно ужиться".

Нин Тао снова был поражен, прежде чем Нан Чжаоюнзи открыл рот, он подумал, что человек-кимоно также является демоном Второй мировой войны, таким как Ту Фей Юань Сянь Эр Кто. Он даже думал о том, как заставить этих демонов Второй мировой войны снова умереть, но не понимал, что человеком кимоно на самом деле был Исикава Гоэмон, известная фигура периода Японских Воюющих Государств.

Он знал этого персонажа, когда учился в младших классах средней школы, он играл в аркадную игру под названием "Душа слуги", в которой был персонаж Исикава Гоэмон, прочный образ, использующий в качестве оружия большой каменный столб. Однако в японской дикой истории он был мастером школы ниндзюцу Ига и имел высокую репутацию среди японцев за воровство у богатых, чтобы помочь бедным.

Как такой персонаж оказался вместе с Хирохито и Минами Дзуо Юнко?

Мюллер, который, очевидно, ничего не знал об Исикаве Гоэмоне, сказал: "Ну вот и всё, госпожа Намия, чем вы теперь занимаетесь"?

"Что ты имеешь в виду?" спросил Нанцо Юнко.

"Я имею в виду, какой работой сейчас занимается это твое тело".

"Ты имеешь в виду Харуми Хасеки? Она была... нет, я был офицером разведки в TGCO, я был в Европе, занимался разведкой. Мне вроде как повезло, что я знаком с тем, что я делаю." Нанцо Юнко посмотрел на Мюллера: "А вы, Дитрих-сан, чем теперь зарабатываете на жизнь?".

Мюллер колебался перед тем, как сказать: "Мюллер, пекарь, когда-нибудь в будущем тебе придется попробовать мой выпеченный хлеб".

В глазах Нан Чжоюн Зи вспыхнул блеск презрения.

Группа живых мертвецов шла и разговаривала, когда они шли, и неосознанно прибыла в гостиницу "Лейксайд Инн".

Нинг Тао не продолжил следовать за ним и сразу же вернулся в свое тело.

Младенец вошёл, он вышел.

Мягкий Небесный Голос все еще держал свой пистолет в плоскости и в высокой боевой готовности.

Нинг Тао сказал: "Я вернулся, убери пистолет".

Только тогда Мягкий Небесный Голос поднял ее охрану, и она убрала пистолет и положила его под кровать.

"Личности этих трех японцев были проверены." Нин Тао дал личности трех японцев.

Мягкий Небесный Голос сказал: "Хотя я не спрашиваю о мирских делах, я слышал о Юдзине, который очень плох. Брат Нинг, ты убьешь его?"

Нин Тао кивнул головой, голос холодный: "Ю Рэн, это человек, который не может убить даже сто раз".

"Так что же делать?" Мягкий Небесный Голос спросил, с небольшим волнением.

Нин Тао, однако, замолчал и засомневался в своем сердце. Ему было легко убить Юхито и Минами Дзуо Юнцзы, совсем не трудно, но как только он убил Юхито и Минами Дзуо Юнцзы, что определенно привлекло бы внимание Николаса Конте, было бы неплохо его напугать.

"Брат Нинг?"

"Иди спать, я должен подумать". Нинг Тао сказал.

"Хмм."

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0717: Лекарство не останавливается.**

Глава 0717: Лекарство не останавливается. Убивать или не убивать?

Убивать - это определенно убийство, но как убивать и когда убивать - это вопрос тщательного рассмотрения.

Под одеялом Нинг Тао размышлял, его хмурость становилась все выше и выше.

Был один гоблин, который был непослушным, но ничего не мог с ней поделать.

Как и когда?

Продолжай думать.

Маленький лоб выпал из утешителя, его темные волосы растрепались, а лицо покраснело. Как только она вышла, из утешителя прошел туманный лунный свет.

Это была ее натальная жемчужина, и как только ее натальная жемчужина начала светиться, она стала предвестницей грядущих событий. Несмотря на то, что Нин Тао был с ней всего чуть более полугода, эта ситуация уже была ему знакома.

"Брат Нинг, о чем ты думаешь?" Ее голос был мягким, как будто она не ела три дня без сил.

Но это была иллюзия, такая же мягкая, как и она, одна на три.

Нинг Тао задержался на минуту, прежде чем сказать: "Я выясняю, чего хочет Николас Конти, и когда, и как убить этих двух военных преступников".

"Разве не три?"

Нин Тао сказал: "Есть один, кто не является военным преступником, что Исикава Гоэмон, он все еще воин вор по графу, воин вор, который специализируется на оказании помощи бедным, такой человек, которого я не могу убить".

"Подумай об этом позже, ладно?" Мягкие небесные тона мягко рассветали.

"Это... зачем?"

"Пришло время тебе принять лекарство". Она сказала.

Нинг Тао: ".........."

Она выползла и встала на колени рядом с Нин Тао, отдавая грандиозный салют, улыбаясь: "Милорд, моя наложница сварила для вас все лекарства".

"Это лекарство - три пути, слишком много - это плохо." Мозг Нинг Тао болит.

Ее улыбка была широкой: "Тоник, хорошо".

Нинг Тао: ".........."

"Мой повелитель сдержан, лучше пусть моя наложница служит моему повелителю лекарством". Она сказала, а потом предложила лекарство.

Это действительно наркотик, который нельзя остановить.

Нин Тао закрыл глаза и вывихнул бровь, превратившись в чуаньского персонажа............

Прошло немного времени, и все успокоилось.

Она прижималась к его рукам и мягко шептала: "Брат Нинг, думаешь, я забеременею?"

"Я... я не знаю, как я не забыл спросить меня об этом?" Нинг Тао никогда не думал об этом.

"Я так сильно хочу ребенка, но боюсь, что если все три основные матери не забеременеют, а я забеременею, они разозлятся." Она была очень расстроена.

Нинг Тао засмеялся и сказал: "Семья, они не будут злиться". Если они будут издеваться над тобой, я отшлепаю их, знаешь что?"

"Нельзя драться, нельзя драться, если ты будешь драться с ними, они возненавидят меня еще больше, никогда не драться, если ты хочешь драться со мной, я выдержу это." Она сказала.

Она все еще чистая и добрая до глубины души.

Сердце Нин Тао было наполнено баловством и жалостью, но он необъяснимо думал о своей судьбе, и его сердце было наполнено намеком на печаль: "Я еще не много думал об этом, если вы не упомянули детей, но я чувствую себя немного странно, когда вы упоминаете об этом, я был с ними втроем в течение длительного времени, но никто из них не зачал моих детей, но мое тело, безусловно, в порядке".

Мягкий Небесный Голос на мгновение подумал: "Может быть, это связано с этим, когда я вернусь, я встану на колени и буду умолять о сыне, я думаю, что он обязательно ответит".

Нинг Тао улыбнулся и сказал: "Встань на колени и поклонись ему, ты считаешь его богом?"

Мягкий Небесный Голос сказал: "Будь то бог или бодхисаттва, я буду поклоняться ему и поклоняться ему до тех пор, пока он позволит мне зачать твоего ребенка".

Возможно, это были ее слова, которые касались чего-то, просто в этот маленький промежуток времени, что-то всплыло в голове Нин Тао, и его сердце тайно сказало: "Оно контролирует меня, правда ли, что оно не хочет, чтобы у меня был "после"? Я родился, чтобы быть посредником между добром и злом... родился... родился!"

Родился, наверное, в этом и смысл.

Что является врожденным, если естественный посредник добра и зла может воспроизводиться?

Мягкий Небесный Голос закрыл ей глаза и пробормотал изо рта.

Нин Тао собрал свои мысли и любопытно спросил: "Что ты делаешь?".

Лоб Нин Тао сразу же пророс несколько слабых потов, даже если это великий тоник бессмертия, это съест человека до смерти, не так ли?

"А!"

Внизу раздался внезапный крик, сопровождаемый звуком чего-то, разбившегося о землю.

Нин Тао замер на мгновение, и его глаза переместились к дверному проему.

Бах!

Оглушительный звук выстрелов внезапно снова прозвучал снизу.

Как только Нинг Тао поднял чехлы, он спрыгнул с кровати и разделся.

Мягкий Тянь Инь также встал с кровати и запаниковал, подбирая упавшую на пол одежду и надевая ее.

Двое только что оделись, когда из коридора за дверью появились шаги, и звук разговора людей, на немецком и японском языках, немного запутался.

Мягкий Тэнниин наклонился, чтобы положить оружие под кровать, но как раз в этот момент дверь была выбита, Минами Зуо Юнко, Мюллер и Вольфганг вошли в дверь, в дверном проеме все еще стоял мужчина, Исикава Гоэмон, у него на руках была катана, это была Хизен Кунитадайоши.

Независимо от того, является ли этот знаменитый японский нож его или Хирохито, не имеет значения, важно то, кто его использует. В руках Хирохито это был просто орнамент, как часы, как Patek Philippe на запястье современного человека, но в его руках казалось, что он обладает душой, яростной и господствующей душой.

Руки Нан Чжаоюнцзы, Мюллера и Вольфганга держали оружие, но первой реакцией Нин Тао было не останавливать этих людей, а держать за руку, которая держала мягкого Тянь Иня, готового схватить оружие закона пистолета, и одна из рук тянула ее к себе на спину.

Он мог получить пулю в лицо, но не Мягкий Тянь Инь, и его первой заботой была только ее безопасность.

"Рев!" Му Ле бросился в Нинг Тао, чтобы выявить четыре острых режущих зуба с яростным лицом.

"Вы, ребята......." Нинг Тао притворился нервным, "Чего вы, ребята, хотите? Я могу отдать тебе все свои деньги, пожалуйста, не трогай меня и мою девушку".

Вольфганг сказал: "Госпожа Нанцо, поедая их плоть и кровь, даст нам их жизненную силу, чтобы мы могли жить дольше".

Он говорил по-английски, что Нинг Тао мог понять.

Божественный свет волнения и зла вспыхнул из глаз Нань Дзуо Юнцзы: "Этот мужчина для меня и эта женщина для тебя".

Мюллер ужасно засмеялся: "Договорились".

Минами Дзуо Юнко оглянулась на Исикаву Гоэмона, который все еще стоял в дверном проеме, и недовольно спросила: "Зачем ты все еще стоишь? Заходите и убейте его!"

"Хватит!" Исикава Гоэмон гневно сказал: "Я не один из твоих людей, тебе лучше проявить ко мне немного уважения! Кроме того, эти двое явно не воины и не имеют в руках оружия, я не буду убивать безоружных гражданских лиц, это было бы позором для воина!".

Минами Дзуо Юнзи тоже был невозмутимым: "Что я должен сказать вам, чтобы вы поняли, что этот мир изменился, мир того самурая, с которым вы были знакомы, исчез! В этом мире нет славы для самураев, есть только прибыль!".

Нин Тао не понимал японской обиды между двумя японцами, но это дало ему шанс решить проблему.

Подобно тому, как Нандзуо Юнзи яростно разговаривал с Исикавой Гоэмоном, оба немца выглядели немного нетерпеливо и пошевелили глазами, чтобы посмотреть на Исикаву Гоэмона, Нин Тао яростно схватил покрывала на кровати и бросил их рукопожатием в Мюллера, Вольфганга и Нандзуо Юнзи.

Открытое одеяло приземлилось на головы троих мужчин.

Нин Тао протянул руку и схватил законное оружие, спрятанное под кроватью, обернул руки вокруг талии Мягкого Тянь Иня и побежал к окну, сделав один шаг и поднявшись в воздух. Приближаясь к окну, он воспользовался стволом своего законного огнестрельного оружия, чтобы забрать рюкзак, который лежал на столе рядом с подоконником.

Ничего себе!

Окна были разбиты на четыре части, и через них пролетали осколки стекла и дерева.

Нин Тао и Мягкий Небесный Голос вышли через окно, сделав шаг в пустоту и плавно приземлившись.

Внутри дома Минамидзуко, Мюллер и Вольфганг только тогда подняли одеяло над головой и бросились к разбитому окну. Но к тому времени, как они втроем бросились к окну, Нин Тао и Мягкий Тянь Инь ушли из виду.

"Проклятье! Ублюдок" гневный голос Минами Дзуо Юнко был слышен издалека.

Нинг Тао и Мягкий Тингин бежали недалеко, но после приземления на землю Нинг Тао взял Мягкий Тингин и спрятался за боковой стеной.

"Почему бы не убить их?" Мягкий Небесный Голос пришел к уху Нин Тао и прошептал.

Нинг Тао пришла ей на ухо: "Еще не время, после завтрашней ночи я убью этих живых мертвецов".

Бах!

Внезапно раздался выстрел, и деревянная стена вокруг него прорвала дыру.

Сквозь светопропускающее отверстие в пушке Нин Тао увидел, как олень-отец прикрыл грудь и с первого взгляда рухнул на землю. На его стороне Хирашаши лежал его сын, дробовик.

Грудь ружья уже была окрашена в красный цвет кровью, а горячая кровь все еще лилась.

Стрелок был одним из нескольких европейцев, не уверенных в своей личности. Единственное, в чем можно быть уверенным, так это в том, что эти европейцы были также живыми мертвецами, вызванными сюда Николасом Конти.

Причина этого, возможно, в том, что медицина все еще находится под действием силы.

Мягкая вишнёвая губа внезапно приподнялась..............

Черный свет в глазах Нин Тао быстро потускнел, а враждебность в его теле быстро уменьшилась.

Мягкий Небесный Голос был его лекарством, и лекарство нельзя было остановить.

Если бы он собирался сделать это, он бы сделал это уже давно, совсем не до сих пор. Если бы я не принял лекарства вовремя, боюсь, моя предыдущая терпимость к большому благополучию была бы потрачена впустую.

"Давайте спустимся вниз и поищем, мы не можем позволить паре уйти!" Голос Нандзо Юнко.

Потом раздался звук шагов, спускающихся по лестнице, торопливо и грязно в гостинице.

"Брат Нинг, пошли." Мягкий Sky Voice сказал.

Нинг Тао кивнул, взял ее за руку и побежал в лес со стороны гостиницы. Не убегая далеко позади, раздался звук стрельбы, свист пуль, частично ударив по бетонному полу, разбрызгивая огненное облако, частично ударив по стволу дерева и посылая деревянные щепки на лету. по-прежнему

Один раз ударил Нинга Тао в спину, и он слегка ударился тупым предметом. Он сознательно замедлил шаг, заблокировав своим телом Мягкий Небесный Голос, а также вытащил за нее капюшон Небесного Сокровищного Облачения.

Ты не можешь слишком сильно заботиться о своей собственной женщине.

Несколько преследователей прогнались, и двое исчезли во тьме леса.

Несколько преследователей погнались в лес.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0718: Бобровая кошка для принца.**

Глава 0718 Бобровая кошка для принца Тропа протянулась вперед через лес, не зная, куда она вела и чем заканчивалась. Навес дерева заблокировал и без того слабый лунный свет, что сделало невозможным увидеть силуэты Нин Тао и Мягкого Тянь Инь, и не было никаких очевидных следов, которые можно было бы найти.

Трое преследующих солдат остановились недалеко в лесу.

"Паре нельзя позволить сбежать, они вызовут полицию, и это доставит нам неприятности". Мы должны найти их и убить". Мюллер сказал.

"Я ударил черного в спину, они, должно быть, не ушли далеко. Я хорошо отслеживаю и уверен, что смогу их найти". Нанцо Юнко сказал.

Вольфганг сказал: "Вы, ребята, обыщите лес, я буду стоять на страже снаружи и поставлю их уезжать".

Трое мужчин разделились в лесу, Вольфганг вышел из леса, а Мюллер и Минами Зокумико продолжили свою погоню.

В лесу царила тишина, ибо в положении заднего ветра было так тихо, что не было даже следа ветра.

На дереве висели два человека, молодой чернокожий и азиатка, тот самый Нин Тао и Мягкий Тинь Инь, которые сбежали из отеля на берегу озера.

При виде Нинг Тао на расстоянии приближаются два "фонаря". Двое из живых мертвецов считали его добычей, но в его глазах двое живых мертвецов были не более чем маленьким оленем, скручивающим задницы к губам тигра, чтобы спровоцировать его.

"Ты такой настойчивый, что хочешь убить меня?" Нинг Тао слегка нахмурился.

Мягкий Небесный Голос сказал: "Брат Нинг, ты их видел?"

Нин Тао поднял палец в одном направлении: "Что Нан Цзун Юньцзы и обладатель Дитриха идут за тобой".

"Тогда мы должны бежать?" Мягкая Тингин спросила, она понятия не имела, и она сделает все, что скажет Нинг Тао.

Нин Тао на мгновение замолчал, и в углу его рта появилась холодная улыбка: "Мы не можем сделать это в отеле, это бы испугало змею, но они догнали, это все еще два человека, так как они так сильно хотят умереть, то давайте дадим им всем удовлетворение". Небесный Голос, ощипай талисман, этим лесам нужен небольшой туман".

Мягкий Небесный Голос мягко ответил, протянул руку в ветровку, но вспомнил, что рядом был Нин Тао, лицо ах необъяснимо красное, как эта рука не может быть достигнута в.

Нинг Тао тоже был немного смущен, когда сказал: "Я подожду тебя под деревом".

Он прыгнул с ветки.

Только тогда рука Мягкого Небесного Голоса протянула руку к облачениям Небесных Сокровищ............

"Там погремушка!" В лесу Нан Чжаоюнзи услышал звук Нин Тао, прыгнувшего с деревьев, натянул ноги и поспешил сюда.

Мюллер шел сзади, держа в руке пистолет и придерживаясь огневой позиции.

Тонкий туман внезапно затопил лес, и этот туман быстро распространился и становился все гуще и гуще.

"Как он затуманился?" Нандзо Юнко остановилась на своем пути, держа в руке пистолет и осторожно глядя вперед. Туман все еще быстро распространялся, и казалось, что бесшумный вентилятор толкает туман, чтобы двигаться в этом направлении.

Вдруг она увидела грязный след, где туман не распространился, и немного крови.

"Смотри, куда ты собираешься бежать!" Нань Цзо Юнзи холодно посмеялся и бросился в густой туман с поднятым пистолетом.

Мюллер на мгновение засомневался, но увидел, что Минами Зуо Юнцзы ворвался, возможно, с достоинством, как мужчина, и последовал его примеру.

Туман был пасмурным и в сочетании с темнотой, видимость в этих лесах была всего лишь в футе.

Минами Зуо Юнцзы и Мюллер проводили обыск вперёд бок о бок, были видны следы ног и пятна крови на земле, что давало им направление.

В лесу была тишина.

Нань Цзо Юнцзы и Мюллер искали около двадцати метров глубже в лесу вместе со следами и пятнами крови, и следы и пятна крови на земле внезапно исчезли. Странно, что дерево оставило кровавый след, похожий на замок.

Нандзуо Юнзи протянула руку и окунула ее в кровь, затем засунула палец ей в рот, она лизнула его и сказала: "Кровь все еще горячая, он поблизости".

Мюллер оглянулся вокруг, но вокруг был белый туман, и не было никаких признаков чернокожей и азиатской женщины.

Нандзо Юнзи вдруг громко сказал: "Выходи, я знаю, что ты здесь прячешься, мы тебя не убьем, мы полицейские, мы можем показать тебе твои документы".

"Правда?" Голос внезапно появился из-за тела.

Нандзо Юнко и Мюллер в панике повернулись и размахивали ружьями.

Силуэт внезапно врезался в него. Он разбился.

Бах! Бах!

Нандзо Юнзи и Мюллер выстрелили почти одновременно, и две пули также попали в грудь человека.

Однако мужчина был застрелен дважды, но не остановился ни на секунду, и врезался в дерево, держа его за руки. Как раз тогда ключ, который он держал во рту, проткнул пятна крови в форме замка, нарисованные на стволе дерева.

Черная как чернила дыра появилась из ниоткуда, и Нандзуо Юнзи и Мюллер были захлопнуты в дыру прежде, чем они смогли отреагировать, исчезая в одно мгновение.

Туман исчез.

Мягкая Тяньинь пришла на сторону Нин Тао, и Нин Тао втянул ее в только что открытую дверь удобства.

Дым поднялся в небо в медицинском зале Небесного Дао, и лицо человека на треногах было наполнено яростью.

Это произошло из-за пришествия двух живых мертвецов, Нандзуо Юнзи и Мюллера, оба из которых совершили чудовищные грехи в своей предыдущей жизни.

Хотя грехи предыдущей жизни не имели ничего общего с этой жизнью, но и Нансао Юнзи и Дитрих уже убили души этой жизни, и даже тело было изменено лекарством от крови из семейства Вител и больше не было первоначальным телом. Итак, смотрите ли вы на этих двух живых мертвецов с точки зрения души или с биологической точки зрения, Минами Зуо Юнко больше не Харуми Хасеки, а Дитрих больше не Мюллер Бейкер, просто те же размеры и сходство черт.

Нанцо Юнко и Дитрих встали с земли и в ужасе посмотрели на все в клинике. Когда Нинг Тао и Мягкий Небесный Голос внезапно появились из Двери Удобства, они, не задумываясь, повернули ружья и нажали на спусковой крючок.

Бах!

Еще два выстрела.

Две пули вылетели из дула и упали чисто на землю. Пуля, которая могла пролететь сотню метров или даже дальше, на этот раз упала на землю всего в семи-восьми дюймах.

Базз!

Тренога добра и зла стукнулась.

Сила подавления Небесного Дао упала с неба, и у двух живых мертвецов не было возможности сделать второй выстрел, упав при этом на землю с жалким криком.

Нин Тао схватил гильотину, которая обрабатывала травы, и направился к Нан Чжаоюнзи и Му Лей.

Мягкий Небесный Голос сказал несколько нервно: "Брат Нинг, я... я пойду в Линг Тиан и поливаю его".

Она была так добра и не могла смириться с жестокостью, не говоря уже о жестокости, которую собирался совершить человек, которого так сильно любила.

Нин Тао, однако, сказал: "Не торопись какое-то время, ты снимаешь с женщины одежду и наблюдаешь и измеряешь его тело".

"А?" Мягкий Небесный Голос замер на мгновение, она явно не понимала, зачем она это делает.

Нин Тао сказал: "Это два человека, мужчина и женщина, мы можем использовать талисман долины Инь Чжэнь, чтобы сформировать наши тела, чтобы выглядеть как эти два человека, и пока после завтрашнего дня, мы можем войти в интерьер Черной пожарной компании, как живые мертвецы".

Это был не тот план, который он делал раньше, но обстановка на поле боя была подвержена тысяче изменений. Двое живых мертвецов дали ему лучшие варианты, и стало мудрым внести некоторые изменения, которые пошли с изменениями.

Мягкий Tingyin только тогда понял, она бросилась Нин Тао и кивнул, а затем последовал за ним в сторону Нан Чжаоюнзи, наблюдая за его фигурой внешний вид в то время как делал это.

"Кто ты... кто ты?" Глаза Минами Дзуо Юнко были наполнены страхом.

На этот раз она говорила по-китайски, очень стандартно. В конце концов, будучи шпионом печально известной японской армии вторжения, владение китайским языком было дано.

Нинг Тао в тусклом состоянии сказал: "Тебе не нужно знать, кто мы, в этом тоже нет смысла, тебе просто нужно знать, кто ты есть".

"Я... Харуми Хасэки, гражданин страны, дающей закон, и я также сотрудник Mitsubishi Heavy Industries, так что, пожалуйста, успокойтесь и не делайте ничего слишком радикального, что может привести к неприятностям." Чем беглее Нан Зуо Юнцзы становилась по-китайски, тем спокойнее она выглядела.

Я не знаю, поддельное ли это спокойствие или нет, но должна признать, что психологическое качество этой женщины действительно сильное.

Нин Тао достал свой мобильный телефон и набрал в поисковой системе имя "Нан Чжаоюнзи", после чего выскочило большое количество информации об этой женщине.

Он выбрал одну наугад, нажал на нее и посмотрел на нее, после чего сказал: "Первая женщина-шпионка во время японского вторжения в Китай, родившаяся в Шанхае в 1909 году, вы - правая рука Кэндзи Туфэя Юаня". Вы учитесь шпионским навыкам в Школе Кобе и отправляетесь в Шанхай. Вы получили информацию, соблазнив генералов националистической армии, и предоставленная Вами информация в значительной степени способствовала японской оккупации Шанхая. Вы знаете, сколько солдат и невинных людей погибло в той битве? Ты также убил многих аспирантов-революционеров жестокими методами..."

"Ты веришь в то, что говоришь! Я Харуми Хасэки, а не какой-то Минами Зукунко, ты не имеешь права меня цензурировать!" Минами Дзуо Юнко сказал риторическим голосом.

Нин Тао убрал свой телефон: "Забудь об этом, такие люди, как ты, даже не убивают сотни раз, а я не утруждаюсь расследованием того, что ты делаешь, тратя время впустую". Тенни, потяни ее одежду."

"Хмм." Мягкий Тенниин ответил и начал срывать одежду Нандзуо Юнзи. Также по какой-то причине, только что расстегнув ползунки Нан Зуо Юнзи, она оглянулась на Нин Тао.

Как реагирует твой собственный мужчина, когда видит тело другой женщины?

Казалось, ей было любопытно, но она увидела, что Нин Тао вернулся к ней и Нан Чжаоюнзи, и даже не оглянулась на эту сторону.

Ты хороший человек!

Сладкая улыбка не могла не появиться на лице девушки из семьи Бенг.

На самом деле, Нин Тао действительно не имел ни малейшего интереса смотреть на тело Нан Зуо Юнцзы. Но это правда, в семье полно красивых жен, все они, как феи, как такая вульгарность может до сих пор быть в его глазах?

Нин Тао посмотрел на Ди Триш, который лежал на земле, как мертвая собака, и его голос был холодным: "Ди Триш, что касается тебя, я не хочу говорить больше, я отправлю тебя обратно, откуда бы ты ни пришел".

"Ты, что ты делаешь?" Дитрих не мог понять, что сказали Нин Тао и Нан Чжаоюнзи, как он сказал по-английски: "Не убивай меня, я невиновен".

Нинг Тао приземляет удар в сторону головы Дитриха, и Дитрих падает в обморок.

"Брат Нинг, я запомнил ее фигуру и взгляд." Мягкий Sky Voice сказал.

Только после этого Нин Тао повернулась и перешла, и только тогда она обнаружила, что одежда мягкого Тянь Инь, снятая с Нань Чжаоюнцзы, должна была быть на теле Нань Чжаоюнцзы, плотно прикрыта. Он сдержал улыбку и сказал: "Иди на поле духа и поливай его, и я приду и позову тебя, когда закончу".

Он протянул руку и протолкнул её в воздух, и открылась первая дверь библиотеки каллиграфических свитков.

Она выбрала последнее, и мозговой контур действительно другой.

С белым телом и без прикрытия, Минами Дзуо Юнцзы определенно достойна звания красавицы. Она, казалось, поняла что-то, дрожь и слезы, блестящие в ее красивых глазах.

Однако в глазах Нин Тао не было ни малейшего чувства жалости, а ещё меньше жалости к ароматному нефриту, как Мягкий Тянь Инь вошел в казначейскую дверь библиотеки каллиграфических свитков, замахнулся гильотиной и засиял на шее Нань Чжаоюнцзы.........

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0719: Все это - пьеса.**

Глава 0719 Это была драма. Рассвет рассвета рассеял тьму, и наступила заря.

Маленький городок Йеллоустоун просыпается под утренним солнцем, люди гуляют по улицам и причалам. Там были старые пары, выгуливающие собак, молодые люди на утренней пробежке, люди, готовящиеся к лодочной прогулке, и везде была эксудация жизни.

Только гостиница "Лейксайд Инн" была закрыта и молчалива, давая ей мертвый воздух.

Блондинка-молодежь и азиатка вышли из леса на берегу озера и под золотым утренним солнцем направились к озеру-отелю.

Эта блондинка-юноша и азиатка была Нин Тао и Мягким Небесным Голосом, Талисман Дух долины Инь и версия Талисмана Небесного Текста Дух долины Инь сделали бы невозможное возможным.

Он приближается к гостинице "Лейксайд Инн".

Внезапно открылось окно и за ним появилось лицо.

Это было лицо одержимого Гиммлером Вольфганга, который смотрел прямо на Нингтао и Софт Теннью, которые шли в сторону гостиницы Лейксайд Инн.

Мягкий Небесный Голос внезапно напрягся, и хотя она не произнесла это вслух, по тому, как она уклонилась от глаз, можно было судить по тому, как она уклонилась от глаз. Хотя это был не первый раз, когда она использовала талисман Инь Гу Чжэнь, чтобы превратить в кого-то, это была лишь мгновенная мишень, просто чтобы скрыть свой первоначальный вид, что было совсем не трудно. Но на этот раз это специфическая мишень, и это злобная женщина-шпионка, живущая мертвой, один только язык - единственное, что она не может скрыть, не говоря уже об актерской игре, поэтому она не может не напрягаться, когда видит, что Хиллем шпионит за ней и Нинг Тао.

Нин Тао внезапно остановился на своем пути и внезапно взял ее в свои объятия, поцеловав ее в губы одним махом.

Как гурман гурману, она была невосприимчива ко всему, что Нинг Тао мог предложить, особенно к этому агрессивному и доминирующему поцелую по формуле мастера.

За тем открытым окном на втором этаже, Вольфганг слегка замерз, удивившись своей реакции. Причина, по которой он любопытно смотрел на Нин Тао и Мягкого Тянь Иня, заключалась в том, что эти двое были в отъезде слишком долго. Также верно, как это заняло столько времени, чтобы выследить раненого черного ребенка и азиатскую женщину? Однако, увидев два бесконтрольно целующихся поцелуя, это маленькое сомнение в его сознании исчезло. Это нормально, проводить столько времени в лесу, сколько одинокий мужчина и девушка, просто они слишком быстро развиваются.....

Через несколько секунд Вольфганг просто протянул руку и закрыл окно, его глаза не потревожились.

Только тогда Нинг Тао отделился от Мягкого Небесного Голоса.

Мягкий Tingyin покраснел и не посмел посмотреть Нин Тао в глаза.

Нин Тао прошептал: "Не нервничай, мы потом вернемся в отель, зайдем в комнату Мюллера, если кто-нибудь подойдет к этой комнате или постучится в дверь, ты немного шумишь". Нам просто нужно пройти через день и сесть на корабль ночью, чтобы попасть в штаб Блэкфайра".

"Что за шум?" Мягкий Тянь Инь выглядел немного растерянным: "Я не знаю японского, английский - это всего лишь несколько простых слов, не будет ли для меня пародией, если я скажу, как только я скажу"?

Нинг Тао подошел к ней и прошептал ей на ухо.

Лицо мягкой Тингин было настолько красным, что ее глаза выглядели так, как будто она ненавидит кусать Нинг Тао.

Так стыдно, как ей можно это позволить?

"Ты не против?" Нинг Тао спросил ее.

Мягкий Тянь Инь укусил ее за губу, а потом кивнул.

"Тогда пошли". Нинг Тао обернул руки вокруг плеч и пошел в сторону отеля на берегу озера.

В гостинице "Лейксайд Инн" было тихо, отверстие в стене, выбитое дробовиком, было забито, а вестибюль гостиницы был очищен от крови и мусора. Оленей или туш дробовика не было видно, но в воздухе оставался слабый запах крови.

Таким образом, бедные индийские отец и сын были изувечены, и если в действии и было какое-либо сожаление, то это было то, что никто не сказал отцу и сыну, какие люди живут в этой гостинице, и что они не были спасены прошлой ночью.

Однако, это не желание Нинг Тао умереть, а беспомощный выбор.

Глядя на эту трагедию с другой точки зрения, если мы выбиваем из них дерьмо за то, что они рассказали, я боюсь, что в будущем умрут не только двое, но и больше людей, может быть, даже десятки миллионов.

Нинг Тао взял наверху "Мягкий Небесный Голос" и воспользовался комнатной карточкой Мюллера, чтобы открыть комнату Мюллера.

В это время дверь соседней комнаты внезапно открылась, и в дверном проеме появилась пятерка Исикава, холодно смотрящая на Нин Тао и Мягкого Тенньина.

Нин Тао не сказал ни слова, и как только он обнял Мягкого Тингина, он поцеловал его.............

Исикава Гоэмон хрюкнул холодно, его глаза наполнились божественным светом презрения и отвращения, прежде чем он отступил в свою комнату, которая также захлопнулась с глухим звуком.

Эта действительно работает.

Эти живые мертвецы проводят слишком много времени в мире мертвых и не любят солнца, поэтому они держат свои двери и окна закрытыми. Они также давно забыли о любви, поэтому им будет противно видеть, как кто-то целуется, и это именно те условия, которые Нинг Тао может использовать, чтобы сбить с толку.

Нинг Тао и Мягкий Небесный Голос вошли в комнату, а также закрыли дверь.

Ты смотришь на меня, а я смотрю на тебя, это скучно. Через некоторое время, Мягкая Тянь Инь легла на свою кровать и попыталась практиковать технику Смертельно Преследующий Малыш Инь Сосать, которой Нин Тао научил ее. Нин Тао, с другой стороны, переехал стул и сидел у окна, уточняя и совершенствуя свой план действий на ночь, и время от времени, потянул шторы немного, чтобы наблюдать за ситуацией снаружи.

Примерно через час, шаги шли снаружи двери.

Нинг Тао забрался, чтобы встать со стула, его фигура качается к кровати.

Тук-тук.

В дверь постучали, за ним последовал голос Вольфганга: "Дитрих...."...

Его единственное предложение Нинг Тао могло понять только одно имя, и даже это имя не могло быть определено.

Нинг Тао сжимал глаза в сторону Мягкого Небесного Голоса.

Воспользовавшись этим временем, Нин Тао также открыл на своем телефоне переводческое программное обеспечение, готовое уловить голос Вульфганга за дверью.

"Дерьмо, собака, мужчина и женщина! В середине дня...... фу! Фюреру нужно выступить с речью, ты хочешь пойти или нет?" Только что прозвучало слово Wofford.

Программа перевода переводит его грубо, но в переводе присутствуют бессмысленные восклицания, ахххххххххххх.

За дверью раздался звук шагов Воу по левому краю, и звук проклятий.

Фюрер собирается произнести речь, которая действительно в стиле Гитлера. Именно благодаря серии речей Гитлер стал лидером Германии перед Второй мировой войной, а затем начал Вторую мировую войну. Не думал, что ему все еще понравится эта лекция теперь, когда он вернулся живым мертвецом.

Конечно, Нин Тао не пошёл, пока не услышал шаги Вольфганга и не прошептал: "Ладно, Тянь Инь, не надо больше кричать".

Звук, на самом деле, усложнил и для него тоже.

Мягкий Небесный Голос последовал за ней и закрыл рот, но закрыл лицо руками, настолько застенчив, что ей не хотелось зарываться в чехлы.

Нинг Тао не могла не дразнить ее: "Ты так хорошо кричала, что я подумала, что это по-настоящему".

На этот раз Мягкий Небесный Голос действительно зарылся в утешитель и плотно закрыл ей голову.

Нин Тао засмеялся, не желая больше дразнить ее, он вернулся к окну, а затем немного приподнял занавеску. Его глаза вышли через окно, медленно сметая все, что можно было увидеть, не оставляя никакого мертвого пространства.

Вдруг его глаза остановились и приземлились на тело женщины, которая шла к пирсу.

На женщине был открытый костюм, бейсболка на голове и намордник, одно лицо было сильно прикрыто. Однако, в его глазах, это было демонически заряженное присутствие!

А вот и лисичка.

Трое из ее людей должны были быть поблизости.

Нин Тао убрал взгляд и быстро подошел к кровати, подняв чехлы, как только смог.

Мягкая Железяка напряжена: "Брат Нинг, ты придешь по-настоящему?"

Ноги Нин Тао необъяснимо немного размягчились, сдерживая смех и говоря: "Фокс Цзи здесь, есть некоторые ситуации, которые я должен ей прояснить, мне неудобно, что ты остаешься здесь один, давай сходим куда-нибудь вместе".

Мягкий Небесный Голос понял, что она ошибается и снова положил одну руку ей на лицо..........

Открыв дверь в комнату, Нин Тао обернул руки вокруг талии Мягкого Тянь Иня и быстро прошел через коридор. Проходя мимо комнаты фюрера, из дверей комнаты доносился страстный голос, дающий ощущение паранойи.

Фюрер фактически говорил в своей комнате.

Нинг Тао не задержался ни на секунду, взяв Мягкий Небесный Голос внизу и выйдя из отеля на берегу озера, затем направился к городскому причалу. Всё это время он не отпускал талию Мягкого Небесного Голоса, даже если кто-то шпионил в темноте, не было похоже, что он найдёт что-нибудь сломанное.

Они добрались до причала и с первого взгляда увидели Foxhime, стоящую на причале и смотрящую вдаль. Подобно тому, как две ступили на причал, Fox Ji внезапно оглянулся на Нин Тао и мягкий Тянь Инь с видом удивления, а также путаницы на мгновение.

Нин Тао подошел к Фокс Цзи с Мягким Небесным Голосом, жестикулируя пейзажами озера во время осмотра, даже не глядя на Фокс Цзи. Однако, проходя мимо Фокси, он быстро сказал: "Не смотри, это я, встретимся в лесу к востоку от города".

Лис Цзи слегка кивнул, сделал шаг от причала и направился в восточную часть города.

Нин Тао и Мягкий Тингин стояли на пирсе, притворяясь, что смотрят на пейзаж какое-то время, и мимоходом поцеловались, прежде чем выйти с пирса и снова выйти на улицу, прежде чем идти к востоку от города.

За все это время Нинг Тао едва видел ни одного живого мертвеца. Это действительно так, живые мертвецы проводили слишком много времени в мертвом мире, привыкли к темноте, ненавидели солнечный свет, даже если он им ничего не причинял, и они не хотели выходить и купаться в нем.

Выйдя из города, Нин Тао просверлил в лесу Мягкий Небесный Голос и, не уйдя далеко, увидел Fox Ji в уличной одежде.

"Как такое возможно?" Первые слова Фокси.

"Что ты имеешь в виду?" Нинг Тао сказал.

Фокси сказал: "С твоей внешностью, и тем фактом, что я даже не могу запечатлеть дыхание на тебе, как ты это сделал?"

Нин Тао сказал: "Тогда поговорим об этом позже, мне нужно кое-что тебе сказать, в план, о котором я тебе говорил ранее, были внесены некоторые изменения..."

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0720 Шпионские игры**

Глава 0720 Espionage Темнота пришла необъявленная, и по мере того как ночь становилась темнее, в Йеллоустоуне становилось все меньше и меньше света. Улицы и доки также становились все более щадящими, а в конце концов пустыми.

Какое-то время за окном засиял снежный луч света, сопровождаемый звуком работы двигателя катера.

Нин Тао немного приподнял занавес и посмотрел в сторону городского пирса. Он увидел несколько скоростных катеров и двухэтажный моторный пассажирский катер, не очень большого размера, направляющийся к причалу. Снежные лучи прожектора сияли точно из скоростной лодки, проносясьсь мимо окон отеля на берегу озера и за его пределами.

Корабль, который забрал Блэкфайр, прибыл.

Нин Тао встал со стула за окном и встал: "Тянь Инь, нам пора идти".

Мягкий Небесный Голос кивнул, когда она встала с кровати и надела туфли.

В коридоре за дверью прозвучали шаги, идущие к лестнице.

Была пауза у двери, потом крик имени Дитриха.

Нин Тао не ответил, а также протянул руку, чтобы прикрыть рот Мягкой Тянь Инь, он беспокоился, что она внезапно закричит этот звук. Раньше кричать - это нормально, но если ты снова закричишь в это время, ты просто добавляешь в картину.

Мужчина у двери, казалось, подумал, что мужчина в доме вышел первым и повернулся к выходу.

Нин Тао подождал, пока не услышит шаги, прежде чем открыть дверь и выйти, коридор был пуст и ни одной фигуры не было видно. Это был вопрос жизни и смерти, и эти живые мертвецы не хотели, чтобы их оставили позади, и один за другим они спешили на причал, чтобы подняться на борт корабля.

Нинг Тао и Мягкий Небесный Голос вышли из отеля на берегу озера и шли бок о бок в сторону городского причала.

Уже большое количество живых мертвецов собралось на причале, выстроившись в очередь к двухэтажному моторному пассажирскому катеру. На другой стороне дороги к причалу приближались несколько живых мертвецов.

Нинг Тао и Мягкий Небесный Голос также ускорили свой темп и пришли к причалу, а затем выстроились в линию в конце очереди.

"Быстрее, быстрее!" Это был тот же самый новый белокурый демон, который вел линию, размахивая руками и призывая тех, кто в очереди, чтобы ускорить их посадку.

Исикава Гоэмон и Хирохито все еще были на другой линии, позиции наклонились вперед, и двое быстро поднялись на борт корабля. Высадившись на корабль, они встали за ограждение на первом этаже и искали людей в очереди, а вскоре увидели "Дитриха" и "Минами Зокумико" в конце очереди. Но когда он узнал, что "Минами Зуо Юнко" с любовью смотрит на немецкого мальчика, лоб Хирохито бороздил.

Исикава Гоэмон также уставился на "Минами Дзуо Юнко", но его глаза выглядели немного странно.

Нин Тао использовал угол глаза, чтобы понаблюдать за двумя японцами на корабле, в то время как он шептал и обнимался с мягкой музыкой неба, притворяясь в страстных отношениях, кроме своей возлюбленной, никого не волнует.

Звания продолжали сокращаться, и вскоре пришла очередь Нин Тао и Мягкого Тянь Иня. Они вдвоем поднялись на борт корабля, и Хирохито помахал Мягкому Теннью и жестом перевернул ее.

Не сказав ни слова, Нин Тао поцеловал Мягкого Тянь Иня в губы и унес её. Мягкий Небесный Голос также сотрудничал, обернув ноги вокруг талии Нинг Тао одним махом. Затем они поднялись по лестнице на второй этаж в таком положении, даже не глядя на Хирохито.

Хирохито был ошарашен.

Если бы пришло его время, он бы приказал стрелять в Минами Зукунзи. Но это уже не та эпоха, это современное общество 21 века, даже японская королевская семья стала духовным символом, не имея реальной власти, он не имеет права приказывать, кого стрелять!

Нин Тао обнял Мягкого Тянь Иня на втором этаже пассажирского судна, и пара глаз собрались вместе в унисон, после чего последовало удивленное лицо.

В глазах этих древних людей Нин Тао и Мягкий Тянь Инь были определенно достойны звания собаки и кобеля. И да, когда они были еще живы, кто осмелился обняться и поцеловаться на глазах у стольких людей?

Нин Тао полностью проигнорировал зрение и чувства этих людей, пришло время целоваться и кусаться.

Однако, это было горько для Мягкого Небесного Голоса. Изначально она была застенчивой женщиной, Нинг Тао на глазах у стольких людей, чтобы смотреть ей в лицо, целовать и грызть, она не могла дождаться, когда найдет трещину в земле, чтобы спрятаться, но она должна была держаться за голову, но Нинг Тао продолжал намекать, что она больше и активнее..........

Последний из живых погибших поднялся на борт двухэтажного пассажирского судна, и наемники из компании "Блэкфайр", находившиеся в доке, быстро вернулись на корабль, после чего двухэтажный корабль начал возвращаться. Для обеспечения безопасности с обеих сторон двухпалубного пассажирского судна двигались несколько вооруженных быстроходных катеров. Эта блондинка-новичок не поднималась на борт пассажирского корабля, Нинг Тао изначально беспокоился, что увидит что-то сломанное, так что он был гораздо более расслабленным.

Ночной ветер дул на озеро, поднимая слои волн. Чистая луна отражалась в воде, и ни скоростной катер, ни двухэтажный пассажирский катер не могли поспевать за ней.

Нин Тао, наконец, отослал Мягкого Тяньинь, но все равно держал ее на руках и позволил ей сесть ему на колени, готовой к следующему раунду кис-игры.

Не было никакой части лица Мягкой Тянь Инь, которая не была покрасневшей, она не осмеливалась смотреть на других, только на Нин Тао, но она не могла устоять перед взглядом Нин Тао, она просто похоронила лоб между шеей вишни.

"Я умру..." - прошептала она ему на ухо.

Сердце Нинг Тао трепетало, и он чувствовал, что тоже умирает.

Если бы он не носил эту одежду, а где-то еще, например, в гостиничном номере, или в пустом лесу, он бы не хотел умереть, показывая ее.

На самом деле, он бы не взял на борт "Мягкий Теннё", если бы не смог заставить исчезнуть "Нанзуко" без всякой причины. В этом есть большой риск и много неудобств для его движений. Однако у него не было другого выбора. Оставляя в стороне необходимость "принимать лекарства", если Минами Зуо Юнко исчезнет без видимых причин и не сядет на корабль, чтобы вызвать расследование со стороны компании "Черное пламя", это может привести к провалу всего плана.

Есть риск сделать что-нибудь, не говоря уже о чем-то вроде убийства Николаса Конти.

После того, как двухпалубный пассажирский корабль прошел более десяти километров, Исикава Гоэмон и Хирохито поднялись на вторую палубу пассажирского судна, а затем направились к Нин Тао и Софт Тенньину.

Нин Тао проклял мрачно в сердце, когда прошептал на ухо Мягкому Тянь Иню: "Ты иди в туалет, я разберусь с этими двумя японцами".

Мягкий Tingyin сразу напрягся, но все же оторвался от круга Нинг Тао и пошел вперед.

"Минами Зокумико!" Хирохито кричал, раздражался. Исикава Гоэмон, один из двух его людей, ничего не понимает. Минами Дзуо Юнцзы, несомненно, человек, на которого он может положиться и не может позволить себе проиграть, но в середине пути, Дитрих убил разум Минами Дзуо Юнцзы.

Нин Тао сказала вслух: "Ваше Величество Юрен, моя любовь ушла в туалет, вы хотите ее увидеть?"

Он пользовался английским языком, и его голос тоже принадлежал Дитриху, и любой, кто не был хорошо знаком с Дитрихом, не смог бы услышать ничего сломанного.

Юрен сдвинул глаза, чтобы посмотреть на Нин Тао с презрением и отвращением в глазах: "Немец, тебе лучше держаться подальше от моего народа"!

Нин Тао встал и пошел с большими шагами на сторону Юэ Рэна, его голос был холоден: "Что ты сказал?"

Его голова чуть не ударилась о лицо Хирохито.

Хирохито слегка замерз, затем подсознательно сделал шаг назад.

Нин Тао, однако, снова заставил себя подняться, прижавшись к лицу Юрэня и сказав: "Думаете ли вы, что вы все еще император Японии? У тебя нет королевской власти, у тебя нет армии, у тебя даже нет гребаных денег, кто ты такой, чтобы заставлять моих женщин работать на тебя?"

Исикава Гоэмон зажал руки и засунул в руки этого жирного экс-куни Тадаёси. Когда Хирохито посмотрел на него, он колебался, шагнул вперёд, и с движением отпущения, эфес жирного меча бывшего Гуо Чжунцзи присел на грудь Нин Тао. Как только его рука снова пошевелится, Тадаёси Хизенкуни вылезет из ножен, но он этого не делал.

Хирохито опять зацепился за ногу: "Играй по-умному, а то я тебя убью!"

Темный свет всплыл в глазах Нинг Тао.

Выражение Исикавы Гоэмона внезапно изменилось, и он не мог не сделать шаг назад.

Он был самураем с очень сильным чувством убийства ци, далеко за пределами способности Хирохито соответствовать. Юрен не мог почувствовать изменения в теле Нин Тао, но он мог, и это мгновенное чувство напугало его!

Именно в этот момент Нин Тао, который почувствовал, что его ситуация была неправильной, молча произнес в своем сердце фразу о Твоей Сутре.

Чёрт!

Божественный колокол ударил, и звук Авеню упал.

Гнев и убийство Ци были подавлены.

Это связано с тем, что сейчас принято так много "наркотика", иначе его нельзя было бы контролировать, это не точно.

После стабилизации Нин Тао холодно сказал: "Юрен, пока я раскрываю твою личность сейчас, я верю, что ты будешь интересен многим людям, например, тем, чьи родственники погибли в японской агрессивной войне, американцам, китайцам и советам во время Второй мировой войны, ты думаешь, они убьют тебя?".

Выражение Хирохито внезапно изменилось.

Нин Тао добавил: "Будь умным и убирайся отсюда, или я убью тебя, даже если они тебя не убьют". Вы привезли воина из периода Воюющих Штатов, думаете, его меч быстрее, или мой пистолет быстрее?"

Он поднял подол рубашки, чтобы открыть пистолет.

Пистолет был намного убедительнее его слов, и, увидев современный пистолет, застрявший в ремне, Хирохито подсознательно сделал шаг назад.

Нинг Тао протянул руку и схватил рукоятку пистолета: "Ролл!"

Губы Хирохито шевельнулись, но ничего не вышло.

Исикава Гоэмон протянул руку и схватил его за руку, чтобы увести его.

"С дороги!" Хирохито помахал рукой Исикаве Гоэмону и повернулся в сторону лестницы.

Исикава Гоэмон посмотрел на Нинг Тао и тоже повернулся вниз.

Только тогда Нинг Тао издал длинный вздох облегчения, когда он шел в направлении Мягкого Небесного Голоса, ушедшего. Хотя его тело было покрыто Духовной Силой Маны Небесного Характера по версии талисманской печати долины Инь Чжэнь, его глаза и нос не были в состоянии смотреть и нюхать. Он быстро уловил запах, оставленный мягким небесным голосом, и нашел ванную комнату пассажирского корабля.

Он протянул руку и постучал в дверь.

Шуршащий звук раздался из ванной комнаты, затем дверь была открыта, и Мягкая Тянь Инь нервно высунула голову из двери, чтобы увидеть, что это был Нин Тао, и почему-то вдруг схватила его за воротник и вытянула 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/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0721: Глубоко во вражеское гнездо...**

Глава 0721 Глубоко в гнездо врага Более чем через час перед ним появился Остров Сердца озера.

Несколько скоростных катеров сопровождали двухпалубные пассажирские суда в сторону другого берега острова Лейквуд, и несколько беспилотных летательных аппаратов были замечены в небе. В небе появилось еще несколько беспилотников, некоторые из них все еще висят.

На палубе двухэтажного пассажирского корабля Нин Тао обернул руки вокруг плеча "Мягкого Тянь Иня", дуя ветер и наблюдая за ситуацией на этом острове. За ними был туалет, но живые мертвецы корабля пили кровь, а не воду, и никто из них не приходил в туалет более чем за час плавания. Таким образом, ванная комната также стала "безопасным местом" для двоих, чтобы избежать неприятностей.

Однако, он избегает неприятностей, но не избегает истории.

"Скоро будет, они не назвали тебя, когда попали на борт, я дал Хирохито хорошую ругань, он, наверное, тоже больше не придет к тебе, условия созрели, я открою дверь, чтобы ты вернулся позже." Нинг Тао сказал в ушах мягкого небесного голоса.

Если бы она была рядом с ним, она не только была бы малопомощна, но и стала бы обузой для него.

"Тогда как насчет еще лекарства? Я боюсь, что ты заболеешь в критический момент". Ее глаза были наполнены взволнованным взглядом.

Нин Тао опустил голову: "Хочешь, чтобы я встал на костыли и сразился с Николасом Конти?"

Мягкий небесный голос: "..........."

Двухпалубный пассажирский корабль обошел с другой стороны острова, замедлился и с первого взгляда увидел пещеру "человеческой" формы, хотя снаружи не было никаких следов от человека, но свет внутри был виден.

"Давай, залезай в ванную и я провожу тебя обратно." Нинг Тао сказал.

Мягкий Небесный Голос кивнул и последовал за Нин Тао в ванную комнату.

Нин Тао щелкнул пальцами и нарисовал в раковине замок с кровью, затем щелкнул ключом, контролируя сферу действия Двери Удобства в тот момент, когда он установил духовную связь с Небесным Залом Медицины Дао. После этого в ванной появилась удобная дверь, чуть меньше двери в ванную комнату.

Такие вещи, как открытие дверей больше не являются проблемой для него сейчас, двери, которые закрываются поздно, двери, которые закрываются во времени, двери, которые являются большими по площади, двери, которые являются маленькими по площади, он может открыть, как ему заблагорассудится.

"Брат Нинг, ты должен быть осторожен, я буду ждать твоего возвращения." Глаза Мягкого Небесного Голоса были наполнены беспокойством и нежеланием.

Нинг Тао сказал: "Не волнуйся, со мной все будет в порядке".

Не дожидаясь, пока она скажет еще одно слово, он толкнул ее в черную пещеру, а затем дверь удобства исчезла. Он отвинтил кран, чтобы смыть кровь из раковины, а затем расстегнул его, чтобы слить один раз. Именно в этот момент была закрыта маленькая рана на его пальце. Он открыл дверь и вышел, и к этому времени двухпалубный пассажирский катер прибыл в "человеческую" зигзагообразную пещеру в самом сердце острова озера.

Сцена была немного хаотичной, когда живые мертвецы на второй палубе пассажирского корабля собрались в носовой части.

Нин Тао также шел в носовой части, и в поле зрения, около двухсот метров прямо перед пассажирским кораблем, ворота из сплава медленно тонули. Больше света сияло сквозь пространство в горной котловине, и сквозь этот снежный свет можно было ясно видеть пространство внутри.

Это была естественная пещера, а поскольку горы острова Лейквуд были не очень высокими, то высота была всего несколько десятков метров. Это была оживленная сцена со строителями и строительной техникой, и внутри было много строительства.

Глаза Нин Тао приземлились на месте прямо перед ним, где строилась огромная статуя. Статуя была уже в зачаточном состоянии, несколько десятков метров высотой, ее голова почти касалась вершины пещеры. На эшафотных лесах несколько резчиков вырезают голову статуи. К сожалению, пока завершен только один глаз.

Однако именно этот глаз вызвал волну удивления и смятения в сердце Нин Тао.

Это был не человеческий глаз, он был большой и протянулся от лица до края головы, давая ему ощущение стрекозы или мухомора. И век тоже нет, очень жутко.

Что это за идол?

Не говори угадывай, Нинг Тао даже не смог найти способа угадать.

Двести метров прошли быстро, и двухпалубный пассажирский корабль перешагнул через водный путь после того, как открылись сплавные ворота, а в конце водного пути оказался причал. Двухпалубный пассажирский корабль причалил медленно, а лифт поднялся с земли. Это был очень особенный лифт, без ограждений, без верха, просто круглый металлический пол. Он просто выскочил без предупреждения, создавая впечатление, что палка диаметром три метра ударила ножом о землю.

На лифте стояло несколько человек, и Нинг Тао, взглянув на них, увидел несколько знакомых лиц. Брат и сестра Чарльз и Зобела из семьи Витель, вместе с двумя мужчинами Николаса Конти и двумя странными лицами.

Присутствие Зуо Беллы здесь совсем не удивило Нинга Тао, единственное, что заставило его почувствовать себя странно - это Чарльз. В последний раз, когда он нападал на древний замок на окраине Мюнхена, он использовал голубиное очарование, которое, по его оценке, взорвало Карла, но не ожидал, что Карл появится.

Глаза Чарльза приземлились на пассажирский корабль.

Нин Тао опустил голову и последовал за толпой к лестнице. Сойдя с лодки, он отвернулся от группы Ференцива и Хирохито и встал посреди группы незнакомых людей, неподвижно наблюдая за его окружением.

Левая Белла и левая Белла вышли из лифта и пришли к большой группе живых мертвецов. Глаза двух братьев и сестер перекинулись на одно лицо, но не задерживались на теле Нинг Тао ни на долю секунды.

"Друзья мои, добро пожаловать сюда. Меня зовут Чарльз, и я рад познакомиться со всеми вами". Чарльз вздохнул.

"Что это за место?" Кто-то спросил.

На красивом лице Чарльза появилась веселая улыбка: "Ты можешь думать об этом месте, как о... отправной точке"!

Отправной точкой?

В толпе живых мертвецов разгорелась дискуссия.

В толпе Нинг Тао посмотрел на Чарльза и в глубине души задался вопросом, что он имел в виду под этим утверждением.

Без дальнейших объяснений Карл повернулся к нему и сказал: "Вы все уважаемые люди разных эпох, некоторые из вас короли, некоторые из вас главы государств, некоторые из вас рыцарские люди, которые взяли голову человека, как голову человека, как голову человека, как голову человека, как голову человека, как голову человека, как голову человека, как голову человека, как голову человека, как голову человека, как голову человека, как голову человека, но вы не нашли себе места в этом мире". Мир изменился. Это не тот мир, с которым вы знакомы. И сегодня, друзья мои, я дам вам возможность делать королей, делать рыцарей, делать генералов".

Эти слова он сказал в английском языке, используя некоторые деревенские слова, Нин Тао также не очень хорошо понимал, но общий смысл все еще может понять. Однако это еще больше смутило его, эти живые мертвецы не были допущены Небесами, если бы не таблетка с кровью из семейства вителов, они были бы собраны Небесами. Даже если семья Вител и Николас Конти объединили свои силы, даже если их сила необыкновенна, они все равно не имеют возможности бороться с небом, не так ли? Что делает королей и генералов генералами?

Если только...

Но, больше не дожидаясь, пока Нин Тао поразмыслит над этим, Зуо Бэй открыл дверь и сказал: "Друзья мои, пойдемте с нами". Скоро вы узнаете, с чем столкнетесь, и вы сотворите чудо, которое может сотворить только Бог".

Голос из толпы живых мертвецов сказал: "Эта юная леди, вы не можете ясно выразиться? Я никогда не верил, что в мире есть хорошие люди, и я не верил, что в мире обедают просто так. Ты привел нас сюда. Чего ты от нас хочешь? Мы не можем пойти с тобой, пока ты не объяснишь".

"Правда?" Зобела посмотрела на человека, который говорил вслух.

Это был арабский мужчина, завернутый в тюрбан и одетый в традиционную арабскую национальную одежду, мгновенно узнаваемый.

"Неважно, кто я". Арабы сказали.

Зобела подняла одну руку и щелкнула пальцами.

Бах!

Выстрел прозвучал.

Пуля вошла сбоку и врезалась головой в голову араба.

Кровь расцветает.

Выстрелом в голову арабы упали на землю, их головы разорвало трещинным отверстием, их мозги и кровь вылились в ужасную струю смерти.

Сцена многочисленных дискуссий на мгновение затихла.

Нин Тао использовал послесвечение из угла глаза, чтобы посмотреть в направлении, в котором летят пули, и увидел снайпера, лежащего на высокой земле.

Снайперов было больше, чем один, снайперы занимали высокие места в нескольких других направлениях, а люди внизу находились в пределах досягаемости охоты.

Чарльз с улыбкой на лице сказал: "У кого-нибудь еще есть вопросы?"

Никто не говорит.

Чарльз продолжил: "Вы все большие люди из разного времени, из разных мест, и обычно так контролируете жизнь и смерть других людей. Но на этот раз все по-другому. Я контролирую твою жизнь и смерть. Если кто-то хочет умереть, он может выступить сейчас, и я ему дам".

Никто не выделяется.

Чарльз улыбнулся: "Похоже, вы, ребята, сделали мудрый выбор, мои ребята отвезут вас туда, куда вы направляетесь".

Кровавый Демон подошел с группой наемников и помахал рукой, жестикулируя группе следовать за ним.

Звания живых мертвецов двигались, медленно продвигаясь вперед.

Нин Тао слился с толпой и пошел вперед, не уйдя далеко, по лестнице, которая протянулась вниз, а затем снова спустился вниз вместе с толпой.

Был только один из этих цилиндрических лифтов, и четыре или пять поездок, если их брать партиями, привели бы всех живых мертвецов на землю. Но Чарльз и Зобела явно не хотели этого делать, а вместо этого позволили этим живым мертвецам подняться по лестнице.

Братья и сестры явно пытаются заставить живых мертвецов понять, кто здесь "король".

Нинг Тао наблюдал, как он шел.

Лестница была создана человеком, но пространство, где их можно было разместить, словно что-то упало с неба и вырвалось из земли, словно наклонная трещина, палящая и трясущаяся повсюду.

Лестница спускается вниз и настолько крута, что некоторые участки требуют прижиматься к каменным стенам, чтобы едва пробиться.

Такая прогулка была встречена с ворчанием, но люди Чарльза не высказались, чтобы ее остановить.

Нин Тао рассчитал расстояние в его сердце, и прошел несколько сотен метров, прежде чем дойти до конца, пространство также открылся, и с первого взгляда, он замер...........

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0722: Вещи из-за пределов рая**

0722 ГЛАВА ГЛАВА Объекты из-за пределов неба Перед нами большой кратер, который взрывается и вырывается наружу, настолько большой, что в нем могут разместиться две профессиональные футбольные команды, чтобы в нем можно было играть.

В центре этой большой ямы были подвешены десятки синеватых камней, каждый из которых был вырезан рунами, и они были разной формы и размеров, самый большой из них был размером с кулак обычного человека, в то время как самый маленький был размером только с голубиное яйцо. Они зависали в пустоте в виде капельки воды, но держали внутреннее пространство достаточно большим, чтобы через него мог пройти галеон. Там протекал голубой фантомный энергетический свет, который казался прозрачным, но не мог быть виден сквозь него.

Нин Тао быстро обнаружил, что на основании углов и форм этих больших и малых камней можно получить полный камень, если их соединить вместе.

Не нужно искать то, что взорвалось, потому что ответ прямо перед вами, это камень, который взорвался на десятки кусочков!

Глаза Нинга Тао переместились мимо подвешенных в пустоте камней и до конца "кратера бомбы", и он был ошарашен.

Ударная волна взрыва откололся от части горы, и можно было отчетливо видеть воду озера, а также косяки пресноводных рыб и водных растений. Не оргстекло, из которого строится подводный мир, удерживает озеро и останавливает его, а энергетическое поле, высвобождаемое камнями.

Нин Тао вспомнил подводную пещеру, которую он видел в последний раз, когда нырял на дно Йеллоустонского озера, и теперь казалось, что это не то энергетическое пространство, которое держат эти камни!

Зуо Белла и Чарльз были рядом с энергетической границей между озером и горным пространством, вместе с некоторыми из основных членов компании "Блэкфайер".

Николаса Конти и корабль-призрак не видели, но также ожидали, что они будут в бездне озера, просто еще не "на месте".

Зрение Нин Тао вернулся к большим и малым камням, взвешенным в пустоте, его сердце было в состоянии шока, и он не мог контролировать свою голову, чтобы анализировать и угадывать: "Этот камень, очевидно, не из этого мира, он может иметь руны, это должно быть что-то, связанное с выращиванием, это из Бессмертного царства? Может, это заклинание?"

"Иди туда! Везде!" Кровавый демон эскорта был бесцеремонен.

Большая группа живых мертвецов шла навстречу Карлу и Зобеле, когда-то императорам, патриархам, или пресловутым злодеям и рыцарям истории, теперь призванным так, что слава прошлого ушла, а то, что осталось, я боюсь, только для того, чтобы жить долгое время.

Нин Тао смотрел прямо на камень, подвешенный в пустоте, он хотел запомнить руны там, но он быстро сдался. Руны на этих разбитых кусках камней не были неподвижны, они стекали и плавали среди камней, и прежде чем моргнуть глазом, они были одной руной, но когда они появлялись снова, они были другой руной.

Создается впечатление, что они похожи на реку звезд, каждая руна - это звезда, и эта река имеет бесчисленное количество звезд и постоянно течет. Как ты помнишь руны в такой ситуации?

Если бы я мог подобраться к нему поближе, а маленький сундук с лекарствами был поблизости, то я мог бы вызвать Инуяшу, чтобы определить, что это за камни и откуда они взялись, но я, очевидно, не смог бы этого сделать. По крайней мере, не сейчас.

Приближаясь к Карлу и Зобеле, ряды живых мертвецов были призваны остановиться, и не было очереди, стоящей в беспорядке.

Нинг Тао снова посмотрел на камни, подвешенные в пустоте под новым углом, ситуация была прежней, руны на камнях тонули и плыли, излучая голубой, призрачный энергетический свет, который течет вперед, как река звезд, так что невозможно было вспомнить содержимое вышесказанного.

В этот момент Чарльз открыл рот и сказал: "Это чудо, которое я вам всем покажу, Врата Творения, и я верю, что вы видели озеро позади меня, оно совсем не заполняется, и мы не чувствуем здесь никакой силы".

Врата Творения?

Те, кто понимает английский язык, уже знают, что пространство, сделанное из этих камней, называется Вратами Творения. Те, кто не понимал английского языка, понимали его и через переводчика, и тогда толпа живых мертвецов вспыхнула в шумном жужжании.

Чарльз продолжил: "Прежде чем я скажу вам, посмотрите на чудеса этих Врат Творения".

Он хлопал в ладоши.

Зобела прошел сквозь коробку от рук наемника и в одиночку шел к Вратам Творения.

Не знаю, почему, когда я услышал название "Врата Творения", Нин Тао почувствовал, что форма кусочков камня больше похожа на ожерелье.

Зуо Бейра подошла к воротам формирования и открыла грудь, в которой находилась модульная штурмовая винтовка, а также некоторые общие металлические материалы духа, и некоторый дух земли. Она лишь ненадолго показала содержимое футляра, прежде чем залить модульный штурмовой винтовочный и спиртовой материал в Врата Творения.

Казалось бы, стена границы статической энергии внезапно заполнилась волнообразными пульсациями энергии, и зрелище было похоже на бросание камня в спокойный пруд.

Вскоре эти энергетические пульсации зашли в тупик.

Все глаза были собраны на эти врата творения, предвидя появление так называемого чуда.

Прошла минута.

Прошло две минуты.

Прошло три минуты..............

Сначала затонул живой мертвец, но через несколько минут это сделал кто-то другой.

"Разве не сказано, что происходят чудеса, почему ничего не появляется?"

"Это ведь не может быть какое-то колдовство?"

"Что спрятано внутри этой двери?"

"Может, это демон или зверь, пожирающий человека?"

Там был беспорядок болтовни и разговоров обо всем.

Вдруг зеркало неподвижной энергии дрогнуло, и руны на вершине камня закрутились так быстро, что разобраться было невозможно. Руны, бегущие на большой скорости, образовывали полоску света, а зазор между камнями исчезал, ореол в виде капли воды до тех пор, пока человеческий глаз мог видеть.

Только что Нинг Тао все еще чувствовал, что это не какие-то ворота творения, а скорее ожерелье, теперь, когда эти руны быстро вращались, это было больше похоже на ожерелье.

Жужжание ухаживания исчезло, и все глаза устремились на "светлые ворота".

Внезапно руны, вращающиеся на большой скорости, потускнели, и зеркала неподвижной энергии снова взлетели на волны. В тот момент из энергетического зеркала была выброшена модульная штурмовая винтовка.

Зуо Бэй вытащил руку и схватил её.

Пульсации в энергетических зеркалах снова прекратились, а руны в камне светились синим и тусклым, но гораздо слабее, чем сейчас.

Все глаза были снова собраны на модульную штурмовую винтовку в руках Зуо Белла.

Эта модульная штурмовая винтовка уже не была обычным оружием, как раньше, а являлась легальным оружием.

Нинг Тао был ошеломлен.

У него были всевозможные домыслы о происхождении легального оружия "Черной пожарной компании", но только этого не было в наличии.

Зуо Бейра подняла пистолет-оружие, которое она только что схватила в руку и спустила курок на валуне в ста метрах от нее.

Бах!

Выстрел прозвучал.

Бряк!

Валун, весивший не менее нескольких десятков тонн, разбился, и даже ракета была столь же мощной.

Большая толпа живых мертвецов смотрела незаметно, и никто не осмеливался издавать ползвука.

Зуо Бейра открыла рот и сказала: "Это Врата Сотворения, это чудо". То, что я вставил, было обычным пистолетом, но когда он вышел, это был пистолет, который Бог благословил, и вы увидели, насколько он силен. Господин фюрер, как вы думаете, ваша армия потерпела бы неудачу в битве при Сталинграде, если бы ваш неудачник был оснащен таким оружием?"

Ферансифф на мгновение замолчал, и вдруг в тишине вспыхнула эмоция: "Если бы у моих бойцов было такое оружие, они бы сражались за Москву!".

Зуо Бэйра пошевелила глазами, чтобы посмотреть на самого заметного из толпы, императора Хирохито: "Ваше Величество Хирохито, тот же самый вопрос, потерпит ли Япония поражение, если передаст это оружие вашим воинам?".

Хирохито сказал затихшим голосом: "Если бы у моих воинов было такое оружие, я бы сметал Китай, и даже Америка стала бы моей версией Великой Японской Империи!".

В группе живых мертвецов уже было немало людей, которые двигали глазами, чтобы посмотреть на Ю Чжин, их глаза мрачны.

Хирохито, казалось, понял, что сказал не то, и продолжил: "Конечно, такого предположения не будет, в том смысле, что мы уже будем мертвы, а история неизменна".

Он типичный японский человек, обычно тихий и спокойный, не создающий неприятностей и выглядящий вежливым, но когда он думает, что может кого-то сбить, он показывает гримасу и приспешников. И он скрывает свой истинный цвет, как только понимает, что невозможно уничтожить противника, но несмотря ни на что, он не чувствует себя виноватым, а тем более извиниться.

Чарльз подошел к Зобеле и закончил словами: "Таких предположений не бывает, и история не неизменна". Друзья мои, причина, по которой мы помогли вам выжить, и собрали вас здесь, заключается в том, чтобы сделать это предположение фактом, и даже изменить историю!".

Толпа живых мертвецов должна была молчать, но он не мог молчать, когда говорил это.

"Что он имеет в виду?"

"Может ли эта дверь вернуть нас в наше время?"

"Если это то, что он называет чудом, я заставлю историю переписать!"

Эти слова заставили Нинг Тао захотеть посмеяться, когда он их услышал.

Изменить историю?

Он вошел в прошедший период времени, не зная, сколько раз, и несколько раз лично изменил историю. То есть, в прошлом, в пространстве и времени, построенных городскими башнями времени, древесными досками и облачными рудами, слова и действия героев прошлого изменяются на пути младенца, и даже такое маленькое изменение будет исправлено силой времени, не оставляя никаких следов, не говоря уже об истории мира.

Время столь же велико, как и Млечный Путь, катящийся вперед, в котором оно подобно зёрнышку пыли в бескрайнем Млечном Пути.

Пятно пыли, пытающееся повернуть вспять прилив галактики?

Это, несомненно, чушь!

Но Карл, который лгал, улыбнулся и сказал: "Вы были королями, генералами, рыцарями, элитой своего времени, и я верю, что вы знаете закон сохранения энергии". Все люди в этом мире, включая меня, что бы мы ни получили, мы платим соответственно. Я могу отправить вас назад в соответствующие времена, дать вам такое мощное оружие, вернуть на знакомые позиции и даже переписать историю так, чтобы ваши жизни были свободны от любых сожалений..."...

Была пауза.

Он продолжил: "Я не какой-то спаситель, я помогаю тебе ценой, и цена, которую ты должен заплатить....".

Все ждут.

Включая Нинг Тао.

Но он все еще пытался что-то сказать.

PS: Сегодня только две смены, 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/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0723 Глава 0723**

Глава 0723 Издевательства дебютирует следующим вопросом: "Какова цена, которую мы должны заплатить?". Кто-то спросил.

Чарльз все еще ничего не сказал, но хлопнул в ладоши.

Наемник активировал проектор, и на энергетическом барьере внезапно появилась женщина.

Нин Тао сместил глаза, чтобы посмотреть, и его зрачки мгновенно расширились и не могли больше двигаться.

Женщина, спроецированная на энергетический барьер, была одета в красное и выглядела как фея. Ее красота настолько нереальна, что даже с западной эстетической точки зрения она не может подобрать ни малейшего изъяна.

На самом деле это был Дух Дэна из "Поисков предков" Дэна.

После непродолжительного шока в голове Нинг Тао вспыхнуло сомнение: "Какое отношение эти живые мертвецы имеют к Ищущему Дэна Предку?".

Также была болтовня среди живых мертвецов.

"Кто эта женщина?"

"Никогда не видел, и если бы в моем мире была такая женщина, я бы сделал ее своей королевой."

"Она такая красивая, и если бы я мог её найти, я бы обменял всех своих женщин на неё......"

Только тогда Чарльз открыл рот и сказал: "Вот цена, которую ты заплатишь, я отправлю тебя обратно в твое время, и ты используешь все свои ресурсы, чтобы найти эту женщину для меня и вернуть ее обратно".

Для этого Николас Конти и семья Витале собрали вместе эту живую мертвую элиту.

Если бы не Дух Дэна на стене энергетических границ, и если бы не сам Чарльз, я боюсь, Нинг Тао никогда бы не догадался об этом слое в своих снах.

Неужели план Николаса Конти и Уиттлса сумасшедший?

Действительно безумно.

Однако, если этот план прошел успешно, то это был самый эффективный способ найти и схватить Дух Красного Клада Дана!

Если бы это был Гитлер, например, вернувшийся во Вторую мировую войну, то он мог бы отдать приказ нацистским легионам найти и поймать Данлинга. С военной мощью Германии в то время было очень вероятно, что он найдет Данлинга в красном и схватит ее.

Тогда был император Хирохито, который контролировал Японию в то время, и чья военная мощь была распространена по всей Азии, и кто мог бы найти и захватить Красный Данглинг, если бы он отдал приказ своей армии, чтобы найти его.

Есть еще много, много раз, разных регионов элиты "Живых мертвецов".

Люди в настоящем не могут действительно вернуться в прошлое, но они не находятся в "настоящем". Все они - мертвые люди, которые теоретически могли бы существовать в эпоху, к которой они принадлежат!

С помощью этого плана Николас Конти и семья Вител и так далее соткали огромную сеть с живыми мертвецами разных эпох и разных личностей, готовыми пролиться в прошлое пространство-время, только для того, чтобы поймать большую рыбу краснокожего Данлинга!

Но...

Через что проходит этот план?

В прошлом он должен был вмешаться в городскую временную башню, строительную плиту и облачную руду, и каким образом Николас Конти и семья Вител вмешались в прошлое время, и поместили в нее этих живых мертвецов?

Его глаза вдруг переместились снова на сломанный камень, подвешенный в пустоту, и его сердце двинулось, не так ли?

"Всем молчать". Чарльз сказал: "Сделка проста, вы хотите жить и менять историю, это единственный вариант, который у вас есть. Любые возражения, пожалуйста, выдвигайте свои аргументы."

Азиатский мужчина шагнул вперед и сказал по-корейски: "Я не верю, что вы можете отправить нас назад во времени, эта женщина выглядит как бог, вы просите нас поймать бога?"

"Правда?" Чарльз спрашивал, тоже по-корейски.

"Дэхан, И Сун Сон!"

Чарльз сказал: "Ты закончил?"

И Сун Сон кивнул: "Пожалуйста, ответьте на мой вопрос".

Чарльз щелкнул пальцами.

Одна из сторон, стоящая позади него, внезапно подняла пистолет в руке и спустила курок.

С выстрелом, душ крови взорвался на голове Ли Сун Сена, и он упал на землю с глухим звуком.

Чарльз улыбнулся: "Кто-нибудь еще возражает? Это не имеет значения, я демократ и позволяю инакомыслящим существовать, и вы можете говорить свободно".

Никто больше не выделяется.

Как раз тогда, вода в озере за пределами энергетических границ внезапно вспыхнула. Школа пресноводной рыбы испугалась и улетела толпами.

На дне темного озера медленно загорелся свет.

Все глаза были собраны на лампу.

Это была лампа, висящая на мачте парусника.

Парусник имел девять мачт, раскидывал черные паруса и нырял за ним.

На носу корабля стоял человек, ростом в несколько метров, в несколько раз превышающий обычного человека, и размером с гору.

Корабль-призрак приближается.

Николас Конти тоже здесь.

Рука Нинга Тао досталась ему до штанов. Версия небесного персонажа талисмана долины Инь Чжэнь могла обмануть Чарльза и Цзо Беллу, но, возможно, она могла обмануть Николаса Конти. Более того, он стоял на корабле-призраке. Это было Оружие Дхармы, яростное Оружие Дхармы, ещё более мощное, чем Шесть Путей Реинкарнации Фокс Цзи.

Николас Кон здесь. Где Виксен?

Глаза Нин Тао прошли мимо корабля-призрака, но не было никаких признаков появления Фокс Цзи в воде озера. Его лоб сразу бороздил, чувствуя себя немного хитрым. С его силой в одиночку, и ограниченной обстоятельствами здесь, для него было просто невозможно убрать Николаса Конти в одиночку. Ему пришлось работать с Фоксгирл, и если с ней что-то случилось, операция была обречена.

Казалось, что он намеренно искал немного потрясения и трепета и, возможно, не осмеливался идти слишком быстро, опасаясь удара о стену границы энергии, поддерживаемую этими камнями, так что корабль-призрак пошел очень медленно.

"Где Минами Закунко?" Голос, говорящий внезапно, появился сзади него.

Не нужно было поворачивать назад, просто глядя на тени на земле, Нин Тао также знал, кто тихо подошел поговорить с ним, это был тот четырехсотлетний плюс кошачий император Юрен.

Не поворачиваясь назад, Нин Тао понизила голос и сказала: "Она взрослая, она может идти, куда захочет, ты должна идти и спрашивать ее сама, а не меня".

"Ты убил ее?" Голос Хирохито.

Нин Тао очень хотел развернуться и пнуть его, но, очевидно, не смог этого сделать. Он молча произнес в своем разуме предложение Твоей Сутры, которое лишь подавляло гнев в его сердце.

Хирохито холодно ворчал: "У вас проблема, вы телохранитель фюрера, но в этот день вы даже не на стороне фюрера". Я не видел ни слова ни от тебя, ни от твоего спутника, ты не только избегаешь меня, ты избегаешь фюрера и твоего спутника, ты не говоришь по-немецки, ты вовсе не Дитрих, я прав?".

Нинг Тао был безмолвен на месте, его не обнаружили ни Карл и Зуо Белла, ни фюрер, ни Гиммлер, что старый лис, и даже грядущий Николас Конти, возможно, не в состоянии обнаружить свой прорыв, но он не ожидал убить юрена на полпути, обнаружив свой прорыв с этих углов.

Если бы мне пришлось описывать эту штуку в терминах одного животного, то это должна была бы быть теневая собака, которая может укусить.

Кусающаяся собака не лает, она ждет своего шанса, а когда он это делает, то нападает и кусает человека, не отпуская его.

"Кто ты, черт возьми, такой? Загадочный человек". Голос Хирохито был агрессивным.

Он действительно кусается.

Нинг Тао повернулся.

Эфес катаны внезапно протянулся к груди Нинга Тао и отдохнул.

Это предупреждение от Исикавы Гоэмона.

Нин Тао молча прочитал еще одно предложение Твоей Сутры в своем сердце, принудительно подавляя гнев и убивая намерение в своем сердце, только для того, чтобы сказать слабо, ''Я не знаю, о чем ты говоришь, так или иначе. Не беспокой меня, я не хочу с тобой разговаривать."

Сказав это, он снова повернулся и посмотрел на корабль-призрак, который медленно шел этим путем в воде озера.

Ему было нелегко осуществить свой план так далеко, он держался за него даже с помощью всех лекарств, которые он принимал, это был только последний шаг сейчас, и у него все еще была возможность продержаться до того момента, когда Чарльз послал этих живых мертвецов в прошлое, как он мог разрушить весь план из-за одного Юдзиня?

Холодная улыбка появилась из угла рта Юхито, и он также пошевелил глазами, чтобы посмотреть на корабль-призрак, который нырял под воду.

Тем не менее, Нин Тао не чувствовал себя ни капельки расслабленным, потому что знал, что четыре с лишним килограмма позади него не утихли, но ждал лучшего шанса укусить его.

В этот момент Чарльз открыл рот и сказал: "Ребята, вы это видели? Он называется "Корабль-призрак", и разве кто-то не спросил меня, как отправить тебя обратно в твое время? Я отвечаю тебе сейчас, это корабль-призрак".

Сердце Нинг Тао было мгновенно поражено.

Отправить этих живых мертвецов в прошлое с кораблем-призраком?

Он никогда не слышал о корабле-призраке с такой маной, но если подумать, Призрак-призрак, разве это не душа мертвых? То есть, широко известные как призраки, корабли-призраки переносят призраков в прошлое время, а прошлое время - это также время, которое умерло, так что в теории это работает!

Более того, Городская Башня Времени заняла лишь восьмое место в списке десяти лучших Порочных Магов, на два места отставая от Корабля-призрака, который занял шестое место. Это также может быть потенциальной основой.

Корабль-призрак пришел к энергетическому барьеру.

На носовой палубе стоял Николас Конти, его великолепная до преувеличения фигура, и его лицо было очень ясно на виду у всех. Он был одет в черный плащ с золотой отделкой, в большую блестящую шляпу, и эта механическая рука несла в руке багажник.

Образ очень похож на образ Черной бороды в море Шичибу, царя моря воров, а в его груди находится таинственный демонический плод.

Нинг Тао ожидал, что корабль-призрак остановится, и Николас Конти, вероятно, спрыгнет с палубы и войдет в пространство в прохладной позе. Но так же, как он думал, что корабль-призрак внезапно прошел через стену энергетических границ и вошел прямо.

Не было никакой бурной энергетической реакции, и корабль-призрак беспрепятственно прибыл. Он тоже не приземлился, а просто застрял в пустоте в нескольких метрах от земли. Огромная тень, окутывающая жуткое и гнетущее ощущение.

Волной своей руки Николас Конти послал коробку в руке робота, летящего в сторону Зобелы.

Зуо Бейра взял коробку и не мог дождаться, когда откроет ее, а изнутри коробки в одно мгновение высвободилось облако ауры. Это был кристально чистый эликсир, и эти эликсиры светились красным. Там было слишком много зелий, и красный свет был также толстым, чтобы помочь ее лицо было кроваво окрашено плотным красным светом, сцена была довольно жуткой.

Тело Дана было кристаллическим и излучало красный свет, а это был эликсир класса Дан Цзун.

Не догадываясь, Нинг Тао также знал, что это за эликсир.

Коробка была заполнена Дэном "Поиск предков".

Тот факт, что он собрал вместе формулу "Поиск предков Дан Дан" на самом деле был таким же, как Николас Конти, Линь Цинхуа и У Юэ собрали вместе формулу Дан. В это время он был занят, зарабатывая деньги на диагностику, в то время как его оппоненты прятались в углу, уточняя ДНК-поиск предков!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0724 Убийство Небесного Желтого**

Глава 0724 "Убийство небесного желтого" Полное издание "Древний Дан, живой мертвец из прошлого", "Корабль-призрак" и "Эти таинственные камни" - тайный план Николая Конти и Виталия.

Нин Тао не мог судить о осуществимости этого плана, потому что даже если бы он использовал Башню времени Чжэнь, Плиту Дерева Строительства и Облачную Руду для построения Пространства Времени Прошлого, он никогда не добился успеха. В любом случае, он потерпел неудачу. Учитывая это, почему он должен судить о том, осуществим ли план Николаса Конти и семьи Ветель или нет?

На носу корабля-призрака глаза Николаса Конти пронзили одного из живых мертвецов.

Нин Тао опустил голову, и руки не выходили из штанов. Если бы его узнали, он бы вытащил версию Небесного Характера талисмана долины Инь Чжэнь, независимо от того, какая ситуация была на стороне Фокс Цзи.

Проваливай или уходи, всегда был его план Б.

Николас Конте внезапно указал на чернокожего и сказал: "Ты, выходи".

Чёрный ушёл, немного нервничал: "Зачем?"

Николас Конти даже не удосужился спросить, кто он такой, и сказал прямо: "Ты, подойди и прими таблетку".

У чернокожего был намек на колебания, но в присутствии Николая Конти у него не было ни малейшего мужества сопротивляться. Очевидно, что он не захотел бы принимать таблетки, если бы у него был другой выбор, но он этого не сделал. Если ты его съешь, это может быть плохо, но если ты этого не сделаешь, ты умрешь немедленно.

Взгляд Нинг Тао также переместился на чернокожего, который собирался попробовать лекарство.

Если вы возьмете Дэна Поиск предков, если вы переусердствуете, вы получите демоническую болезнь, и эта болезнь может быть вылечена, только пойдя по пути магазина лекарств и устранения греха. Однако было ясно, что Николасу Конти все равно, жив он или умер.

На самом деле, увидев так много Предков, ищущих Дэна, и большую группу живых мертвецов, стоящих здесь. Нин Тао не трудно было догадаться, что Николас Конти и семья Вител на самом деле тоже не были уверены в том, что их план осуществим, но это не помешало им использовать этих живых мертвецов в качестве экспериментальных мышей для реализации своего плана.

Император Юрен пока не добавил в беспорядок Нин Тао, и он, очевидно, хотел посмотреть, что случилось с чернокожим после того, как он принял эту таблетку, потому что он также собирался принять одну из этих таблеток.

Зуо Бейра взяла из чемодана Дэна, искавшего предков, передала его чернокожему и сказала: "Съешь его".

Чернокожий держал лекарство, все еще колеблется.

Чарльз резко натянул пистолет и приставил его к голове чернокожего: "Не ешь, и я убью тебя сейчас, ешь, и ты можешь быть первым членом экипажа, первым в свое время".

Где бы этот черный человек осмелился иметь половину колебаний, он положил, что Предк ищет Дэна в его рот и проглотил его.

Все глаза были собраны на чернокожего.

Включая Нинга Тао, он также хотел узнать, что является результатом того, что живые мертвецы едят предкового Искателя Дэна.

Чернокожий выглядел нервным и дрожащим, но кроме этого не было никакой другой плохой реакции.

Николас Конти сказал: "Ты расслабься, это не яд, ты не умрешь, это не только не повредит тебе, это даст тебе большую силу".

Подобно тому, как его слова упали, черный человек вдруг зашевелился и протянул руку, чтобы перетянуть одежду на его теле. Это движение, что болезненное выражение, он, кажется, пытается засунуть руку в живот, чтобы вытащить, что Предки Искал Дэн, что он только что проглотил.

Большая группа живых мертвецов смотрела друг на друга, один за другим с видом нервозности и страха.

"А" чернокожий, принявший лекарство, упал на землю с криком ужаса, и на его коже появилась трещина. Из неописуемо мелких ран вытекла плазма крови, и поворот глаз запятнал его, превратив в кровавого человека.

Толпа живых мертвецов ворвалась в шум, кто осмелится принять такое лекарство?

Вместо этого Николас Конти улыбнулся, что принесло успех.

Нинг Тао смотрел прямо на чернокожего.

Вдруг, лицо черного человека скрутило, а затем размыто, с последующим постоянным изменением внешности.

Хлопни лицо!

Любой новый демон, съевший Родоначальника Искателя Дана, имел бы такую способность, Линь Цинь Хуа обладал бы ею, Линь Цинь Юй обладал бы ею, и Цзян Хао тоже обладал бы ею.

"Его лицо...."...

"Что случилось?"

"Он умер?"

Толпа живых мертвецов была наполнена голосами, окрашенными напряжением и страхом.

Прошло немного времени, и черное лицо перестало меняться и фиксироваться. Плазма в его вытянутой руке тоже высохла, и куски отвалились, обнажив бледную кожу. Его лицо было уже не черным, а арабским, с карими глазами, высоким носом, и толстой, характерной бородой была отличительная черта.

Чернокожий становится арабом, становится совсем другим человеком, а это - возвращение домой!

Араб встал, пораженный изменившимся цветом лица его рук, дрожащими губами, но неспособным говорить из-за слишком большого волнения.

Наемник пришел к арабу с зеркалом.

Араб посмотрел на себя в зеркало, зажал руки над щеками, и в конце концов вырвались слова: "Это... это я... это то, как я выгляжу! Я вождь племени Железный Гай, Акаэнд!"

Николас Конте сказал: "С возвращением, вождь Аканде из племени Железный Гай, вы мой первый экипаж. А теперь подойдите к моей одежде, и не сомневайтесь, что у вас уже есть великая сила, и вы можете с легкостью подпрыгнуть".

Аккадян больше не колебался и сделал большой шаг в сторону корабля-призрака, и с небольшим расстоянием остался, он внезапно изогнул ноги и сделал прыжок. Его тело внезапно оторвалось и прыгнуло на палубу корабля-призрака, который находился почти на семнадцати-восьми метрах над землей!

То, как это было, сила, перематывая историю, уходя в прошлое, и никто не мог устоять перед искушением сделать это. Не дожидаясь Николаса Конти, чтобы назвать кого-нибудь еще, чтобы принять лекарство, довольно много тревожных живых мертвецов уже прокладывали свой путь к Зобеле, который нес дело.

Нин Тао не двигался, он не был наполовину заинтересован в этих таблеток предков, потому что таблетки предков, которые он сделал себе качество одной трети бессмертных таблеток, в то время как таблетки предков, сделанные императором Николасом Кангом были только таблетки уровня Дань Цзун, которые были гораздо хуже качества.

"Все идите за лекарствами, мой корабль скоро отплывет." Николас Конте сказал.

Больше живых мертвецов добрались до Зобелы, включая Исикаву Гоэмона. Он был известным самураем в японской истории, но его нынешнее тело - это тело современного человека, и он вообще не может поддерживать свои боевые искусства. Но если бы он восстановил свое прежнее тело, он был бы ужасным самураем!

Однако император Хирохито не двигался.

Нинг Тао внезапно кое-что понял.

"Капитан, с этим человеком что-то не так!" Голос императора Хирохито.

Нин Тао был безмолвен, он только гадал, будет ли император Юрен подавать в суд, а следующий второй император Юрен подавал в суд.........

Глаза Николаса Конти мгновенно переместились и приземлились на тело Нинг Тао.

Все, что осталось на земле, было императором Хирохито и Нин Тао, и не было абсолютно никакой необходимости, чтобы доносчик, император Хирохито, протянул палец императору Николаю Кангу, который также знал, на кого он ссылается, как на человека, о котором идет речь.

Рука Нин Тао схватилась за руку, и всю жизнь мана и дыхание мгновенно просочились наружу, и аура всего человека сломалась в перевернутом виде.

"Это ты!" У Николаса Конти было удивительное выражение лица, он явно не ожидал, что Нинг Тао найдет это место и появится здесь в такой критический момент.

Большая группа наемников, а также Кровавые демоны клана Ветель двинулись и окружили их слева и справа.

Вместо этого Чарльз и Зобела нервно отступили.

Если в этом мире и был хоть один персонаж, который их напугал, то это мог быть только Нинг Тао. Особенно Чарльз, он только что послал одного из своих людей на Золотой пик Эмей для участия в конференции Лиги удаления демонов, что человек просто тайком напал на Нин Тао выстрел, в ту ночь Нин Тао приехал в Германию, разрушил свою многовековую крепость на землю, если бы не люди с их телами, чтобы заблокировать его на месте был бы взорван!

Для семьи Вител титул террориста номер один в мире Нинг Тао вполне заслужен.

Нин Тао, однако, даже не взглянул на Чарльза и Зуо Беллу, которые отступали в панике, и не посмотрел на тяжело вооруженных наемников и нужды, которые окружали их справа и слева, как он посмотрел на Николаса Конти, который стоял на носовой палубе корабля-призрака, и сказал в ту же минуту: "Я сказал, что убью тебя, и я пришел сегодня, чтобы выполнить это обещание".

"Убить меня? "Хахаха......" смеялся Николас Конти в небе.

Однако, не дожидаясь удара наемников из роты "Черный огонь" и Кровавого демона из клана Вител, император Юрен, стоявший позади Нин Тао, внезапно повернул правую руку и приземлил тяжелый качающийся кулак на голову Нин Тао.

Но Нин Тао даже не дрогнул, а стоял прямо, как сосна, укоренившаяся в земле.

Император Хирохито внезапно что-то понял и отступил.

Нин Тао внезапно повернулся и с волной правой руки, облако чернил пистолет ци вспыхнуло.

Стиль розыгрыша.

Чау!

В этот момент его глаза были наполнены паникой и раскаянием.

Глаза Нин Тао потемнели: "Император Юрен, я уже хотел убить тебя, но из-за этого парня у тебя остался еще один день". Этот выстрел для тех невинных людей, которые погибли в агрессивной войне против Китая, почувствуйте это".

После этих слов правое запястье Нинг Тао яростно перемешалось.

Правая рука Нинг Тао подернулась в ответ.

Мясо было выстрелено из маленького живота императора Хирохито, вытащив часть пережеванного кишечника. Нормальный человек упал бы в обморок от такой травмы, но император Хирохито этого не сделал, не только потому, что у него было достаточно жира, но и по той причине, что даже он сам не знал, Нин Тао послал ему особую духовную энергию, чтобы защитить свою сердечную чакру, когда он ударил его ножом!

"Этот выстрел был нанесен ножом солдатам, погибшим в агрессивной войне против Китая, так что почувствуйте это." Правая рука Нин Тао покачалась, и выстрел приземлился на правую ногу императора Юрена.

Пистолет вышел и проткнул ногу, затем лопнул, посылая кровь и разбитую плоть.

Гора плотоподобного тела императора Хирохито упала на землю, но он все равно не потерял сознание.

"Этот выстрел мой, почувствуй!" Очередным рукопожатием Нин Тао выстрелил в левую ногу Юе Яна.

"Такие отбросы, как ты, не заслуживают жить - умирать!" Нинг Тао сбил хрустящим выстрелом.

Ка-чау!

Голова императора Хирохито выкатилась из его шеи.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0725: Одного движения достаточно.**

Глава 0725 Одного шага достаточно. Мертвец должен умереть, его душа мертва.

Не говорите, что на этот раз, когда император Ю Рен воскрес, даже если бы он воскрес сотни раз, Нин Тао убил бы его сотни раз.

Кланк!

Тадаёси Хигасимэ вышел из ножен.

Исикава Гоэмон ворвался снаружи неподвижного окружения, прыгнув вверх и взмахнув мечом на шею Нинг Тао.

На самом деле, у него были небольшие колебания перед тем, как ударить.

Еще одно очко, и он бы получил таблетку, и смог бы восстановить свое первоначальное тело, но Нинг Тао ударил в это время.

Он прекрасно знал, что этот выстрел убьет его, но он вернулся и сделал это задом наперёд.

Он был известным самураем в период Воюющих государств в Японии, и самурай должен иметь славу самурая. Хотя Хирохито не был монархом своего времени, он был, в конце концов, правителем Японии. Была ли это слава воина или его преданность монарху, у него была причина, по которой он должен был нанести удар.

"Йа-ти!" Народ Гоэмона Исикавы объединился в своих мечах и не вернется назад.

Без половины уклонения, Нин Тао выстрелом выстрелил в толстую бывшую куни Тадаёси и проткнул сердце Исикавы Гоэмона.

Одна секунда до конца боя.

Исикава Гоэмон упал на землю.

Нин Тао вырвал проникающий в плоть пистолет из трупа Исикавы Гоэмона, ни следа жалости в его глазах. Ни один живой мертвец не должен существовать, даже Исикава Гоэмон, который имеет восхитительную репутацию рыцаря. Не говоря уже об Исикаве Гоэмоне, древнем японском воине, который оказал глубокое влияние на историю Китая, также просто смотрел, как Хань Синь заболевает и умирает на его глазах, даже не дав ни одного лекарства.

Папа!

Николас Конти на самом деле аплодировал Нин Тао, только эти аплодисменты звучали немного грубовато.

Нинг Тао сместил глаза, чтобы посмотреть на Николаса Конти, который уже был окружен наемниками компании "Черный огонь", "Новым демоном" и "Кровавым демоном" из клана "Вител", но ему было все равно. Несмотря на то, что он был в темном болезненном состоянии, это не мешало ему судить. Вместо того, чтобы выбить Хирохито и Исикаву Гоэмона только что, Николас Конти наблюдал за ним, желая почувствовать его силу.

Он нанес два удара подряд, чего было достаточно для фигуры ранга Николая Конти, чтобы понять приблизительную силу его нынешнего Духовного воспитания и оружие во плоти.

"Ты сказал, что убьешь меня, и у меня не будет этой способности, если я попробую еще раз". Николас Конте сказал.

Его слова пали, и наемники, новые демоны и кровавые демоны, окружавшие Нинг Тао, внезапно открыли огонь.

Цветёт пушечный цветок.

Пуля летит.

Правая рука Нинга Тао дрогнула, и почти в тот же момент, когда был спущен первый курок, ружье, выстрелившее из плоти, ворвалось в облако чернил и задымилось, как порох.

Пуля свистнула, но энергетическое поле чернильного пистолета qi замедлилось, как только он проник.

Нин Тао поднял руку, взбаламутил мясо середины пистолета и танцевал из облака дыма тайцзи.

Динь-динь!

Пуля упала на землю.

Несмотря на то, что Нинг Тао не был одет в облачение "Небесные сокровища", в его руках была плоть. Но если бы был выбор, он определённо захотел бы носить на своём теле небесные облачения из сокровищницы, но если бы он превратился в Дитриха, то это было бы только в одежде Дитриха.

Плотная стрельба прекратилась.

Снаряды и боеголовки упали с земли, некоторые из них до сих пор испускают дым.

"Это твое копье милое, я оставлю его для тебя." Голос Николаса Конти: "Но разве это дно бочки, из которой ты пришёл убить меня одной рукой?"

Бряк!

На стороне энергетического пространства сплавная дверь над каменной стеной внезапно оторвалась от дверной коробки и улетела на некоторое расстояние, прежде чем упасть на землю.

Осознание всего сходится в этом направлении.

Женщина вышла из пустой дверной коробки, белоснежное китайское платье, белоснежное плечо из лисичьей кожи, простое, но такое замечательное.

А вот и лисичка.

Не только она, но и Ли Чу И, Инь Дашэн и Сунь Вэй.

За четырьмя мужчинами лежала куча трупов, запятнанных кровью.

"Фокс-девчонка, это снова ты!" В голосе Николаса Конти был огненный гнев.

Демоническая аура Fox Ji вышла из тела, а синяя и туманная демоническая аура - из фигуры шести реинкарнаций, из которой, казалось бы, вылетает непостоянный Повелитель Смерти.

"Это я, чего ты хочешь?" Голос Фокс Чжи прошел мимо.

Если бы пришел только Нин Тао, он бы совсем не волновался, а худшим результатом было бы то, что Нин Тао просто открыл бы дверь удобства и спасся. Но худший исход нелегко предсказать, когда придет Fox Hime, это может быть его смерть!

В конце концов, Фокс Цзи был всего лишь в шаге от Бессмертного Демона, который осмелился бы принять его легкомысленно!

Какие-то наемники накрутили, чтобы повернуть оружие.

Но, не дожидаясь выстрела, Николас Конти воскликнул: "Стоп!".

Не было выстрелов, и никто не осмелился ослушаться приказа Николаса Конти.

Половина из них направила свое оружие на Фокс Цзи и ее трех человек, а половина - на Нин Тао.

Большая группа живых мертвецов все еще не была уверена в том, что происходит, один за другим они замерзали на месте, не зная, что делать.

Каждый сантиметр воздуха в этом пространстве казался наполненным запахом пороха, и только малейшая искра могла взорваться.

"Тот, кто встанет у меня на пути, умрет!" Фокс Чжи сделал большой шаг навстречу Нин Тао.

Наемники, новые демоны и кровавые демоны, стоявшие перед ней, автоматически отступали.

Любой, кто встанет у меня на пути, умрет!

Кто осмелится встать на пути?

Николас Конти хрюкнул: "Фокси, есть предел моему терпению, ты не должен набирать ни дюйма"!

"Я вложу в тебя больше, чем на дюйм". Голос Фокс Чжи был ледяным.

Николай Конти, однако, остался сдержанным: "Я ясно дал понять, что смерть вашего ученика Чу Хонъю не имеет ко мне никакого отношения, я просто взял фрагмент черепа. Если вы хотите отомстить, вы должны пойти к монаху Фа-Конга и Госпоже Разума, а также Ву Юэ! Это моя территория, и это последнее предупреждение, которое я даю тебе, чтобы ты больше не бросал вызов..."

Внезапно вспыхнула белая тень.

Ка-чау!

Был звук треснувших ребер и всплесков крови.

"А" один из наемников закричал жалко и упал на землю.

В его груди была кровавая дыра.

Но в руке Фокси было лишнее сердце, которое все еще бьется.

Слова, которые Николас Конти не сказал, вероятно, были: "Не оспаривай мои результаты", но Фоксхайм не дал ему шанса сказать их.

У тебя есть итог?

Тогда я попробую ногу!

Николас Конти пожал плечами: "Ну, я бы подумал, что мог бы убедить вас отказаться от того, чтобы сделать из меня врага, и я мог бы также поделиться с вами возможностью захватить дух Зодана Дана. Но вы постоянно игнорируете мои добрые намерения и относитесь к моей толерантности так, как будто это моя слабость. Тогда возможность схватить Духа Предков Дана не обязательно должна быть дана вам, ибо вы склонны к смерти, то Я дам вам!".

Казалось бы, суровые слова на самом деле приманка.

Фокс Чжи случайно бросил неподвижное пульсирующее сердце на землю и в тусклом состоянии сказал: "Отсоединиться"? Ребячество! Даже если я верю, что свинья достигнет Тао, я не поверю ни единому твоему слову".

Сотни лет назад она была Великим Демоном, и разве Николас Конти не знал, что он все еще играл в грязь и дистанцировался от нее, когда она совершала свое зло? Даже для такой фигуры, как Николас Конти, это нежно!

Николас Конти перестал говорить, его лицо стало мрачным, и весь человек переключился на другой режим, как будто внезапно.

Шестнадцать заклинательных пушек на корабле-призраке подняли свои дулы и быстро заперлись на Нинг Тао и Фокс Цзи.

Нинг Тао сломал пальцы и случайно нарисовал на земле кровавый замок.

Открылась удобная дверь, достаточно большая, чтобы проехать грузовик.

Это самая большая удобная дверь, которую Институт Ningtao открыл с тех пор, как он открыл свои двери.

Фокс Цзи посмотрела на Нин Тао со своеобразным взглядом, хотя она ничего не сказала, но ее глаза, казалось, вопрос Нин Тао - даже не начали драку, вы, блядь, думаете о том, чтобы открыть дверь, чтобы убежать?

Нин Тао пошевелил глазами, чтобы посмотреть на Фокс Цзи, его глаза были темными, как чернила, а голос был хриплым и низким: ''Дурак! Это не дверь для побега."

Фокс Цзи вдруг поняла что-то и пошевелила глазами, чтобы посмотреть на кусок сломанного камня, подвешенный в пустоте. Хотя она сразу же увидела его, но когда она посмотрела на него внимательно, ее глаза все еще были наполнены божественным светом удивления и смятения.

С таким взглядом в ее глазах, она, очевидно, тоже понятия не имела, что это такое.

Тем не менее, она знала, что Нинг Тао, очевидно, переехал, чтобы ограбить дверь в это время.

"Половина от меня". Она сказала.

"Половина от тебя". Нинг Тао сказал.

"Вы, ребята, мечтаете! Иди к черту - убей их!" Николас Конти рычал.

Бах, бах, бах!

Выстрелы выстрелили, и пули вылили половину из них со всех сторон и улетели в сторону Нин Тао и Фокс Цзи.

Но Фокс Цзи и Нин Тао даже не посмотрели на стрелявших, а в то же время нарисовали землю и набросились на Николаса Конти на корабль-призрак.

Повелитель вечной смерти явился, и демоническая аура наполнила воздух!

Плоть была поражена пистолетом так же быстро, как молния, оставив в пустоте след от рендеринга тушью. И Нин Тао, человеческий пистолет в единстве, все его тело было окутано чернилами и дымовыми облаками, как пистолет ци.

На земле трое из людей Фокс Цзи убили наемников Чёрной Огненной Компании, Нового Демона и Кровавого Демона.

Бум, бум, бум!

Восемь заклинательных пушек открыли огонь одновременно, и четыре снаряда улетели в сторону Фокс Цзи и четыре снаряда в сторону Нинг Тао.

В последний раз в "Black Sails Building" корабль-призрак стрелял из мыльного пузыря, похожего на "пушечное ядро", но на самом деле это было не пушечное ядро, а источник энергии. На особняке "Черный парус" корабль-призрак не мог бомбардировать Нинг Тао и Фокс Цзи мощными снарядами заклинаний.

Но на этот раз корабль-призрак стрелял из изящным оружейным снарядом!

Одиночная французская реактивная гранатометная установка могла сбить верхнюю часть здания "Черный парус", и было бы бесполезно гадать, насколько сильны были снаряды французского класса, выпущенные из орудий корабля-призрака. Однажды ударив, я боюсь, что нерушимое тело настоящего Ваджры будет раздуто до пепла!

Однако Нинг Тао ни на секунду не уклонился и все равно убил Николаса Конти в носовой части корабля.

Эти четыре снаряда полетели в мгновение ока.

Нинг Тао сделал шаг в воздух и весь человек внезапно ускорился.

В стиле "Draw the Gun" люди хватаются за единство, и пистолет выходит без возврата.

Чернила и дымовые облака пистолета ци скрутились в шар, черный в белый, белый в черный, так же, как гироскопический трехмерный Тайцзи. Эти четыре снаряда были замедлены, как только они коснулись энергетического поля орудия, а затем были выброшены!

Именно здесь Нинг Тао осмелился сражаться против Николаса Конти, даже не надев облачение "Небесные сокровища".

Несмотря на то, что Lust Immortal научился всего лишь одному ходу, чтобы нарисовать пистолет, это была самая сильная техника выращивания легендарного Gun Immortal, одного хода было достаточно!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0726 Горькая война**

Глава 0726 Горькая война Те же четыре патрона магических оружейных снарядов, контрмера Fox Ji заключается в том, чтобы собрать людей вместе, только чтобы увидеть, что рисунок не является человеческим.

Шесть Путей Реинкарнации были легко окружены четырьмя выстрелами волшебных пушек, и как только они пронзили его, человек вышел из картины, все еще убивая Николая Конте!

Корабль-призрак внезапно отступил за энергетический барьер.

Это всегда волшебное оружие в воде, и только в воде оно может проявить свою величайшую силу.

Нинг Тао повернул глаза, чтобы убить.

Николас Конти внезапно схватил арабского шейха и бросил его в Нинг Тао.

Тело плоти и крови столкнулось с гироскопическим облаком чернил и дыма, и под жуткий звук разбивающей стену кости арабский шейх мгновенно превратился в массу разбитой плоти, стреляя во все стороны вместе с кровью и водой.

Проходящие не должны жить, они не должны уступать, они должны быть убиты!

Однако, стиль ничьей Нин Тао потерял из-за этой цели цель Николаса Конте. Один выстрел в голову, а другие добрались до палубы.

Огромные снаряды Николаса Конти бросились на тело, как Нинг Тао в мгновение ока поверг арабского шейха, его человек уже прошел сквозь вытянутый выстрел в плоть, кулак попал в грудь Нинг Тао.

Кулак - это механический кулак, но, очевидно, не механическая рука или кулак, а то, что выходит из "Врат Творения", обладая свойствами и маной технологического оружия. Выстрел в плоть энергетического поля орудия, на самом деле был лишь небольшим признаком замедления.

Нинг Тао сделал шаг назад, не сумев стряхнуть с себя железный кулак Николаса Конти.

Бряк!

Железный кулак ударил Нинг Тао в грудь.

Без Небесных Сокровищ, призванных защитить его тело, чистую плоть и кровь, в тот момент Нинг Тао чувствовал себя так, как будто у него треснули ребра, и даже его сердце было потрясено, что перестало биться. С огромным ударом его тело также было поднято и погружено в нос корабля.

"Пуф!" Из рта Нин Тао вырвалась полная кровь, давление на внутренние органы мгновенно высвобождалось, и в этот момент плоть в руке Нин Тао по диагонали сместила пистолет вниз и застряла на носовой балке корабля-призрака.

Ка-чау!

Летают деревянные щепки!

Даже Корабль-призрак, занявший шестое место в списке Злостных Законов, не смог устоять перед выстрелом в плоть!

Тело Нинг Тао, брошенное назад, выпрямилось над пистолетом, выстрел в мясо согнулся.

Не дожидаясь, когда Николас Конти снова будет преследовать Нинг Тао, силуэт уже разрезан между ним и Нинг Тао, а когти схвачены за шею Николаса Конти.

Девушка-лиса здесь!

Они мгновенно атаковали и защитили дюжину ходов так быстро, что было трудно разглядеть. Скучная авария звучала непрерывно, а ударная волна энергетического столкновения была похожа на сумасшедшее чудовище, мчащееся по округе.

Мясной выстрел согнул ствол до предела и внезапно отскочил, заставив Нинг Тао снова лететь навстречу Николасу Конти.

Все еще нарисовано.

Нинг Тао смог бы только сделать этот ход.

Бо!

Внезапно выстрелила пушка заклинания, но на этот раз выстрелила не пушка заклинания, а пузырь. Человек, который схватил единство и выкинул все свое тело, Нинг Тао вообще не имел ни места, ни времени, чтобы уклониться, он просто увидел это, он уже укоренился.

Фокс Цзи тогда тоже был пойман в ловушку этим пузырьковым панцирем, и он не знал, каково это. Теперь, когда он знал, это было похоже на падение в болото, неспособный дышать, неспособный двигаться.

Именно этот поворот событий, Николас Конти и Фокси Цзи пошли друг на друга еще на дюжину ходов.

Похоже, что Fox Ji объединили свои усилия с Нин Тао, в то время как на стороне Николаса Конти не было помощников того же уровня. Но это на корабле-призраке, Николас Конти и дух корабля-призрака образуют одного и того же человека, выстрел Нинг Тао, пробитый сквозь ограждение, как дух корабля-призрака может не реагировать. Не нуждаясь в Николасе Конти, чтобы контролировать и направлять его, он запустил себя в Ning Tao.

Вмешательство корабля-призрака было равносильно еще одному мощному помощнику на стороне Николаса Конти!

Бряк!

Столкновение ударов и когтей послало Фоксджи и Николаса Конти, стряхнутых друг с другом.

Корма корабля-призрака пересекла энергетический барьер и вошла в озеро.

На месте Ли Чу И, Инь Дашэн и Сунь Вэй также оказались в трудной ситуации в окружении наемников роты "Черное пламя", Нового демона и Кровавого демона из клана Вител, их тела были сильно повреждены шрамами.

Сцена была хаотичной, когда живые мертвецы спешили схватить Дэна Предков и засунуть его им в рот.

"Пытаешься убить меня? Если бы все было так просто, я бы не дожил до этого момента и не попытался бы убить меня только из-за этого?" Голос Николаса Конти запел от презрения и презрения.

Фокс Цзи столкнулась с кулаками, и демон Ци взорвался.

Демонический дух непредсказуемого Властелина Смерти появился из воздуха, высотой в десятки метров, подобно демоническому богу, вырезанному из целой горы, смотрящему вниз на корабль-призрак и людей на нем, жизнь на корабле была похожа на муравьев в его глазах!

"Ха!" Николас Конти хрюкнул холодно.

Вдруг за ним открылся люк, и из него выскочила толпа оборванных моряков, покрытых мхом и моллюсками, у некоторых не хватает ног и рук, у некоторых только плесневелые скелеты, и всевозможное холодное оружие в руках, топоры, мечи и копья, все ржавые и запятнанные.

Корабли-призраки, корабли-призраки, что было бы кораблем-призраком, если бы не было призраков?

Люк открылся, и Призрачный Моряк взлетел на приливной волне, подпрыгнув на только что появившуюся Неестественную Смерть Повелителя Реинкарнации Шести Дао.

Зрелище было похоже на открытие ворот ада и освобождение злых духов.

Призрачный Моряк следовал за ногами вездесущего Господа Смерти вверх, все в виде энергии, и это была также сила энергии, за которую он боролся. В мгновение ока тело Вечносущего Мертвого Господа кишало фантомными моряками, неспособными стряхнуть с себя, разбитыми и так далее.

Корабль-призрак продолжал скользить в воду озера, уже треть его корпуса в этом районе.

Лоб Фокс Чжи бороздил.

Николас Конти хладнокровно засмеялся: "Это твой план? Я дам тебе шанс, а ты нет, я отправлю тебя к черту с этим ребенком сегодня!"

Бах!

Нин Тао вырвался из пузыря, который поймал его в ловушку, ударил себя ножом на палубе Плоти в пистолете, и скандировал ярким голосом: "Я отдыхаю в моем зародыше, слышу Дао Звук!"

Чёрт!

Божественный колокол ударил, и звук Авеню упал.

Как огонь на сухой траве, где проходят звуковые волны, все призраки и демоны рассеиваются.

Плотно упакованные моряки-фантомы упали, превратившись в летучую золу, и в конце концов даже золы не осталось.

Не только моряки Корабля-призрака, но и непостоянный Повелитель Смерти Шести Дао, Схема Реинкарнации был подавлен и рухнул.

Под влиянием этого воздействия тело Фокс Цзи на мгновение дрогнуло, как будто его ударили в сердце или в голову.

Николас Конти воспользовался возможностью наброситься на Fox Ji, и механическая рука откинулась, огромный кулак, сравнимый с ударом головы Fox Ji в грудь Fox Ji.

Фоксджи двурукий блок.

Бряк!

Тело Фокс Цзи подброшено, и пушечное ядро обычно отделяется от корабля-призрака. Полный рот крови вылился из воздуха, а затем разбился о каменную стену.

На самом деле, приговор Нингтао о Твоей Сутре причинил ей больше вреда, чем этот падающий удар Николаса Конти!

"Ха-ха-ха!" Император Николас Конти хладнокровно посмеялся: "Фокс Цзи, тебя обмануло отродье при твоей жизни славы, он даже убил тебя, и ты все еще хочешь объединить усилия, чтобы убить меня?"

Его слова просто упали.

Внезапно на палубе появилась еще одна удобная дверь, большая и черная, как чернила.

Нин Тао стоял перед дверью со своим пистолетом, кровь капала из углов его рта, а глаза черные, как чернила. Он выглядел ужасно, но взгляд был ужасающим. Его два глаза были похожи на черные дыры в глубинах Вселенной, и все, что приближалось к нему, будет поглощено и уничтожено им!

В почерневшем состоянии преступности он мог даже бороться с Мягким Небесным Голосом, не говоря уже о Фокс Цзи.

"Фокси"! Ты это видел?" Николас Конти поднял голос и сказал: "Он вот-вот бросит тебя и сбежит, так почему бы нам с тобой не объединиться и не убить его".

Лисичка встала с земли и не сразу вернулась на корабль-призрак.

Половина корабля-фантома вошла в озеро, а корпус корабля, вошедшего в озеро, значительно отличался от того, который не входил.

Бряк!

Пушка заклинания выстрелила в Нинг Тао.

Это корабль Призрака.

Духи законного оружия, как правило, мелочны до глубины души и всегда будут мстить в гневе.

Нинг Тао ударил его, и он опознал Нинг Тао как врага.

Пузырь опять полетел в сторону Нинг Тао.

Нинг Тао не уклонился и был взорван пузырьковой пленкой в дверь удобства.

Это конец?

Ты тигр, а ты просто стрелок?

Николас Конти не только замер, но и Фокси был сбит с толку. Если Нинг Тао воспользуется этой возможностью, чтобы сбежать, ей пора уходить. Она даже не смогла убить Николаса Конти с Нин Тао, и не смогла сделать это в одиночку.

Внезапно!

Бряк!

Ужасающий луч энергии вылетел из черной, похожей на чернила пещеры.

Несколько мана-пушек лопнули в одно мгновение, посылая обломки.

Несколько мачт корабля-призрака также были разрушены, оставив только клочки дерева и клочки холста, летящие в воздухе.

И каюта корабля, которая также развалилась и пришла в беспорядок.

Николас Конти также находился на палубе в большой беде, и если бы его ударил этот ужасный энергетический луч, он уже был бы кучей целлюлозы!

Попасть в дверь удобства - это попасть в медицинский центр "Небесный путь".

Кто, черт возьми, дал тебе мужество?

Но месть Небесного медицинского центра Дао - это не то, что можно выдержать.

Силуэт, пробитый сквозь черную пещеру, похожую на чернила.

Нинг Тао вернулся, выстрел во плоть в одной руке и факел нежити в другой.

"Это......." сказал Николас Конти, внезапно узнав его и потеряв голос, "Бессмертный Факел!

Однажды он послал оборотня Рамзи на поиски масла Черного огня и бессмертного факела в стране Сирии, но он не ожидал, что волшебное оружие, которым он был одержим, на самом деле появилось в руках Нинг Тао.

Голос Нинг Тао был ледяным: "Я сказал, что убью тебя сегодня!"

Как раз в это время тело Николаса Конти исчезло в воде озера вместе с скользящим кораблем-призраком, и разрушения быстро восстанавливались. Куски дерева возвращались по частям, перестраивая мачту. Куски холста улетают обратно и перестраивают паруса.

Даже призрачные моряки, которые были подавлены, поднялись с воды на палубу и окружили Николаса Конти.

"Убить меня? Вы знаете, почему этот корабль называется "Корабль-призрак"?" Николас Конти зарычал в слове: "Умри за - это - нет - умри"!

С парусами корабль-призрак ускорился и соскользнул в воду озера, и этот энергетический барьер мгновенно пришел в лицо Нин Тао.

"В воде никто не сможет меня победить! Даже если ты объединишься с Фокс Чжи, ты умрешь!" Николас Конти рычал.

Нин Тао прочитал вслух: "Духи нежити, лежащие в земле, я зажигаю этот факел кровью и маслом черного огня; нежити тебе, прислушайся к моему зову и сражайся за меня!".

Бряк!

Зажигается факел бессмертия.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0727: Захват Злого Лидера**

Глава 0727 Поймать злобного кайзера Алый Факел, Алый Свет, Мгновенно Облачный Ветер был жалким.

Зеленый дым поднялся из факела нежити и приземлился на человека.

Носитель факела нежити, проводник нежити, Небона, вышел.

У Нин Тао был помощником только Фокс Цзи?

Нет, и Небона.

В его плане Небона была центральной частью всего плана!

Держа бессмертный факел, Нинг Тао пошел к энергетическому барьеру за его пределами.

Именно в воде "Корабль-призрак" был в своей самой сильной форме, и это был "Корабль-призрак" и самая сильная форма Николаса Конти, которую он собирался бросить вызов!

Из-за Небоны.

"Убейте его!" Николас Конти рычал.

Бесчисленное множество моряков-фантомов набросилось на Нинг Тао, а оставшиеся на корабле-фантоме пушки заклинания также нацелили свои дулы на Нинг Тао.

Бессмертный Факел в руке Нинг Тао дрожал, и кровавое сияние распространилось наружу. Призрачный водяной призрак был похож на человека из бумаги в пламени, где он проходил, и мгновенно превратился в пепел. Их энергия также поглощается и не может быть восстановлена.

Не только Призрак Воды, но даже энергия самого корабля-призрака была засосана и поглощена, бессмертный корабль выветривается и разлагается со скоростью, видимой невооруженным глазом!

Бессмертный?

Королева нежити здесь, и она правит нежитью!

"Ааааа!" Небнаян рычал.

Чем больше фантомной энергии поглощал Бессмертный Факел, тем мощнее она становилась. Тот, кто только что вышел, был всего лишь слабой тенью, и мог повернуть ее тело так, как будто у нее есть настоящая плоть и кровь, полная великой силы!

"Уничтожить корабль!" Нин Тао бросил бессмертный факел в Небоне, и как раз в тот момент, он ударил ножом, человеческий пистолет в один, не дожидаясь, что стена границы энергии, чтобы ударить в него, он ударил первым.

Все еще нарисовано.

Мгновенно пробивая стену энергетической границы, вода озера ворвалась со всех сторон, и Нинг Тао и плоть в ружье резко замедлились.

"Иди к черту!" Николас Конти устремляется с ударом.

Тем не менее, Корабль-призрак быстро слабеет, не в состоянии дать ему поддержку воды, и его кулак был медленнее, чем выстрел плоти Нин Тао!

Ка-чау!

Из-за недооцененных обстоятельств, Николас Конти, наконец, заплатил за свой гнев и панику. Он был настолько медленным в течение нескольких нулевых секунд, что промахнулся по Нин Тао, только для того, чтобы иметь выстрел в плоть земли в кулак.

Железный кулак треснул и части полетели.

Энергетическая ударная волна от столкновения отодвинула озеро назад, создав кратковременный вакуум.

Но как раз в этот момент силуэт пролетел сквозь стену энергетической границы и прошел мимо Николаса Конти.

Левая рука Николаса Конти упала на палубу.

Тот, кто ударил, был Фоксхайм.

Не ее когти отрезали плоть и кровь Николаса Конти от левой руки, а Фигура Шести Путей Реинкарнации.

Нинг Тао ждала своего шанса, когда она запихнула Николаса Конти на корабль-призрак.

В тот момент, когда железный кулак Николаса Конте был пронзен выстрелом во плоти, появилась возможность, которую она ждала, наращивая свои силы и поражая!

"Хо-хо-хо!" Как зверь в отчаянной, умирающей борьбе, Николас Конти с ревом проткнул правую руку потерянного железного кулака в маленький живот Нин Тао.

Эта железная стена из заклинания не была копьем, но сломанный металлический скелет был еще более страшным, чем копье.

Без одеяния Небесных Сокровищ, защищающего его тело, он только что израсходовал свое копье, а когда вода в озере оттолкнулась, уклонения Нинг Тао были прерваны, и он был заколот сломанной рукой орудия заклинания Николаса Конти, и кровь вылилась наружу!

"Умри!" Игнорируя Fox Ji позади него, огромное тело Николаса Конти прижалось к Нин Тао, а его правая рука боролась за то, чтобы проткнуть его сломанную руку в живот Нин Тао.

Пфф!

Нинг Тао вырвал полный рот крови, и в тот самый момент он схватил ключ от медицинского зала и ударил его ножом в шарик крови, который только что брызнул на грудь Николаса Конти.

Ничего себе!

Черная, как чернила, дыра внезапно открылась, и Николас Конти, казалось, был слоном, который пронзил яму, и ушел в мгновение ока, и Нинг Тао, который был заколот им в маленький живот, был перенесен в дыру.

Почти в тот же момент Небона скандировала что-то вслух, не слышала своего голоса, только для того, чтобы увидеть форму своего рта. Затем она поставила факел нежити в руку на палубу корабля-призрака.

Бряк!

Под бессмертным факелом палуба треснула дюйм за дюймом, и пролетела гнилая древесина.

Леди Фокс отступила, даже она не осмелилась подойти к тому, кто носит золотые боевые доспехи, как богиня боя, хотя у нее и не было настоящего тела..........

Медицинский центр Тендо.

Бряк!

Нинг Тао и Николас Конти вместе упали под стену замка, и под ударом сломанная рука волшебного оружия застряла в его маленьком животе, и на него напала острая боль, он почти не мог не плакать от боли.

"Я убью тебя!" Николас Конти выглядел бешеным и укусил Нинга Тао в шею с открытым ртом.

Базз!

Рев.

Прежде чем кровавый рот Николаса Конти смог дотронуться до шеи Нинга Тао, его голова сильно ударилась о землю. Такое ощущение, будто кто-то опустил голову и сильно ударился о землю.

Нинг Тао нанес удар по маленькому животу Николаса Конте, и тело Николаса Конте скользило по земле в вестибюль медицинского зала "Небесный путь". Сломанная рука, застрявшая в его маленьком животе, также отделяла себя от его маленького живота, кровоточащего.

К счастью, Мягкий Тенгейн в библиотеке свитков искривления, иначе я не знаю, как бы я волновался.

Нин Тао подошел к Николаю Конти, его скорость была медленной, ноги дрожали, кровь продолжала выливаться из его маленького живота, намочивая его одежду и штаны. Тем не менее, его особая экстрасенсорная сила исцеляла его раны с каждой минутой, и он будет становиться лучше, а не хуже.

Нин Тао подошел к столу, открыл маленький сундук с лекарствами, взял человеческий рецепт Дэна и съел его.

Теплый ток распространился по его конечностям и телу, и болезненное ощущение было облегчено. И только после этого он отнес маленький сундук с лекарствами к Николасу Конти.

Николас Конти пытался встать с механической рукой на землю, но теперь он даже не смог сделать что-то настолько простое, как взбираться вверх. Но это было не потому, что ему не хватало руки, а из-за подавления из Медицинского Зала Небесного Дао.

"Не беспокойтесь, такой человек, как вы, может разгуливать здесь, как собака, и не имеет никакого дела." Нин Тао сказал, что он сделал паузу рядом с Николасом Конти, прежде чем разместить бамбуковый набросок бухгалтерской книги на теле Николаса Конти.

"А!" Николас Конти ворчал, сильно стрелял, пытался перевернуться.

Тем не менее, на его спине была гора, так что он даже не мог двигаться, как он все еще может перевернуться?

Нинг Тао, однако, даже не потрудился посмотреть на Николаса Конти, а вместо этого пошевелил глазами, чтобы посмотреть на человеческое лицо на Добром и Злом Триподе.

Человеческое лицо на Добром и Злом Триподе сердито смотрело на Николая Конти, взгляд, который, казалось, ненавидел набрасываться на него и рвать его на куски.

"Как насчет того, чтобы разобраться с ним?" Нинг Тао сказал.

Человеческое лицо на Добром и Злом Триподе не отреагировало ни на что.

Нин Тао пожал плечами, протянул руку помощи и взял бамбуковый набросок из бухгалтерской книги, открыв его, чтобы прочитать диагноз на нем.

Содержание появилось на бамбуковой тетради: Николас Конти, экстерриториальное лицо, нефизическое лицо, злой вождь. Грехов всей жизни слишком много, чтобы их записать, и они искуплены.

Нинг Тао был ошеломлен.

Тот факт, что Николас Конти был злодейским лидером, был тем, чего он ожидал и не удивился вовсе. Но это осложняется тем, что диагноз Николаса Конте включает в себя слова "экстерриториальный" и "неприродный".

Аутсайдеры, это заявление............

Николас Конти пришелец?

Ненатуральные люди, это утверждение..........

Может быть, Николас Конте - научно-вымышленный киборг?

Всевозможная путаница приходила ему в голову, но на бамбуковой тетради не было подробного содержания, которое помогло бы ему решить его проблемы. Тогда он, естественно, вспомнил "врата творения" из обломков.

Зуо Белла бросила обычный пистолет и духовный материал в Врата Творения, и то, что она получила, было законное оружие пистолет с ужасающей силой. Очевидно, что это было не то, что могла сделать человеческая технология, или даже человеческие культиваторы, но так называемые врата творения, образованные дроблеными камнями, за очень короткий промежуток времени произвели легальное оружие.

Может ли быть, что во Вселенной существовали действительно более высокие цивилизации культивирования, и что Николас Конти и эти разбитые камни были из того мира?

Тем не менее, это все домыслы, не подкрепляемые доказательствами.

"Николас Конти, откуда ты?" Нинг Тао спросила предварительно.

"Пффф!" Николас Конти плюнул полным ртом в землю.

Нин Тао пнул Николаса Конти по голове и растоптал его голову под ногами: "Ты все еще осмеливаешься быть высокомерным передо мной, когда умираешь? Я могу заставить тебя умереть мучительной смертью, или я могу заставить тебя умереть сомнительной жизнью!"

Вместо того, чтобы бояться, Николас Конти показал жуткую улыбку: "Думаешь, это я боюсь смерти? Подойди ко мне, если у тебя есть средства, я буду смотреть, как ты мучаешь меня и убиваешь, ты придешь".

Нинг Тао разведал руку, выстрел из плоти пролетел в его руку, и он врезался в правую ногу Николаса Конти.

Брызги крови.

Но Николас Конти просто нахмурился и больше не реагировал.

Нинг Тао нарисовал свой мясной пистолет и просветил его на другой ноге Николаса Конти.

Николас Конти просто посмотрел, даже не моргнув.

Выстрел из мяса остановился и не нырнул.

Разве фигура уровня Николаса Конти не тот, кто может поддаться немного боли и страданий?

Нин Тао на мгновение замолчал, прежде чем сказать: "Ты не из этого мира, ты из другого мира". Эти измельчённые камни имеют отношение к тебе, и ты знаешь, как ими пользоваться. Позади тебя должен быть господин, и кто тот, кто послал тебя схватить предков Дана, ищущих Духа Дана? Что ты знаешь о Дэне Поисков Предков?"

Николас Конти ничего не сказал.

Нинг Тао тоже не давил на него и продолжал: "Неважно, если ты не будешь говорить, я возьму эти камни, и однажды я разберусь с этим. И ты, ты умрешь здесь, и у тебя никогда не будет шанса поймать Духа Дана".

"У тебя тоже нет шансов". Николас Конти наконец-то заговорил.

Нин Тао сказал: "У меня есть городская башня времени, я строю деревья и облачную руду, как я мог не иметь шанса? Думаешь, используя живых мертвецов, у тебя есть шанс? Наивный, я был в контакте с Духом Дэна, не так ли?"

"Ты пытаешься заставить меня что-то сказать". Николас Конти сказал, холодная улыбка, выходящая из углов его рта: "Ты думаешь, я глупый?"

Нинг Тао сказал: "Ты не глупая, но я умнее, иначе тебя бы здесь не было, не так ли?"

Николас Конти холодно сказал: "Ты просто используешь презренные средства, ты еще и презренный злодей, сражаешься праведно, ты мне не подходишь!".

Нинг Тао вздрогнул и ударил ножом во плоти.

Пфф!

Брызги крови.

PS: Друзья, сегодня только две смены, и мы едем в Пекин 28-го на ежегодную конференцию, а затем в Таиланд. Это преимущество, что вы целый год упорно трудились, чтобы выйти и немного повеселиться. У нас также нет страховки, наград на конец года или чего-то еще, это пособие. Из-за этого в наши дни только две смены, я тоже хочу выйти и расслабиться, редко выходить, не могу сидеть в отеле и писать. У меня есть стойкая трудовая этика, возвращайтесь, я все исправлю, спасибо всем за понимание.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 00728 Непредвиденные обстоятельства**

Глава 00728 Неожиданные обстоятельства Нинг Тао хладнокровно посмеялся, ''Презренное средство? Меня не волнуют никакие средства, пока это убивает тебя. Кроме того, такие люди, как ты, даже не заслуживают этого слова. Я культивирую Небесный Дао, и в моих глазах ты не более чем спрятан в тенистом уголке..."...

Не дожидаясь, пока Нинг Тао закончит свое предложение, Николас Конти внезапно выпустил на волю жуткий смех: "Небесный Дао"? Хахаха.........."

"Над чем ты смеешься?"

"Боги твоего мира, и бессмертные все погибли, и все, что они создали, было уничтожено, и дао небесное, как ты это называешь, оно погибло, ты знаешь, кто погиб?" Николас Конти спросил риторически.

Боги молчат пешки небесные.

Это источник того пророчества?

Сердце Нин Тао было в шоке, но он не показал ни малейшей эмоции: "Кто?"

"Ты еще не знаешь, как его зовут, ничтожество." Николас Конти плюнул полным ртом в землю.

Сердце Нин Тао внезапно ворвалось в ярость, только что он едва мог контролировать свои эмоции, но как только он немного сдвинулся с места, он не мог.

Николас Конти, однако, все еще горит: "Эта клиника, которой Вы гордитесь, Вы считаете ее самым могущественным существом в мире? Или даже самое могущественное существо во вселенной? Не будь ребенком, включая тот факт, что это не более чем скромная рептилия!"

Нинг Тао выстрелил в мясо и зарезал его.

Пфф!

Тело Николаса Конти внезапно стало еще одной снежной ямой, проливая кровь, но он лишь слегка нахмурился.

"Это все, что у тебя есть, чтобы пытать людей? Ещё какие-нибудь трюки, просто иди на меня!" Он кричал на Нинг Тао.

Нинг Тао сбил, и со вспышкой крови правая рука Николаса Конти упала на землю стуком.

Это была его механическая рука, и этим выстрелом Нинг Тао снял половину плеча.

Нин Тао хладнокровно засмеялся: "Я думал, какой ты сильный, такой свирепый передо мной". Ты знаешь, что я пытался сказать, что в моих глазах ты даже не человек. Ты не более чем вещь, которая была сделана, чтобы выглядеть как носок, или тапочка, или прыгающая лягушка с ветром, кто ты такой, чтобы злиться в моем присутствии?"

Николас Конти посмотрел на Нинг Тао, похожего на раненого зверя.

Нин Тао с презрением сказал: "Что означает этот взгляд в твоих глазах, гнев и месть?". Ты только что спросил меня, какие у меня есть другие средства муки, и я говорю тебе, что я только что придумал одно, которое обещает не разочаровывать тебя".

"Фу!" Николас Конти опять плюнул.

Нин Тао развернулся и подошел к полкам, подошел к тому месту, где была установлена пара пистолетов-пулеметов, подобрал их и, наконец, подобрал пистолет-пулемет, который был создан из снайперской винтовки Barrett Counter-Equipment Sniper Rifle, прежде чем вернуться на сторону Николаса Конти.

Нинг Тао покончил с этой большой пушкой и нацелился на Николаса Конти.

Намек на презрение распространился по углам рта Николаса Конти.

Однако Нин Тао снова опустил пистолет и положил его на землю, затем присел рядом с пистолетом и ударил кулаком в дуло.

Чёрт! Чёрт! Когда...

Звук поразительного железа.

Искры повсюду.

Дуло французской снайперской винтовки повернулось от удара и деформировалось в форму грубого наконечника копья.

Нин Тао встал с "копьем" и сказал легкомысленно: "Изначально я хотел использовать свое копье, но место, где я хотел убить, было грязным, поэтому я сделал копье специально для тебя. Итак, один вопрос перед тем, как я спущусь... твоя куколка не сломана, не так ли?"

Николас Конти вдруг понял что-то, его эмоции вышли из-под контроля, и он заревел от Нин Тао: "Ты ублюдок..."

Внезапно Нин Тао перевернул удар Николаса Конти, и копье в его руке засияло в пятно на бедре Николаса Конти.

Пфф!

"А!" Николас Конти жалко кричал.

"Откуда ты, черт возьми, родом!" Нинг Тао гневно рычал, когда вонзил копье в тело Николаса Конти.

"Иди к черту!" Николас Конти зарычал: "Наконец-то ты и твой мир будут уничтожены! И я, например, приду снова!"

"У тебя не получится!" Нинг Тао отказался от допроса и выстрелил в дно одним выстрелом.

Николас Конти, однако, еще не был мертв, яростно кашлял и плевал кровью.

Нинг Тао встал и пошел за гильотиной, которая обрабатывала материал духа, а затем перевернул Николаса Конти. Он собирался заставить Николаса Конти взглянуть на него и порезать пополам одним махом.

Бедняга, ты бредишь о Небесном Дао, в том числе о том, что Земля - всего лишь зерно пыли в этой вселенной, как много ты знаешь о Творце, и ты говоришь, что возделываешь Небесный Дао...хахаха...хахаха....".

Нин Тао размахивал гильотиной и разрезал ее одним лезвием.

Николас Конти мертв.

В этом небесном медицинском зале даже младенец не может спрятаться, можно сказать, что он в форме богов уничтожен.

Появился слой зеленого зеленого дыма и ничего не было видно.

Зеленый дым рассеялся, и на земле ничего не осталось, включая механическую руку.

Тем не менее, Нин Тао замер там, эхом в его сознании все слова Николаса Конти сказал.

Бедняга, как много ты знаешь о Творце, когда говоришь о небесных путях, в том числе и о земле, которая в этой вселенной является лишь пятном пыли?

Это преувеличение?

Совсем не преувеличение.

Если Земля - это сфера диаметром 1 см, Солнце - это сфера диаметром 109 см, а Canis VY - это сфера диаметром 2.3 км. Если Canis VR сравнивать с человеком, то Земля - это, вероятно, просто клетка в человеке.

Значит, земля - это все клетки, а что такое человек?

Небесный Дао, Небесный Дао, как велик этот рай, и где Дао?

Этот мир, казалось бы, существовал как культивационная цивилизация, и с определенной точки зрения, это был мир богов и бессмертных, а потом он был чем-то разрушен. Отбросив эту путаницу, чего они стоят в этой огромной вселенной, даже если они являются истинными бессмертными? Даже если Великий Бог, который управляет этим миром, контролирует его, это всего лишь клетка, или частичка пыли!

Следуя этой череде мыслей, чем больше Нинг Тао думал о депрессии, он горько улыбался, шевелил глазами, чтобы посмотреть на человеческое лицо на Добром и Злом Триподе и бормотал: "Брат Динг, ты также слышал, что он только что сказал, хотя он издевался надо мной, но я думаю, что он прав, я всегда думал, что я возделываю Небесный Дао, но я даже не знаю, как велики Небеса, и где Дао, ты можешь помочь мне решить мои проблемы?".

Человеческое лицо на Добром и Злом Триподе не реагировало ни на что.

В первый раз он был в хорошем настроении, но в этот раз Нинг Тао не был в таком настроении. Он взял бамбуковый набросок бухгалтерской книги и открыл его.

Из содержимого появляется бамбуковая книга счетов: убейте злых королей, медицинский центр "Небесный путь" в этом месяце сдается в аренду бесплатно, а также может открыть дверь склада. С 50.000 безвозмездной арендной платы в этом месяце, у него все еще есть 783.454 очка денег на клинику добра и зла, и ему нужно всего лишь заработать еще 20.000 или около того. Просто злые мысли и грехи больше не могут быть заслужены, и было бы немного хлопотно заработать все добрые мысли и заслуги.

Сколько потребуется, чтобы получить более 100 000 клинических сборов?

Нинг Тао не знал, но и сейчас не время размышлять об этом или идти открывать дверь казначейства. Он собрал набросок своей бухгалтерской книги из бамбука, носил на спине маленький сундук с лекарствами и направился к стене замка.

Открылась удобная дверь.

Нин Тао вышел из черной дыры, как чернила, прежде чем он успел взглянуть, облако белых теней разбилось со стороны, как пушечное ядро.

Бряк!

Нин Тао вылетел в сторону с мужчиной, а затем разбился о землю, только тогда он ясно увидел, что человек, надавливавший на него, был Фокс Цзи. То, как она выглядит сейчас, также поразило его, в его сердце она всегда была своего рода сказочным существованием, одинокой, холодной и высокомерной, без малейшего намека на фейерверк, но на данный момент стала пухлым лицом, одежда на теле тоже разорвана, даже белоснежное плечо из лисичьей кожи тоже обронило много волос, лысый.

"Что случилось?" После короткого оцепенения, Нинг Тао сказал в изумлении.

Однако Фокс Цзи свирепо обнял его за талию и выскользнул, хлопнув ногами по земле, неся Нин Тао на землю.

Бряк!

По мере того, как эти двое уклонялись, земля, где они только что остановились, была поражена огненным шаром, земля дрожала, и кровавая энергетическая ударная волна толкала во всех направлениях, подметая тех, кто стоял на их пути!

Нин Тао поспешно сдвинул глаза, чтобы посмотреть в одну сторону, и в конце его взгляда, женщина, одетая в золотую полукруглую броню и держа в руках бессмертный факел, пришла сюда, с аурой, как богиня боя, спустившаяся в мир!

Он был носителем факела нежити, Небона - проводником нежити.

Фокс Цзи подползла из тела Нин Тао и разгневанно сказала: "Какого помощника ты зовешь?". Она даже ударила меня!"

"Она Небона, и только она может иметь дело с кораблем-призраком Николаса Конти." Нинг Тао сказал.

"Ты должен заставить ее остановиться! Сумасшедшая женщина!" Фокси был так зол.

Нин Тао последовала за голосом Ян и сказала: "Небона, остановись, она не враг, она....".

Небона внезапно замахнулась Бессмертным Факелом в руку в сторону Нинг Тао.

Всплеск пламени, похожего на конденсированную кровь, улетел в сторону Нинг Тао.

Нинг Тао уклонился, чтобы уклониться.

Эта масса пламени обрушилась на землю еще одним сильным взрывом, и энергетическая ударная волна от взрыва обрушилась на его лицо, чувствуя, как тают плоть и кровь!

Нинг Тао был ошарашен.

Он был хозяином Небоны, но Небона даже сражалась с ним!

Фокс Чжи удивилась: "Ты... тоже не можешь её контролировать?"

Нинг Тао потом огрызалась: "На самом деле я не очень хорошо ее знаю".

Странное выражение внезапно появилось на лице Фоксхима.

Нинг Тао последовала: "Возможно, с ней произошел небольшой несчастный случай, ты уходи сначала, я с ней разберусь".

Его слова только что упали, а Фокс-Цзы уже были в десятках метров.

Это мертвый даосист или бедный даосист?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0729: Конец дороги**

Глава 0729 Конец дороги глаза Нинг Тао быстро прокатились по этому пространству, он не знал, что произошло здесь во время его пребывания в Небесном медицинском центре Дао, убивая Николаса Конти, злого лидера, но это было не трудно увидеть.

Наемники Черной Огненной Компании, Новые Демоны и Кровавые Демоны Вителевского Клана были практически мертвы, а земля была усеяна трупами. А живых мертвецов осталось не так уж много. Здесь происходило кровавое убийство, просто не было известно, Фоксхайм и её трое мужчин или рука Небоны.

Но эти люди - проклятые люди, и неважно, кто их убил.

Важно было то, что Небона, очевидно, стала проблемой сейчас, она уничтожила корабль-призрак и поглотила столько энергии призрака, плюс тот факт, что перед ней было существо того же уровня, что и у феи Инь Юэ, это определенно было бы нехорошо, если бы она потеряла контроль над собой.

Небона прошла по направлению к Нинг Тао с большим шагом, ее ноги были парой золотых боевых сапог, но она прошла без звука, она прошла через лужу крови, и в луже крови не осталось никаких следов ее ног.

Она была всего лишь формой чистого энергетического тела, но отличалась от Младенца Юаня, который был энергетическим телом, которое нуждалось в теле, чтобы существовать, в то время как у нее его не было.

Когда она шла, она скандировала что-то, хотя ее голос не мог быть услышан, Нин Тао мог прочитать это из ее уст, это было заклинание, которое он был очень знаком, тот, который зажег Бессмертный Факел - нежити, которые лежат в спячке в земле, Я владелец Бессмертный Факел, проводник нежити, Я зажигаю этот факел кровью и маслом черного огня, нежить тебя, прислушаться к моему зову и бороться за меня!

Когда она скандировала, вспыхнуло пламя Бессмертного Факела. Когда она проходила мимо, из трупов вылетела клочок мертвого духа, и моль была брошена в бессмертный факел, как огонь. Еще более странным было то, что живые мертвецы, даже живые мертвецы, каким-то образом упали на землю, остатки их душ оторвались от них и были брошены в бессмертный факел.

Бессмертный Факел действительно обладал мощной сдерживающей и убийственной силой против призраков и бессмертных вещей.

Чем больше поглощался Бессмертный Факел, тем мощнее становилось энергетическое тело Небоны, и золотая боевая броня на самом деле давала людям ощущение слабого излучаемого золотого света, этот образ был действительно похож на боевую богиню, спускающуюся в мир.

Нинг Тао, однако, почувствовал убийственную ауру от ее тела, когда он ругал, "Небона, что ты делаешь? Ты видишь, кто я!"

Небона остановилась на своих следах, ее глаза горели, когда она смотрела на Нинг Тао.

Нинг Тао сказал: "Я твой хозяин!"

Небона внезапно взмахнула Бессмертным Факелом в руке в сторону Нинг Тао, и к нему пролетело облако пламени.

Бряк!

Кровавое пламя взорвалось, и внезапно на земле появилась еще одна большая яма, полная выжженных следов.

Ноги Нин Тао приземлились на землю, и "щит" перед ним также исчез, что было поле энергии пистолета, образованного пистолетом во плоти. Но даже при этом, на его теле было довольно много обугленных участков. В его волосах, в частности, все еще было дымок.

Злая сторона проснулась, и его глаза мгновенно потемнели.

"Крылья жесткие?" Голос Нин Тао был низким и хриплым, также выдавая ледяной холод: "Ты забыл, что без меня ты все еще в ловушке в том темном подземелье!".

Глаза Небоны выглядели несколько запутанными, у нее не было настоящего рта и голосовых связок, и она не могла издавать ни звука, но это не повлияло на остаточное осознание духа души, чтобы поймать голос Нинг Тао. И она, казалось, смогла понять, что говорил Нинг Тао.

"Ты покойник!" Нинг Тао рычал: "Думаешь, ты еще жив? Без моей помощи ты застрянешь во тьме навсегда!"

Губы Небоны сжаты, похоже, бессвязно бормочут.

Она поглощает много призрачной энергии, и ее энергетическое тело беспрецедентно мощно, но у нее нет "мозга", в конце концов, часть ее поведения связана с инстинктивными реакциями, а часть - с остатками предыдущей жизни, которые нестабильны.

Точно так же, как Небона была в оцепенении, белая тень прорезала поперек, прорезав руку Небоны, держащей бессмертный факел острым лезвием.

Зажми!

Факел нежити упал на землю.

Тот, кто нанес удар, был Фокс Цзи, а Нинг Тао вбил себе в голову Небону, что стало для нее идеальной возможностью для нанесения удара.

Небона ревела беззвучно, ее отрубленная рука мгновенно возродилась, схватившись за бессмертный факел, упавший на землю.

Fox Ji пнул бессмертный факел в направлении Нинг Тао одним ударом: "Возьми его!".

Как только ее слова упали, кулак Небоны врезался в ее маленький живот.

Бряк!

Тело Фокс Чжи мгновенно полетело назад.

Небона набросилась на Фокски.

Как только Нинг Тао схватил Бессмертный Факел, Духовная Сила была введена, и один вздох был подан навстречу избивающему пламени.

Бессмертный факел погас.

Этот огонь изначально был зажжен его кровью и духовной силой, и это был способ потушить факел.

Тело Фокс Цзи внезапно застыло в пустоте, как будто проектор, проецирующий ее, внезапно нажал кнопку паузы.

Нинг Тао ругал: "Вернись!"

Фигура Небоны качнулась в пустоту и уже была на стороне Нинг Тао, когда она появилась снова. Скорость чистого энергетического тела была такой же быстрой, как у Младенца Юаня, достигая тысячи метров в одно мгновение.

Небона была похожа на изменившегося человека, сжимая мочевой пузырь, и выглядела так, будто страдала от невыносимого холода и страха.

Нинг Тао была знакома с этими переменами в ней.

Если раньше она была злым призраком, то теперь она просто бедная женщина-призрак, нуждающаяся в тепле и защите от своего хозяина.

Нинг Тао холодно сказал: "Возвращайся!"

Небона превратилась в поток зелёного дыма и вернулась к Бессмертному Факелу.

Нин Тао положил Бессмертный Факел, что привело к долгому вздоху облегчения. Я действительно не знаю, чем бы все закончилось, если бы Фоксхайм не забрал у Небоны Бессмертный Факел и не дал бы ей выйти из-под контроля.

Фокс Цзи подошла к Нин Тао с видом гнева: "Почему ты не сказала мне, что у тебя все еще есть такой женский призрак, что она чуть не убила меня!"

Нин Тао также был невозмутимым: "В то время на корабле, вы могли бы остаться и сражаться со мной, но вы смотрели снизу, я бы не выпустил ее, как только корабль-призрак все вошло в воду, у нас не было бы шанса убить Николаса Конти! Тогда дайте мне объяснение, почему вы колебались в то время. Ты думаешь, что я умру, не так ли?"

У Фокс Чжи губы шевельнулись, но слова не прозвучали.

Это то, что она думает?

Только она знала.

Но она не потрудилась объяснить это Нин Тао.

Бах!

Выстрел прозвучал.

Нин Тао и Фокс Цзи подвинули глаза, и при взгляде на них Чарльз упал в обморок с покрытой грудью.

Тот, кто стрелял, был Ли Чу И, используя обычную штурмовую винтовку, которую он подобрал наугад.

В том углу несколько Кровавых Демонов из клана Вител клан положили свои жизни, чтобы защитить Карла и Зобелу, когда они отступали в сторону прохода.

Бах, бах, бах!

Штурмовая винтовка в руке Ли Чу дрожала, одна пуля вылетела, и еще один Кровавый Демон упал на землю. Но он все равно боролся, и даже если бы это был выстрел в сердце, это не убило бы его.

Карл поднялся с земли и бегал с Зобелой по направлению к входу в этот проход. Кровь стекала по его ногам, оставляя очаровательный след на земле.

Не задумываясь ни на секунду, Ли Чу нажал на курок в тот момент, когда дуло зафиксировалось на пистолете, как только он направил его на спину Чарльза.

Кровавый демон внезапно перерезал и заблокировал Чарльзу спину.

Бах, бах, бах!

Несколько пуль пробило в грудь демона крови, а одна из них даже пробила ему голову со лба. Он упал в обморок и больше не двигал мышцами. Боевая сила демона крови была слабой, но все тело было смертельно с одной только головой.

"Не убивай его!" Нинг Тао выпустил рев, спринтующий к входу в этот проход.

Однако Ли Чуйи не подчинился приказу Нин Тао и продолжал нажимать на курок.

ЩЕЛКНИТЕ...............

Никаких пуль из дула.

Она только что опустошила клипсу.

Она покачала головой и уронила штурмовую винтовку на землю. Потом посмотрел на Фокси, у которой не было никаких инструкций.

Зобела и Чарльз повернули глаза и побежали к входу в этот проход.

Внезапно, облако чернил и дыма прошло сквозь воздух и приземлилось на каменную стену у входа в проход. С грохотом каменные стены рухнули. Копье с черно-белым узором, после разрушения каменной стены, все же погрузилось головой в каменные ступени прохода, образуя "перила".

Зобела и Чарльз в панике остановились на своих путях и отступили.

Одним ударом измерительной руки пистолет Нинг Тао поднялся с земли и вернулся к своим рукам. Он подошел к братьям и сестрам с мясным пистолетом в руке и сказал, когда он шел: "Вы не можете убежать, Николас Конти мертв".

Зобела и Чарльз повернулись к бегу, только чтобы увидеть, как Фокси медленно идет сюда. С тремя злобными людьми, которые все еще следуют за ней, проходя мимо наемника, который все еще плакал, Ли Чу наступил на шею наемника одним махом. Щелчком мыши наемник полностью замолчал.

Зобела и Чарльз отступили к центру.

Нин Тао продолжал форсировать свой путь к Зуо Бейра и Чарльзу, говоря вяло: "Если ты хочешь жить, тогда ты должен сотрудничать с нами, скажи мне, откуда взялись эти камни?".

Чарльз и Левая Белла продолжали двигаться назад.

Чарльз сказал: "Разве он тебе не сказал?"

В глазах Нинг Тао вспыхнул темный свет: "Если бы он сказал мне, я бы все равно спросил тебя!"

Это убивает тело.

"Хахаха......." внезапно засмеялся Чарльз.

Нинг Тао гневно сказал: "Над чем ты смеешься? Ты правда думаешь, что я боюсь тебя убить? Я осмеливаюсь убить Николаса Конти, и я осмеливаюсь истребить семью Со-Вителя!"

Чарльз отступил и сказал: "Этот дурак Николас Конти, я сказал ему не торопиться, но он меня не слушал. Он усовершенствовал "Поиск предков" Дэна и с нетерпением ждал начала проекта "Поиск предков". Я предлагаю ему еще не поздно убить тебя, прежде чем продолжить, и если он послушает меня, как мы можем потерпеть неудачу и как он может умереть?".

Нинг Тао ругал: "Скажи мне, откуда взялись эти камни!"

Полная чернота в обоих глазах.

Карл и Зобела остановились на своих путях, и выхода не было, потому что за ними были "Врата Творения", состоящие из десятков маленьких и больших кусочков камня. С другой стороны, Фокс Цзи и ее трое мужчин также остановились на своих путях, и хотя они не напали, они отрезали себе путь к отступлению.

У семьи Феттель активы составляют сотни триллионов долларов, но сейчас Чарльз и Зобела находятся в отчаянном положении.

Какой смысл иметь больше денег?

Какой смысл в семье, которая доминирует в Европе?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0730 Самоубийство требует мужества.**

Глава 0730 Самоубийство требует мужества, и выхода нет.

Чарльз, однако, был извращенно расслаблен, и на его красивом лице даже появилась сардоническая улыбка: "Я знаю тебя, и даже если бы я сказал это, ты бы убил меня и мою сестру, не так ли?". Я знаю, что ты сделал, что люди, которых ты считаешь плохими, к которым ты не проявляешь милосердия, ты просто изменяешь мне и даешь мне и моей сестре надежду, которой не существует, не так ли?"

Нин Тао продолжал идти навстречу Чарльзу и Зуо Белла, его голос холодный: "Есть ли у вас другие варианты?"

Хотя он не знает, насколько велико небо и где Дао, но у него есть своя собственная вера, которая заключается в том, чтобы наказывать зло и пропагандировать добро. До тех пор, пока это нечестивый, в нем не будет милосердия, тем более добра.

"Стоп!" Чарльстон напрягся: "Подойдешь ближе, и мы с сестрой запрыгнем в эту дверь!"

Нинг Тао не остановился на своем пути.

Чарльз взял Зобелу за руку и прыгнул в так называемые "Врата Творения".

"Я не хочу умирать!" Вместо этого Зобела сдержала Чарльза, не давая ему прыгнуть.

Именно в это время Нинг Тао уже прочитал в своем сердце предложение Твоей Сутры, подавляя гнев и убивая мысли в своем сердце. Он остановился на своих путях и не пошел дальше, жестикулируя Фокс Чжи, чтобы остановиться.

Фокси также остановилась на своих следах.

Ли Чу И, Сунь Вэй и Инь Дашэн остановились позади Фокс Цзи.

Нингтао сказал: "Чарльз, не будь импульсивным".

Видя, что Нин Тао, Фокс Цзи и ее люди остановились, Чарльз также временно успокоился и больше не тащил Зуо Беллу к этому энергетическому зеркалу. Но он все равно выглядел нервным, и с небольшим волнением и стрессом его настроение все еще ломалось.

Нин Тао снова сказал: "Ничего не закладывается в камни, поверь мне, до тех пор, пока ты скажешь мне, откуда взялись эти камни, и детали твоих с Николасом Конти планов по поиску предков, я выпущу тебя и твою сестру отсюда, я обещаю".

Чарльз молчал, казалось, размышляя о правде того, что сказал Нинг Тао.

"Брат! Скажи им, я не хочу умирать, правда не хочу". Зуо Бейра плакала, слезы струились по ее лицу.

"Будь храбрым!" Чарльз кричал из "Левой Беллы": "В "Уиттлс" нет трусов!"

Зуо Белла задохнулась: "Но я действительно не хочу умирать... брат........"

Нинг Тао сказал: "Никто из вас не умрет, скажите мне, откуда взялись эти камни? А Николас Конти, откуда он? Какое отношение эти камни имеют к нему?"

Он отчаянно пытался узнать ответ на все, что он спрашивал, и даже если бы он попросил Буги вмешаться, он не нашел бы ответа.

Чарльз уставился прямо на Нинг Тао: "Ты клянешься!"

Нин Тао на мгновение замерз, и снова почернел саженец: "Я возделываю Небесный Дао, я никому не буду клясться! Скажи мне!"

Фоксджи прикрыл ему лоб.

Это действие, очевидно, было реакцией на разочарование Нинг Тао, но она не знала, что Нинг Тао не может его контролировать.

"Сестра, ты что, не видишь? Даже если мы скажем ему, он убьет нас. Даже если он не убьет нас, и эта лисица и ее люди не оставят нас в покое, у нас не будет возможности быть". Чарльз сказал.

Зобела притупилась, ее глаза наполнились страхом и обидой.

Чарльз схватил Зобелу за руку: "Сестра, я слышала, как Николас Конти сказал, что он вошел в эту дверь, и поскольку он может прийти, то и мы можем войти. Даже если бы он отправился в другой мир и начал все с нуля, это было бы лучше, чем умереть. Пока мы вместе, у нас есть шанс вернуть то, что принадлежит нам!"

Зобела наконец-то кивнула.

В этот момент Нинг Тао уже подавил свой гнев и снова убил свои мысли, и он в панике сказал: "Вы, ребята, не будьте импульсивны.........".

Чарльз прервал слова Нинг Тао: "Заткнись! Я тебе не верю!"

В глазах Нинг Тао вспыхнуло еще одно мерцание тьмы.....

Частота такого заболевания также раздражала его.

Но болезнь есть болезнь, и если корень болезни не удалить, как бы он ни подавлялся, это будет болезнь. Это как ульи, ты можешь есть одну креветку за другой, зная, что у тебя на нее аллергия, и не получить ее?

В такой ситуации, даже если бы хорошее лекарство "Мягкий Небесный Голос" не смог бы ему помочь.

Чарльз взял Зуо Бейру за руку и медленно отступил к энергетическому зеркалу, его глаза были наполнены ненавистью: "Нин Тао, мы с сестрой покидаем этот мир, если ты хочешь убить меня, ты должен преследовать меня, с другой стороны этой двери может быть ад, ты осмеливаешься преследовать меня?".

Нин Тао пошел навстречу Чарльзу и Зуо Белле большими шагами, его глаза были темными, как чернила.

У Чарльза вспыхнули эмоции: "Клянусь, пока я не умру, я вернусь, и в это время я убью тебя, и я уничтожу все, что у тебя есть!"

Говоря об этом, до сих пор вздрагивает послесвечение у двери, когда Чарльз внезапно вытягивает Зуо Беллу и прыгает в энергетический интерфейс.

Подобно бросанию пистолета, не было резких колебаний энергии, движение было просто камнем, брошенным в спокойный кусок воды.

Нинг Тао натянул ноги и бросился к "Вратам Творения".

Белая тень внезапно перерезала и сильно захлопнулась в его тело.

Они упали на землю.

Это была Фокс Цзи, которая прижала Нин Тао под своим телом и гневно закричала на него: "Что, черт возьми, с тобой не так? Успокойся!"

Я отдохнул в утробе и услышал звук Великого Пути.

Чёрт!

Божественный колокол ударил, и звук Авеню упал.

Прилив гнева и убийственные мысли в сердце Нинг Тао в целом отступили.

В это время руна на осколке камня мерцала и крутилась быстро. Повернув глаза, ни Нин Тао, ни Фокс Цзи не смогли разглядеть камни отчетливо, а увидели лишь полоску света в виде капель воды, состоящую из рун.

Нин Тао уставился на ворота творения, которые вздымались с энергией Бо Вэна, и не мог не догадаться в своем сердце, что Чарльз и Зуо Белла выйдут снова, как те, что были брошены ранее. Что было брошено, так это пистолет и духовный материал, а что вышло, так это мощное законное оружие.

Что стало бы с братом и сестрой, если бы Карл и Зобела тоже вышли из врат творения?

Невозможно спекулировать.

Fox Ji также смотрела прямо на странные Врата Творения, у нее была та же догадка, что и у Нинг Тао, а также она ждала момента, когда Чарльз и Зуо Белла будут распыляться.

Прошла минута...............

Прошло две минуты..............

Прошло три минуты..............

Полоса света, образованная рунами, замедлилась, был обнаружен кусок обломков, и в конце концов все застопорилось.

Чарльз и Зобела не выходили из врат творения.

Не говори, что это два человека, даже две пуговицы не выпали.

Прошла еще минута.

Ли Чуйчи кашлял.

Только тогда Фокс Цзи и Нинг Тао, которые вместе смотрели на Врата Творения, вернулись к своим чувствам, и Фокс Цзи вырвался из тела Нинг Тао.

Атмосфера была немного неловкой, но никто не упомянул ни слова.

Ли Чу И, Сунь Вэй и Инь Дашэн пришли сюда, идя позади Нин Тао и Фокс Цзи.

Только тогда Фокси открыла рот и сказала: "Что, черт возьми, с тобой не так? Раньше ты так не выглядела".

Нинг Тао горько засмеялся: "Я сказал, что болен, можешь в это поверить?"

"Сойти с рельсов?" Фокси снова спросила.

"Это вроде как уходит в глубь, но ситуация немного сложнее, это связано с моей медицинской школой, так что если ты не понимаешь даже после того, как говоришь это, не спрашивай". Нинг Тао сказал.

"Я слишком ленив, чтобы спрашивать". Фокси сказал.

Прошло пять-шесть минут с тех пор, как глаза Нин Тао вернулись к разрушенному камню, подвешенному в пустоте, но Чарльз и Зуо Белла до сих пор не вышли из него. Каким-то образом, у него было предчувствие, что Чарльз и Зобела больше не выйдут.

Бросать оружие и духовные материалы в дверь, то, что выходит, похоже на изысканное юридическое оружие, но оружие и духовные материалы неживые, в конце концов, нет никакого способа узнать, что произойдет, когда люди войдут.

Чарльз втягивает Зобэлу и прыгает, прежде чем сказать, что хочет убить его и Зобэлу, но если за этой дверью действительно ад, нам тоже стоит за ней гнаться?

"Разве Николас Конти не сказал тебе, откуда взялись эти камни?" Фокси снова спросила.

Нин Тао слегка нахмурился: "Если бы он сказал мне, я бы сказал тебе, мне не нужно было скрывать это от тебя".

"Как ты его убил?"

"Одна косая черта, две части". Нинг Тао добавил: "Тогда Небесный медицинский центр Дао взял в свое тело и умер". Он не может реинкарнироваться, и нет загробной жизни".

Фокс Чжи немного замолчала перед тем, как сказать: "Хорошее убийство, жаль, что мне не удалось сделать это самому". Она подняла голову и снова прошептала: "Хоню, я отомстил за тебя за Хозяина". Немногие оставшиеся враги, никто из них не пощадит Мастера".

Услышав это, спина Нин Тао была холодна, и он хотел посоветовать ей не мстить Мастеру Фа Кенгу и Мастеру Си Мьену, но в конце своего приговора он снова сдался. С его знаниями о Фокс Чжи, она никак не могла его послушать. В этот момент, даже если бы он убедил ее за тысячу слов, что она собирается отомстить Мастеру Соколу и Мастеру-Уничтожителю, она все равно пошла бы.

"Хозяин, люди убиты, и наше дело сделано, не рекомендуется оставаться здесь надолго, давайте заберем эти камни." Ли Чуйчи сказал.

Фокси кивнул.

Нинг Тао сказал: "Полтора, вот что сказано".

Фокси сказал: "Я не забыл, один человек наполовину, скажите, что согласовано, когда вы позволите мне использовать башню городского времени, доску для строительства деревьев и облачную руду один раз?".

Нинг Тао сказал: "Я отдам его тебе, когда вернусь".

"Хорошо!" Улыбка появилась на лице Фоксхайма.

Как только Ли Чу поднялся, он протянул руку помощи и схватил самый большой кусок мусора.

Очевидно, она была эгоистична и хотела взять несколько самых больших клочков для Foxgirl, оставив маленькие для Ning Tao.

Нинг Тао сказал: "Подожди!"

Ли Чуйчи на мгновение зажал руку и оглянулся на Нин Тао.

Нин Тао вытащил бамбуковый набросок бухгалтерской книги из маленькой аптечки: "Позвольте мне попросить Червяка Эра выйти и идентифицировать этот камень, он может знать, откуда взялись эти камни".

"Что такое Червь Два?" Фокс Чжи сказал, что в хорошем настроении.

Нинг Тао сказал: "Это Бамбуковая книга счетов Небесного медицинского центра Дао, в которой записаны добро и зло людей. У добрых людей есть благословение, у злых людей есть награда, и моя миссия - наказывать зло и пропагандировать добро".

Фокс Чжи немного нахмурился, но ничего не сказал.

Нин Тао продолжил: "Эта бамбуковая книга счетов имеет дух, который знает астрономию наверху и географию внизу, а также может знать прошлые жизни людей и изменять их жизнь против Небес". Оно знает все, поэтому ты должен поверить старой поговорке о том, что человек делает то, что смотрят небеса, и перестать делать плохие вещи, иначе когда-нибудь зло придет к тебе. Я не хочу, чтобы ты стал следующим Николасом Конти, тем более в тот день, когда я приду к тебе с бамбуковым эскизом бухгалтерской книги".

"Ха!" Фокс Цзи холодно хрюкнула, если бы она до сих пор не могла услышать, что Нин Тао был добр к ней, она боялась, что она бы перевернула лицо в одном предложении.

Однако как раз в этот момент Ли Чу протянул руку помощи и схватил самый большой кусок мусора.........

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0731.**

Глава 0731 Дао люди все эгоистичны, в том числе и сам Нинг Тао, если он получит волшебное оружие или сокровище, то первое, о чем он подумает, это женщина, которая дала ему его, а не кто-то другой. Ли Чу И была верной служанкой Фокс Цзи, а Нин Тао и Фокс Цзи договорились, что эти камни будут наполовину для одного человека, поэтому она хотела сначала дать Фокс Цзи самый большой, чтобы он добрался до неё. Что касается того, что Червь 2 собирается попросить Нинг Тао опознать камень, разве здесь нет других камней?

Но...

Рука Ли Чуйчи только что схватила камень, когда энергетическое зеркало внезапно зажглось.

Бряк!

"А..." Ли Чу И жалко кричал, и весь человек отскочил, звук разбивающихся скелетов эхо в пустоте. И кровь, которая вырывается из ее рта, как капли дождя!

"Миоха!" Фокс Цзи издал испуганный крик, его фигура покачалась и взлетела на землю, поймав Ли Чу до того, как она упала на землю.

Нинг Тао был ошеломлен.

"Доктор Нинг, помогите ей!" Сунь Вэй с тревогой сказала.

Только тогда Нин Тао вернулся к своим чувствам и очнулся, чтобы пробудить глаза в состоянии телекинеза. Взглянув на диагноз, он увидел, что предыдущее погодное поле Ли Чуйчи находилось в хаосе, и его жизненная сила стремительно снижалась. Это потому, что в один момент кость в ее теле была разбита пополам!

Если бы не сила Ли Чуйчи, он бы давно умер!

"Доктор Нинг"? Мы здесь, чтобы помочь тебе. Ты не можешь просто предвидеть это!" Инь Дашэн тоже беспокоился.

Нинг Тао сказал: "Тихо! Я поставил ей диагноз, и она не может умереть со мной."

Сунь Вэй и Инь Дашэн были освобождены.

Нин Тао подошёл к Фокс Цзи и Ли Цзюйи, а когда дошёл до двух женщин, то напрямую накормил Ли Цзюй Человеческим Даном, а затем вытащил энергично удерживаемый шарм и наклеил его на тело Ли Цзюйи.

Да Ли держал талисман, специализирующийся на лечении всевозможных травм костей, кость Ли Чу И только что сломана и должна зажить. Иначе пришлось бы обращаться за лечением в медицинский центр "Небесный путь", но это опять оказалось бы безнадежным безнадежным долгом. Кроме того, он не хотел принести Ли Чуйчи в медицинский центр Небесного Дао для лечения, Линь Цинхуа и Линь Циньюй были примером, и он не мог получить деньги на лечение, не впадая в большие неприятности.

Наклейки, пение заклинаний, активированная духовная энергия и потрескивающий звук снова прозвучали в теле Ли Чу И, мышцы и кости по всему его телу сжались, зрелище было похоже на шлёпание желе ладонью.

"А...эм...о..." из горла Ли Чуйчи поднялась стонная веревка, на дне озера раздался звук, полный трупов и запаха крови, атмосфера была действительно зловещей.

Инь Дашэн и Сунь Вэй не могли не взглянуть друг на друга, и их глаза были наполнены странным божественным светом.

Даже Фокс Чжи посмотрел на Нинг Тао странным взглядом.

Нинг Тао в тусклом состоянии сказал: "Почему вы смотрите на меня такими глазами? Это она должна была сама принести камень, я не говорил ей это делать. Она ранена, и я буду лечить ее, так что еще вы, ребята, можете сказать?"

Фоксхайм сменил тему: "С Миохой все будет в порядке?"

Нинг Тао кивнула: "Глядя на ее реакцию, она должна быть в порядке. Мое энергичное удержание талисмана, вероятно, может поймать ее кости, но в конце концов, это только что было сделано, и я уверен, что вы все понимаете заявление о сотне дней травмы, вернитесь и дайте ей восстановиться как следует и не двигаться".

Фокси тоже почувствовал облегчение.

Поскольку предыдущее погодное поле Ли Чу И восстанавливалось и временно выходило из опасности, Нин Тао встал и направился к так называемым Вратам Творения.

Фокс Цзи позвонила Инь Дашэну и Сунь Вэй, чтобы позаботиться о Ли Чу И, и она также пошла по стопам Нин Тао в сторону Врат Сотворения.

До этого времени Чарльз и Зобела все еще не показывали никаких признаков выхода, они не знали, живы они или мертвы, или действительно ли они отправились в какой-то потусторонний мир. Земля, от которой зависит выживание человечества, - это всего лишь песчинка пыли, и должна существовать другая разумная жизнь.

Нин Тао открыл бамбуковый эскиз бухгалтерской книги и сказал: "Червяк, выходи, деловая дверь".

Fox Ji снова посмотрел на Нин Тао с ненормальным видом, как можно разговаривать с таким инструментальным духом? Однако, она не знала об отношениях Нинг Тао со вторым жуком.

На бамбуковом эскизе бухгалтерской книги брызнула черно-белая пульсация энергии, а из куска бамбука выполз жирный червь.

Он снова стал намного толще и толще, с парой маленьких ручек, сжатых вокруг талии, слегка поддерживая верхнюю часть тела, и щурясь глазами в Нинг Тао. Он единственный с такой высокомерной и господствующей имперской позицией. Тем не менее, его маленькая пара глаз выглядела так, будто они смотрели на Нинг Тао, но на самом деле они воровали Fox Ji. Его маленькие глазки были полны любопытства и немного нервничали.

В конце концов, кроме Нинг Тао, он видел только трех жен Нинг Тао, также было нормально остерегаться незнакомцев.

Глаза Фокс Цзи также были полны изумленного божественного света, она, очевидно, не видела такого артефактного духа.

Нин Тао открыл дверь и сказал: "Червь второй, не смотри на людей, смотри на камни, узнай камни, я дам тебе тысячу долларов".

Только тогда Bug Er переместить глаза, чтобы посмотреть на эти камни приостановлено в пустоту, а затем он переехал, не задумываясь.

Нинг Тао с тревогой сказал: "Баг Эр, ты знаешь, откуда взялись эти камни? Скажи мне сейчас!"

Баг II минуту молчал, прежде чем извиваться в бедрах, чтобы забраться на кусок бамбука.

То, что он хотел сказать, всплыло на бамбуковом эскизе бухгалтерской книги: "Нин Айцин, не то, чтобы я не хочу принимать вашу дань, но... я не осмелюсь войти в эти камни".

Нин Тао замер на месте, и прошло полминуты, прежде чем появилась фраза: "Ты сказал, что не осмелишься войти в эти камни?".

Первый - это один из двух больших духов Небесного Дао, хотя он и не так хорош, как это вонючее лицо, но как его можно считать собственным сыном Небесного Дао, даже собственный сын Небесного Дао не осмеливается войти, какова ситуация?

Взгляд Нинг Тао не мог не перейти к тем камням снова, не зная, почему его чувства изменились. Раньше Инуяша не говорил, что не посмеет войти в эти камни, ему было только любопытно, но теперь у него развился страх и даже испуганный менталитет!

Выражение Фокс Чжи тоже стало тяжелым.

Баг Два продолжал лазить по бамбуковым чипсам.

Из бамбуковой тетради учетной книги появилось новое содержание: "Нин Айцин, эти камни - зло, не прикасайтесь к ним легко". Эти камни имеют таинственную и чрезвычайно мощную энергию, и они создают существование, похожее на Бессмертные Врата, которые могут привести к чрезвычайно опасным местам, и вы не должны вводить их необдуманно, или вы, скорее всего, умрете.

Нинг Тао сказал: "Я только что убил Злую Ворону, его зовут Николас Конти, как вы уже наверняка знаете". В бухгалтерской книге Bamboo Jane дается диагноз, что он не из этого мира, даже не из физического лица, что вы о нем знаете?".

На бамбуковой тетради, то, что Вормвуд хотел сказать, возникло: диагноз, данный вам бамбуковой тетради, то есть диагноз, данный вам мной, все, что я знаю, в этом диагнозе. Я не знаю, откуда взялся этот Николас Конти, но я уверен, что он не родился, он был создан. Что касается того, кто его создал, или кто его создал, я не знаю.

Сердце Нин Тао было внезапно залито смущенными чувствами, а также глубоким чувством бессилия.

Даже Буджи не знал, где он найдет ответ.

Вселенная понятия не имеет, сколько существует планет, с какой планеты пришел Николас Конти и куда он пошел, чтобы найти ответы.

Вселенная слишком велика для человечества, чтобы быть даже пылью, даже бактерией, и что, черт возьми, такое поиски бактерий, одержимость бактерий и их вера перед лицом могущественных существ и невообразимых цивилизаций?

Это не гипотеза, она действительно может существовать.

В этой вселенной существуют планеты, размеры которых в сто миллиардов раз превышают размеры Земли, и если бы на этой планете существовала разумная жизнь, то эта разумная жизнь была бы в сто миллиардов раз больше размеров человечества, даже во всех отношениях. Что такое зародыш, если не зародыш, когда люди находятся в присутствии друг друга?

Разве это не жалко, жалко и нелепо, что его неустанная практика между жизнью и смертью является не более чем бактериальной борьбой в конце концов?

Червь Er, казалось, чувствовал разочарование и смятение в теле Нин Дао, и он снова написал на бамбуковом эскизе бухгалтерской книги: "Нин Айцин, ты - семя Небесного Дао, ты - надежда Небесного лагеря Дао, не будь самонадеянным, не говоря уже о том, чтобы потерять свою уверенность". Ты можешь сомневаться во всем, но не сомневайся в себе. У Тао нет ни размера, ни высоты. Ты достиг предела Тао, что еще может тебя остановить?

Нинг Тао слегка замерз.

Ты можешь сомневаться во всем, но не сомневайся в себе.

У Тао нет ни размера, ни высоты.

Эти два слова были похожи на свет, сияющий в поле его сердца, и его скорое истощение уверенности в себе имело немного больше огненного света, немного больше огненного света.

Да, гиганты настолько могущественны, что один кулак может убить человека. Человек может одним пальцем тыкать муравья до смерти, не испытывая никаких трудностей и сострадания. Однако, один зародыш может убить слона. Раковая клетка также может заставить страдать могущественного гиганта и в конце концов умереть.

Имеет ли значение объем и сила?

Это не имеет значения.

Единственный способ, как только крайность Дао будет достигнута, даже планета в сто миллиардов раз больше, столкновение одного атома с другим, может уничтожить его!

Хоть человечество и маленькое, как пыль, даже микробов, давайте не будем слабыми!

В сердце Нин Тао загорелся огонь: "Червь Э, спасибо, твои слова очень верны". Я иду по своему Небесному пути, и до тех пор, пока я могу достичь крайностей Небесного пути, никто не может стоять на моем пути. Я дам тебе тысячу долларов".

На бамбуковой тетради появились слова Червя Эра: "Нин Айцин, я - Высшая Личность Девяти Девяти, и я не приму пищу, раздаваемую с презрением. Я ценю твою доброту и не могу взять твои деньги. Я возвращаюсь во дворец, так что делай, что хочешь.

Слово "бар" вышло, оно зарылось в бамбук и исчезло.

Нин Тао был безмолвным, впервые он был настолько импульсивным, что Червь 2 хотел дать ему тысячу медицинских золотых, хотя он ничего ему не давал, но он не ожидал, что этот продукт на самом деле не захочет его, и сказал: "Ты тоже сложный"!

Это говорит о том, что я беден?

Нинг Тао не мог не горько посмеяться, и движение проката бухгалтерской книги бамбуковой джейн немного застыло.

Только тогда Фокс Чжи заговорил: "Откуда... откуда это?"

Нин Тао собрал свои грязные мысли: "Разве я не говорил тебе, что это артефакт Бамбукового Брошюра". Если ты и дальше будешь злым, однажды тебе поставит диагноз "быть мертвым". Я больше не шучу с тобой, ты так легко перевоплощаешься и перерождаешься, это может быть большой заслугой твоей предыдущей жизни, не упрямься, ты даже не можешь покаяться, когда придет время".

Фокси ничего не сказал.

Нин Тао также перестал убеждать ее, он сказал все, что должно быть сказано, независимо от того, слушала она или нет, это ее дело. Его глаза двинулись к Вратам Творения, размышляя о том, как ему взять эти камни.

Внезапно...

Размытое изображение появилось из энергетического зеркала!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0732 Таинственная каменная таблетка**

Глава 0732 Таинственные камни Энергетическое зеркало так называемых Врат Творения - это чистая энергия, кажущаяся прозрачной, но вы не видите ни сцены на противоположной стороне, ни сцены внутри, свет, действующий на нее, как будто поглощен.

Однако именно это энергетическое зеркало в данный момент имеет размытое изображение.

Нин Тао бдительно посмотрел на энергетическое зеркало, и хотя он не пошел смотреть на Fox Ji рядом с ним, он также мог чувствовать напряжение в ней.

Изображение начиналось очень расплывчатым, затем становилось ясным и все больше напоминало силуэт.

"Кто?" Нинг Тао спросила предварительно.

Никто не ответил, его голос эхом прозвучал в пространстве, полном тел и запаха крови.

Фокс Цзи сделала шаг назад, ее тело было наполнено демонической аурой, а появление Господа Вечной Смерти было смутно заметно.

Нин Тао также сжимал выстрел в плоть, готовый нанести удар, если ситуация не будет правильной.

Силуэт становился все четче и яснее, до и после всего лишь нескольких секунд полного раскрытия.

Лицо человека было настолько ясным, что Нинг Тао был ошеломлен.

Это была женщина, в красной одежде, как огонь, красивая, как будто она была полноправной бессмертной, даже не полусмертного запаха земного фейерверка, она не была никем другим, это была красная одежда Дан Линг предков Дана.

Раньше Нин Тао был упрям, что он был единственным, кто видел Дух Дана в красной одежде, потому что он был единственным, у кого была аллергическая реакция на Древний Поиск Дана, а затем у него были также три реквизита, которые построили прошлое пространство-время, Башня Чжэнь Чжэнь, Плита Деревостроения и Облако Руды. Поэтому, когда он увидел, что Зуо Белла и братья и сестры Чарльза используют проектор для проецирования красного костюма Данлинга на стену Energy Realm, он не мог поверить, что это реально, и не мог догадаться, откуда Николас Конти и семья Вител знали о красном костюме Данлинга.

Теперь ответ был представлен ему.

И все же он не мог в это поверить.

Краснокожий Данлинг - Данлинг Бессмертного царства, как он может быть вовлечен в что-то из "инопланетной цивилизации"?

"Это... что происходит?" Фоксджи также был озадачен видом сюрприза.

Нинг Тао покачал головой, он тоже не знал, что происходит.

В это время Дух Дэна в красной одежде вдруг заговорил: "Это ты, прошло много времени, пойдем, я ждал тебя".

Фокс Цзи подошла к энергетическому зеркалу и протянула руку рыжеволосого Данлинга. Она была в блаженном неведении, и непостоянный мертвый властелин над ней закрыл глаза, сонный и глубокий.

"Нет!" Нин Тао внезапно издал рев, обернул руки вокруг талии Фокс Цзи и бросился к ней на землю.

Фокс Джи хлопает локтем прямо в нос Нин Тао.

Бах!

Из носа Нинга Тао вытекла струя носового кровотечения, и рана на его маленьком животе снова распалась, проливая кровь.

Глаза Нинг Тао мгновенно почернели и одно колено врезалось в задницу Фокс Чжи.

Двое мужчин, обнимая друг друга, упали на землю, а затем нанесли друг другу жестокий удар, сбив друг друга с ног. Процесс занимает всего две секунды, одна секунда - падение на землю и одна секунда - завершение атаки.

Я отдохнул в утробе и услышал звук Великого Пути.

Чёрт!

Божественный колокол ударил, и звук Авеню упал.

Нин Тао не только успокоился от темной болезни, но даже Фокс Цзи протрезвел. Непостоянный Господь Смерти, подвешенный над ее головой, снова открыл свои глаза, пронизанные демонической аурой.

Сунь Вэй и Инь Дашэн набросились на Нин Тао, они, очевидно, не знали, какова ситуация, но вне зависимости от ситуации, Нин Тао осмелился нанести удар по своему хозяину, они определенно собирались нанести удар.

"Отбой!" Фокс Чжи отругала.

Сунь Вэй и Инь Дашэн остановились на своих путях и отступили.

Фокс Чжи посмотрел на Нинг Тао: "Это... Я не это имел в виду, спасибо."

Нинг Тао сказал: "Ты спас меня однажды, я спас тебя однажды, мы квиты".

Глаза двух мужчин снова упали на энергетическое зеркало.

Дэн Линг в красной одежде все еще стоял в этом энергетическом зеркале, как будто она могла выйти из него с подъемной ногой, если бы захотела. Тем не менее, она не сделала этого, она просто стояла там так тихо, глядя на Нин Тао и Фокс Цзи, улыбка на ее лице была такой чистой и сладкой, как девушка-подросток влюбленная в первый раз стоял в двери в ожидании своего любовника, чтобы войти в ее комнату и целоваться с ней.

"Где зло!" Фокс Чжи гневно сказал: "Ты осмеливаешься выйти на драку!"

Если бы не открытие Нин Тао, что непостоянный властелин смерти над ее головой закрыл глаза и набросился на нее вовремя, она бы впала в отчаянную ситуацию, и можно было только представить, как она злилась, когда она увидела эту красную одежду Дэн Линг снова.

"Давай, ты иди, я буду с тобой". Краснопокрытый Дэнлинг манял.

Нинг Тао повернулся и выстрелил из трупа демона крови в энергетическое зеркало.

Пульсация энергии, пульсировавшая через энергетическое зеркало, и краснокожий Дух Дана исчезли.

"Эти камни - зло, и я не думаю, что это хорошо - забрать их." Фокси сказал.

Нинг Тао на мгновение замолчал и сказал: "Вот как их здесь оставят? Хотя Николас Конти был мертв, истинным владельцем компании Blackfire была семья Витель, и люди из семьи Витель все равно приходили сюда и воссоздавали огнестрельное и волшебное оружие с помощью пистолетов и спиртных материалов. В будущем, есть вероятность того, что армия, вооруженная оружейными законами, придет на нас с тобой с местью, ты этого хочешь?"

"Что тогда?" Фокси нахмурился.

Нинг Тао сказал: "Пока вы согласны, я использую медицинский павильон Небесного Дао, чтобы уничтожить его".

Это был трофей для двоих, и для его уничтожения также потребуется согласие союзников.

Фокс Чжи на мгновение подумал, а потом кивнул: "Согласен".

Нинг Тао вытер горсть носовых кровотечений и приготовился к взятию кровавого замка. Но как раз в это время пульсация энергии в энергетическом зеркале успокоилась, и тогда снова появилась фигура.

На этот раз это был не краснокожий Дэн Линг, а Нинг Тао.

Рука Нин Тао, которая была готова вытянуть кровавый замок, застыла врасплох, глядя на "я" в энергетическом зеркале.

Тот же рост, та же одежда, то же лицо, даже выражения удивления были идентичны.

Изображение, создает впечатление, что он смотрит в зеркало.

Но если он действительно смотрит в зеркало, то Fox Hime находится рядом с ним, а в зеркале, наверное, нет Fox Hime.

Почему эта "тень" существует?

Ни за что не узнаю.

Как раз тогда, когда Нин Тао и Фокс Цзи были шокированы и смущены, "Нин Тао" в зеркале сказал: "Ты хочешь меня уничтожить? Две скромные рептилии".

Это тот же самый тон, что и у Николаса Конти!

Нинг Тао сдерживал гнев в своем сердце: "Кто вы? Откуда?"

Нин Тао из энергетического зеркала сказал: "У двух скромных рептилий такое любопытство, но я не обязан отвечать ни на один из ваших вопросов, я убью вас и пойду туда, куда должен".

"Куда ты идешь?" Нинг Тао спрашивал.

Нинг Тао" в энергетическом зеркале проявил презрительное выражение, затем его внешний вид стал расплывчатым, и из его рта исходили странные звуки: "@#￥%........."

Это язык какой-то инопланетной цивилизации?

Ни за что не узнаю.

Однако, как скандировала нечеткая фигура, руны в разбитом камне в виде капель воды блестели и быстро вращались, мгновенно образуя полоску света.

Граничная энергетическая стена, поддерживающая все дно озера, быстро восстановилась, а трупы и кровь на земле были закатаны и перенесены таким образом. Озеро снаружи тоже втиснулось, пожирая все пространство.

Чувство кризиса беспрецедентно!

Нинг Тао закричал: "Быстрее, тащите сюда своих людей!"

Так быстро, как только смог, он нарисовал на земле кровавый замок и открыл удобную дверь.

В этот момент Сунь Вэй и Инь Дашэн бросились к ним с Ли Чуйчи на спине.

Энергетическая граничная стена подошла близко, и по мере того, как пространство сокращалось, давление в этом энергетическом пространстве быстро возрастало. Стоя в нем, можно почувствовать себя под давлением в 10 000 метрах воды!

Пуф!

Как только Ли Чу, только что исцелившийся от костных ран и еще не исцелившийся, открыл свой рот и выплеснул еще один полный крови рот.

Даже ноздри Фокс Чжи и Нинг Тао начали кровоточить.

"Залезай!" Нинг Тао рычал.

Фокс Чжи не могла не заботиться о себе и привела своих троих мужчин к Вратам Удобства.

Нинг Тао ступил в Дверь Удобства одной ногой, но оглянулся назад на Ворота Творения в форме Капли воды. К его удивлению, обломки собирались вместе. Размытая фигура в энергетическом зеркале все еще что-то скандировала, но он не мог понять ни слова.

Поскольку половина его тела находилась в Двери Удобства, давление на Нинг Тао упало и больше не было таким болезненным. Чувство кризиса также было значительно ослаблено, и независимо от того, какая ситуация была, он мог бы вернуться в Небесный Дао медицинский зал с просто оттягиванием головы. Поэтому он хотел посмотреть, какими станут камни и как они уйдут.

Возможно, сжатие энергетического пространства замедлилось по мере приближения к Воротам Удобства из-за его присутствия. По всему пространству постоянно раздавался тресковой звук, как будто он мог взорваться в любой момент. Дверь удобства не лучше, Нин Тао также впервые обнаружил, что дверь удобства он открыл появились трещины, а также дал ему ощущение, что она рухнет в любой момент.

"Даже медицинский центр "Небесный Дао" не может его подавить?" Сердце Нинг Тао было наполнено ужасом.

Все это время Небесный Медицинский Зал Дао был самым сильным присутствием в его сознании, и даже такой злой кунгфу, как Николас Конти, мог подавить муравья до смерти, если бы он вошел внутрь. Но теперь его дверь удобства была раздавлена этими камнями, и появились трещины!

Однако, подобно тому, как Нин Дао собирался сдаться и вернуться в центр медицинского павильона Небесного Дао, размытая фигура в энергетическом зеркале перестала петь на таинственном языке и произнесла фразу на китайском языке: "Смиренная рептилия, если ты сможешь вырваться из этой небесной и земной клетки, у тебя будет шанс увидеть меня, и в это время я убью тебя снова".

Слова упали, и все обломки внезапно слились в один.

Это......................

Стела!

На стеле есть лицо.

Это не человеческое лицо, но оно не уверено, что это за лицо.

На стеле были не только лица, но и руны, плотно упакованные и слоистые, медленно струящиеся, излучающие темно-синий свет. Создается впечатление, что это сгущенное звездное небо, с бесчисленными звездами, все они вращаются и оживают в этом монолите.

"Что ты, черт возьми, такое?" Очевидно, что угроза смерти ощущалась, но Нинг Тао все равно не мог не попросить разъяснений.

Потому что, по какой-то причине, увидев лицо на каменной скрижали, у него вдруг возникло странное ощущение, что у этого парня были какие-то отношения с человеческим лицом на Добром и Злом Триподе, как у члена клана или что-то в этом роде.

Лицо на каменной скрижали вдруг открыло рот и сказало: "Если не уйдешь, не уйдешь".

Нажми, нажми, нажми.................

Звук разбития звучал густо.

Нинг Тао имел темную ненависть в своем сердце, втянул ноги и исчез в дверь удобства.

Бряк!

Взрыв сотрясал небо.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0733 Это лекарство не наоборот.**

Глава 0733 Это лекарство не было наоборот. Дым закрутился в медицинском зале Небесного Дао, и лицо человека на Добром и Злом Триподе было наполнено яростью.

Это было из-за того, что Фоксхайм и ее трое мужчин были здесь.

Фокс Цзи сидел со скрещенными ногами на земле, промокший в поту и с болезненным выражением лица. Как только он увидел, что Нинг Тао вернулся, он проклял: "Где ты был?".

Изначально Нин Тао хотел дать ей объяснение, но не дождался, когда он заговорит, прежде чем Фокс Цзи снова закричит на него: "Быстро открой дверь! Ты пытаешься убить меня?"

Нин Тао протянул руку и толкнул, его рука не прикоснулась к двери, но дверь открылась в ответ.

Не желая останавливаться ни на секунду, Фокс Цзи растоптал ноги на землю и вышел через дверь. Сунь Вэй и Инь Дашэн также зашифровали, чтобы помочь Ли Чуйчи покинуть медицинский центр Тянь Тао. Злые мысли и грехи на теле Фокс Цзи были самыми тяжелыми, а подавление, которому она подвергалась, было, естественно, самым тяжелым, поэтому неудивительно, что она стала бить в Нинг Тао.

Нинг Тао медленно вышел за дверь, небо еще даже не открылось, ночное небо было черным, а звезды прошлых дней были невидимыми.

Фокс Джи сильно задыхался и уставился на Нинг Тао яростным взглядом в ее глаза.

Нинг Тао сказал: "Я не хотел, чтобы эти камни синтезировались в монолит после того, как вы ушли, и даже сказал мне слово, немного задерживая это."

"Камни"? Что она тебе сказала?" Гнев Фокс Чжи немного утих, и его разум отвлекся.

Нинг Тао сказал: "Там сказано, что если однажды я смогу сбежать из этой небесной и земной темницы, то я смогу увидеть ее, и тогда она убьет меня".

"Высокомерный!" Фокс Чжи холодно ворчал: "Что еще там было написано?"

Нинг Тао покачал головой.

Фокс Чжи снова спросил: "Как она ушла?"

Нинг Тао все еще качает головой.

Фокс Чжи нахмурилась, но на этот раз она контролировала свои эмоции и не бросалась в Нинг Тао.

Нинг Тао на мгновение замолчал, прежде чем сказать: "Я говорю вам это, потому что на этот раз мы союзники, но я все же хочу посоветовать вам, что вы только что испытали, каково будет злодейке войти в этот Небесный Дао Медицинский Зал, и каков будет результат". Не ищите мести Мастеру Фа Кхонгу и Мастеру Уничтожителю, все они буддисты с большими заслугами и великие добрые люди. Если вы убьете одного, то, скорее всего, вы станете Злым Лидером, и если этот Небесный Дао Медицинский Зал характеризует вас как Злого Лидера, то независимо от того, где вы прячетесь, он найдет вас и заставит меня убить вас. Я не хочу того дня, когда мы с тобой станем врагами жизни и смерти".

"Это не твое дело, что я делаю!" Голос Фокси был невозмутимым.

Нин Тао слабо улыбнулся: "Я сказал все, что должен был сказать, так что сделай себе одолжение".

Он не был уверен, что она будет стремиться отомстить Мастеру Факонгу и Мастеру Разрушение, но он считал, что после этого "опыта", она будет больше думать об этом, когда она думала о том, следует ли стремиться отомстить Мастеру Факонгу и Мастеру Разрушение.

"Когда ты собираешься дать мне использовать башню искривления времени, строительную плиту и облачную руду?" Фокси спросил.

Нин Тао на мгновение подумал, прежде чем сказать: "Ты не в хорошей форме и у тебя травмы на теле, сначала возьми своих людей обратно, а через три дня ты приедешь ко мне в Северную столицу, и я дам тебе в пользование пагоду Чжэнь-Ши, правление Цзянь-Шу и Облачную руду".

"Хорошо, через три дня я приеду за тобой в четырёхугольник твоей Северной столицы." Оставив эти слова, Фоксхайм ушла со своими тремя мужчинами.

Нинг Тао вернулся в центр медицинского зала Небесного Дао, и дверь автоматически закрылась.

В медицинском зале Небесного Дао царила тишина, в Добром и Злом Триподе скатывался черный дым, а у человека на триподе закрывались глаза и хмурились с болезненным выражением лица.

Нинг Тао посмотрел на человеческое лицо на штативе, и на ум пришло человеческое лицо на каменной скрижали.

Человеческое лицо на Тропе Добра и Зла не похоже на человеческое лицо на той каменной скрижали. Лицо на Тропе Добра и Зла было, по крайней мере, человеческим лицом, но человеческое лицо на той каменной скрижали было даже не человеческим, оно было похоже на лицо какого-то животного, и оно было похоже на лицо инопланетянина.

Промолчав полчаса, Нинг Тао открыл рот и сказал: "Брат Динг, хочешь ты со мной поговорить или нет, я должен поговорить с тобой". Сегодня я убил Николаса Конти, и я уверен, что вы знаете, что он не из этого мира....."

"Я видел несколько камней, и эти камни образовывали энергетический канал в виде капель воды, и бросание в него пистолетов и спиртового материала привело бы к появлению легального огнестрельного оружия. Здесь установлен котел алхимии, он такой же, я уверен, вы тоже его видели..........."

"Эти камни были синтезированы в каменный монолит с бесчисленными рунами, и синий свет вспыхнул, как сжатое звездное небо". На этом монолите также было лицо, а не человеческое, как у зверя, или как у инопланетянина, я не могу сказать. Она сказала мне, что если однажды я смогу вырваться из этого небесного и земного плена, то увижу его, и тогда он убьет меня....".

"Не знаю почему, думаю, у тебя есть с этим что-то общее, ты из одного места? Может быть, вы одной расы, и хотя вы выглядите по-другому, есть белые и черные, верно? Что ты знаешь о стеле и о лице на этой стеле? Если хочешь, поговори со мной."

Однако, спустя полдня после того, как он проговорился, человеческое лицо на Добром и Злом Триподе все еще имело закрытые глаза, сдерживая боль, и все еще спало, не получая никакой реакции.

"Ты ублюдок". Нинг Тао отругался и повернулся, идущий в сторону банка Писания Дэн Пилл.

Мягкий Тянь Инь все еще был внутри, не уверен, поливал ли он или что делал, ему пришлось открыть дверь и выпустить ее, иначе она бы волновалась.

Однако, точно так же, как Нин Тао только что повернулся и пошел не в двух шагах, низкий, хриплый голос пришел сзади: "Та каменная скрижаль, о которой вы упомянули, я тоже не знаю, что это такое, я тоже хочу ее увидеть, может быть, будет шанс в будущем".

Нинг Тао перевернулся, и человеческое лицо на Добром и Злом Триподе уже открыло свои глаза.

Лицо человека на Добром и Злом Триподе пошевелило ртом и произнесло голос: "Однако я почувствовал дверь аспекта, когда вы ее открыли".

Нинг Тао врасплох сказал: "Даже ты не знаешь, откуда он взялся?"

Лицо человека на горшке добра и зла сказало: "Я не знаю, я посылаю тебе слово".

"Что ты имеешь в виду?" Нинг Тао спрашивал.

Лицо человека на горшке добра и зла сказало: "Есть кто-то вне человека, и есть небо вне неба".

Нин Тао на мгновение замерз, это был не первый раз, когда он услышал это. Говорят, что независимо от того, насколько сильный, всегда есть кто-то сильнее его. Когда он читал, он сделал из этого предложение. Но из уст человека на Добром и Злом Триподе у него было другое чувство.

Вы говорите об умных существах, отличных от человеческих?

Это говорит о том, что есть более великий мир, чем этот?

"Ты не переоцениваешь существование и не недооцениваешь себя". Хотя маленькие муравьи могут трясти большое дерево. Ну, это все, что я могу сказать, не беспокойте меня." Сказав это, человеческое лицо на Добром и Злом Триподе закрыло глаза.

Нинг Тао полсекунды жевал его слова, прежде чем улыбнуться: "С Червём Два всё равно полный рот, не смотря ни на что, спасибо".

Человеческое лицо на Триподе Добра и Зла не отреагировало наполовину.

Как только Нин Тао направилась к Трансцендентальной каллиграфической библиотеке, она увидела Мягкого Тянь Иня, как только открыла дверь, и вместо того, чтобы снова поливать, она с тревогой прошлась по дверному проёму. Взбодрившись, она вскочила ему в объятия головой, как только открылись двери Ку.

Оставив в стороне тех трех жен, которые не знали об этой ситуации, я боялся, что тот, кто больше всего беспокоил его в это время, был демоном семьи Бенг.

Нин Тао нежно обернул руки вокруг талии, чувствуя ее теплоту и мягкость, его сердце было теплое прикосновение, и он нежно сказал: "Я в порядке, не волнуйся обо мне, дурак, зачем плакать"?

Мягкая Тингин внезапно подняла голову, со слезами на глазах: "Ты не знаешь... когда тебя не было рядом, я так боялась тебя... если бы у меня не было тебя, как бы я могла жить... Хмм!"

Нинг Тао заткнул ей рот.

Тысяча слов не сравнится с поцелуем.

"Брат Нин, ты, тебе нужно принять лекарство......." пантеру "Мягкий Тянь Инь", и пара кошек не могла дождаться, чтобы развязать что-нибудь.

"Хисс!" Нинг Тао, однако, внезапно нахмурился.

Мягкая Tingyin спешно отпустила Нин Тао, сделал шаг назад и поднял свою одежду, только тогда она увидела страшную рану на ее маленьком животе, она вдруг встревожена: "Брат Нин, тебе больно, больно? Серьезно или нет, ты принимаешь свои лекарства?"

Нин Тао улыбнулся и сказал: "Больше не больно, я принял лекарство, так что я больше не могу принимать твои лекарства".

Нинг Тао не выдержала смущения и взяла руку на вторую дверь казначейства: "Я уже убила Николаса Конти, мне не нужно платить за квартиру в этом месяце, и я все еще могу открыть дверь казначейства, я отведу тебя, чтобы открыть ее".

"Убил?"

"Убить".

"Убей хорошо, убей хорошо". С очень взволнованным видом Мягкий Небесный Голос сказал: "Брат Нинг, ты уже открыл четыре двери библиотеки каллиграфических свитков, и ты открыл только две двери библиотеки оборудования эликсира напротив, почему ты не открыл двери библиотеки оборудования эликсира напротив".

Нин Тао сказал: "Нужны деньги, чтобы открыть дверь склада, 32 000, чтобы открыть дверь склада Священного Писания и медицины, но только 8 000, чтобы открыть склад медикаментов 3". Я могу заплатить медицинскую комиссию, чтобы открыть дверь казначейства магазина снадобий, такого рода казначейские двери за убийство Злого Кайзера вознаграждение естественно требует много медицинских сборов, чтобы открыть дверь казначейства".

"С 32000 оплатой за лечение, этот медицинский центр - яма!" Мягкий Небесный Голос поболтал.

Нин Тао смеялся, он с самого начала чувствовал, что Небесная внешняя клиника - это питчер, по крайней мере, в этот момент его и Мягкого Тенньина считали мужем и женой.

Пройдя через четвертое хранилище и подойдя к двери пятого хранилища, Нин Тао вытащил бамбуковый набросок бухгалтерской книги и открыл дверь пятого хранилища.

Неудивительно, что в пустом пятом хранилище был только рот, полный изношенных деревянных коробок.

Его глаза переступили через грудь и переместились на противоположную стену, и, взглянув, он замер на месте.

Это была целая стена, без двери хранилища шестой библиотеки.

Перед тем, как открыть дверь, он подумал, что должна быть шестая библиотека, но он не думал, что это предложение является последней дверью библиотеки скриптовых свитков.

Но это прекрасно, если в будущем еще будут библиотеки Писания и каллиграфии, как мы можем иметь столько злых лидеров, которых он может убить? Откуда у него столько денег, чтобы открыть сундук?

После того, как Небесный Дао медицинский центр движется, а затем есть злые короли убить, он будет использовать его, чтобы открыть библиотеку дверь магазина снадобий, если нет, то непосредственно использовать деньги диагноза, чтобы открыть, это также является решением проблемы.

"Брат Нинг?" Мягкие небесные голоса.

Только тогда Нин Тао вернулся к своим чувствам и сказал: "Иди, давай подойдем и посмотрим".

Двое мужчин пришли в обветшалую деревянную коробку.

Нинг Тао протянул руку помощи и открыл крышку коробки.........

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0734: Небеса устраивают беспорядок.**

Глава 0734 Небеса шумели с людьми Аллея тоже была пуста, на дне коробки было написано только несколько слов, и руны.

На первый взгляд, Нинг Тао не мог не проклинать - Срань господня! Тебе даже бумага не нужна!

Со второго взгляда Нин Тао замер, не в силах отвести взгляд.

Смертельный талисман: Чернила, использованные для шлифовки пепла иньских волос, иньских костей и иньской крови, дополненные духовной силой, могут блокировать дыхание живых и попасть в потусторонний мир на двенадцать часов. Этот талисман от инь до холода, с семидневным сроком жизни. Он также используется в медицинских целях для лечения облысения и слепоты.

Остальное содержимое - это руны, которые рисуют руны смерти.

Сердце Нинга Тао было наполнено волнением, как он темно сказал: "Разве это не то же самое, что и Ваша Сутра, на какой стадии я достигаю, через что я прохожу, что такое окружающая среда, Небесный Дао Медицинский Зал даст мне что-нибудь".

Ваша Сутра, он генерирует по одному стиху для каждого царства, которое он достигает, и каждый стих соответствует разной ситуации и имеет разное применение. Он открыл двери этих сундуков, и в каждом из них дал ему то, в чем он нуждался, в соответствии с тем, что у него было на каком-то этапе.

В последний раз это был выщипывающий талисман, он был в царстве первенца, выходящего из тела, и выщипывающий талисман, который он получил от открытия двери казначейства, мог дать своим первенцам пять кошачьих рук.

Теперь он получает Талисмана Смерти, он только что убил Николая Конти, у него есть время и условия, чтобы войти в прошлое, чтобы искать Дух Дана Предков, но Талисман Смерти может дать ему "прошлое тело", чтобы остаться в прошлом в течение двадцати четырех часов!

Как раз перед тем, как открыть дверь, он задавался вопросом, не хочет ли он потратить 8000 медицинских сборов, чтобы открыть дверь третьего магазина оборудования для танцев. Внезапно обнаружив ситуацию, он даже не захотел больше думать о ней.

Его текущий уровень царства не был высоким, можно даже сказать, что он был низким, теперь, когда он пошел, чтобы открыть казначейскую дверь Третьего Дао Дан Медицинского Оборудования Depot, то, что он получил бы не было хорошо, это, скорее всего, было бы куриным рецептом Дэн рецепт. Самым мудрым выбором было подождать, пока культивирование Духовной Силы достигнет достаточно высокого уровня, а затем открыть дверь в соответствии с ситуацией. Например, когда пришло время пересечь небесную беду, открыв дверь казначейства и сказав, что, возможно, ты не сможешь получить что-то, что поможет тебе пересечь небесную беду!

"Смертельная руна, какое жуткое имя". Мягкий Небесный Голос нарушил тишину в сокровищнице, а затем ее притянуло еще одно слово, любопытно сказав: "Брат Нин, что такое Иньхэр?".

Нинг Тао на минуту задумался и сказал: "Наверное, это волосы мертвеца".

"И что это за Иньская кровь?" Мягкий Небесный Голос попросил корень материи.

Нинг Тао снова размышлял: "Это должна быть кровь мертвеца".

Мягкий Небесный Инь мгновенно нахмурился, "волосы Инь - это волосы мертвых, кровь Инь - это кровь мертвых, тогда кости Инь - это естественные кости мертвых, используя эти материалы для шлифовки в пепел, чтобы нарисовать талисман, а также складывая жизнь янь в течение семи дней, этот талисман также слишком злой, верно? Этот небесный медицинский зал Дао тоже слишком мелочен, вы так усердно трудились, чтобы убить Николаса Конти и даже рисковали своей жизнью, но он наложил на вас такое заклинание, могу я посмотреть на него для осуждения?"

Казалось бы, долготерпение, на самом деле, это любовь к кости, видеть их мужчина, чтобы потерпеть некоторую потерю, если их мужчина, чтобы потерпеть некоторую потерю, она осмелилась не любить воздух неприязни.

Нинг Тао не мог не улыбнуться, как он сказал: "Это не потеря, мне нужен такой талисман, ты забыл, что я должен поймать Дэна Линга? Я страдаю от того, что вижу только людей и вещи из прошлого, но не могу к ним прикоснуться, и время, которое я могу провести в прошлом, настолько короткое, что вряд ли смогу что-то сделать. С этим очарованием смерти все по-другому, я как будто обладаю прошлым телом и все еще могу провести день в прошлом, что может многое сделать".

Мягкий Небесный Голос внезапно вспомнил что-то и взволнованно сказал: "Так как это так хорошо, давайте найдем материалы, чтобы нарисовать очарование сейчас, есть много костей трупа и волос в том месте, где три основные матери отступают, что касается Инь Кровь, мы можем убить рыбу за некоторую кровь, кровь мертвой рыбы, вероятно, считается Инь Кровь".

"Ну, тогда и нам пора посетить храм". Нин Тао немедленно убрал деревянный ящик и вывел Soft Tian Yin из библиотеки свитков искривления.

Проходя мимо холла, Мягкий Небесный Голос остановился на мгновение, посмотрел на человеческое лицо на Добром и Злом Триподе и сказал ему: "Мелкий".

Добрый и Злой Трипод - это все улыбки.

Дверь удобства распахнулась, и Нин Тао перенес чемодан на спине, обнял чемодан и принес мягкий Небесный голос в храм Небоны.

Три жены все еще находятся в уединении и не проявляют никаких признаков выхода.

Тело Цзян Хао было покрыто льдом, и земля была заморожена несколькими футами твердого льда, и ее голова была окутана зеленой и мутной демонской аурой, и кристаллические снежинки пролились вниз с верхней части ее головы в толпе, и она почувствовала прохладу с расстояния.

Демон Ци из Цин Чейсинга превратился в безрогатого дракона-шнека, который раньше имел лишь небольшие чешуйки дракона, но теперь чешуйки дракона становились все больше и больше. Шнек висел в пустоте, плавая медленно, казалось бы, наращивать свои силы, чтобы взлететь в небо.

Форма дракона, сформированная демонической аурой Белого Цзина, еще более очевидна, как и у шнекового дракона, но гораздо хуже, чем у Цинь Чжоу, только форма дракона ясна, а чешуйки отсутствуют.

Мягкий Небесный Голос тихо вздохнул с облегчением.

Каким-то образом Нинг Тао почувствовала то же самое. Если три жены уйдут, как он должен объяснить им о нем и Мягком Тинь Ине? Головная боль даже думать о такой ситуации, не говоря уже о том, чтобы смотреть правде в глаза.

Нин Тао вышел из храма с Мягким Тянь Инь и пришел в пустыню, один за другим увидел четырех рыбных демонов и Инь Мо Лань, эти пятеро также находятся в состоянии уединения, никаких признаков выхода.

Эта ситуация на самом деле была нормальной, и Древний Поиск Дэн, данный им на этот раз, был полным Древним Поиском Дэна, который был сильным. Кроме того, их собственное духовное возделывание неплохо, и чем выше царство, тем труднее его прорвать, тем дольше будет отступление.

Ознакомившись с пятью людьми, Нин Тао и Мягкий Тингин нашли труп в пустыне, взяли немного волос и костей, затем он позволил Мягкому Тингину сначала разобраться с волосами и костями, он открыл удобную дверь и поехал в штат Сюэ.

Мягкий Небесный Голос предложил использовать рыбью кровь мертвой рыбы, но он подумал, что это слишком по-детски и несерьезно. Так что он все-таки отправился на поле сирийского боя, нашел труп, взял с него немного крови, а затем вернулся в подземную пустыню.

Мягкий Небесный Голос уже измельчил волосы инь и кости инь, и с кровью инь, которую он принёс, все материалы считались готовыми.

Нин Тао вытащил кусок рунической бумаги, обмакнул его в "Три иньские чернила", впрыснул духовную энергию, а затем нарисовал руны в соответствии с рунами в нижней части коробки.

Смертельное обаяние, нарисованное.

Нинг Тао наложил его на лоб, затем произнес заклинание и активировал духовную энергию.

Не было никакой реакции на что-либо.

Нин Тао открыл волшебный талисман и сравнил его один за другим, прежде чем отнести в коробку.

Верно, не меньше одной руны, и он не написал руны неправильно.

Он изучал ее каждый раз, когда получал руну, писал не ту руну, и при достаточном везении получал неправильную версию эффекта маны. Но каждый раз, когда он делал это в этот раз, что в этом плохого?

"Брат Нинг, почему нет ответа?" Мягкий Небесный Голос тоже был ошарашен.

Нин Тао на мгновение подумал: "Ошибки в рисунке нет, талисманная бумага - тоже первоклассная талисманная бумага Небесного Семейства, если и будет ошибка, то она может быть только ошибкой в материале".

"Похоже, это кровь Инь, кровь мёртвой рыбы не подойдёт, это должна быть мёртвая кровь." Мягкий Небесный Голос сказал неловко: "У меня была плохая идея".

Нин Тао сказал: "Я не пошел убивать рыбу, я взял кровь Инь с поля боя".

Мягкий Тингин врасплох сказал: "Правильно, что пошло не так?"

Нин Тао на мгновение подумал: "Иньская кость тоже должна быть правильной, если говорят, что материал неправильный, то скорее всего.......".

"Лобковые волосы?" Мягкий Небесный Голос взволнованно воскликнул: "Это, должно быть, Волосы Инь!"

Нин Тао вдруг вспомнил что-то, на его лице появилось причудливое выражение, лоб тоже был потным и слезливым.

Он говорил, что в этот раз не было странного названия заклинания, все было очень регулярно, но в соответствии с мочевой природой Небесного Дао Медицинского Зала, как это не могло не выдержать людей?

Не дай бог.

У него вдруг появилось проникающее чувство по поводу слов, если небеса не играют в трюки с людьми, то не все ли будут в мире, желая быть успешными и мира во всем мире?

Это возможно?

"Брат Нинг, если это не волосы мертвеца, то что такое лобковый волос?" Мягкий небесный голос чист и бессмысленен.

Нинг Тао сместил глаза, чтобы посмотреть на нее, его глаза странные и слегка не в порядке.

"А?" Мягкий Небесный Голос также посмотрел на Нинг Тао со странным взглядом.

Нин Тао жестко подошла к уху и сдержала смущение, как она сказала: "Так называемые Волосы Инь, наверное....".

"А?" Мягкое милое личико Тяньинь мгновенно превратилось в зрелую хурму.

Нин Тао потер руки и неловко сказал: "Тянь Инь, посмотри на эту ситуацию... можешь... дать мне немного?"

Мягкий Небесный Голос не осмелился посмотреть в глаза Нин Тао, смутившись, но все равно кивнул без колебаний, ее голос был маленьким: "Я... я пойду туда".

Нинг Тао кивнул.

Мягкий Небесный Голос повернулся и побежал к каменному песту, а затем нырнул за ним. Потом, за каменным пестиком, появился мягкий ясный свет, как лунный свет.

Это была родная жемчужина светящейся эссенции моллюсков.

Нин Тао вздохнул и горько засмеялся: "Небеса разыгрывают людей, правда ли, что я не тот, кто был пойман больше всех?"

Мягкий Небесный Голос быстро вернулся, и, не разговаривая, взял Нинга Тао за руку и вложил что-то в его ладонь.

"Это... спасибо". Нинг Тао почувствовал себя смущённым, когда взял этот материал.

Мягкий Небесный Голос покраснел и сказал: "У меня... у меня есть все для тебя, спасибо тебе за то, что... ты стараешься быстро, у меня все еще есть, если этого недостаточно".

Нинг Тао: ".........."

После замены неправильных "Трех иньских чернил" на новые "Три иньские чернила", Нин Тао погрузил пальцы в чернила и использовал свою духовную силу, чтобы нарисовать талисман.

Мягкий Небесный Голос стоял и смотрел, держа маленький камень, нежно изучая чернила для Нинг Тао, глаза полны нежности.

Новое очарование смерти завершено.

Нин Тао наложил его на лоб, произнес заклинание и впрыснул духовную энергию.

Бряк!

Смертоносный талисман внезапно вспыхнул и превратился в облако черного Ци, которое окутало все тело Нин Тао, а затем часть его вошла в его тело.

Холодно!

Необыкновенно холодно, он не чувствовал ни намека на температуру на своем теле, в том числе его кровь была ледяной.

Он пробудил глаза к состоянию телекинеза, и он увидел, что его предшественник поле было мертвым пеплом, без половины дыхания жизни.

Мёртвая руна на самом деле является состоянием одного дня живого мертвеца, который он искупил семью днями жизни!

"Брат Нинг?" Мягкий Tingyin также обнаружил, что Нинг Тао был не на своем месте, она едва могла чувствовать половину дыхания жизни в его теле.

Нин Тао сказал: "Не нервничай, это просто мана маны, мёртвое дыхание в тело, передающее и защищающее дыхание моей жизни". Пока я скандирую заклинание и очищаю мёртвый воздух от тела, я смогу вернуться к нормальной жизни. Если я не возьму на себя инициативу по очистке, я могу провести день в определенном временном пространстве".

Мягкий Небесный Голос мгновенно облегчился: "Вот так, тогда я могу использовать такое очарование смерти, я хочу отправиться с вами в прошлое пространство-время, чтобы исследовать его".

Нинг Тао сказал: "Пока нет, опасно опрометчиво переносить тебя в прошлое пространство-время, давай подождем, пока я не разберусь". Теперь, когда мы уйдем отсюда, я найду подходящее место, чтобы попытаться войти в прошлое как в прошлое тело".

"В какое правильное место?" Мягкий Небесный Голос спросил.

Нин Тао на мгновение подумал и улыбнулся: "Чанъань, я хочу посмотреть на Великую династию Тан".

Я помню расцвет раннего Юаня, когда небольшой эвфемизм все еще скрывал десять тысяч семей.

Как было бы замечательно прогуляться по улицам Чанъана и увидеть это 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 0735: Мечты о возвращении к династии Танг**

Глава 0735 "Мечты о возвращении к Великому Тан Чанъань".

Древняя столица тринадцати династий, сколько процветания, как во сне, волны смывают героев.

Автомобиль-аккумулятор, перевозящий пару молодых мужчин и женщин, едущих по большой учебной полосе, как раз в то время, когда восходит солнце, золотой солнечный свет падает на двух человек - мужчину и женщину, имеют приятный вкус.

Машина - электромобиль Тендо.

Мужчины и женщины в автомобиле из сирийского подземного храма над Нин Тао и мягкий небесный инь, двое открыли дверь из деревни, где находится дом Zeng Shancai, Нин Тао также намеренно немного байду, а затем открыть навигацию пришли сюда.

Эта большая учебная аллея была местом, куда люди Ху пришли поклониться императору династии Тан в период Шэнчжэн, и где собрались люди Ху, которые научились культурным навыкам, отсюда и возникло особое имя. Существуют исторические записи о том, что во времена правления династии Тан в этом месте проживали десятки тысяч хы, и только из этого числа можно представить, каким было понятие "династия Тан".

В мире было так много древних цивилизаций, подходящее место для испытания мана-эффекта руны смерти, но Нин Тао был неравнодушен к Чанъань.

У каждого китайца есть комплекс династии Тан, а иностранные китайцы до сих пор живут как танский народ. Он более или менее имел немного Танской близости, вот почему он выбрал это место.

Автомобиль-аккумулятор Тэндо медленно проезжает по улицам, выстланным зданиями различных исторических эпох, с древними ароматами и современными элементами в пространстве, каждый из которых источает свою собственную атмосферу, создавая картину старого и яркого.

Нин Тао, однако, не было сердца, чтобы оценить уникальную гуманность этого места, как он был холоден. Несмотря на то, что на его тело светило солнце, он не чувствовал ни капли температуры. Он находился в состоянии рунической маны смерти, где даже кровь была холодной, а дыхание смерти передавало каждую клетку. Этот холод не имеет никакого отношения к температуре и всему, что связано со смертью. Он даже не чувствовал холода на Луне, когда она была более чем на сто градусов ниже нуля, Цзян Хао был ледяной демон, он также мог спать с руками вокруг нее, температура здесь была более десяти градусов, но это было слишком холодно для него, чтобы выдержать.

Мягкий Тянь Инь крепко обнял Нин Тао, принеся ему немного тепла с ее мягким телом. Но она не знала, что это было совсем не полезно, Нин Тао даже не могла почувствовать температуру солнца, как она могла почувствовать температуру своего тела.

На самом деле, Нин Тао также нашел новую ситуацию, то есть на улице есть довольно много ресторанов, где продают завтрак, но он прошел через вход в эти рестораны, он не мог учуять половину еды. Затем он снова заметил, что не может почувствовать запах чистого ароматного тракта, уникального для Мягкого Небесного Голоса.

Как мертвец мог до сих пор чувствовать тепло солнца, как он мог до сих пор чувствовать запах еды?

Чувства, которые приходят с использованием смертельного обаяния, очень плохие, даже жуткие, но это то, что должно быть испытано.

Нинг Тао остановился в фольклорном отеле и снял номер.

Когда он вошел в комнату, Нин Тао повесил на двери табличку "Не мешай", и, закрыв дверь, вытащил пагоду Женьшунь, доску для строительства деревьев и облачную руду из небольшого ящика с лекарствами и положил их на ковер в комнате. После этого он вытащил из маленького сундучка с лекарствами маленький фарфоровый флакон, в котором был обнаружен родовой Дэн.

"Брат Нинг, ты собираешься провести день в прошлом?" Мягкий Скай Голос спросил, немного волнуется.

Нин Тао сказал: "На этот раз я в основном буду тестировать эффект маны руны смерти, я буду ждать, пока эффект маны естественным образом не ослабнет, прежде чем выйти".

"Хмм." Мягкий Небесный Голос кивнул: "Тогда я буду здесь, чтобы защищать ваш закон и ждать вашего возвращения".

На этот раз он входил в прошлое как тело прошлого и фактически не нуждался в ее сопровождении. Если бы кто-то переместил городскую временную башню, плиту для строительства деревьев и облачную руду, то прошлое временное пространство, в котором он находился, рухнуло бы, и он, естественно, вернулся бы в реальный мир того времени. Но вещи, которые сделали ее чувствовать себя полезной и выполненной, он никогда не говорил ничего, кроме похвалы.

Он улыбнулся Мягкому Небесному Голосу: "Тогда тебе будет тяжело".

Мягкий Небесный Голос внезапно подошел и поцеловал его, засомневался на мгновение или сказал вслух: "Я не с тобой, не хочешь ли ты принять какое-нибудь лекарство перед уходом?".

Нинг Тао: ".........."

Он принял лекарство, но это было не ее лекарство, это был Предк Ищущий Дэна. На этот раз, в погоне за лучшим эффектом, он больше не лизал Дэн Поиск предков, но мягко укусил немного зубами.

Бряк!

Аллергическая реакция на препарат Ancestral Dan, как правило, поражала, весь свет искажался, а затем погружался в абсолютную темноту......

Минутой позже в глаз попал свет.

Это был солнечный свет, приносящий тепло.

За этим следовали дома и люди, и свет, и всевозможные запахи, и казалось, что он провел минуту, проходя через туннель времени, на неисчислимом расстоянии, прежде чем он внезапно пришел в это место.

Это все еще была Великая Учебная Переулка, ощущение дежа вю, но это была не та же самая улица, по которой он бродил с Мягким Тенньином. Он полон древних зданий, в которых нет никакого сходства с современными элементами. А потом люди, люди здесь одеты в старинную одежду. Мужчины и женщины, старые и молодые, суетливые в делах, довольно много людей бросают на него странные взгляды.

После короткого ошеломительного момента Нин Тао вернулся в себя и в восторге спросил проходящего мимо него молодого человека в школьной одежде: "Друг, ты меня видишь?".

Ученый остановился на мгновение в своих следах и сказал: "Мы с тобой никогда раньше не встречались, как мы стали друзьями? Вы, иностранцы, такие грубые".

Бесчеловечные?

Нин Тао подсознательно посмотрел на себя, а потом замер на месте.

Он был одет в облачение из Небесного Сокровища и пару носков. Впрочем, существовали только ветровки в стиле "Небесное сокровище" и пара носков, сотканных из шелка "Небесного сокровища", в дополнение к часам Whisperer, которые он утончил, но они были в рукаве и их можно было только почувствовать и не заметить. Кроме этих трех вещей, на нем ничего не было, те вещи, которые принадлежали к современной эпохе, мобильные телефоны, нижнее белье, кошельки и все остальное исчезло.

Он вернулся в прошлое как прошлое тело, те современные вещи были эквивалентны будущим вещам и не существовали, и мана Талисмана Смерти не могла быть передана, так что он, естественно, не мог принести это. В противном случае, он взял телефон Huawei и пошел, чтобы дать нынешнему императору в первую очередь, играя несколько встряхнуть видео к императору, это не испортило?

Нетрудно было представить себе его внезапный отъезд, как Мягкий Теннью посмотрел на ошеломленный взгляд на пол, на его телефон, нижнее белье, обувь, бумажник, что угодно. Возможно, только призрак знает, что она чувствует в данный момент.

К счастью, пальто траншеи было застегнуто, когда я приехал из-за холода, в противном случае это было бы состояние яиц Juntan на данный момент. В то время не говорите, что этот ученый будет относиться к нему как к иностранцу, я боюсь, что за ним будет гоняться вся улица, верно?

После короткого мгновения оцепенения Нин Тао отступил и сменил тон: "Этот брат, что это за эпоха?".

"Ха! Невежественные варвары". Писец помахал рукавом и ушел.

Нинг Тао был возмущен жалобой и смотрел на спину ученого в неверии.

Это была действительно великая династия Тан, когда все королевства пришли в Китай, обычный ученый был так высокомерен.

Зажми!

Прозвучал гонг.

Нинг Тао повернулся посмотреть, команда шла сюда с одного конца улицы. Шествие десятков людей, гонг открыл путь, дворец платья обслуживающего персонала, с доспехами воинов, чтобы защитить palanquin, сцена очень большая. Пешеходы на улице отступили и склонили головы. Иногда дети, которым было любопытно, но которые не знали, что они делают, также прижимались окружающими и не высовывались.

После беглого взгляда, посреди улицы остался только один человек, Нин Тао, одетый в плащ и носки и показывающий свои бедра, этот образ не говоря уже о том, как странно.

"С дороги!" Человек, который принёс гонг, чтобы открыть дорогу, отругался.

Нин Тао также отступил на улицу и опустил голову в подражание древнему человеку.

Вокруг него шептался разговор.

"Опять ли принцесса Тайпинг пойдет в "Общество Плавающих Облаков"?"

"Нет, я слышал, что есть странная женщина из Общества "Плавающее облако", которая может петь, танцевать и писать хорошие стихи."

Сердце Нин Тао было наполнено чувством, что это прошлое время действительно было время, когда Великий Тан и принцесса Тайпин были еще живы. Она дочь У Цзэтянь и Ли Чжи, уроженка Ли Лин Юэ. Как и ее мать, Ву Зетьян, она тоже была легендарной женщиной. Но в конце концов, он был слишком жаден к власти и пытался заговорить против нее. В данный момент легендарная женщина сидела в вагоне из восьми человек, вот-вот пройдет перед ним, и какой это был удивительный опыт!

Огромно одетый юноша рядом с ним прошептал: "Я слышал, что фамилия женщины Ци - Сюань, и с одним словом, одним бессмертным, имя имеет божественный аромат............................".

В сердце Нинг Тао случился внезапный шок.

Бессмертный?

Может ли это иметь какое-то отношение к краснокожему Духу Дэна?

Не было никакой возможности быть уверенным, потому что это время, когда он вошел в Пространство Времени Прошлого, отличалось от всех предыдущих раз, когда он вошел в Пространство Времени Прошлого, в те времена он видел только образы прошлого и видел только одетый в красную одежду Дух Дана. Однако на этот раз, чтобы войти в прошлое пространство-время как прошлое тело, краснокожий Дух Дана может появиться по-другому!

Но, это прошлое. Если бы этот Искатель Бессмертный был связан с Духом Дана предков, или даже с Духом Дана предков, то разве она не изменила бы историю?

Причина в том, что даже если сила его смертельного обаяния исчезнет, и он покинет это пространство-время, Ищущий Бессмертный все еще существует, и принцесса Тайпин действительно отправилась на ее поиски, и эти блудницы все еще заботятся о ней. Они также заботились о женщине, которую вождели.

Что, черт возьми, здесь происходит?

Не могу разобраться, не могу разобраться.

"Если бы я только мог увидеть, миледи, джентльменский квест, интересно, какой талантливый мужчина может быть достоин такой странной женщины."

"Я так не думаю, конечно, только принцы и дворяне благословлены наслаждаться этим."

Несколько молодых людей бормотали вокруг, но Нинг Тао больше не мог их слышать. Он смотрел перед собой паланкин из восьми вагонов, но думал о той странной женщине, которую называли "Ищущей Бессмертного".

Но в этот момент занавес паланкина был приподнят, и через окно открылось красивое лицо. Лицо было слегка пухлым, на его лбу была нарисована красная красавица-родинка, а пара глаз Данфэн с любопытством смотрели в глаза Нин Тао.

Она принцесса Тайпинг.

Нин Тао только взглянул на него и опустил голову, но это был не трепет, а просто для того, чтобы избежать неприятностей. На этот раз, входя в прошлое пространство со своим прошлым телом, его целью было проверить эффект маны смертельного талисмана, и, кроме того, он также хотел искать подсказки о краснопокрытом Духе Дэна, так что он не хотел связываться ни с кем из прошлого пространства, тем более попасть в неприятности.

Но иногда тебе не нужны неприятности, и неприятности приходят к тебе.

"Держи голову выше". Принцесса Тайпинг сказала слабо.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0736: Первая женщина-секс-волк за тысячу лет**

Глава 0736: Первый Извращенец за тысячу лет... Посмотреть вверх?

Нин Тао использовал послесвечение из угла глаз, чтобы посмотреть на принцессу Тайпин, которая сидела в паланкине, эти красивые глаза до сих пор смотрят на него. Слова, скорее всего, были сказаны ему, но он все равно склонил голову и сделал вид, что не слышит их.

Принцесса Тайпинг, которая сидела в паланквине, нахмурилась, и ее тон речи изменился, неся в себе непреодолимое величие: "Что Fanzi, этот дворец хочет, чтобы вы поднять голову".

Нин Тао тайно болел головой, зная, что это невозможно скрыть, он поднял голову и притворился сбитым с толку: "Ваше Высочество, вы зовете меня"?

Нужно называть себя соломенным человеком или злодеем, но это не вписывается в его стиль.

"Не кто ты? Иди сюда". Принцесса Тайпинг сказала.

Нин Тао подошел жестко, склоняя голову и показывая скромный взгляд простолюдина по отношению к принцессе. Он не хотел ничего другого, он просто хотел, чтобы эта принцесса Тайпинг случайно задала ему несколько вопросов, где он живет, сколько акров земли у него дома или что-то в этом роде, а затем уехала.

Конечно, в глубине души он так думал, и принцесса Тайпинг спросила: "Откуда ты?".

Нин Тао давно подготовил ответ в своем сердце: "Возвращаясь к словам принцессы, я индеец, с другого континента, я плавал по морю один, я плавал пешком полгода в море, потом корабль опрокинулся и меня унесло волнами, я блуждал в Датанге целый год".

Принцесса Тайпинг сказала: "Неудивительно, что Цзинь Линь Янь говорит довольно ясно".

Цзинь Линь Я Линь, который является китайским языком Великого Тана, на самом деле является древним китайским, за исключением того, что в то время не существовало мандаринского языка, и его произношение несколько схоже с произношением родных языков региона Цзяньхуай.

Мандарин Нин Тао ясен по сравнению с Мандарином Датанга, но без этого запаха он не является стандартным.

Принцесса Тайпинг снова спросила: "Кто еще в доме?"

Нинг Тао сказал: "У меня больше никого нет дома".

"Это очень жалко, иди во дворец." Принцесса Тайпинг сказала.

Нинг Тао замер на месте, не зная, что делать.

История гласит, что принцесса Тайпинь была непредубежденной и любила держать домашних животных мужского пола, и даже отдавала дань уважения своей матери, У Зетян, за домашних животных мужского пола, которые ей нравились. Первоначально он не думал об этом, но принцесса Тайпин внезапно попросил ее пойти с ним, и он воспринял это особое хобби принцессы Тайпин к сердцу.

Он был в депрессии. Что эта принцесса Тайпинг увидела в нем?

Он сказал: "Что... Ваше Высочество, у меня есть кое-что еще..."

"А?" Принцесса Тайпинг нахмурилась: "Ты, ублюдок, осмеливаешься отказаться от этого дворца? Главный дворец дал вам два варианта: один - пойти во дворец Гэндзи, а другой - в Большую тюрьму, какую из них вы выберете?".

За ними последовали два замаскированных воина, держа в руках исторически известные мечи Тан. Эта аура, возможно, до тех пор, пока Нинг Тао не осмелится сказать ни слова, они даже могут отрезать Нинг Тао голову.

"Забудь об этом, следуя за ней, я смогу увидеть эту Бессмертную Искательницу, если меня посадят в тюрьму, мой день будет потрачен впустую." С этой мыслью в сердце Нинг Тао последовал и сказал: "Я последую за принцессой".

"Правильно, пока вы угождаете этому дворцу, этот дворец наградит вас славой и процветанием." Принцесса Тайпинг показала намек на улыбку, затем помахал двум воинам.

Два воина с мечами Тан отступили обратно в группу.

"Ты приходишь в паланкин". Принцесса Тайпинг сказала.

Нин Тао кивнул, обошел паланкиновую дверь, затем поднял паланкиновый занавес и попал в паланкин. Он обращается с мертвой лошадью, как с живой лошадью.

Оказавшись в паланкине, Нин Тао не так уж сильно волновался и сел рядом с принцессой Тайпин с одной задницей. Восьмиместный паланкин был широким и все еще казался достаточно просторным, чтобы разместить двух человек. Интерьер паланкина с тигровыми кожаными подушками и вышивкой из золотого шелка настолько роскошен, что его очаровывают миллионные автомобили последующих поколений.

"Подними паланкин". Снаружи раздался крик, и восьмилетний паланкин снова покинул землю, и его унесли люди, блуждающие вперёд.

В паланкине, принцесса Тайпин посмотрел на Нин Тао удивленными глазами, она, кажется, не ожидал, что этот "индийский", одетый в странные одежды на самом деле так смело, чтобы не дать ей реверанс на коленях, даже если, но и сидел рядом с ней с одной задницей. Не говоря уже о том, что еще смелее - он даже осмелился смотреть прямо на нее, на ее лицо, на грудь, на ноги, что просто грубо до глубины души!

В древние времена оскорбление царской семьи было преступлением большого неуважения, наказуемым изгнанием или обезглавливанием!

Но чего она не знала, законы более тысячи лет спустя не могли даже управлять этой молодостью перед ней, не говоря уже о законах Великого Танга.

Однако женщинам, как правило, нравятся эти красивые, но и высокомерные и невозмутимые мужчины, если немного более элегантный темперамент был бы более совершенным. Напротив, все эти вещи присутствовали в теле этой юноши перед ней, и она легко могла их почувствовать.

Так что, когда Нинг Тао посмотрел на нее, она посмотрела и на Нинг Тао, особенно на пару волосатых бедер, которые высовывались из-под пальто траншеи. Эта пара бедер стройная и пропорциональная, мышечные линии чувствуются очень сильными, волосы на ногах также плотные и умеренные, очень хорошо показывают андрогинный шарм мужчины, но позволяют людям не чувствовать себя неловко.

Нин Тао, напротив, не мог устоять перед взглядом принцессы Тайпин, когда он сухо кашлял: "Могу я спросить Ее Королевское Высочество, куда это идет?".

"Этот дворец отправляется в Плавучий Облачный Сад". Принцесса Тайпинг сказала, что она все еще смотрит на Нин Тао, глаза, казалось, пронзили через пальто траншеи Нин Тао к месту, где был свернут орел.

Нин Тао был втайне счастлив в своем сердце, как раз сейчас, когда он слушал тех странников денгту на улице, что принцесса Пинг, вероятно, отправился в Плавучий Сад Облаков, он не был уверен, но теперь он был уверен, поэтому он проехался.

Принцесса Тайпинг, казалось, была на курсе столкновения с его ногами, глядя мертвым в лицо.

Нин Тао подсознательно сложил ноги, он не мог не сказать мрачно в сердце: "Это правда, что она первая женщина-секс-волк династии Великий Тан, грабящая людей среди бела дня и приглашая стул седана посмотреть на нее яростным взглядом, если это не на улице, будет ли она........................".

Но так же, как он думал об этом, принцесса Тайпинг внезапно протянула руку и положила ему на бедро кошку. На мгновение он не мог не вздрогнуть. Но это было не из-за того, как чувствительная принцесса Тайпин заставил ее чувствовать на этот раз, а потому, что он, наконец, почувствовал температуру - руки принцессы Тайпин были теплыми, его ноги были теплыми, и это было безошибочное ощущение!

Использовав очарование смерти, он не чувствовал температуры солнца. Когда я увидел ее в первый раз, я был слишком занят. Он также не мог чувствовать запах еды, она ничем не отличалась от мертвого человека, который не дышит, и до сих пор он не чувствовал ее как живого человека, он мог чувствовать все о ней и чувствовать ароматный запах, исходящий от нее.

У него было новое понимание Талисмана Смерти, что, используя его в мире, в котором он был, он был почти мертвым человеком. В то время как в прошлом очарование смерти превратило его в живое существо.

Волшебная сила Талисмана Смерти - это волшебная сила Перевернутого. Несмотря на то, что это всего лишь волшебный талисман, он имеет огромную ценность только благодаря своей перевернутой силе.

"Как тебя зовут?" Руки принцессы Тайпинг припрятаны.

Нин Тао сдержал мурашки по коже и спокойно сказал: "Меня зовут Ся, меня зовут Ян".

"Ся Ян"? Это немного похоже на имя". Принцесса Тайпинг сказала слабо: "Ты довольно смелый, ты осмеливаешься сидеть рядом с дворцом, как только ты входишь, ты не боишься дворца, чтобы относиться к тебе с большим неуважением"?

Нин Тао сказал: "Если бы Ее Королевское Высочество захотело осудить меня, она не позвала бы меня в этот паланкин; если бы Ее Королевское Высочество сказало, что она хочет дать мне славу и богатство, мне пришлось бы вести себя хорошо; если бы я встал на колени и отдал честь Ее Королевскому Высочеству, какая бы разница была у меня с теми разносчиками на улицах? Это было бы липко вместо этого."

"Ты интересный человек, так расскажи этому дворцу, какие у тебя специальности?" Принцесса Тайпинг улыбнулась, когда ее рука внезапно проскользнула в ветровку Нин Тао.

Какие специальности она хочет?

Нин Тао не мог больше сидеть, он поспешил встать, столкнулся с принцессой Тайпин, и поклонился ей глубоко: "Хотя я из земли варваров, но я прошу себя быть одаренным и умным, я также узнал много о культуре Grand Tang в течение года я блуждал в Grand Tang". Мне особенно нравится поэзия Великого Танга, и я иногда пишу стихи, и я также спрашиваю себя, если мой уровень в порядке, и я удивляюсь, если я могу попасть в глаза принцессы".

"А?" Принцесса Тайпинг вдруг обнаружила удивленное выражение, и в ее удивлении, была радость: "Тогда вы делаете стихотворение для этого дворца, чтобы услышать".

Писать стихи для принцессы Тайпин, стихи поэтов династии Тан и предыдущих династий династии Тан, безусловно, не в порядке, и Нин Тао не уверен, какой сейчас год, так что он немного запутался. Но стихи поэтов после династии Тан были прекрасны, как бы плагиат не был проблемой.

Подумав об этом, Нин Тао открыл рот и прочитал: "Всегда помните день и ночь в павильоне у ручья, пьяный и не знающий дороги назад. Лодка вернулась в лодку в конце ночи, по ошибке попав в глубины цветов корня лотоса, стремясь к парому, напугала мель чайной цапли".

Это сказочный орден поэта династии Сун Ли Цинчжао, знаменитая поэма тысячелетней давности. Он, по крайней мере, выпускник медицинского колледжа, и он выучил не тысячу древних стихотворений с детства в колледже, но и восемьсот, и он является гегемоном существования, может вспомнить, по крайней мере, несколько десятков из тысячи древних стихотворений, к принцессе Тайпинг и люди этой эпохи сомневаться в жизни, это вовсе не проблема.

После декламации Нин Тао добавила: "Это мой новый заказ мечты, интересно, нравится ли он Ее Королевскому Высочеству?".

"Ты......." Принцесса Тайпинг открыла рот, захотела что-то сказать, но не смогла, ее лицо также было наполнено взглядом недоверия.

Для нее было очевидно, что сокровища были собраны.

Мало ли она знала, что если бы ее руки не нащупали, она бы не смогла услышать тысячелетнее стихотворение, которое появилось бы только сотни лет спустя.

"Ваше Высочество?" Нинг Тао позвонил ложно.

Принцесса Тайпиньская только тогда пришла в себя и смиренно улыбнулась: "Когда мы прибыли в Плавучий Облачный Сад, мой дворец попросил Сюй Сянь встретиться с тобой, а мой дворец попросил ее попробовать твои стихи. Этот дворец верит, что Бессмертная Ищущая Девушка тоже будет поражена".

Нин Тао предварительно спросил: "Смею ли я спросить Ваше Высочество, откуда эта бессмертная ищущая девушка?".

Принцесса Тайпинг сказала: "Когда ты доберешься до "Плавучего сада облаков", ты лично спросишь ее, а теперь сядь и прочти стихотворение, которое ты только что прочитал во дворце". Кроме того, этот дворец научился методу аппликации костей и чтения у мирского высокого человека, этот дворец даст вам возможность попробовать, чтобы вы могли увидеть, что этот дворец может предложить".

Нинг Тао: ".........."

Титул принцессы Тайпинг, первой за тысячу лет женщины-секс-волк, на самом деле не является ложным утверждением.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0737: В поисках бессмертия**

0737 Глава Поиск Бессмертных Плавающий Сад Облаков, большой особняк с древним ароматом, она является частной собственностью принцессы Тайпин, талантливые сыновья и дамы города Чанъань, знаменитости и сановники всегда любят приходить сюда время от времени, чтобы собраться вместе, скандировать стихи, сделать чай и вино, что эквивалентно верхней частной клуб в следующем поколении. Это место не для тех, кто хочет приехать сюда, люди, которые могут приехать сюда не богатые или благородные, в этом городе Чанъань все люди со статусом и статусом.

Кроме Нинг Тао.

Нин Тао очень хочет купить пару брюк и сапог, но у него нет денег, и принцесса Тайпинг, кажется, думает, что так "индейцы" носят свою одежду, вот как они выглядят. Ей также нравится и нравится, таким образом, она действительно позволила Нин Тао увидеть технику пальцев на кости, которую она узнала от определенного высокого человека, а также, казалось, она обнаружила сильные стороны Нин Тао.

Если бы не тот факт, что бессмертная ищущая девушка могла быть связана с Духом Дана Предкового Дана, или даже с Духом Дана Предкового Дана, Нинг Тао давно бы пошевелил ушами, и не выдержал бы этого извращенца с костными пальцами.

Через длинный, девятиугольный коридор, принцесса Тайпин привела Нин Тао к деревянному зданию. Это деревянное здание имеет всего два этажа, не столь грандиозных, но может быть спроектировано с изысканностью и оригинальностью. На первом этаже деревянного здания находится место, где талантливые люди и дворяне города Чанъань пьют чай, вино и поэзию. Верхний этаж был местом отдыха принцессы Тайпин, а человек, который жил там сейчас, был Бессмертной Искательницей.

Когда Нин Тао последовал за принцессой Тайпин, здесь уже было довольно много гостей, некоторые дворяне в парчовых платьях, и некоторые ученые люди, одетые на чистом воздухе. Некоторые из них говорили об одном стихотворении, другие смотрели в окно, как будто думали о чем-то. На нескольких длинных столах держали ручку и чернильную бумагу, а также чистый чай. Эти люди и предметы составляют картину, и каждый пиксель полон культуры.

Глядя на этих людей, я не знаю, почему у Нинг Тао вдруг появилось чувство, что он вернулся в школу. Он опаздывал на что-то, а его одноклассники уже начали усердно учиться.

Однако в комнате нет ни одной женщины, так что Бессмертная Искательница, естественно, тоже не здесь.

"Ваше Высочество". Ученый в белой одежде увидел принцессу Тайпинг, которая только что подошла к двери, стояла на коленях и сидела несколько секунд спустя, встала за ним, давая глубокий поклон двери.

Затем другие люди пришли в себя и поклонились принцессе Тайпинг.

Принцесса Тайпин вошла и сказала в легком тоне: "Вы все пришли, ну пришли, этот дворец получил очень хорошее стихотворение сегодня, этот дворец позволит вам попробовать и дегустировать".

"А? Стихотворение ни с чем не сравнимой красоты, интересно, какое стихотворение написала Ее Королевское Высочество?" Ученый в белой одежде спросил.

"Да, выходите, посмотрите, откройте нам глаза." Вычурный молодой человек сказал, что немного нетерпелив.

По тону его слов, нельзя было догадаться, что у нее были необыкновенные отношения с принцессой Тайпин, или она сама была благородным сыном.

"У Кун, куда ты торопишься, где Бессмертная Ищущая Девушка?" Принцесса Тайпинг сказала: "Это стихотворение должно быть попробовано Бессмертной Искательницей, прежде чем оно будет дано вам". Иначе это бы испортило это великолепное стихотворение, чтобы вытащить несколько грязных слов из ваших ребят".

Фамилия Ву - в основном материнская семья Ву Зетиана.

Нин Тао смотрел, как принцесса Тайпин разговаривала с людьми в доме, и она не вошла в дом, но стояла у двери. Он только хотел дождаться появления Бессмертной Искательницы и подтвердить, является ли другая сторона Духом Данского Искателя Предков, или же это фигура, связанная с Искательницей Предков. Если да и да, то он остается и ждет возможности. Если нет или нет, то он повернулся и ушел, независимо от того, покой он или нет, принцесса или не принцесса.

Не дожидаясь, пока кто-нибудь ответит на слова принцессы Тайпин, звук цитры внезапно пришел сверху, динь-дон, звук цитры был лилтинг, немного похожий на элегантный шарм горной воды.

Комната молчала и молчала, как звук разговора.

Нинг Тао двинулся в своем сердце: "Может ли это быть Бессмертная Ищущая Девушка"?

Он привычно шел возбуждать глаза и нос до состояния глядя и обоняния, которое для него было не более чем естественной простотой дыхания, но на этот раз возникла неожиданная ситуация.

Он действительно пробудил глаза и нос до состояния, когда смотрел и нюхал, но прежнего погодного поля этих людей в доме не существовало, он мог только чувствовать их запах.

Его сердце было поражено, но после тщательного рассмотрения, он с облегчением узнал, что эти люди на самом деле не существует, это все люди, которые были мертвы более тысячи лет, где было еще любое предшествующее поле погоды, дыхание жизни. И причина, по которой он до сих пор мог чувствовать их запах, их тела и одежды, или благовонийские мешочки, или что бы то ни было реально в этом прошлом времени и пространстве.

Это открытие его раздражало, если он не мог заранее увидеть погодное поле, как он мог сказать, что эта Бессмертная Искательница была Духом Дана? Потому что даже если они похожи, все равно можно быть двумя разными людьми. Не говоря уже о том, что Предк, ищущий Данского Духа, был вовсе не человеком, она была просто первенцем Данского Бессмертного из Древней Эры Линга. Если это ребенок, она может быть на чьем угодно лице!

Как только мелодия перестала играть, шаги пошли сверху.

Перед тем, как люди наверху смогли спуститься, элегантный ученый в белом платье аплодировал: "Эта песня только на небесах, но я не слышал ее много раз на земле". Это действительно привилегия для меня, Чжан Яньцин, быть в состоянии услышать звук цитры Мисс Ищущая Бессмертия".

Введение этого "я" пришло без всякого чувства противоречия, после восхваления мастерства ищущего бессмертного, но также напомнило о человеке, которого он хотел напомнить, запомнить его имя, плюс его манеры.

Глаза Нинга Тао переместились к входу на лестницу, и было очень смешно сказать, что он не нервничал, даже если сам вошёл в логово Чёрной пожарной компании, но в данный момент он немного нервничал. И он никогда не ждал встречи с таким человеком, как сейчас, не желая ждать ни секунды.

"Кто он?" Только тогда У Кун, одетый в парчовое платье, нашел Нин Тао, который стоял в дверном проеме и спросил голосом.

Как только он заговорил, люди в комнате смещали глаза один за другим, и почти все глаза были собраны на теле Нинг Тао.

Черное пальто, пара больших волосатых ног и пара носков на ногах - первое впечатление о них у Нинг Тао. На их лицах странные выражения, но да, этот город Чанъань - имперская столица всех царств, которая, черт возьми, так вульгарно одевается, так горячо смотрится!

Принцесса Чанъань сказала: "Он оруженосец, которого я только что получил сегодня, по имени Ся Ян, индеец".

"Индейцы"? Не слышал об этом." Укун сказал: "Они все так одеваются?"

Принцесса Тайпинь сказала: "Ся Ян, ты приходишь и отвечаешь на слова лорда У".

Только тогда в дом вошел Нинг Тао.

Как раз в это время, женщина спустилась вниз по лестнице, неоновое платье красное, как огонь, и даже туфли на ногах были красной вышитой обувью.

Глаза Нин Тао приземлился прямо на ее лицо, видя ее лицо ясно, его дыхание остановилось на этот момент.

Эта женщина по имени Ищущий Сиань, ее лицо было точно таким же, как у Духа Данова Ищущего Предка Дана, которого он видел, кто знает, сколько раз!

Это было совпадение или божественно организованная встреча?

Ни за что не узнаю.

Женщина по имени Сюй Сянь также посмотрела на Нин Тао, но одним взглядом отодвинула свой взгляд. В тот момент, когда четыре глаза встретились, она, кажется, не было никакого очевидного прикосновения, и она не реагирует с полупустынным изумлением, просто ласковый взгляд.

В этой ситуации что-то не так.

Сердце Нин Тао тайно сказало: "Если она - Дух Данского Предков, мы с ней уже встречались, кто знает, сколько раз, то она должна уметь узнать меня с первого взгляда, но, глядя на нее, она, кажется, не узнает меня, неужели это просто кто-то, кто выглядит похожим?".

Он пробудил глаза и нос до состояния взгляда и запаха.

В результате, в его ожидании и, тем не менее, неожиданно, на теле Сюань Сяня не было предвестника погодного поля, она была такой же, как и люди здесь, в ней не было ничего особенного. Она хорошо пахла, такой аромат, который характерен для дамасских роз.

Дамасская роза - цветок, уникальный для сирийского государства, но в столице империи Чанъане проживает десятки тысяч людей со всего мира, и нет ничего необычного в том, что кто-то привозит дамасское розовое масло или что-то в этом роде по "Шелковому пути".

"Ты такой смелый, куда смотрят твои глаза?" У Кун ругал Нин Тао.

Нин Тао убрал взгляд и посмотрел на У Кунь, мерцание черного света, мигающее в его глазах. Даже в его "человеке прошлого" состояние, его черная болезнь поднимет голову при малейшем стимуле. Неизбежно, что болезнь не будет искоренена. Смертельный Талисман лишь делает его тело "прошлым телом", но не лечит корень его очернения. Эта болезнь всегда излечивается добрыми делами.

Я отдохнул в утробе и услышал звук Великого Пути.

Чёрт!

Божественный колокол ударил, и звук Авеню упал.

Он сказал: "Я не могу не взглянуть еще раз, простите". Однако, если такая сказочная женщина, как Ищущая Фея, может закрыть глаза, то зачем мне нужны эти глаза?"

Осознание того, что ищут бессмертия, снова переместилось в лицо Нин Тао, с немного удивленным божественным светом в его глазах.

Принцесса Тайпинь улыбнулась и сказала: "Сюй Сянь, он новый хранитель этого дворца, что ты о нем думаешь?".

Ищущий Бессмертного сказал: "Ваше Высочество, этот Зи странно одет, что затрудняет людям принятие, но его речь не плохая, он должен быть интересным человеком".

"Он не только интересен, он тот, кому я сегодня принёс превосходное стихотворение". Принцесса Тайпин сказала: "Ся Ян, вот перо и чернила, ты пишешь заказ своей мечты для бессмертной ищущей девушки, чтобы попробовать и оценить".

Нин Тао ничего не говорил о выполнении заказа, но подошел прямо к длинному столу и окунул ручку в чернила, чтобы написать заказ мечты Ли Цинчжао. Он также вспомнил, что сценарий династии Тан был обычным сценарием, и когда он его писал, ему напоминали писать традиционные иероглифы, а не упрощенные.

Ученый в белой одежде Чжан Яньцин сказал: "Этот человек неряшлив, и даже то, как он держит ручку, имеет дикий запах, я боюсь, что он скопировал стихотворение откуда-то, чтобы поесть и выпить".

Лоб принцессы Тайпин нахмурился, не зная, думала ли она, что Чжан Яньцин не может говорить, или думала, что Чжан Яньцин прав.

Когда я увидел его в первый раз, я не был уверен, что он действительно тот, кто искал тебя, кто любил дружить с незнакомыми людьми, и кто скопировал стихотворение откуда-то, чтобы обмануть тебя.

Слова Чжан Яньцина были легкими, он сказал так ни о чем, но У Кунь также сказал так, принцесса Тайпин была несколько убеждена, она хрюкнула холодно: "Если это так, то мой дворец отрежет ему голову и повесит ее в устье овощного рынка, чтобы люди могли попробовать ее на вкус!

Нин Тао, неслыханный, молча выписывал орден мечты Ли Цинчжао, поднимал лист бумаги и обеими руками вручал его Сюньсяню: "Госпожа Сюньсянь, пожалуйста, попробуйте.

Ищущий Бессмертного взял орден Руюань, переданный ей Нин Тао обеими руками.

Но как только она держала лист бумаги, Нинг Тао внезапно протянул руку и схватил ее за запястье.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0738: Блудный сын**

Комната, полная людей, была ошеломлена, что происходило?

Нинг Тао отпустил руку Искателя Бессмертия и сделал шаг назад.

Конечно, он не хотел воспользоваться ею, он просто хотел проверить Ищущий Бессмертный, если у нее есть духовная сила, или ненормальная реакция, он может быть в состоянии стимулировать его с помощью этого захвата.

Но в ней не было духовной силы, и не было ничего, что он хотел бы видеть, что помогло бы ему определить, является ли она реакцией Ancestral Dang Dang.

Он был в замешательстве.

Если с точки зрения взглядов, то этот Ищущий Бессмертного перед ним был Духом Дана предков, но с точки зрения его наблюдения и контакта, то она была просто обыкновенной женщиной, и женщиной более тысячи лет назад.

Была еще одна проблема, которая вызывала у него головную боль, о которой он никогда раньше не задумывался.

То есть, если это правда, что это Ищущий Предков Дэн, он может поймать ее, но как он может забрать ее обратно?

Это были его чувства к этому моменту, смущенные и запутанные.

"Смельчак"! Как ты смеешь приставать к Бессмертной Искательнице!" У Куня яростно ругали, скрестив глаза, и казалось, что если принцессы Тайпинь здесь нет, он, скорее всего, поспешит и побьет Нин Тао.

Нинг Тао, однако, даже не посмотрел на него.

Ученый в белой одежде Чжан Яньцин имел презрительное выражение лица: "Как мы, ученые, можем дегустировать поэзию с варваром, который так груб и неопрятен в своих одеждах? Как унизительно!"

Нинг Тао все еще не отреагировал.

Нинг Тао кивнул головой и в тусклом состоянии сказал: "Неубедительна ли бессмертная ищущая девушка, или она имеет в виду что-то другое?".

Искатель фей сказал: "Я не верю, что ты это написал".

Это довольно просто.

Сам Нин Тао знает, что он его не писал, это шедевр его сестры Ли, как он может писать такое стихотворение с такой маленькой тушью в животе, но эта литература вынуждена играть трудно, он спросил обратно: "Я не писал его, тогда кто?".

Когда я увидел его в первый раз, он был немного слишком занят, но он был не очень доволен тем, как он шел, - сказал он. Когда я вернулся в лодку в конце дня, я по ошибке упал в глубины цветов лотоса. Скрести, скрести, взбудоражи косяк чайковых цаплей."

Комната, полная людей, за исключением поэта, который читает стихотворение "В поисках бессмертия", принцесса Тайпин, которая слышала его, и подражатель Нин Тао, ни один не был удивлен и переехал. Как могли эти посредственные люди придумать такие стихи, а если бы и придумали, то, боюсь, их имена появились бы в учебниках будущих поколений.

После прочтения стихотворения Искатель Бессмертный сказал: "Я чувствую, что это стихотворение должно исходить от руки женщины, а не от тебя".

Нин Тао просто засмеялся, его не волновала развенчанная ложь, потому что пройдет сотни лет, прежде чем родится Ли Цинчжао, написавший это стихотворение. Он наблюдал за Ищущим Бессмертным, и ее поиски были ключом к Ищущему Предкуроку Дэну Данлингу.

Хотя он ещё не сделал никаких ценных открытий, он не отчаивался, по сравнению с Фокс Цзи и теми, кто пытался найти Дух Дана, ему уже посчастливилось иметь Пагоду Времени Чжэнь, Деревостроительную Доску, Облачную Руду, а также Ищущего Предка Дана и Талисмана Смерти. Возьми то, что происходит прямо перед тобой, кто пережил такой удивительный опыт?

Поймать Предка, ищущего Духа Дэна, было определённо трудно, и если бы это было не так, то это не было бы успешным до сих пор. Но до тех пор, пока у него было терпение, чтобы все исправить, с условиями, которыми он обладал, он верил, что он, безусловно, будет в состоянии поймать Предка Ищущий Дан Дух!

"Хо! Так вот оно что!" Чжан Яньцин засмеялся и сказал: "Я встретил великого человека, но не ожидал встретить вора". Самое позорное из моего поколения читателей - это воровать, как этот фанат до сих пор имеет право оставаться здесь?".

У Кун поднял руку и указал на дверь: "Убирайся к черту отсюда!"

Принцесса Тайпинг не открыла рот, а просто посмотрела на Нин Тао, как будто ждала его объяснений. Между Нинг Тао и Искателем Бессмертия она, очевидно, больше доверяла Искателю Бессмертия.

Нин Тао молча прочитал предложение Вашей Сутры в сердце, подавляя свой гнев, но на его лице появилась улыбка: "Мисс Ищущий Бессмертного, я слышал, что вы умеете цинь, шахматы, каллиграфия и живопись, и большой талант, но я не думал, что вы просто простолюдин, который смотрит на людей у двери".

Когда она когда-нибудь говорила, что это так?

"Смельчак!" У Кун указал на нос Нин Тао и отругал: "Что ты за человек, как ты смеешь так говорить о госпоже Ищущей Бессмертного! Встань на колени и извинись!"

Нинг Тао сказал: "Может, заткнешься?"

Кто-нибудь!"

Двое домашних солдат с ножами зашли на звук.

У Кун гневно сказал: "Это раб сучки, арестуйте его за меня и переломайте его собачьи ноги!"

Нинг Тао посмотрел на принцессу Тайпинг.

Принцесса Тайпинг сделала глоток чая, и ее тон был легким: "Не смотрите на этот дворец, хотя вы и из этого дворца, но вы сами причинили себе неприятности, вы сами берете на себя вину, и этот дворец тоже хочет посмотреть, как вы справитесь с этим".

Это было нормально, что она не сказала этого, как только она сказала, что этот У Кун больше не заботится о мире, он последовал: "Чего ты ждешь, возьми это для меня"!

Искать губы Бессмертного двигались, но в конце концов слова разубеждения так и не были произнесены. Эта "индейка" сказала, что она вульгарна, но в сердце тоже злится, а когда кто-то хочет преподать ей урок, она с удовольствием смотрит.

Два семейных солдата с ножами подошли в шквале, один взмахнул кулаком, а другой выбил, видимо, желая дважды ударить Нин Тао, чтобы дать Ву Куну всплеск, прежде чем схватить кого-нибудь, чтобы сказать следующее.

Нинг Тао не двигался, просто посмотрел на двух семейных солдат. В мгновение ока кулак охранника ударился кулаком об щеку, а нога охранника сильно ударила его по маленькому животу.

По комнате раздавался приглушенный звук ударов и пинков, и некоторые литературные студенты не могли больше смотреть на это, одни наклоняли головы, другие хмурились и закрывали глаза.

Тем не менее, Нинг Тао все еще был там и даже не двигал мышцами. Если и была какая-то реакция от него, то только потемнение его глаз.

"Хороший парень, практикующий!" Семейный солдат отреагировал быстро, и, не сказав ни слова, тазовый нож на его теле не был разогрет.

В следующую секунду из ножен вышла и талия меча другого семейного солдата.

Принцесса Тайпинг до сих пор не остановилась.

В ее глазах жизнь Нинг Тао стоила не больше, чем курица или утка.

У Кун кивнул.

Это был очевидный сигнал его двум охранникам испачкать руки.

"Галстук!" Семейный солдат схватил и замахнулся мечом за руку Нинг Тао.

Другой семейный солдат ударил ножом в руку в маленький живот Нинг Тао.

В мгновение ока мечи двух семейных солдат оказались на теле Нинга Тао, и его ударили в правую руку и в маленький живот.

Два семейных солдата, которые вышли резать людей ножами, были внезапно ошарашены.

Нин Тао внезапно поднял ногу и пнул семейного солдата в маленький живот, и громким вздохом семейный солдат упал назад и вылетел. Он вошел в дверной проем, но теперь он вылетел, сильно захлопнулся во двор и лежал неподвижно на земле.

Другой семейный солдат отступил, но как он мог сравниться со скоростью Нин Тао, который тренировался иметь под ногами лестницу.

Нин Тао сделал шаг, чтобы догнать и закачал кулак в голову второго семейного солдата.

Ка-чау!

Звук растрескивания черепов.

Второго семейного солдата снесло на землю еще до того, как он успел выпустить крик, истекая кровью из семи отверстий и говоря, что он мертв.

"А" Руоксиан закричал вслух.

Укун также был ошарашен, и все произошло так быстро, что он не успел вернуться, как два его семейных солдата закончили с одним ударом от этого индейца. Он посмотрел на Нин Тао и обрушил на него гнев, но слова ругани больше не могли быть легко произнесены.

Комната, полная людей смотрели на Нин Тао с ужасом глаза, не могу поверить своим собственным глазам, этот экзотический вентилятор на самом деле убил на глазах у принцессы Тайпин и Ву Кун, и убийство до сих пор семья Ву!

"Кто-нибудь, убейте, защитите принцессу!" Чжан Яньцин выпустил рев.

Звук поспешных шагов доносился снаружи двери.

Мгновение спустя в дверь вошла большая группа замаскированных воинов с танскими мечами.

Писец в доме, который пытался сбежать, был заблокирован и застрял в углу.

Ищущий Бессмертного также в панике отступил на сторону принцессы Тайпинг.

Танские мечи были похожи на лес, и большая группа одетых в доспехи воинов прижималась к Нин Тао.

Принцесса Тайпин подняла свою чашку чая, как будто она не возражала против того, чтобы чайный суп был слишком горячим, она сосала губы и дула, а потом медленно сказала: "Ся Ян, я не думал, что ты все еще мастер". Ты не какой-нибудь странствующий иностранец, которому тебя проинструктировали подойти к этому дворцу? Скажи это, и этот дворец подарит тебе целое тело".

Нинг Тао сказал: "Я убью тебя, и ты умрешь по дороге". Я убью тебя сейчас, и эти люди не смогут спасти тебя, ты уверен, что все еще хочешь, чтобы твои люди это сделали?"

Принцесса Тайпин хладнокровно посмеялась: "Мне не стыдно за мои слова, когда тебя поймают, этот дворец будет медленно допрашивать тебя, этот дворец имеет много средств, чтобы заставить тебя умолять о жизни, но не о смерти".

Нинг Тао сказал: "Вы люди, хотя вы и люди прошлого, но никто из вас не заслуживает жалости. Я написал стихотворение, и ты не веришь в это, но ты сомневаешься в этом и усложняешь задачу. Ты отрежешь мне ноги и даже убьешь меня, если я скажу что-то, что мне не понравится. По этой причине, я собираюсь сделать это без денег. Ли Линг Ю, ты не собираешься допрашивать меня строго, чего ты ждешь, пусть это сделают твои люди".

"Ха! Ерунда!" Принцесса Тайпинг внезапно хлопнула чашкой в руке о землю.

Папа!

Чашка разбилась о землю.

Большая группа замаскированных воинов собралась.

Нин Тао подошел к воину, который пришел к нему с большими шагами, и с одним ударом правой руки, облако чернильного дыма равномерно расцвело от его правой ладони, и в тот момент, несколько воинов, которые бросились перед ним были сметены, и те, кто бросился позади них также были сбиты с ног до головы.

Кто будет бороться с этим во плоти!

Самурай, который не упал на землю невольно остановился на мгновение.

"Убейте его! Убей его!" У Кун рычал.

Нин Тао внезапно повернулся и с волной правой руки, след чернил и дыма затуманен в воздухе.

Периндола!

Укун был прижат к деревянному столбу выстрелом в плоть.

Он в ужасе посмотрел на выстрел в грудь и широко открыл рот, чтобы позвать на помощь, но все, что выходило из его рта, было свежей кровью.

Нинг Тао схватил рукоятку пистолета и оттолкнул ее назад.

У Кун упал со столба и приземлился на землю, кровь поднималась из его груди, как фонтан.

Нинг Тао посмотрел на него и сказал в тусклом состоянии: "Ты не можешь просто говорить как следует? Это всегда шок, кто дал тебе смелость осмелиться вести себя как лорд в моем присутствии?"

Внезапно нож Тан порезал шею 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 0739 Кровяной свет и вдохновение**

Глава 0739 Кровавый свет и Вдохновение Все глаза были собраны на шее Нинг Тао и что Танг лезвия.

Не было ни вспышки крови, ни отрыва головы от шеи.

Нин Тао повернулся, и в доли секунды на его голове, лбу и груди в доли секунды обрушилось несколько мечей династии Тан.

Но он все равно стоял там, на шее и на лбу появились лишь несколько незначительных мелких порезов, немного кровоточащих.

По всему подбородку.

Нин Тао был зарезан, а воин, стоявший напротив него, получил пулю в голову. Плоть была прострелена через лоб и из затылка, а при толчке качающейся руки голова треснула, и изображение было похоже на арбуз, который был разбит молотком.

Остальные люди, у которых еще оставалась половина боевого духа, отступали толпами.

Нин Тао бросил выстрел, мгновенно пропустив двух воинов и прибив их гвоздями к земле.

"Хватит!" Принцесса Тайпин встала и похлопала в ладоши: "Ся Ян, вы действительно оправдали ожидания этого дворца, отныне вы будете камердинером дворца". В будущем этот дворец сделает вас великим полководцем и откроет территорию для моего Великого Танга и установит бессмертные подвиги!".

Нинг Тао протянул руку и схватил рукоятку пистолета из плоти, а вверх упомянул, что пистолет из плоти был отделен от трупов двух воинов, с кровью, капающей из головы пистолета.

"Не стоит пока благодарить Её Высочество!" Чжан Яньцин ругал.

Нин Тао повернулся, странная улыбка появилась в углу его рта, и как раз в тот момент, плоть в его руке вырезали, пронзая в маленький живот принцессы Тайпин и из затылка.

Нин Тао посмотрел на нее и сказал в обморок: "Только сейчас, когда я хотел, чтобы ты остановил их, ты потворствовал тому, чтобы они пришли и убили меня только потому, что я сказал что-то неприятное и заставил тебя почувствовать себя опозоренным". Ты никогда не обращался со мной как с человеком, так почему я должен обращаться с тобой как с человеком? Я бы убил тебя, как муравья до смерти".

Ну и рот!

Принцессу Тайпин, вторую по могуществу женщину династии Тан, убили, как муравья!

Если бы это было в другой раз, еще один повод услышать такие слова, никто бы не воспринял это всерьез, но копье все еще было в желудке принцессы Тайпин.

Самураи, которые были еще живы, с трудом набросились на них, чтобы спасти.

Нинг Тао слегка отряхнулся от выстрела в плоть.

"Ах... это больно!" Принцесса Тайпинг, оборванная от боли и слез, скатилась с глаз.

Нинг Тао сказала: "Она еще не умерла, но если вы подойдете на шаг ближе, я действительно убью ее". Если вы, ребята, хотите вытащить ее отсюда, то вам придется вытащить ее голову".

Группа воинов сразу остановилась на своих путях.

Нинг Тао снова сказал: "Выпусти всех своих людей".

Принцесса Тайпинг с дрожащим голосом сказала: "Ты... зачем ты все еще стоишь здесь... поторопись и убирайся...".

Группа воинов вышла за дверь задом наперед, но все остались там, не осмеливаясь уйти далеко.

Книжники и знатные князья в доме также быстро ушли с обеих сторон Нинг Дао. Только сейчас они смеялись над Нин Тао этим "экзотическим фанатом", но теперь у этих людей даже не хватает смелости посмотреть на него.

Тем более, что Чжан Яньцин, он не поднимал головы и шел быстро, опасаясь, что Нин Тао узнает об этом.

Нин Тао внезапно открыл рот и сказал: "Мастер Чжан, вы, кажется, что-то забыли, да?"

Чжан Яньцин выиграл и почти сел на землю, когда его ноги стали хромать, он сказал дрожащим голосом: "Сяо Шэн, Сяо Шэн... Сяо Шэн не забыл ничего ах".

Только в этот раз вопрос и ответ на него, лоб был покрыт бусами пота, а штаны мокрыми.

Изначально Нин Тао хотел наказать его, но, увидев его таким, очень трудно выстрелить.

"Исчезни". Нинг Тао помахал рукой.

Чжан Яньцин споткнулся и побежал к двери, как будто его помиловали.

Фея, смешавшаяся в толпе, тоже была готова выйти из дома.

Нинг Тао открыл рот и сказал: "Бессмертная Ищущая Девушка, ты должна остаться".

В поисках Бессмертного тело замерло на мгновение, и вот так, все застопорилось, люди вокруг нее исчезли.

"Ты... что ты собираешься... для чего я остаюсь?" Сюань Сянь изо всех сил старалась выглядеть спокойной, но голос, который она говорила, предал ее глубоко.

Нин Тао улыбнулся: "Дело в том, что ты спросил, что я не писал этого стихотворения, у меня даже не было времени объяснить тебе, как ты можешь просто сказать "уйди"?".

"Ты, ты убил так много людей из-за этого?" Ищущий Бессмертного также не знал, откуда взялось мужество, и внезапно сковал шею и гневно упрекнул: "Ты действительно демон! Убей, как хочешь, эта девчонка скорее умрет, чем будет унижена тобой!"

Нинг Тао сказал: "Следуй за мной наверх".

Ищущий Бессмертного внезапно напрягся: "Ты, что ты собираешься делать?"

Нинг Тао сказал: "Не пойми меня неправильно, мне нужно поговорить с тобой".

"Ты, о чем ты хочешь со мной поговорить?"

"Увидишь позже, сможет ли принцесса Тайпинг жить или нет, ты должен сотрудничать." Нинг Тао сказал.

Ищущий Бессмертного только кивнул головой.

Нин Тао подобрал принцессу Тайпин и подошел к лестнице, посмотрел на воинов, стоявших у двери, и сказал: "Если вы осмелитесь следовать за мной, я убью принцессу Тайпин". Тогда не только ты умрешь, но и твои семьи похоронят тебя. Поэтому ни малейшего намека на успех Спасителя в ваших сердцах нет".

За это одно предложение никто из воинов, блокирующих дверной проем, не осмелился сделать полшага в порог.

Остальное пространство разделено экранами и бисером на несколько пространств с различными функциями, в том числе место для игры на пианино, место для питья чая, место для чтения и письма и место для удобства. Просто в династии Тан не было места для купания, не было водопроводных труб и нагревателей горячей воды, и было неудобно поднимать воду со второго этажа для купания. Но удобство, безусловно, есть, в конце концов, даже бессмертный и принцесса мира должны писать.

Это был первый раз, когда Нин Тао увидел место, где жили танские люди, но лишь небольшая часть новизны быстро исчезла. Он поместил принцессу Тайпинг на пол чайной комнаты, где подавали чай, а затем выбрал место для сидения у окна.

Ищущая Фею присела рядом с принцессой Тайпинг, она хотела помочь ей, но не знала, что делать. Она была встревожена и напугана, плакала жемчужными слезами.

Гнев Нинга Тао был выпущен наружу, и в данный момент внутри него все еще царит спокойствие. Он тоже не говорил, просто смотрел на Сюань Сянь и наблюдал за ней.

"Не хочешь поговорить со мной, поторопись и скажи, что принцессе Тайпинг нужно к врачу". Ищущая Фея сказала.

Нинг Тао на мгновение замолчал, прежде чем открыть рот и сказать: "Боги заставили замолчать пешку Небесного Дао, и теперь под башней в городе растут деревья". Есть секретный путь между жизнью и смертью".

Ищущий Бессмертного посмотрел Нин Тао странным взглядом.

Нин Тао также посмотрела на Сюй Сянь и увидела ее реакцию.

"Ты все еще жестокий и странный человек, ты убил так много людей, и теперь ты в настроении писать стихи, такой человек, как ты, просто унизителен!" Искать Бессмертного сказано в ожесточении.

Нинг Тао сказал: "Это не стихотворение, это пророчество, пророчество о том, как найти Предка Дана".

"Пророчество... Предки ищут Дэна?" Мерцание необъяснимого божественного света вспыхнуло в глазах Ищущего Бессмертного.

Есть ответ!

Нин Тао взволнованно сказал: "Ты - Дух Дана Поискового Дана, ты был Даном Бессмертным в твоей предыдущей жизни, и ты оставил рецепт Дана Поискового Дана и оставил это пророчество будущим поколениям, чтобы они пришли к тебе". Ты выйдешь, поговоришь со мной, а потом мы вернемся".

В поисках Бессмертного слезы разбились, и он посмотрел на Нинг Тао ошарашенными глазами.

Нин Тао продолжил: "Многие люди ищут тебя, и есть еще каменная скрижаль, которая не знает, откуда она взялась, она обладает силой Неба и Земли, если она найдет тебя, она даже убьет тебя последним остатком Происходящей Младенческой Души!".

Нин Тао смотрел прямо на нее с предвкушением в глазах: "Что ты помнишь?"

"Ты... Мо не сумасшедшая?" "Ищу Бессмертного" высказался.

Внезапно разочаровавшись, Нин Тао высунул глаза из окна и посмотрел вдаль. Вдали он увидел величественное здание, величественный дворец за величественным дворцом, высокие стены которого не видны с первого взгляда.

Это дворец династии Тан, дворец Да Мин?

Это самый великолепный дворец в мире и имеет репутацию Дворца Тысячи Дворцов и Восточного Храма Шелкового Пути. К сожалению, конец Танга был разрушен.

Нин Тао очень хотел его увидеть, даже если он не мог войти через дверь дворца, он все равно мог наступить на плоть и пролететь над ним, чтобы увидеть легендарный Дворец Тысячи Дворцов и испытать на себе процветающую красоту династии Великих Тан.

"Давай......" стонала принцесса Тайпинг, "Разве ты не видишь, что этот дворец истекает кровью?

Только тогда Нин Тао убрал взгляд из окна, и он посмотрел на принцессу Тайпин, которая лежала на полу, ее платье уже было запятнано кровью, и она может в любой момент впасть в шок из-за чрезмерной потери крови. Тем не менее, его сердце не имеет половины жалости, принцесса мира записанная в истории не является хорошим человеком, может ли поднять тысячу мужских побегов женщины может быть хорошим? Недавний опыт того, что он видел и чувствовал, тоже такова, она высокомерна и господствует, относится к человеческой жизни как к соломенному человеку, вложенному в современный мир, он уже давно убит, чтобы заслужить злые помыслы и заслуги.

"Все умирают, и раз уж ты уже мертв, какая разница, если ты снова умрешь?" Нинг Тао сказал.

"Ты..... пуф!" Дыхание порока бросилось к ее сердцу, и принцесса Тайпинг выпустила еще один глоток крови.

"Ты отпустишь принцессу Тайпинг первой, я останусь и буду делать все, что ты захочешь!" Ищущая Фея сказала.

Нин Тао сказал: "Я врач, как насчет этого, ты скажи мне, откуда ты, у тебя были странные сны на протяжении многих лет, ты расскажи мне об этом, и я вылечу ее".

"Ты все еще врач?" У "Ищущего Бессмертного" было удивленное выражение лица.

Нин Тао встал и подошел к принцессе Тайпинг, протянув руку и схватившись за рукоятку пистолета "мясо в руках": "У меня не так много терпения, если вы хотите поговорить со мной, я исцелю ее".

Ищущий Бессмертного кивнул: "Я обещаю тебе".

Нин Тао вытащил пистолет из живота принцессы Тайпинг, и кровь в тот момент взлетела более чем на фут выше.

Однако именно эта шокирующая кровь внезапно коснулась сердца Нин Тао, и он вдруг засмеялся, как нерв: "Почему я об этом не подумал, почему я об этом не подумал! Хахаха.........."

Ищущий Бессмертного посмотрел на него ошарашенным.

Он правда сумасшедший?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0740 Ты человек моей мечты.**

Глава 0740 Ты - человек моей мечты, Нинг Тао думал о том, как вернуть в мир Дух Дэна Предка, Ищущего Дэна, тысячу лет спустя, но не смог найти способа, но решение проблемы было на его стороне, и это был "Кровавый замок". Если бы он мог открыть замок крови на Луне, чтобы вернуться в медицинский центр "Небесный Дао", то разве открытие замка крови в прошлом периоде времени не позволило бы ему вернуться в медицинский центр "Небесный Дао"?

Если бы он мог вернуться, то теоретически смог бы забрать Дэна Линга.

Нинг Тао сказал: "Если я даже не могу тебя вылечить, то никто не может".

Он так сказал, но не было полной уверенности в том, что он сможет вылечить травму принцессы Тайпинг. В конце концов, это было прошлое время и пространство, и принцессе Тайпинг была тысяча лет, и для него исцелить ее было исцелить того, кто был мертв в течение тысячи лет, в истинном смысле обращения с мертвой лошадью, как с живой лошадью.

Он присел на корточки, протянул руку и схватил запястье принцессы Тайпин, вливая в ее тело немного особой духовной силы.

Пульс принцессы Тайпин изначально достиг точки, когда он был спорадическим, но после получения его особой духовной силой, ее пульс постепенно усиливается, и ее лицо стало немного кровавым. Кроме того, боль стала намного сильнее, и она перестала стонать, как только повернула голову.

Пришел "Ищущий Бессмертного", нервный, но любопытный.

Нинг Тао схватил за голову пистолет во плоти и слегка потянул его, и из оборванной раны вытек поток крови.

Ищущий Бессмертного врасплох сказал: "Что ты делаешь?"

Без объяснения причин, Нин Тао нажал на разрез правой ладони к ране на маленьком животе принцессы Тайпин, продолжая вводить духовную энергию в то время как его кровь проникла в рану принцессы Тайпин.

Его главной целью на этот раз было проверить влияние Смертельного Талисмана, и он не носил с собой маленький сундук с лекарствами, не носил лекарства и Небесную Иглу, но его кровь также считалась духовной медициной.

Конечно, когда его кровь и духовная сила снова вошли в тело принцессы Тайпин, ее рана быстро остановила кровотечение, а затем сгустилась в кровавый шрам. Весь ее цвет лица также был намного лучше, ее лицо покраснело, и она даже дышит.

Ищущий Бессмертного выглядел ошарашенным.

Это не медицинская наука, это просто бессмертная магия!

Нин Тао сказал в тусклом состоянии: "Иди и принеси мне раковину с водой, чтобы вымыть руки, и, кстати, скажи людям внизу, что принцесса Тайпин в порядке, и скажи им, чтобы не звать на помощь, и не вызывать врача". Однако, если они зовут помощников и евнухов, то я не осмелюсь гарантировать, что принцесса Тайпинг выживет".

"Я, я сейчас буду". Искать Бессмертного только потом отступил и пошел в панику.

"Кто ты, черт возьми, такой?" Принцесса Тайпинг получила дух и спросила.

Нинг Тао сказал: "Я бессмертный, лучше будь честен со мной, иначе будешь страдать".

"Этот дворец........."

Не дожидаясь, пока она закончит свое предложение, Нин Тао протянул руку помощи и положил взрыв каштановой бомбы на голову принцессе Тайпинг: "Держите рот на замке и не разговаривайте".

Глаза принцессы Тайпинг были расстреляны до золота, а слезы пролиты от боли, где она осмелилась говорить.

То, что происходит сегодня, не встречается ни в позитивной, ни в дикой истории. Если так, то потомство не знает, что перефразировать.

Нин Тао встал и подошел под одну стену, воспользовавшись кровью на ладони, пока она не высохла, и окунул пальцы в кровь, чтобы нарисовать на стене кровавый замок. После этого он схватил ключ, висящий на шее, и вставил его в кровяной замок.

С небольшим поворотом от него на стене появилась темная, как чернила, дырка.

Работает!

На самом деле, этого следовало ожидать, так как Талисман Смерти вынес каждую из своих клеток, дав ему круглосуточное "прошлое тело". Его тело было телом прошлого, и его кровь была естественной кровью прошлого, способной существовать в этом пространстве-времени, так же как и его тело. Только теоретически, его кровяной замок мог существовать только двадцать четыре часа, и как только мана эффект очарования смерти иссякнет, кровяной замок, который он оставил, также исчезнет.

"Интересно, что будет, если я вернусь сейчас?" Нин Тао подумал в своем сердце и осторожно просунул палец в дверь удобства.

Его пальцы просто коснулись двери удобства, когда свет вокруг него внезапно искажается, и даже это плавающее облако здание дрожало, как будто оно рухнет в любой момент.

Он зациклился, чтобы убрать палец, который вызвал аварию.

Его палец был равнозначен пронзительной стене границы времени и пространства, это прошлое время и пространство, построенное башней Чжэнь Чжэнь, строительной доской дерева и рудой облака не могли поддерживать баланс, это прошлое время и пространство естественным образом перестали бы быть стабильными, и как только он ушел и вернулся в медицинский зал Небесного Дао, это прошлое время и пространство было скорректировано силой времени и перестало существовать. Если бы он пришел снова, это могло бы быть то место в тот день.

Однако до тех пор, пока он мог открывать дверь, это означало бы, что через Дверь Удобства он снова сможет вернуть в мир Дух Данского Предка, ищущего Дух Данского. Что же касается того, что произойдет тогда, то это будет за пределами его способности угадывать или судить.

Зажми!

Звук падения медного бассейна на землю.

Нинг Тао обернулась и увидела ошарашенный Ищущий Бессмертного, и медный таз, который упал перед ней. Медный бассейн, который был наполовину полон воды, теперь находится лишь на небольшом дне бассейна.

С мыслью в голове Нинг Тао прервал связь с медицинским павильоном Небесного Дао, и удобная дверь исчезла спереди, оставив только замок с кровью. Он подошел и положил свою пропитанную кровью ладонь в таз, чтобы почистить ее.

Нин Тао на мгновение замерла и вдруг поняла, почему она так сказала. То, что он сделал, было так ужасно, и она назвала его демоном, дверь удобства была темной, как чернила и периметр, как уголь огня, и не удивительно, что она думала о Адовой пасти.

"Это дверь в Бессмертное царство, хочешь, я тебе покажу?" Нинг Тао сказал ориентировочно.

В поисках Бессмертного рот подергался, немного сердечно.

Принцесса Тайпинг яростно сжимала глаза в сторону Ищущего Бессмертного.

Бессмертный Искатель последовала его примеру и сказала: "Маленькая девочка - смертное существо во плоти, так что если она отправится в Бессмертное царство, она может принести пошлость в Бессмертное царство, и это запятнает Бессмертное царство".

Нинг Тао оглянулся на принцессу Тайпинг.

Принцесса Тайпинг последовала за ней, подняв глаза на крышу.

Нин Тао помахал рукой воде и мягко сказал: "Мисс Ищущая Бессмертия, я вылечил принцессу Тайпинг, пришло время вам поговорить со мной о вашей истории".

Ищущий Бессмертного подобрал медный бассейн, медленно шел к углу и положил его вниз, затем шел медленно снова к стороне принцессы Тайпин и встал на колени вниз.

Нинг Тао тоже не торопил ее, у него все равно было много времени.

Потребовалось некоторое время, чтобы чернила ушли, прежде чем Искатель Бессмертия открыл рот и сказал: "Я из Лояна, а мой отец - бизнесмен, который умер в прошлом году из-за плохого управления его семьей". Я потерял мать с детства, и у меня не было брата. Я умираю с голоду, мне холодно, мне повезло, что я встретил принцессу Тайпин, принцесса Мэн Тайпин не сдается, я остаюсь здесь временно...."...

Информация была бессмысленной для Нин Тао, но он все равно проявил большой интерес и внимательно слушал.

"Что касается твоих разговоров о снах, мне двадцать лет, и у меня их тысячи, некоторые я сам себя не помню, зачем ты хочешь, чтобы я говорил с тобой об этом?" Ищущий Бессмертного посмотрел на Нинг Тао любопытным взглядом.

Нин Тао на мгновение замолчал, прежде чем сказал: "Я ищу того, кто очень важен для меня, она во сне".

"Это женщина?" Фея Искала спросила.

Нинг Тао сказала: "Да, ее зовут Дэн Линг".

"Дух Дэна"? Это все еще странное имя". Ищущий Бессмертного сказал: "Она должна быть человеком твоей мечты, ты должен искать человека своей мечты в своем сне, как я могу иметь человека твоей мечты в своем сне?".

Нин Тао попросил ее рассказать о своей жизни, о своих мечтах, просто, чтобы получить некоторые подсказки из нее, с другой целью, которая была, чтобы стимулировать ее. Если бы Дух Духа Предков, искавшего Дана, был паразитом на ней, то правильный стимул мог бы пробудить ее.

Но это, очевидно, не может быть сказано ей, он молчал в течение минуты, прежде чем сказать: "Искать бессмертную девушку, море людей, как вы думаете, как я пришел сюда и нашел вас, не искать никого, Туан Дуан?

Ищущий Бессмертного покачал головой: "Я не знаю".

Нинг Тао сказал: "Потому что ты мечтатель, которого я ищу, ты - Дэн Линг".

"А?" Ищущий Предка замер на месте и имел странное выражение лица.

Нинг Тао наблюдала за ее реакцией.

Он объяснил это на самом деле и выстоял, хотя и не знал, по какому принципу была построена городская временная башня в это время и привела его сюда. Но с определенной точки зрения, на самом деле это был сон, и он проснулся, как только покинул его. Пыль к пыли, земля к земле, и как только он уйдет, сила Реки Времени вернет все на свои места и не оставит после себя подобия.

"Итак, ты пойдешь со мной, и я отведу тебя в свой мир". Нинг Тао сказал.

Независимо от того, что получилось, забрать его обратно в Небесный медицинский центр Дао, чтобы попробовать, возможно, удастся пробудить в нем Дух Дана.

Ищущий Бессмертного склонил руки и сделал поклон.

Нин Тао взглянул на замок с кровью на стене и сказал темным голосом в сердце: "Трудно найти ее, я не могу отпустить ее из-за моего мягкого сердца, верно? Согласна она или нет, я свяжу ее и отвезу обратно в медицинский центр Небесного Дао".

Нинг Тао нахмурился: "Кто велел тебе говорить?"

Принцесса Тайпин последовала за ней с закрытым ртом, мешок на лбу еще на месте, постоянное напоминание о том, что случилось бы, если бы она обидела индийского Тайсина.

Как раз в это время снаружи здания раздался звук оглушительных шагов, ступеньки были аккуратно выровнены, сотрясая землю и давая ощущение шока.

Нин Тао встал и выглянул в окно, его глаза были полны бегущих сюда солдат династии Тан, длинные пушки, как лес, мечи и щиты, как стена, флаги, закатанные, как облака.

В этой сцене 8000 без 10 000!

Нин Тао убрал свой взгляд и пошел в сторону Искать Бессмертного и Принцессу Тайпинг.

"Нет, это не тот человек, которого звали в этом дворце, Тайхэй не....................................." Принцесса Тайпин внезапно напряглась.

Однако Нин Тао даже не обратил на нее внимания, обернул руки вокруг талии Сюй Сяня и поднял ее с земли.

"Ты, что ты делаешь? Отпусти меня!" Он сильно боролся, но где он мог вырваться на свободу?

Нинг Тао тоже не сказал ни слова, обнимая "Ищу Бессмертного" и идя с огромным шагом к кровавому замку, нарисованному на стене.........

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0741: Средства Великого Бессмертного**

Глава 0741 Средство Великого Бессмертного Темное, как чернила, отверстие открылось в стене, и Нин Тао обнял Сюй Сянь и вошел внутрь.

"Отпусти меня!" Искать Бессмертного боролся и ударил в дверь удобства одной ногой. Когда вышитая обувь, которую она носила на ноге, просто коснулась энергетического зеркала Двери Удобства, подошва обуви превратилась в хлопья пепла и пролилась вниз, открыв маленький кусочек кристально чистой подошвы ее ног.

Инстинктивно, она сократила ногу назад.

Нин Тао поспешно отступил, он посмотрел на полуобожженные вышитые туфли Сюй Сяня и маленькие нефритовые ножки, выставленные в воздухе, но сцена, которая только что произошла, была еще свежа в его голове. Подошвы обуви были сожжены до пепла так же, как ноги Искателя Бессмертного коснулись энергетического зеркала двери удобства.

Если это все тот, кто заходит............

Он не осмеливался думать о том, чтобы спуститься, не было бы и половины несчастного случая, если бы он действительно вошёл в дверь в один шаг, он зашёл, но Фея Искателей сгорела бы до пепла и ушла отсюда.

Как мог человек прошлого уйти в мир через тысячу лет?

Такие люди, как Гитлер и Хирохито, которые также позаимствовали свои тела, чтобы вернуться в настоящее, не вернулись в мир, каким он был в прошлом. Если бы люди из прошлого могли путешествовать в современный мир через некий пространственно-временной туннель, то мир не находился бы в хаосе.

Только он является особенным существом, очарование смерти, которое дает ему магическую силу его прошлого тела, хотя это только двадцать четыре часа, но в эти двадцать четыре часа он может свободно двигаться в прошлом пространстве-времени, чувствовать тепло солнца, чувствовать запах пищи, гладкую кожу женщин, и даже принцесса Тайпин техника чтения костей ладони........

До сих пор нет!

Сюй Сянь вдруг протянул руку и схватил Нин Тао за запястье, сломав его как можно сильнее, и безрассудно пнул ногами: "Отпустите меня... Отпустите меня!"

Нин Тао отпустил ее, сделал несколько шагов к углу стены, схватил медный таз и бросил его к двери удобства.

Звука столкновения не было, не было и половины энергетической вибрации, медный бассейн превратился в горящую летучую золу и дрейфовал вниз, но на земле не осталось и половины золы.

Охотничья фея закричала и споткнулась, когда принцесса Тайпинг убежала.

Даже если ее зовут Нин Тао Тай Син, она на самом деле не верит, что Нин Тао - это что-то вроде Тай Син, а тем более не верит, что Нин Тао приведет ее в Бессмертное царство, то, что только что произошло, это явно приведет ее в ад!

Принцесса Тайпинг была также ошеломлена, ее лицо было не очень похоже на цвет крови, но в результате, она побледнела от этого шока.

Внезапно...

Бряк!

Дверь в комнату лопнула, и в нее прилетели обломки.

Группа чернокожих воинов ворвались, держа в руках сильных стариков с острыми мечами на талии.

Ого!

Приветствия не было вообще, и дюжина или около того сломанных лошадей пронзили тело Нин Тао, не упустив ни одной жизненно важной точки или сустава с головы до ног. С такой точностью разные люди стреляют разными частями, а разделение труда четко и скоординировано. Хотя у Великого Танга не было понятия о спецназе, дюжина или около того чернокожих воинов, которые внезапно ворвались в него, были почти самыми элитными спецназовцами Великого Танга.

Нинг Тао был застрелен примерно дюжиной стариков, но на его теле были лишь небольшие раны, которые сломали кожу.

Он даже не смог получить пулю в лицо, не говоря уже о старике из династии Танг.

Дюжина или около того чернокожих воинов, по-видимому, тоже не ожидали этого, и все замерли на мгновение.

Нин Тао качался и перешел на сторону принцессы Тайпинь и Сюй Сянь.

Они оба смогли открыть свои объятия и обнять принцессу Тайпин.

Плоть прострелена в лицо, чернила и дым густые.

Нинг Тао держал двух женщин, когда они прыгали в плоть, чтобы быть застреленными, ясный крик: "Вперед!"

Выстрел во плоть, свистнувший в окно.

Здание "Плавучего облака" уже было окружено водой, несколько чернокожих воинов использовали веревочные крючки для подъема, и даже на крыше было около дюжины чернокожих воинов, держащих арбалеты со стрелами и готовящихся к бекасу.

Это действительно паутина неба и земли, но кто бы мог подумать, что человек, которого они хотят поймать, войдет в окно с пистолетом и человеком в одной руке, и одним из них была принцесса Тайпин!

По всему подбородку.

Несколько чернокожих воинов, стоявших на крыше, первоначально хотели стрелять в Нинг Тао из арбалетных стрел, но как только они увидели принцессу Тайпин, она оказалась под его подмышками, где еще кто-нибудь осмелится стрелять.

Как раз в тот момент, когда ошеломленный кунг-фу, плоть в ружье выплеснулась из плавающего сада облаков и улетела в сторону дворца Да Мин, пустота стекала вниз по слабому следу чернильного дыма, похожего на облако.

На земле, плотно набитой генералами Великого Танга, смотрели на небо, лицо ужаса и удивления.

Бах!

С пристуком звука, пистолет с плотью круто прорвался сквозь звуковой барьер и улетел в мгновение ока.

Если бы это была любая другая пушка, она не смогла бы принести ее в это прошлое время, но одним из основных материалов мясной пушки является дерево здания. Это было легендарное Божественное Дерево, которое обладало магической силой проникать сквозь стены пространственных границ. Плюс Долина Духов Дракона и Кунская Плоть, которые также были древними вещами, существовавшими на протяжении тысячелетий или даже десятков тысяч лет, и были присущи прошлой природе, так что они могли существовать в этом прошлом времени и пространстве с неисчерпаемой магической силой.

Сильный ветер дул, вызывая слезы с глаз принцессы Сюньсянь и Тайпин, которые просто не могли закрыть рот, слюна держала линию и вылетела, взгляд, как это было трудно.

Нин Тао намеренно открыл дыру в энергетическом поле дробовика, чтобы "наказать" Бессмертного и принцессу Тайпин, чтобы дать им знать, насколько он силен, а затем слушать его!

Больше чем скорость звука, несколько миганий скоростной плоти выстрелили в воздух и пролетели тысячи метров, прежде чем подняться над дворцом Да Мин.

"Теперь ты можешь открыть глаза". Нинг Тао сказал.

Только тогда две женщины открыли глаза и посмотрели вниз, каждая выпустила крик, и их руки подсознательно обняли Нинг Тао за талию.

"Быстро опустите этот дворец... он слишком высокий... этот дворец не выдержит..." тогда принцесса Тайпинг даже не могла говорить ясно.

Ищущий тело Бессмертного дрожал: "Что ты, что ты хочешь с нами сделать?".

Нинг Тао сказал: "Мисс Ищущая Бессмертия, подумайте еще раз, были ли у вас какие-нибудь особые сны за эти двадцать лет, например, как вы реинкарнировались в Духе Дана или что-то вроде того?".

"Где я помню...................................." Не сказав ни слова Сюань Сяню, Нин Тао внезапно отпустил руку, и она разбилась от крика плоти в стволе.

Нинг Тао не протянул руку и не вытащил ее, что на самом деле было специально.

В разгар паники и смятения Сюньсянь протянул руку, чтобы удержать бедра Нин Тао, и висел над длинными волосатыми бедрами Нин Тао.

"Подумай еще раз!" Нинг Тао намеренно нарядился в очень порочный вид.

Принцесса Тайпин тоже беспокоилась: "Подумай об этом и расскажи Тай Син, как только сможешь"!

Ветер дул, и орел был готов к полету.

Это капитальное смущение.

Нин Тао в глубине души знал, что происходит, но у него не хватило духу, чтобы позаботиться об этом, и он яростно закричал: "Говори!"

Глаза Сюань Сяня были настолько острыми, что она закрыла глаза в нервном страхе, и в сочетании с ее физической силой, ее руки внезапно соскользнули с бедер Нин Тао и весь человек упал.

"Ах..."

Нин Тао выпустил вздох в сердце, нажал на голову пистолета, и пистолет во плоти внезапно активизировался, мгновенно взлетев на дно Сюань Сяня, он протянул руку и обернул ее вокруг талии Сюань Сяня снова, обернув ее в свои объятия.

Ищущий бессмертного глаза были плотно закрыты, и его тело дрожало постоянно, очевидно, что он не мог выйти из своего страха.

Нинг Тао не давил на нее и прижимал голову пистолета вниз.

Он сознательно отпустил руку, он хотел, чтобы стимулировать Бессмертного Искателя таким образом, люди в страхе перед смертью, как правило, вдохновляют потенциал за пределами воображения, возможно, что-то придет на ум. Но что касается ее реакции, яйца, похоже, не было.

Дворец Да Минг становился все ближе и ближе, стены города были высокими, а дворцы каскадировали с огромным величием.

По сравнению с суетой на улице, Дворец Тысячи Дворцов, который известен как Дворец номер один в мире, настолько холоден, что даже городские стены пусты и никого не видно. Эта ситуация также была нормальной, все солдаты, которым был запрещен вход во дворец, отправились в плавучий "Сад облаков", и, естественно, во дворце было меньше людей.

Мясной выстрел упал в уединенное место.

Это был небольшой двор с замком на двери, а двор был зарос сорняками и выглядел необитаемым.

Этот дворец Да Мин занимает площадь почти в пять квадратных километров, и только один дворец больше, чем некоторые современные уездные города, и не является чем-то необычным для некоторых мест, которые не заселены.

Нин Тао ослабил талию Сюй Сяня и принцессы Тайпин, и две женщины сели на землю с прихрамывающими ногами.

Принцесса Тайпинг посмотрела на плотно закрытую дверь своей комнаты, ее глаза мерцали.

Нин Тао слабо сказал: "Правильно, что это дворец Да Мин, и это также правильно, что это твой дом, но я советую тебе еще раз посмотреть на пистолет в моей руке, прежде чем двигать кривые мысли".

Но как раз в это время, Ищущий Бессмертного, вдруг открыл рот и сказал: "Я... кажется, я что-то вспомнил".

Нин Тао воскликнул с восторгом: "Что ты помнишь? Скажи мне сейчас!"

Сюань Сянь посмотрела на стену, на которой качался ветер, и ее глаза тоже немного трепетали: "Только сейчас в небе, когда я почувствовала, что умру, я, кажется, слышала, как кто-то говорил у меня в голове, я слышала это несколько раз................".

"Это был мужской или женский голос, который что-то сказал?" Нинг Тао спросил о нем.

Ищущий Бессмертного сказал: "Это женский голос, она сказала, что ты придешь, придешь.........".

Нинг Тао замер на мгновение.

Это было в точности то же самое, что предк, ищущий Дух Дэна, сказал ему в первый раз.

Одно только это предложение - важная подсказка!

Я не могу вспомнить, какой это был год. Я был очень болен в то время, и врачи, которые показали мне болезнь, сказали, что я безнадежен, но мой отец все еще не мог пощадить меня и нанял даосского священника, чтобы изгнать зло. Мое состояние все еще не улучшилось после того, как Даоист ушел, даже я думала, что умру, и именно в это время мне приснился этот сон.........."

"О чем ты мечтал?" Мысль Нинг Тао уже была у неё в голове.

"Это была... это была дверь... этот голос продолжал говорить мне, что ты пришёл... "В поисках задумчивого выражения Бессмертного дрейфовала, "Я почувствовал, что она зовёт меня изнутри двери, а потом я пошёл и толкнул эту дверь". Я зашла внутрь, с закрученным облаком впереди и никого не видно. Я шел вперед, я шел и шел и шел, я не знаю как долго, а потом я увидел 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/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0742 Глава Истинное или ложное, истинное или ложное.**

Глава 0742 Истинная и лживая женщина.

В голове Нин Тао к нему вернулось лицо краснокожего Дэна Линга, с которым он встречался много раз. Каким-то образом ее описание дало ему ощущение возвращения мета-мальчика.

Она все еще рассказывала: "Она сидела на земле спиной ко мне, со скрещенными ногами, нет... Она сидела в облаках, и рядом с ней был штатив... Я спросил ее, не звонит ли она мне, и она повернулась, чтобы посмотреть на меня, но то, что я увидел..........

"Это то же самое лицо, что и у тебя?" Нинг Тао сказал с тревогой.

Ищущая Бессмертного, однако, покачала головой: "Она была лицом без крови и плоти, просто скелетным, и в этой глазнице, похоже, горели два пламени... Я так испугалась ее, что повернулась и побежала... Она подошла сзади и ударила меня, и я упала на землю... тогда...".

"А потом что случилось?" Нинг Тао спросил о нем.

В поисках Бессмертного горько смеялся: "Потом я проснулся, не знаю почему, с тех пор как мне приснился этот сон, моя болезнь медленно поправлялась". Потом я забыл об этом, просто находясь в шоке и удивляясь, как это вернулось ко мне".

Нинг Тао впал в глубокое раздумье.

Когда Ищущий Бессмертного только начал рассказывать об этом сне, который был глубоко в ее памяти, у него было ощущение, что это было возвращение Младенца Юаня после выхода из тела. Теперь, когда я слышал, как она это сказала, ощущение еще сильнее.

Его сердце тайно говорило: "Может ли быть, что после смерти Дан Бессмертный, Младенец Юань негде было разместить себя, поэтому она сбежала в прошлое время и нашла этого Ищущего Бессмертного, а затем спряталась в своем теле?".

Без тела младенца это, в некотором смысле, призрак или дух.

Нормально, что призрак захватывает тело человека или даже муравья, но в прошлом можно захватить тело человека прошлого, который является призраком. Это невозможно объяснить, но в теории это имеет смысл.

"Я сказал тебе все, что знаю, и ты выполнишь свое обещание отпустить нас с принцессой Тайпин".

Нин Тао собрал свои мысли и посмотрел на Сюй Сянь горящими глазами.

"Ты... чего ты хочешь?" В поисках Бессмертного снова напряжена.

Не дожидаясь Нин Тао, чтобы говорить, принцесса Тайпин открыла рот и сказала: "В поисках бессмертных, как вы можете иметь только один сон в вашей жизни, вы рассказываете все мечты, которые вы должны были слушать Тай Син, чтобы интерпретировать их для вас, то есть ваши права по рождению, вы должны лелеять эту возможность".

Нин Тао протянул руку и свернул пальцы, принцесса Тайпин последовала за ней и прикрыла ее лоб, не осмеливаясь говорить снова.

Позавчера мне приснился сон, что мой отец вернулся и спросил меня, не вышла ли я замуж за кого-нибудь..."

Это преднамеренная попытка затормозить на время, ожидая помощи, чтобы найти его.

Нин Тао прервал поиски Бессмертного словами: "Не нужно больше говорить, меня не интересуют твои сны, меня интересуют только ты".

В поисках Бессмертного застыла на мгновение, она, казалось, что-то поняла и сказала с лицом, полным стыда: "Я просто не умру от тебя!".

Куда она пошла с этим?

Нинг Тао был несколько безмолвен.

Но принцесса Тайпин вмешалась и сказала: "В поисках бессмертия, это твоя вина, город Тайсин принял тебя, это твое благословение после нескольких жизней возделывания, это твоя большая удача, этот дворец хотел бы стать тебя, чтобы следовать за городом Тайсин, чтобы служить городу Тайсин, чтобы иметь несколько бессмертных детей для города Тайсин".

Периндола!

Нин Тао щелкнул пальцами, и принцесса Тайпин выпустила ой и покрыла ее лоб снова.

Боюсь, что единственный, кто осмелится так издеваться над принцессой Тайпин - это Нин Тао, верно?

Сюй Сянь подполз из земли, вытянул ноги и побежал к входу во двор. Дверь двора была заперта, но ей было все равно, принцесса Тайпинг, очевидно, собиралась отдать ее этому индийскому тайсину в обмен на ее свободу, это было ненадежно!

Фигура Нин Тао качалась и блокировалась перед телом Сюй Сяня, затем схватила ее за руку в горстке: "Не бойся, я просто хочу трахнуть тебя немного, тогда я отпущу тебя и принцессу Тайпин".

"Бесстыжий человек!" В поисках Бессмертного ударился головой о грудь Нинг Тао, в то время как другая рука продолжала бить его по груди, пока он стучал и плакал.

Только тогда Нин Тао понял, что он совершил ошибку очень низкого уровня, но он не потрудился объяснить это Сюй Сяню. На шее Сюань Сяня порезали ладонь, она задушила ворчание и рухнула в его руки. Он подобрал ее и подошел к комнате, сказав, как он прошел сторону принцессы Тайпин: "Вы следуйте, пока вы сотрудничаете, я обещаю, что вы будете в порядке". Если ты попытаешься сбежать, я сначала отрежу тебе одну из ног".

Принцесса Тайпин, где есть еще половина принцессы взгляд, слова Нин Тао только что упал, что заползли с земли, даже пыль на его теле не может быть вовремя, чтобы похлопать немного, чтобы следовать Нин Тао.

Ее состояние полностью соответствует "Стокгольмскому синдрому" - понятию, которого не существовало в династии Тан, и о котором она сама не знала.

Нин Тао выбил дверь на замок, а затем вошел с Сюаньсянем на руках.

Принцесса Тайпинг последовала за ней, и по какой-то причине тоже протянула руку и закрыла дверь.

Это была комната, в которой жила куртизанка, с кроватью и столом, комодом под подоконником, бронзовым зеркалом на этом столе и несколькими коробками с пыльными румянами и порошком.

Резная кровать была покрыта постельным бельем и одеялами, но она также была покрыта слоем пепла, и было неизвестно, сколько времени прошло с тех пор, как на ней кто-то спал.

Нин Тао непосредственно поместил Искателя Бессмертного на кровать, а затем сказал принцессе Тайпинг: "Ты тоже иди на кровать".

"Хмм." Принцесса Тайпинг ответила, сделала три и два шага к кровати, сняла ботинки и заползла на кровать.

Нин Тао увидел веревку, помещенную под комод, он подошел и вытащил веревку, и руками она все еще была прочной. Когда он повернулся и собирался идти к кровати, снежная сцена налетела на его глаза без предупреждения, и он замер на мгновение.

Вид был живописным.

В снегу есть горы и леса, а в снегу - сливы.

Династия Тан преобладала в красоте богатых и мясистых, и товары богатые и мясистые в цветок лидера, жир правильно, добавить очко слишком жирный, потерять очко и тонкий.

"Ты........" замер на полсекунды, пока Нинг Тао не вспыхнул: "Что ты делаешь?"

Принцесса Тайпинь сказала: "Я знаю, что хочет сделать Город Тай Син, и я думаю, что Город Тай Син будет очень скучным, поэтому я буду служить Городу Тай Син вместе с Сюньсянем".

Несколько бобов пота проросли со лба Нинг Тао, и они все еще были черными.

"Этот дворец развязывает одежду для Бессмертного Искателя, чтобы Хозяин мог наслаждаться его трапезой." Принцесса Тайпинг сказала, и действительно протянула руку помощи, чтобы расстегнуть одежду и пояса Феи Искателей.

Нин Тао осыпался, и как только он это сделал, он бросил принцессу Тайпин сначала на кровать, а затем связал ее веревкой.

"Я не ожидал, что Тай Син тоже любит такие странные вещи. Этот дворец знает некоторые из этих навыков, так что я собираюсь провести спарринг с Бессмертным". Принцесса Тайпинг вовсе не паниковала, и вместо того, чтобы сопротивляться, она была очень сговорчивой.

Нин Тао быстро связал принцессу Тайпин в пентаграмме и посмотрел на нее. Раньше он никогда никого не связывал, и впервые в жизни, связывая и при этом будучи таким деликатным, заставил его задуматься, не был ли его талант слегка неумелым.

"Тай Син, не жалей аромат, этот дворец прошел через сильный ветер и дождь." Голос принцессы Тайпинг был мягким с соблазнительным вкусом.

Одним ударом ладони меч Нин Тао врезался в шею принцессы Тайпин.

Принцесса Тайпинг задушила ворчание, а также потеряла сознание.

Нинг Тао потянула за испачканное одеяло и прикрыла его тело, глаза не двигались. После того, как княгиня мира устроилась, он скрестила ноги и вошла во внутренний мир жестом богини милосердия, сидящей на лотосе.

Он в деле, малыш.

В следующую секунду его Младенец Юань был внедрен в сознание Искателя Бессмертия.

Так он думал об этом, если бы Дух Дана-Предка Ищущего Бессмертного прятался внутри тела Ищущего Бессмертного, то он смог бы найти её и обнаружить информацию, которую оставил в памяти Ищущего Бессмертного.

Мозговой мир "Искать Бессмертного" был тихим, мозговые волны были похожи на безветренный пруд, ни единой пульсации. В пруду плавают "фотографии", а в пруду - "видео", которые являются ее воспоминаниями.

Нин Тао видела, как ее отец, мать, писала стихи перед окном, как она готовила чай и читала в павильоне......

Ее жизнь проста и элегантна, с хорошим вкусом, но она также обычная женщина. В истории нет никаких записей о ней как о таком человеке, но невозможно догадаться о ее жизни. Вероятно, она вышла замуж за ученика определенного клана из-за ее отношений с принцессой Тайпин, чтобы связать клан для нее. Но такие дни не продлились бы долго, ибо принцесса Тайпин тоже не прожила бы долго, а ее партия была бы ликвидирована, убита и сослана Ли Лонджи.

Это было очень замечательное чувство - читать ее воспоминания в голове, чувствовать, что Бог все контролирует, и любые секреты не могут быть скрыты.

Внезапно перед Нин Тао появился смутный образ памяти, и он выкопал его головой вперед.

Это был тот абсурдный и странный сон.

Ищущий Бессмертного ходил и ходил в пространстве, полном облаков и тумана, женский голос исходил из глубин облаков, этот голос говорил, что ты придешь, придешь...........

Нинг Тао был в теле Ищущего Бессмертного, и то, что Ищущий Бессмертный видел, было также тем, что он видел, и то, что Ищущий Бессмертный слышал, было также тем, что он слышал.

Ходя вот так, в глубине облаков и тумана появилась рыжеволосая фигура с длинными волосами и шалью, явно женщина. Рядом с женщиной поставили штатив, который был очень старым и даже имел довольно много трещин, создавая впечатление, что он разобьется молотком.

"Это ты мне звонишь?" Ищу Бессмертного спросили.

Женщина внезапно повернула голову, и скелетное лицо внезапно попало в поле зрения Нинг Тао. Она была похожа на ту, которую описал Сюань Сянь, без крови на лице, и два ее глазных гнезда были как будто в них горели два огненных угля, что было очень омерзительно.

"А!" Охотник за феями закричал.

В этот момент Нин Тао наконец-то увидел то, что было в горшке. В старом и разбитом горшке было одно зелье, но только небольшое остаточное.

Но даже если это была только одна десятая, когда он ясно увидел медицину, Нин Тао был ошеломлен до глубины души.

Внутри этого горшка был остаток Бессмертного Данского рода.

В поисках Бессмертного повернулся и побежал назад, глаза Нинг Тао пассивно сдвинулись.

Это было нечто, что нельзя было контролировать, потому что эта память была памятью Искать Бессмертного, а не ее памятью. Причина, по которой он мог видеть, слышать и чувствовать, была в том, что он впервые увидел Бессмертный Поиск. Очень простая истина заключается в том, что если даже Ищущий Бессмертный не видел, не слышал и не чувствовал, то как он может видеть, слышать и чувствовать?

Но как раз в это время сзади раздался женский голос: "Истинное и ложное сбывается, а ложное сбывается и ложное сбывается".

Нинг Тао постучал в сердце: "Что это значит?"

"Я жду тебя, и время Дан Юаня - это время встречи со мной." Это все еще был голос женщины с лицом в черепе.

У Нинга Тао был соблазн оглянуться назад, но он не смог. Это было воспоминание об Иске Бессмертного, всё, что произошло, стало прошлым, и он не мог обратить его вспять.

Бряк!

Сны разбиты.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0743 "Идти против дороги**

Глава 0743 Обратный поиск по всему мозгу Предка, ищущего Бессмертного, Нинг Тао даже не обнаружил существования Предка, ищущего Дэна Дэна Линга. На самом деле, не говоря уже о том, что предк искал Дух Дэна, в ее дворце "Грязевые пилюли" не было даже следа ауры.

Она была обычной женщиной без призраков на теле.

Нинг Тао отозвал свой бессмертный ищущий мозг и вернулся в свое тело.

Младенец вошёл, он вышел.

Открой глаза, и ничего не изменится.

В комнате было тихо, две женщины на кровати все еще в коматозном состоянии.

Нинг Тао подполз из земли и посмотрел на Ищущего Бессмертного, лежащего на кровати, смущенное чувство в сердце.

Эта сюаньсянь выглядит в точности как Дух Дана предков, и в ее голове есть странные сны о Духе Дана предков, и она, очевидно, связана с Духом Дана предков, но почему у нее нет духовной энергии в теле?

Он просто сидел там со скрещенными ногами, размышляя.

В это прошлое время он был особенным существом, и бесконечно одиноким существом.

По мере того, как солнце постепенно опускалось на западный горизонт, на небе оставался огненный вечерний закат, и сквозь темноту проходил золотой свет, сияющий только во дворце Да Мин. Весь Императорский город был позолочен в несравненном великолепии.

Чёрт!

Сумерки бьют в колокол, и звуковые волны падают.

Мысли Нин Тао были отодвинуты назад, и он встал с земли, уставившись прямо на Сюань Сянь.

Теперь было почти наверняка известно, что она была связана с Духом Данского Искателя, или даже что она была Духом Данского Искателя, но он не смог вернуть её обратно.

Возможно, из-за колокольчика, Сюй Сянь также проснулся, ресницы трепетали, видел Нин Тао стоял прямо перед ней, она замерла на секунду, вдруг выпустили крик удивления, выполз из постели в целости и сохранности, запаниковал, чтобы посмотреть на тело.

Очевидно, что это была проверка, что одежда была нетронута и не была такой же.

Нинг Тао сказал: "Не бойся, я ничего не делал".

Она была в панике, когда дотронулась до принцессы Тайпин в одеяле. Как только она подняла одеяло, принцесса Тайпин, которая была связана в большой путь, появился перед ней без крышки. Она была ошеломлена видом белых цветов, которые были довольно художественными.

"Я не снимал с нее одежду, она сама ее сняла." Нин Тао объяснил это таким образом, и он не знал, зачем объяснять это Сюй Сяню.

"А" - это еще один крик из "Искать Бессмертного", который был ее ответом.

Такой крик может легко привлечь к себе внимание и вызвать неприятности. Но Нинг Тао не остановил ее, это ничего не значило для него. Его время скоро придет, и как только он уйдет, это прошлое время будет взъерошено силами времени, пыль к пыли и земля к земле.

Для принцессы Тайпинг и ее, события того дня, вероятно, были всего лишь сном. Они не проснутся и не вспомнят этот сон.

Принцесса Тайпин была напугана проснувшейся, она открыла глаза и увидела напряженный Синсянь и спокойный Нин Тао, она была немного смущена ситуацией, немного смущена сказала: "Все кончено?

"Принцесса твоя?" Искать Бессмертного также было смущено реакцией принцессы Тайпинг.

Принцесса Тайпинг была слегка недовольна: "Это этот дворец, который хочет служить Бессмертным с вами, о чем вы кричите"?

Искать бессмертие было еще более запутанным.

Нинг Тао сказал: "Вы, ребята, свободны, я тоже должен идти".

Глаза двух женщин одновременно переместились к Нин Тао, несколько сомневаясь в том, что они услышали. Он так много сделал, чтобы выбраться, ничего не сделал, и просто отпустил их?

Нин Тао, однако, не имел никаких объяснений, так как он повернулся и подошел к двери.

"К чему ты клонишь, Тай Син?" Голос принцессы Тайпинг.

Нинг Тао не оглянулся на нее и не ответил, он протянул руку помощи, открыл дверь и вышел.

Осталось немного времени, и он захотел проверить дворец Да Минг.

Небо поглотило последнее мерцание заката, и весь мир погрузился во тьму. Величественный дворец, с его темно-синим небом и величественным дворцом, являл собой великолепную картину.

Внезапно в голове Нинг Тао вспыхнула мысль: "Это было больше тысячи лет назад?"

То, через что он прошел, не будет записано в книгах по истории, но этот день существует.

Принцесса Тайпинь все еще сидела бы в кресле седана, чтобы увидеть талантливую женщину по имени Сюаньсянь, но она не встретила бы его, и все, что произошло за ней, не существовало бы.

Это трудно объяснить, и есть ощущение, что не можешь сказать.

Ворота закрыты, Нинг Тао прыгнул вверх по стене, посмотрел вверх, и с первого взгляда увидел три дворца по той же прямой линии. Над ними висит тьма, но у них есть свой свет.

Это дворец Даоминга, дворец Тайцзи и дворец Синцин.

Нин Тао перепрыгнул через стену и на крышу, наступив на коньок и бросившись в направлении Большого дворца Минг. Под ногами были лестницы, и он приземлился без звука; его фигура была такой же быстрой, как ветер.

Сегодня ночь во дворце Дамов была не спокойной, тысячи запрещенных солдат прочесывали весь дворец, а тысячи охранников Цзинго окружили дворец до краев. Эта битва, спасение принцессы Тайпинг, явно не закончилась.

Принцесса Тайпинь - сердце Тан Гаозун Ли Чжи и У Цзэтянь, избалованная до глубины души, ее забрали, нетрудно представить, как сильно будет шокирован второй святой.

Wu Wanrong, отнятый Wu Yue, не был настоящим Wu Zetian, но живым мертвецом, одержимым остатками Wu Zetian. Интересно, как выглядит настоящий У Цзэцзянь, и что это за человек Тан Гаозун Лицзи?

Нин Тао вскочил с крыши изолированного зала, сделал три шага в пустоту и приземлился на крышу Большого дворца Минг.

Тысячи охранников jingo окружили дворец Великого Минг, сказали, что медные и железные стены не лишние, но никто не нашел, что кто-то пролетел сквозь их головы и подошел к крыше дворца Великого Минг.

Нинг Тао зарылся в вентиляционные отверстия и осторожно пробился к большому брусу. Сцена в Большом зале была настолько красива, что вы могли видеть его со дна глаз.

В зале были на коленях одетые в доспехи боевые генералы, один за другим прижимая лоб к земле, даже не осмеливаясь поднять голову.

На сиденье дракона сидели мужчина и женщина, лицо мужчины было тонким, но имело собственное величие, женщина была торжественной и красивой, с героическим взглядом между бровями, а лицо принцессы Тайпин имело семь или восемь точек сходства.

Не нужно гадать, мужчина на стуле дракона - Тан Гаозон Ли Чжи, а женщина - У Цзэтянь.

Правление Ли в Йонг Хуэй было открыто, а династия Тан была расширена до предела в результате истребления Когурё и Западного Тюрка. Wu Zetian была единственной женщиной-императором в истории Китая, и пара оставила красочный след в истории страны, и можно даже сказать, что она повлияла на будущее направление китайской истории.

Это странное чувство в сердце Нинг Тао было еще сильнее.

Было ясно, что как только придет время, он уйдет отсюда, и все, что с ним связано, будет взъерошено силами времени, и его след будет стерт. Но его озадачило то, что такая мощность могла сделать это, что было равносильно обладанию такой вычислительной мощностью, которая была настолько сложной, что даже суперкомпьютеры последних дней не могли с ней сравниться. На самом деле это выходит за рамки понятия власти и энергии, и даже так называемые боги не обладают такой силой. Итак, что же именно обладает этой силой?

Немыслимо.

"Вы, неудачники!" Когда я впервые увидел это, я был посреди ночи, и я был посреди ночи.

Большая группа генералов запрещенной армии молчала.

У Цзэтянь сказал: "Ваше Величество, успокойте свой гнев, я слышал, что сбежавший ученый сказал, что дао демон интересуется женщиной по имени Сюань Сянь, мой дворец считает, что этот вопрос должен быть начат с женщины по имени Сюань Сянь.............................".

"Докладывайте!" Охранник Цзиньго бросился в зал, подошел к нему, набросился на колени и встал на землю.

Ву Зетян изменил свои слова: "Быстро!"

Эта гвардия Цзиньго с волнением сказала: "Ваше Высочество принцесса Тайпин... она... она... она вернулась, и женщина по имени Сюань Сянь также вернулась и ждет перед дворцом".

"Сюань!" Лиджи встал радостно.

"Как приказано". Охранник джинго отступил.

Через несколько минут в зал вошли принцесса Тайпинг и Искательница Бессмертных. Принцесса Тайпинг уже была одета в одежду, но ее тело было грязным и без груминга, который должна была иметь принцесса. Принцесса Тайпинг помнит только о том, чтобы выполнить Салют на коленях, когда она опустилась на колени, так что она опустилась на колени в панике, что она даже не осмелилась поднять голову.

"Тайпинг, быстро возвращайся и дай мне тебя увидеть." Лиджи помахал принцессе Тайпин, его глаза были наполнены баловством отца над его дочерью.

Принцесса Тайпинг заплакала и побежала к креслу дракона.

Тем не менее, Ву Цзэтянь сошёл со стула дракона и пришёл на сторону Искателя Бессмертного, произнося: "Поднимите голову".

Искать Бессмертного только тогда поднял голову.

Но, не дожидаясь ее слова, Ву Цзянь вдруг повернулся и ушел, бросив рукав после одного шага.

Ого!

С обеих сторон дворца пролетело более десятка арбалетов, каждый из которых пронзил тело Сюаньсяня и пролил кровь. Она отрастила рот, но не могла издавать ни звука, ее зрачки быстро распространились, и человек упал на землю.

Нинг Тао тоже был ошеломлен.

Он даже не подозревал, что У Цзэтянь собирается убить Сюань Сяня, и эта внезапная ситуация превратила его в дурака. Он не мог поверить, что она только что ушла, пока Сюань Сянь не упал в лужу крови и не перестал двигаться.

"Мама, ты... зачем ты ее убила?" Принцесса Тайпинг тоже была ошеломлена.

Ву Цзэтянь холодно сказал: "Демон связан с этим демоническим даоном и не может остаться".

Разговор между матерью и дочерью вернул Нин Тао его мысли назад, и его глаза мгновенно почернели. Дух Дэна, которого он искал, был убит вот так!

Когда я увидел его в первый раз, я был посреди ночи, а он - посреди ночи.

Внезапно, окружающий свет исказился.

Нин Тао потерял цель, и все фигуры и предметы скрутились в линию света, пролетающего за ним, что скорость, как свет, путешествует по звездному небу.

И он, он полетел вперёд.

Отступление..............

PS: Вернувшись домой послезавтра, возобновите обычные обновления, когда вернетесь домой. Эта глава была написана, когда я встал в 5 утра, спасибо всем вам за ваше понимание и поддержку, я люблю вас всех.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0744: Рожденный из мертвых**

Глава 0744 Жизнь из мертвых Нет правильных слов для описания процесса, и нет способа вычислить время процесса, оно может составлять только секунду или две, а может и сто веков.

Конец этого процесса - темнота.

За темнотой был свет, но Нинг Тао не мог открыть глаза. Он чувствовал себя как новорожденный ребенок, лежащий на земле, не в состоянии открыть глаза и без сил.

В то время он хотел убить У Зетяна и искать справедливости в поисках Бессмертия. Но теперь у него нет ни малейшей силы убить муравья, не говоря уже о тяжело охраняемом Ву Зетиане.

"Брат Нинг"? Брат Нинг..........."

Мягкий небесный голос дотянулся до его ушей, наполненных тревогой и беспокойством, но он все равно не мог открыть глаза.

"Тебе нужно проснуться.........."

Нинг Тао не спал, но у него просто не хватило сил открыть глаза.

Используя заклинание смерти, чтобы войти в прошлое, он является всем прошлым, заплатив цену семидневной жизни, и побочным эффектом того, что настоящее страдает - рождение от смерти!

Это не смерть и не перерождение в истинном смысле, но ощущение реальное. Используя очарование смерти, он чувствовал, что умер, и даже восходящее солнце не чувствовало ни малейшего солнечного тепла, ни запаха пищи. Он вернулся из прошлого, как родившийся ребенок, без сил и неспособный открыть глаза.

В оцепенении Нин Тао почувствовал, как его подхватили, а затем снова поместили в жесткое и скользкое место. В его сердце было что-то странное, в данном случае, Мягкий Небесный Голос должен был положить его на кровать, но куда она его положила?

Не дожидаясь его, чтобы понять, что один из них, он почувствовал, что вода льется над ним снова, затопляя его тело в мгновение ока. Эта вода - не обычная вода, а очищенная вода Мягкого Небесного Звука. Прохладная, очищенная вода, с намеком на ауру, обернутую вокруг него, дала ему ощущение расслабления.

После этого он почувствовал что-то мягкое, обволакивающее его, и это было очень сложное и сбивающее с толку чувство. Он не знал, что она делает и что происходит. Но ему было ясно, что благодаря ее усилиям, его организм медленно приобрел намек на силу и жизненную силу. Запечатанная жизненная сила и духовная сила также приходила с определенной частотой, чуть-чуть врезаясь в запечатанный барьер, оставленный смертельным талисманом, разбивая его и возвращаясь из его дискетного заточения.

Но что на самом деле делают гоблины семьи Бенг?

"Брат Нинг, прими лекарство........."

Ммм...

Принимая лекарства в почерневшем состоянии, а также в состоянии родиться из мертвых, ее лекарства упаковывают лекарство от каждой болезни.

Не зная, сколько времени прошло, Нинг Тао наконец-то открыл глаза.

Кто-то еще спрятал маленькую цикаду в чистой воде в ванной в смущении.............

Ветер и волны спокойны.

Нинг Тао стоял перед окном и смотрел в окно на большую учебную полосу, в это время улица была ярко освещена, улица была полна людей, это было самое благополучное время дня. После всего этого, это было похоже на сон - снова наблюдать за суетой.

"Брат Нинг, выпей чашку чая". Мягкий Небесный Голос подошел к Нин Тао и вручил ему только что заваренную чашку зеленого чая, говоря мягким и приятным голосом: "Чай очень обычный, но вода очищенная, которую я распылил для вас, так что она не будет иметь плохого вкуса".

Нин Тао взял чайную чашку, теплое чувство в сердце: "Только что ты накормил меня такой парой очищенной воды, ты все еще думаешь, что я не наелся"?

Нефритовый кошмар Мягкого Небесного Голоса покраснел, и ее голос стал меньше: "Моя наложница только что наполнилась".

Нин Тао хотел что-то сказать, но потом остановился, и его ноги ослабли необъяснимым образом.

Атмосфера в комнате опять немного сходила с ума.

Мягкий Небесный Голос взглянул на Нинг Тао с послесвечением из угла ее глаза, ее голос даже опустился: "Хочет ли мой господин снова принять лекарство?".

Нинг Тао поспешил сменить тему: "Что ты видел, когда я только вернулся?"

Он вернулся из прошлого времени, не мог открыть глаза и понятия не имел, каково это.

Мягкий Небесный Голос хотел прийти на мгновение, прежде чем открыть рот: "Это так странно, все, что я вижу, согнуто и изогнуто, как будто все скручено. Мне кажется, я слишком долго смотрел на то, на чем ты остановился, моргнул из глаз, но потом в мгновение ока ты вернулся, а потом ты оказался на земле, и твой пистолет был на земле".

Она жестикулировала Нин Тао.

Нин Тао посмотрел в направлении, в котором она указывала, и с первого взгляда увидел выстрел из плоти, лежащей на земле, вместе с башней Чжэнь Чжэнь, строительной древесной доской и облачной рудой, вместе с его маленьким сундуком для лекарств.

Волна сцен, происходивших в прошлом, устремилась в его сознание, вместе с лицами властной и капризной Принцессы Мира, одинокой и высокомерной женщины, ищущей бессмертия, и тех так называемых талантливых сыновей и дворян.

Было ощущение, что слова едва ли могут описать, что он действительно все испытал, но все это ушло в прах, и что история не оставит ни малейшего следа.

Если Искать Бессмертного умирает, значит ли это, что Дэн Линг мертв?

Этот вопрос внезапно вылетел из головы Нинг Тао, а потом он оказался в состоянии напряжения.

Если Искать Бессмертного был Дан Дух предков Дана, она была приказана быть убитой У Зетиана, и понял с точки зрения жизни и смерти, она была действительно мертва.

"Брат Нинг, через что ты там прошел?" Мягкий голос неба не мог не спросить с любопытством. Только что она была занята кормлением Нин Тао лекарствами, а Нин Тао также принимала лекарства, которые в данный момент только утихли. Она очень хотела последовать за Нин Тао в прошлое время и космические приключения, но Нин Тао не взял ее туда, и то, что Нин Тао испытал, имело очарование прекрасной мечты для нее.

"Она мертва". Нинг Тао сказал.

"Кто умер?" Мягкий Небесный Голос был ошеломлен.

Нин Тао сказал: "Дух Дан Ищущего Предка Дан, у нее есть имя Ищущий Бессмертного, я нашел ее, но она была убита У Зетианом".

"А?" Мягкий голос неба показал ошеломительное выражение.

"Ни в коем случае, мне придется пойти туда снова." Нинг Тао сказал.

"Могу я пойти с вами?" Мягкоглазые глаза Бабы Дао.

Нинг Тао сказал: "Нет, талисман смерти - это не то, что кто-то может использовать, если захочет, я пока не уверен, сможешь ли ты использовать его должным образом". Кроме того, у каждого своё прошлое, что если ты пойдёшь в династию Мин, а я пойду в династию Тан?"

"Разве это не было бы с разницей в сотни лет? Тогда... тогда я не пойду". Лицо Мягкого Небесного Голоса было полно разочарований, если бы она не смогла быть с Нин Тао, то не было бы смысла уходить в прошлое.

Со всеми реквизитами на месте, Нин Тао просто собрал плоть и выстрелил, а затем сел на землю со скрещенными ногами. Он взял талисман смерти из маленького сундучка с лекарствами и приклеил его на лоб, а затем активировал его. Затем он снова вытащил Дэна из "Обыска предков", открыл рот и мягко откусил маленький кусочек.

Бряк!

Небо кружилось и бесконечная тьма вздымалась, и Нин Тао почувствовал себя так, как будто внезапно обрушился с земли, а затем рухнул в ад.

Может быть, просто моргнуть глазом, может быть, тысячу лет назад.

В глазах сиял свет, свет сосновой масляной лампы или свечи, исходящей из дома, очень тусклый, но бросающийся в глаза в темноте ночи. Нинг Тао находился недалеко от освещенного дома, и он устремил свой взор и бросился в сторону.

Это небольшая деревня, малонаселенная, с дюжиной или около того домов.

Это не Чанъаньский великий переулок, и не Большой Мингский дворец, самый процветающий дворец из тысячи дворцов в истории человечества.

Однако по рельефу местности он выглядел несколько похожим на город Чанъань, который он видел с высоты птичьего полета. В его сознании была какая-то путаница, и он не мог не задаться вопросом, может ли быть, что где-то в прошлом он вошел в какое-то прошлое пространство-время, место не изменится, но время будет случайным?

На самом деле, даже если раньше не существовало предсмертного обаяния, и он использовал только наркотическую аллергию Предков Дана, чтобы войти в прошлое пространство-время, то, что видели его глаза, было примерно таким же, как и окружающая среда, в которой находилось его тело, только пространство-время было иным.

Он направился к освещенному дому.

Дом был простым, с гниющей соломенной крышей, а на крыше ползла тыквенная виноградная лоза со множеством бахчевых, больших и маленьких. Стены выточены из глины, а из стен вырезано несколько отверстий дикими пчелами.

Нин Тао успокоился и подошел к окну освещенной комнаты. Окна закрыты, и в окнах могут быть отверстия в оконной бумаге, которые дают вид на дом.

Нинг Тао сделал паузу перед окном и заглянул в комнату, подойдя к разбитому отверстию в подоконнике.

На кровати в доме лежал молодой человек, на лице которого не было и половины крови, а в груди не было и половины движения вверх и вниз.

Молодежь мертва.

Женщина в плаще стояла на табуретке, сжимая обеими руками белую пряжу, которая была установлена на бревне комнаты, и собиралась двигать головой к завязанной белой пряже.

Она собирается повеситься.

Но Нинг Тао замерла в этот критический момент, уставившись на молодую женщину с ошеломленным выражением лица.

Её лицо было лицом Предка, Ищущего Дэна Дэна Линга, которого он не знал, сколько раз.

Это был не город Чанъань, и здесь не было ни принцессы Тайпинь, ни У Цзэтянь, и она, естественно, не была Искательницей Бессмертных.

Может ли быть, что Дух Древнего Дана - это много людей?

Разум Нинг Тао был в замешательстве.

"Муж, ты пойдешь первым, моя наложница последует за тобой в Желтую весну, и мы с тобой станем мужем и женой в адском царстве". Молодая женщина пробормотала про себя, два ясных слеза скатились с углов ее глаз.

Она поскользнулась головой в завязанный белый дамаск, а затем оттолкнула ноги назад.

Стул упал на пол.

Она висела на бревне.

Только тогда Нин Тао огрызнулся, и он бросился к двери, открыл дверь и бросился в комнату.

Женщина топталась и пинала ногами, а лицо Цин Красавицы покраснело от недостатка кислорода.

Нин Тао протянул руку и обернул ее вокруг ног, затем прыгнул вверх, вытащив ее из завязанной белой дамаски, но она уже была без сознания в его руках.

Нинг Тао положил ее на землю и не торопился ее будить. Он поднял сбитый стул и сел, чтобы посмотреть на нее.

У нее было точно такое же лицо, как у Дан Линг Ищущего Предка Дана, а также был Ищущий Бессмертного, даже ее темперамент был похож.

Стремление к бессмертию мертво.

И все же появилась такая женщина.

Он не мог не рассмеяться с горечью, ранее, когда он находился в Плавучем саду облаков в городе Чанъань, он все еще хотел запечатлеть Ищущего Бессмертного и использовать Дверь Удобства, чтобы вернуть его в мир, в котором он находился. Сейчас кажется, что это нелепая идея, даже если он может вернуть в современный мир, но здесь все еще есть Дух Дана, и будут женщины, которые будут выглядеть точно так же в другом месте и во времени и пространстве, как он может поймать их всех?

Минуточку...............

Духовный свет внезапно вспыхнул в голове Нинг Тао!

PS: У меня закончились бумаги, и сегодня у меня восьмичасовой рейс обратно в Пекин. Я не знаю, сколько у меня осталось времени на написание, поэтому вторая глава не будет посвящена времени, но будет, и я приношу свои извинения за причиненные неудобства всем.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0745: Подъем тумана**

0745 ГЛАВА 1: Подъем Тумана Истинный и Ложный пришел Истинный и Истинный, Ложный и Истинный пришел Истинный и Истинный.

Я жду тебя, и время Даньюана - время встречи со мной.

Это были слова скелетной женщины в сказочной стране Бессмертного Искателя.

Вроде бы говорят о поиске бессмертных, но если подумать хорошенько, то говорят о тех, кто ищет свою мечту.

И Нинг Тао, это он искал мечту.

Теперь поймите слова женщины с лицом скелета, каждое слово имеет особое значение.

Правда и правда, и ложь. Разве это не о бессмертном и о женщине, которая повесилась? Они выглядели точно так же, как предки, ищущие Духа Данова, и это выглядело так, как будто они, несомненно, были тем Духом Данова, которого он искал. Однако, это всего лишь кожаные пачки.

Женщина со скелетным лицом, спрятанная в сказочной стране бессмертных, сказала, что она и правдива, и фальшива. Она совсем не выглядела как Предк, ищущий Дух Дэна, но на самом деле она была Предком, ищущим Дух Дэна.

Я буду ждать тебя, и когда мы встретимся, это будет время, когда мы встретимся. Дань-юань, возможно, имея в виду необходимость съесть целый Древний Поиск Дан, чтобы увидеть ее, или, возможно, необходимость уточнения Древний Поиск Дан уровня Бессмертного Дана и съесть его, чтобы увидеть ее.

Один из этих двух вариантов должен быть правдой.

На самом деле, ответ всегда был с ним.

Дан Дух Ищущего Предка Дана был младенцем Юаня Бессмертного Дана в Древней Эре Линга, и она была скрыта в прошлом пространстве-времени, а Ищущий Предка Дан был медиумом, чтобы встретиться с ней. Как можно увидеть полный дух танца, когда медиум еще не созрел?

Это было похоже на езду в машине, он купил билет только на одну остановку, и Дан Дух предков Дана ждал его на десятой остановке, как он мог добраться до терминала, чтобы встретиться с ним?

Это было его внезапное и эпизодическое вдохновение, и мысль, которая растягивалась.

"Похоже, что я должен найти способ выполнить условия Дань Юаня, и для меня зайти так, как это было бы пустой тратой яньлонгов." Нин Тао сказал, что в его сердце темно, как туман, охвативший его сердце, рассеялся.

После этого он сидел со скрещенными ногами на затылке женщины.

Он в деле, малыш.

В следующую секунду он вошел в мир женского мозга.

Спокойное море сознания, слегка пульсирующие мозговые волны, которые несли ее всю жизнь.

Через несколько часов она оказалась в траве, собирая полевые цветы, и собирала их один за другим. Внезапно пришла бабочка и приземлилась на дикую хризантему, красочные крылья были очень красивые, она выбросила в руку букет диких цветов, гоняясь за бабочкой, чтобы бежать по траве, покрытой дикими цветами, трава посыпалась хрустящим серебристым колокольчиковым смехом........

Она выросла и сидела в мансардном окне, ухаживая за собой для зеркала. Перед окном стояло еще одно грушевое дерево, подвешенное зелеными грушами, одно круглое и большое. Молодой ученый залез на грушевое дерево, он был просто одет, но имел чистое лицо и раскрыл элегантный воздух ученого между бровей. Этот ученый был именно тем юношей, который лежал на кровати, он видел, как она сидела перед окном и делала макияж, четыре глаза были друг на друга, двое улыбались.........

Она сбежала за ним и приехала в эту бедную деревню, чтобы прожить свою жизнь, но счастливая жизнь продлилась недолго, ученый заболел............

Одно воспоминание за другим представало перед глазами Нинга Тао в виде "фотографий" и "видео", а его эмоции также заражали некоторых. Когда она была счастлива, он тоже чувствовал себя счастливым. Когда ей было грустно, ему было грустно.

Внезапно, особое воспоминание вошло в поле зрения Нинг Тао.

Открытие этого воспоминания было окутано густым туманом, и она стояла в этом тумане, выглядя нервной и перегруженной.

Нинг Тао окунулся в это воспоминание с головой.

"Ты приходишь, ты приходишь..." пришел женский голос из глубин тумана.

Этот голос, с которым Нинг Тао был несравненно знаком, был голосом предка, ищущего Дэна Данлинга.

Женщина следовала за звуком, и то, что она видела, было тем, что видела Нинг Тао, и то, что она чувствовала, было тем, что чувствовала Нинг Тао. Здесь земля ровная и опрятная, но земля не видна. Окружающая среда также была пуста, и ничто не могло быть тронуто, независимо от того, как человек ходил.

Незадолго до того, как женщина, сидящая на полу со скрещенными ногами, вошла в женскую линию зрения.

Женщина была одета в красное, как огонь, ее черные волосы случайно перекинулись через плечи, самая длинная на талии.

"Ты... ты мне звонишь?" Женщина осторожно спросила: "Кто ты?"

Женщина в красной одежде внезапно повернула голову, и перед ней внезапно появилось скелетное лицо без плоти и крови.

"Вот ты где". Женщина со скелетонизированным лицом говорила таким тоном, как будто она разговаривала с другом, которого знала много лет.

"Призрак!" Женщина повернулась и убежала.

Нин Тао соблазнился развернуться и посмотреть на красный скелет, но не смог развернуться.

Внезапно, голос скелета в красной одежде пришел из-за него: "Правда или ложь, ложь или правда, правда или ложь... Мы ждем тебя, и время Дань Юаня - это время, когда мы с тобой встречаемся".

Тот же сон, те же слова.

Нинг Тао покинул мир женского разума и вернулся в собственное тело.

Младенец вошёл, он вышел.

Открывая глаза, ничего не изменилось, и он все еще был в скромном доме. Он встал и пошел, чтобы внимательно посмотреть на лицо юноши на кровати, которая была идентична ученику, которого он видел, взбирающегося вверх по грушевому дереву в мире его мечты.

Это не потусторонний мир.

Она, казалось, что-то поняла, и поднялась с земли с ударом, прежде чем она увидела Нин Тао позади нее, и ее покойный муж лежал на кровати. В тот момент она замерла на мгновение, а затем открыла рот, чтобы закричать: "Ах..."

Нинг Тао не остановил ее, просто молча смотрел на нее.

"Ты, кто ты?" Женщина нервничала.

Нинг Тао сказал: "Я..."

Он не продолжил.

Неважно, кто он.

Как только он уйдет, это прошлое пространство времени рухнет, его следы будут стерты, и ничего не останется. Он спас его сейчас, но она все равно повесится, когда все будет на месте. Это было то, что ей суждено было сделать, и она не могла измениться, не могла измениться.

"Почему ты в моем доме?" Эмоции женщины немного вышли из-под контроля: "Мой муж только что скончался, а мы с тобой никогда не знали друг друга, поэтому ты пришла ко мне в комнату. Убирайся отсюда!"

Нинг Тао кивнул, затем направился к двери.

Женщина нервно посмотрела на Нин Тао, страх и смятение в ее глазах.

Почему в доме есть мужчина, когда ты долго висишь?

Нин Тао подошел к двери, которую он выбил, и защелка сломалась, просто прячась на виду. Он протянул руку помощи и ушел.

"Ты спас меня?" Женщина не могла не спросить.

Нинг Тао остановился в своих следах, обернулся и посмотрел на нее, затем кивнул: "Ну, меня зовут Нинг Тао, и я из......................................".

"Почему ты спас меня?" Женщина спросила.

Нинг Тао на минуту замолчал, прежде чем сказать: "Я не могу спасти тебя".

С этим он повернулся, чтобы уйти и пошел вперед.

Женщина прогналась к двери и открыла рот, чтобы закричать, но в конце концов звук не вышел.

Нинг Тао исчез в ночи.

Женщина протянула руку и закрыла дверь в комнату.

С качанием, фигура опять подошла к окну.

Нин Тао вернулся, тихонько просунув голову перед разбитым отверстием в подоконнике, заглянул в женщину в комнате.

Молодая женщина опустилась на колени перед кроватью и гладила лицо молодого мужа, плача с каждым шагом, но слезы стекали по ее щекам. Клэри немного поплакала, потом снова встала и подошла под балку комнаты, подняла сбитый вниз стул, поднялась, протянула руку, схватила завязанную белую аю и поскользнулась вокруг нее шеей.

Сердце Нин Тао было наполнено печалью, и родилось желание снова броситься спасать ее. Как естественный посредник между добром и злом, как он мог не спасти человеку жизнь? Но даже если он сделает это снова, чтобы спасти ее, какой в этом смысл? Ее муж мертв, ее сердце мертво, и даже если это прошлое пространство-время с его вмешательством не возвращается к нулю, она все равно покончит с собой.

Десять раз он спасает ее, она убьет себя десять раз.

Даже если бы он мог спасти ее во дворце Да Мин, она все равно бы умерла, и он не мог ничего изменить.

Единственное, что спасло ее, это не ее жизнь, и нет такой вещи, как спасение одной жизни, лучше, чем построить семиступенчатую пагоду.

"Муж, моя наложница спустится сюда, чтобы сопровождать тебя, подожди меня, не уходи далеко по Желтой Весенней Дороге..." Женщина внезапно растоптала табуретку и повесила ее над балкой комнаты.

Нинг Тао не двигалась, просто смотрела на нее, висящую на балке в комнате, не шевелясь мышцами.

Женщина топнула несколько раз, затем медленно успокоилась.

Две слезы скатились с глаз Нин Тао, и он не мог ничего сделать перед лицом такого трагического события, которое было очень болезненным для него, который родился в середине добра и зла.

Через минуту Нинг Тао вошел в дом.

Женщина сломалась.

Нин Тао снял его с белой айи и поместил ее с мужем, он посмотрел на молодую пару на кровати и мягко сказал: "Я ничем не могу вам помочь, я могу только собрать вас вместе, я надеюсь, что вы сможете встретиться на Желтой весенней дороге и снова стать мужем и женой в следующей жизни".

Произошла половина тишины, и он прочитал вслух: "Я отдыхаю в моем зародыше и слышу Великий Даосский Звук".

Чёрт!

Божественный колокол ударил, и звук Авеню упал.

Он не был ни монахом, ни даосом и не мог читать сутры монахов и даосов, но мог использовать только первую фразу своей Сутры Твоей, чтобы преодолеть бедную пару ушедших душ.

Некоторое время он стоял в комнате в тишине, а затем произнес заклинание прерывания заклинания смерти.

Искажение пространства, туннелирование во времени, снова появляется, и, наконец, побочный эффект рождения из мертвых.

"Брат Нинг, брат Нинг, просыпайся................................................................................." мягкий голос Небесного Голоса.

Нин Тао не мог открыть глаза и не имел ни одной унции силы в своем теле, ощущение было похоже на ребенка, который только что вышел из утробы.

В оцепенении он почувствовал, что его опять поставили на это тяжелое и скользкое место, с водой, стекающей вниз, чтобы дать ему ощущение покоя.

"Милорд, прими лекарство". Мягкие небесные голоса.

Нинг Тао: ".........."

Горе, конечно, еще есть, но у гоблинов мягкого дома есть лекарство от 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/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0746 Глава три дня.**

Глава 0746 Трехдневный договор Три дня спустя, Северная столица, Шэньчжоу Благотворительная компания.

"Софтскэ, это недавний план Добрых Людей, который должен быть реализован, пожалуйста, посмотрите на информацию". В офисе женщина-клерк положила документ на свой стол.

Мягкий Sky Tone переключил глаза, чтобы посмотреть на молодого человека, сидящего на диване, перелистывая новости на своем телефоне.

Молодой человек слегка кивнул.

Мягкий Небесный Голос сказал: "Я знаю, вы, ребята, идите в эфир и готовьтесь, я начну эту программу Доброго Самаритянина после того, как прочитаю информацию".

"Ладно, Софтскэ, займись делом". Сотрудница повернулась к выходу, и когда она собиралась выйти из дверей офиса, она посмотрела на молодого человека, сидящего на диване, ее глаза были немного странными. Разве это не человек, который является человеком президента Бая и президента Цин, как так получилось, что он снова собирается вместе с мягким помощником?

Этот молодой человек был Нинг Тао.

В Чанъань, после двух последовательных попыток, заплатив цену четырнадцати дней яньской жизни, и двух побочных эффектов талисмана смерти от смерти, хотя они и не поймали Дань Линь, они все же имели значительный выигрыш, то есть, они более или менее поняли, как поймать Дань Линь.

У него был Дэн "Поиск предков", но он не осмелился взять целый Дэн "Поиск предков". Более того, Ищущий Предков Дан, который он в настоящее время уточнял, имел качество только одной трети бессмертного Дана, который не был истинным бессмертным Даном. Если он сейчас возьмет дан для поиска предков, то он выполнит одно из двух условий Дан Юаня, но что, если это другое условие, или оба?

Он все еще не смог встретиться с Дэном Лингом, по крайней мере, не сейчас.

Итак, он вернулся в Северную столицу с Мягким Небесным Голосом и сел в благотворительной компании Шэньчжоу, чтобы начать благотворительную программу, чтобы заработать Хорошую Нирвану Заслуги.

Эта программа Доброго Самаритянина, только что доставленная, теперь вторая.

В течение трех дней после возвращения в Северную столицу он начал и завершил программу "Хорошие люди". Все та же закономерность: привоз хороших людей в Сирию, спасение беженцев войны, пожертвование денег и лекарств, накопление множества хороших мыслей и заслуг, а затем возвращение их в медицинский центр "Небесный путь" для сбора урожая.

"Брат Нин, хорошего человека в этой программе хорошего человека зовут Чэнь Чжуо, он разносчик, у него рак лёгких, у него дома есть мальчики-близнецы, которых нужно содержать, у его жены нет работы, и он хромой..." Мягкий Тянь Инь дал Нин Тао информацию о хорошем человеке.

"Рак лёгких......." Нинг Тао слегка нахмурился.

Рак не является неизлечимой болезнью в абсолютном смысле этого слова, но шансы на смерть чрезвычайно высоки, и очень немногие люди выживают при раке. Это также означало, что этот Ли Чжуо, скорее всего, был человеком Небесного Сбора, и, поскольку Небесный Сбор был неизлечим, он не смог бы заработать хорошие мысли и заслуги. Поездка в Сирию для реализации программы "Добрый самаритянин" может стоить миллионы долларов, и существует высокий риск, что деньги будут потеряны. Было бы бесполезно спасать тех, кто принят Богом без денег.

"Брат Нинг, хочешь переодеться?" Мягкий Тингин так долго следовал за Нин Тао, что уже был знаком со своим делом, и иногда взгляд на информацию хорошего человека может сказать, может ли он заслужить хорошие мысли.

Нин Тао некоторое время молчал, прежде чем сказать: "У него жена-калека и двое сыновей, и у него доброе сердце, несмотря на все трудности, с которыми он столкнулся". Даже если его Небесный Приемник обречен не заслужить Заслуги Доброй Ностальгии, я встречусь с ним ненадолго, может быть, есть проблеск надежды".

Даже если надежды не было, он все равно хотел помочь этому Чэнь Чжуо, чтобы он мог хотя бы уйти со спокойной душой.

Мягкий Небесный Голос сказал: "Тогда я немедленно организую, чтобы кто-нибудь взял этот Чэнь Чжуо".

Как раз в это время через полуоткрытое окно пролетела лошадиная пчела, обошла офис, а затем села на чайный столик перед Нин Тао.

Нин Тао поднял руку, чтобы показать, что Мягкий Тянь Инь не должен говорить.

Мягкий Небесный Голос закрыл ей рот, а также посмотрел на лошадиную пчелу.

Сейчас весна, и это нормально, когда есть лошадиные пчелы, но это двадцатиэтажное офисное здание, и это немного странно для лошадиной пчелы прилететь.

Нин Тао пробудил свои глаза и нос до состояния взгляда и запаха, и он посмотрел на предпогодное поле лошадиной пчелы, которое было гораздо более крошечным, чем предпогодное поле человека. Но кроме поля-предшественника лошадиной пчелы, он не видел ничего другого, что было бы неправильно, и не уловил намека на демоническую ауру.

"Ты Фокси?" Нинг Тао сказал ориентировочно.

Лошадь осы внезапно подняла крылья и взлетела, затем улетела к телу Мягкого Небесного Голоса.

Нин Тао сказал: "Если ты осмелишься бежать безумно, ты не сможешь увидеть башню Чжэньчжэнь, плиту Строительного Дерева и Облачную Руду, а я даже не отдам их тебе".

Оса внезапно остановилась, а потом села на стол.

Лошадиная пчела, способная понимать человеческие слова, должна быть одержима демоническим младенцем.

Конечно, оса перестала двигаться после того, как приземлилась на стол. Сразу после того, как все успокоилось, необъяснимый шторм пронесся по этому офису.

Нинг Тао сказал: "Ты сделаешь это, и я сдержу свое обещание".

Он не смог бы убить Николаса Конти без помощи Фоксгирл и ее трех человек. Когда она помогла ему убить Николаса Конти, он, естественно, выполнил свое обещание, пообещав дать ей еще трех датчан, ищущих предков, а также шанс однажды использовать башню Чжэньчжэнь, плиту для строительства деревьев и Руды Облаков.

На самом деле, он также хотел посмотреть, как она собирается поймать Дэна Линга.

Все это время он был не в состоянии использовать магические и таинственные заклинания башни Zhen Zhen должным образом, так как он был рожден, чтобы быть посредником между добром и злом. В то время как лисичка не была, она должна иметь возможность нормально использовать городскую башню времени.

Как только слова упали, из окна прилетел свиток из звериной кожи, и из картины вышла женщина, прекрасная как настоящий бессмертный.

А вот и лисичка.

Диаграмма реинкарнации Шести Дао смешалась с ее телом, и на ее коже появились различные рисунки и руны, похожие на замысловатые и жуткие татуировки. Когда она приходит, она рисует; когда она появляется, картина - это ее кожа.

Лошадь осы, которой обладал ее младенец Юань, все еще лежала на столе, не восстанавливая свою Юань Ци. Быть "одержимым" "призраком" может на некоторое время ослабить даже человека, не говоря уже об осе.

Нин Тао открыл свой рот и сказал: "Подойди, как ты подойдешь, что ты имеешь в виду, придя, как лошадиная пчела?"

Фокс Цзи сказал: "Мой горный храм и по сей день хранит ваши Удобные Врата, так что вы можете приходить и уходить, как вам заблагорассудится мой Младенец Юань, принести вам лошадиную пчелу"?

Нинг Тао сказал: "Нет проблем, я просто случайно спрашиваю, ты только что вернулся из США, верно, что там за ситуация?"

В течение трех дней он хотел увидеть историю об озере Йеллоустоун, но во всем мире не было ни одного средства массовой информации. Столько людей погибло, Николас Конти погиб, новая штаб-квартира компании "Блэкфайр" была разрушена, и даже Карл и Зобела из семьи Вител исчезли. Такие вещи. В любом случае, если вы посмотрите на это, это взрыв. Событие, но как будто его и не было.

Но неудивительно, что и правительство Маяка, и Уитлс блокируют новости.

"Эта дорога затонула, и правительство США, и Уиттлс, они пытаются убить тебя, я думаю, они пьют соответствующие планы, будь осторожен, пока ты на ней. Это то, что я понимаю, не спрашивай меня больше ни о чем". Фокси сказал.

Нинг Тао улыбнулась безумно: "Ну, я тоже не хочу задерживать тебя, я знаю, что ты придешь, так что все готово".

Он открыл маленький сундук с лекарствами, помещенный на чайный столик, и снял с него маленькую фарфоровую вазу, затем бросил ее в Fox Ji.

Фокс Чжи взял фарфоровую вазу и не мог дождаться, когда отсоединит ее.

В маленькой фарфоровой вазе было три предка, ищущих Дэна.

Фокс Цзи взглянула на бутылку, затем толкнула ноздри в рот и сильно понюхала.

Мягкий Небесный Инь слабо изогнул угол ее рта: "Дан, очищенный Господом моим, ничем не отличается от Бессмертного Дана, он несравненно драгоценен, он был дан тебе даром, ты все еще подозреваешь, что он фальшивый"?

Фокс Чжи сдвинула глаза, чтобы посмотреть на Мягкий Небесный Голос, но ничего не сказала.

Мягкий Sky Voice чувствовал себя немного неловко и перестал разговаривать. Она просто не знала, как Foxhime работала со своим повелителем, чтобы уничтожить Николаса Конти и положить конец штаб-квартире Blackfire Company, и если бы она знала, то уж точно не стала бы так разговаривать с Foxhime.

Напротив, Фокс Чжи посмотрела на лицо Нин Тао, она уже была довольно сдержанной.

"Где башни городского времени, строительные плиты и облачная руда?" Фокси спросил.

Нинг Тао сказал: "Это все в моей маленькой аптечке, где ты хочешь их использовать"?

"Храм Яманака", - сказал Фокси.

Нин Тао сказал: "Это не невозможно пойти в ваш горный храм, но мое время ограничено, я могу только взять Дверь Удобства, ты пойдешь со мной?"

Фокси на мгновение замолчала, прежде чем сказать: "Я знаю, каково это - войти в твою удобную дверь, и я не хочу проходить через нее снова". Вот что я тебе скажу, я сначала вернусь, ты откроешь дверь и придешь, когда тебе будет два года, а мы встретимся в Горном Храме".

Нинг Тао кивнул: "Хорошо, тогда встретимся у горного храма через два часа".

Лисья дама сделала прыжок и исчезла, человек вошел в картину, и картина улетела.

В конце концов, она не хотела снова проходить через удобные двери Медицинского зала Небесного Дао, предпочитая лететь обратно сама. Нин Тао не знала, как быстро летит "Диаграмма реинкарнации шести Дао", но она могла быть уверена, что это будет не более двух часов, иначе она не назначила бы встречу с Горным Срединным Храмом на два часа позже.

Мягкий Небесный Голос посмотрел на пустое окно, и его глаза были наполнены завистливым сиянием.

Нин Тао сказал: "Тянь Инь, не завидуйте ей, что Шесть Дао Реинкарнация Диаграмма, безусловно, мощный, но инструментальные духи принесут много плохого ей, она может быть даже контролируется инструментальными духами".

Я посоветовал ей, но она не стала слушать, - сказал Нинг Тао, - У людей своя жизнь. Она идет своей дорогой, она идет своей дорогой".

"Так как это так, я думаю, что лучше не давать ей использовать башню Чжэньчжэнь, плиту из дерева здания и облачную руду". Если она и дальше будет злой, то однажды она станет нашим врагом. Что делать, если вы дадите ей использовать Башню искривления времени, Деревостроительную доску и Облачную руду на случай, если она поймает Данлинга первой?" Мягкий Небесный Голос выглядел обеспокоенным.

Нинг Тао смеялась: "Обещания, которые я даю, безусловно, будут выполнены, и я уверен, что она не сможет поймать Дэна Линга. Я даже не могу поймать его, как она могла?"

"Брат Нинг, я пойду с тобой в горный храм, еще один человек лучше позаботиться о нем." Мягкий Небесный Голос посмотрел на Нинг Тао глазами бабы.

Нин Тао не мог вынести отказа, поэтому кивнул: "Два часа и мы пойдем в горный храм, теперь ты расскажешь мне больше о том добром человеке по имени Чэнь Чжуо".

"Хорошо, информация показывает, что..." Мягкий Теннью продолжается.

Однако Нинг Тао думал о чем-то другом.

Фоксим, несомненно, обладал способностью нормально использовать Башню Чжэньчжэнь, так как бы выглядело построенное в прошлом временное пространство Башни Чжэньчжэнь в его полном состоянии?

Кроме того, может ли лисица без аллергической реакции на предкового Дана войти в прошлое пространство-время?

Двухчасовая встреча еще не закончилась, и он не мог дождаться ответа.

PS: Идите домой сегодня, идите домой и обновите главу 2 снова, и возобновите обычные обновления завтра.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0747 Правильный способ открыть городскую временную башню**

Глава 0747 Правильный способ открыть башню Чжэнь Чжэнь Темнота как отверстие для чернил, открытое на затемненной скале горы, и Нин Тао вытащил мягкий Тянь Инь из двери удобства.

"Вперед!" Нин Тао выбросил мясной дробовик, схватил маленькую талию Мягкого Тянь Иня и прыгнул на тело мясного дробовика, овладев ружьем, и улетел в сторону горного храма на противоположной стороне.

Чернила и дымовые облака падают вперед, красота в руках, картина полна сказочных вкусов.

Трое мужчин Фокс Цзи, Ли Чуйи, Инь Дашэн и Сунь Вэй, уже давно ждали перед воротами горного храма, и как только Нин Тао и Мягкий Тянь Инь прибыли, трое из них приветствовали их.

"Мой хозяин ждет тебя в горном храме, но только ты можешь войти один." Ли Чуйчи сказал.

Нин Тао сказал Мягкому Тянь Иню: "Тянь Инь, оставайся снаружи и жди меня".

Мягкий Небесный Голос мягко ответил, хотя она и хотела проследить за Нин Тао внутри, чтобы увидеть, как эта лисица использовала Башню Чжэншоу, но слова Нин Тао, которые она всегда ставит на первое место, должны быть услышаны.

Когда Нинг Тао вошел в горный храм, он увидел Лисовую даму, сидящую скрещенными ногами у подножия статуи Господа вечной смерти, и Шесть Путей Реинкарнации подвешены над ее головой.

После того, как Шесть Путей Реинкарнации Диаграмма, которая была смутно раскрыта в его глаза, он вдруг вспомнил что-то и тайно сказал в своем сердце: "Николас Конти и Чарльз и Зуо Белла братья и сестры использовали ворота создания, чтобы поймать Дэн Линг, она хотела, чтобы поймать Дэн Линг на Шести Пути Реинкарнации Диаграмма?".

Первоначально, основываясь на ситуации, которую он захватил, он пришел к выводу, что Фокс Цзи не может войти в прошлое пространство-время, чтобы поймать Дух Дана. Но, увидев непостоянного Господа Смерти, подвешенного над ее головой, он снова был немного неуверен в себе.

Может быть...

Она может!

Фокс Цзи открыла глаза, ее зрение было похоже на острый клинок, пронзающий сердце Нин Тао и улавливающий все его секреты.

Нин Тао сделал большой шаг навстречу Фокс Цзи и сказал во время прогулки: "Фокс Цзи, ты поможешь мне убить императора Николаса Канга, я твой должник, поэтому я готов дать тебе четыре таблетки предков, которые можно использовать один раз для башни Чжэнь Времени, плиты для строительства деревьев и руды Облака, но ты должен быть ясен, это только один раз, ты понимаешь, о чем я?".

Фокс Цзи в тусклом состоянии сказал: "Не волнуйся, я, Фокс Цзи, тоже человек слова, я говорю, используй его один раз, если я все еще хочу его в будущем, я вырву его у тебя".

Нинг Тао просто улыбнулся и ничего не сказал. Зная, что она за женщина, как она говорила и делала вещи, он не заботился в своем сердце.

"Где вещи?" Фокси не хотела ждать ни секунды.

Нинг Тао сказал: "Я все принесла".

"Вытащите это быстро", - призвал Фокс Чжи.

Нин Тао открыл маленький сундук с лекарствами и вытащил пагоду Чжэнь Ши, строительную плиту и облачную руду и выложил их одну за другой.

Фокс Цзи подошла и вырезала башню Чжэньчжэнь, ее глаза наполнились божественным светом волнения и волнения: "Это действительно башня Чжэньчжэнь!".

"Как ты собираешься его использовать?" Нинг Тао спрашивал.

"Ты смотри". Лиса Цзи поместила пагоду Чжэнь Ши на землю перед своим телом, сидя скрещенными ногами на стороне пагоды, держа пагоду обеими руками, навязывая демоническую силу и скандируя заклинание.

Нинг Тао пристально наблюдал, опасаясь, что пропустит хотя бы одну деталь. На этот раз, хотя именно он одолжил башню Чжэньчжэнь Fox Ji для использования, на самом деле он хотел узнать у Fox Ji о правильном способе использования башни Чжэньчжэнь.

Он не мог активировать городскую башню времени, но люди вокруг него могли. После изучения техники использования башни Чжэньчжэнь, Фокси может попросить окружающих помочь ему открыть башню Чжэньчжэнь, таким образом, получив лучший доступ к прошлому времени.

Мантра скандирована.

Башня Чжэньчунь внезапно вздрогнула, и из башни высвободилась мощная мана-энергия.

Ничего себе!

Как и ртуть, под ее действием была скручена вся земля, свет и даже каменные стены храма Яманака.

Сердце Нин Тао было в шоке, пагода Чжэнь-Ши, активированная Фокс Цзи, очевидно, была намного мощнее, чем мана пагоды Чжэнь-Ши, которую он активировал!

Фокс Цзи схватила Дэна в поисках предков и засунула его ей в рот, наклонив шею и проглотив.

Бряк!

Облако демонического ци было выпущено из тела Фокс Цзи, смешивая с энергетическим полем, образованным башней Чжэнь Ши, правлением Цзянь Шу, и рудой облака, делая друг друга, а затем вращаясь.

Энергетическое поле вращается все быстрее и быстрее, образуя непроницаемый барьер, больше не способный видеть лисичку.

Рамбл!

Хруст!

Звук грома и молнии исходил из быстро вращающегося энергетического поля с поразительной интенсивностью. Внезапно появилась мощная сила всасывания, и кудри бросили все, что могли, в водоворот.

Нин Тао поспешно отступил, ему было любопытно, сможет ли Жен Жен Женя Пагода привести его и в прошлое пространство времени, но что касается его знаний о пространстве прошлого времени, то он снова был насторожен и встревожен. В конце концов, он преодолел любопытство и быстро отступил.

Ли Чу И, Сунь Вэй и Инь Дашэн бросились в дверь.

После трех, мягкий небесный голос также бросился внутрь, увидел Нинг Тао даже не повернулся и побежал на сторону Нинг Тао.

Энергетический вихрь внезапно обрушился на землю, и на скалистой земле вокруг башни Чжэнь-Шоу появилась темная, как чернила, дыра.

Лисичья перчатка исчезла.

Нинг Тао выглядел ошарашенным в черной дыре.

Может быть, это правильный способ открыть городскую башню времени, которая максимизирует ману, чтобы послать людей из этого мира в прошлое?

Как Нинг Тао мог не поверить, что это правда.

Живое не может существовать в прошлом времени и пространстве, а живое в прошлом времени и пространстве не может существовать в настоящем. В "Плавучем облачном саду Чанъань" великой династии Тан он пытался вернуть Бессмертный Поиск в современный мир, но безуспешно. Он не смог вернуть даже одну из вышитых туфель.

Прошла минута.

Черные, похожие на чернила энергетические полости под башней в Чжэньчунь внезапно исчезли, а земля осталась ровной, лишь пролив на нее беспорядок. Эта черная дыра энергии, как будто никогда не существовала, и даже если бы она была видна, это была лишь мимолетная иллюзия.

"Где мой хозяин?" Ли Чу пошевелил глазами, чтобы посмотреть на Нин Тао, тон голоса.

Нинг Тао сказал: "Я тоже не знаю".

"Ха! Разве ты не знаешь, что ты принесла эту городскую башню времени, не так ли?" Ли Чу был совсем не вежлив: "Говорю вам, если у моего хозяина будут проблемы, я вас абсолютно не пощажу!".

Нин Тао слабо сказал: "Если ваш хозяин действительно мертв, не волнуйтесь, я обязательно убью вас троих первым, и никогда не дам вам шанс пощадить меня".

Ли Чу И замерла на мгновение, и вдруг вспомнила значение слов Нин Тао, она не могла не сделать шаг назад. Увидев методы Нинг Тао, она полностью поверила, что Нинг Тао осмелился убить ее здесь!

Не сказав ни слова, Мягкий Небесный Голос выгрузил легальный дробовик на плечо и направил его на Ли Чуйи, как только дуло было поднято.

"Даосист Ли, не будь импульсивным!" Инь Дашэн в панике сказал: "Две наши семьи - союзники, а не враги".

Мягкий Sky Voice сказал: "Друг? Ваш хозяин пришел одолжить пагоду моего хозяина, и мой хозяин был достаточно добр, чтобы сделать это. Даже если что-то действительно случилось с вашим хозяином, это все равно была ее вина. У милорда добрый нрав к тебе, и я, Летающий Небесный Бессмертный, не пощажу тебя!"

Летающая Фея?

Когда она дала себе такое культивируемое имя, Нинг Тао вообще понятия не имела. Он хотел посмеяться в своем сердце, но он также сдерживался от смеха, когда он протянул руку и нажал на ружье закона в руке Soft Tian Yin: "Тянь Инь, убери пистолет".

Только тогда Мягкий Небесный Голос опустил законное оружие.

Бряк!

Земля под башней внезапно выпустила сильную энергетическую ударную волну, изначально твердая каменистая земля треснула, как бумага, мгновенно открыв темную энергетическую дыру, как черная дыра, кусок вещи также был выброшен в тот же момент!

Зрение Нинга Тао было заперто на этом куске, но из-за искажения пространства и света он ни на секунду не мог видеть, что это такое.

Это могут быть Виксен и Дэнлинг?

Эта мысль вспыхнула, и одно из сердец Нин Тао напряглось до предела, если бы Фокс Цзи поймал Дэна Линга и вытащил его наружу, то для него ничего бы не осталось, а все предыдущие усилия и старания были бы напрасны.

Бах!

Кусок упал на землю, но это был Фокс Цзи, который был завернут в копию "Шести Дао Реинкарнация Диаграмма". Волосы у нее были грязные и покрыты синяками, а схема "Шесть путей перевоплощения" на ее теле также была покрыта трещинами и прожженными дырами, создавая впечатление боевого флага, только что спущенного с линии огня.

"Хозяин!" С испуганным криком Ли Чу поспешил.

"Вы, ребята... убирайтесь... доктор Нинг, идите сюда!" Как только слова были закончены, Фокс Цзи открыла рот и вылила полный рот донорской крови.

Очевидно, что Фокс Чжи была серьезно ранена, и она явно не могла доверять Нин Тао.

"Убирайся!" Фокс Чжи закричал, а потом снова начал кашлять кровью.

"Да". Ли Чуйи, Инь Дашэн и Сунь Вэй, не осмелившиеся устоять, быстро покинули Большой зал горного храма.

"Тянь Инь, иди и убери Башню Времени Чжэнь". Нин Тао знал, что Fox Ji Xiang также выпустил Soft Tingyin, поэтому он сознательно дал Soft Tingyin оправдание, чтобы остаться рядом с ним.

Конечно, Фокс Цзи посмотрела на мягкого Тянь Иня, который был занят собирать башню с яростным взглядом в ее глазах, но, как Нин Тао был прямо здесь на пути, она, наконец, удалось контролировать его и не захватить вверх.

Нин Тао пришел на сторону Фокс Цзи и ничего не сказал, прямо пробудив глаза и нос к их состоянию взгляда и запаха.

Этот диагноз застал его врасплох, предыдущие полевые мертвые Ци Фокс Цзе были широко распространены, так как дыхание и жизненная сила живых были чрезвычайно слабыми и неустойчивыми. Мышцы на ее теле были разорваны в нескольких местах, много костей было сломано, и именно в этом состоянии, хотя она и не умерла, она была недалеко от смерти.

Нинг Тао присел на корточки и протянул руку помощи, чтобы раскрыть Шесть Путей Реинкарнации под шеей.

На лице Фокс Цзи внезапно появился шок и гнев, пытаясь остановиться и уклониться, но рука просто слегка приподняла и отпустила.

Нин Тао сказал слабо: "Ты попросил меня приехать, ты, должно быть, хочешь, чтобы я обработал твои травмы и спас тебя, ты дошёл до этого момента, ты всё ещё избегаешь того, что я вижу? Я поменял тебе все подгузники, когда ты был ребенком."

"Не...дерьмо...помогите мне!" Голос Фокс Цзи порвался от злости, из-за чего было трудно определить, скрежещала ли она зубами и произносила ли слова, или они были слишком болезненны, чтобы говорить ясно.

Нинг Тао сказал Мягкому Небесному Голосу: "Небесный Голос, принеси мою маленькую аптечку".

"Иду". Мягкий тон неба только что собрал последний кусок облачной руды, реакция была очень громкой, но ходячие шаги как будто человек со страхом перед высотой ходит по стеклянной стопке на большой высоте.

Нин Тао тоже не торопила ее, протягивая руку, чтобы схватить запястье Фокс Цзи и впрыскивая духовную энергию в ее тело: "Скажи мне, 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/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0748 Я Бог?**

Глава 0748 Я Бог? Особая Духовная Сила вошла в ее тело, и боль Фокс Цзи внезапно немного облегчилась, она пошевелила глазами, чтобы посмотреть на медленную мягкую Тянь Инь, ее тон был недоволен: "Выпусти ее, я могу сказать тебе".

Нин Тао сказал: "Тянь Инь, иди и жди меня".

"Милорд, будьте осторожны". Мягкий Небесный Голос поместил маленький сундук с лекарствами рядом с Нин Тао и кивнул перед отъездом.

Фраза "Будь осторожен", очевидно, напоминает Нин Тао о том, что нужно быть осторожным с Fox Ji, просто не произнося это вслух.

Fox Ji холодно хрюкнула, но также подарила Нин Тао лицо и ничего больше не сказала.

Мягкий Небесный Голос сделал несколько быстрых шагов, чтобы прыгнуть в воздух, и была открыта пара красивых и маленьких энергетических крыльев, и с нежной волной красивая траектория была оставлена в пустоте, и вылетела из ворот храма в горы.

Летающая Фея.

Вероятно, оттуда и произошло название ее культивирования.

Если ты не показываешь свои крылья, зачем они тебе?

Нинг Тао сказала: "Ты везде нацеливаешься на нее, она очень проста и у нее нет плохого сердца". Скажите, вы входили в прошлое? Какие вещи ты пережил?"

Фокс Цзи на мгновение замолчала, открыв рот, чтобы сказать что-то, но две слезы скатились вниз с углов ее глаз и упали на ее щеки, падая на землю без звука.

Как такая женщина может плакать?

Нин Тао на мгновение замерз и в удивлении сказал: "Что с тобой?".

Однако Фокс Цзи улыбнулась, спрятав в своей улыбке горечь и беспомощность.

Нинг Тао был немного озадачен этой необъяснимой переменой в ее настроении, но он больше не торопил ее. Он открыл маленький сундук с лекарствами, вытащил изнутри энергично удерживая щемящее очарование, и открыл шесть путей Реинкарнации Диаграмма на ее маленьком животе и наклеил его на нее.

Там был маленький вихрь, как будто в нем было вино.

На коже там много порванных ран, но это не влияет на красоту овечьей шкуры.

Только тогда Fox Ji вышла из этого странного настроения и не спеша сказала: "У меня не получилось, теперь я понимаю, что я самый глупый и наивный человек, сотни лет упорства и усилий - это просто шутка........................".

Нин Тао просто слушал, и он мог чувствовать печаль и потерю в ее сердце.

Фокс Цзи горько смеялся: "То, что Дан Бессмертный был уже древним в Эпоху Древнего Линга, даже Эпоха Древнего Линга была уже уничтожена, было бы труднее, чем найти иголку в стоге сена, чтобы найти остатки души Дана Бессмертного в том огромном пространстве-времени, и это все равно должно было бы быть на предпосылке быть в состоянии войти в то огромное пространство-время море, и я...".

Нинг Тао все еще слушал и не вмешивался.

Фокс Цзи продолжил: "Хотя есть Башни Времени Чжэнь, Деревянные плиты и Руды Облака, я даже не могу войти в реальное прошлое пространство времени. Башня времени Чжэнь открыла проход в прошлое пространство-время, но своей властью я даже не смог прикоснуться к стене границы прошлого пространства-времени... Вы говорите, я убил так много людей и сделал так много зла, склонившись к захвату Духа Дана и раскрытию тайн Ищущего Предка Дана, но в конце концов это оказалось таким результатом, что не шутка"?

Нинг Тао сказал: "Одержимость горька, отпусти ее".

"Бросить"? Хех........."

"Над чем ты смеешься?"

"Ты говоришь легко, если бы это был ты, ты упорно трудился сотни лет, ты отдал все, что мог, неся столько грехов и зла, можешь ли ты опустить их, если скажешь так?" Фокс Чжи посмотрел на Нинг Тао и упала еще одна слеза.

Нин Тао на мгновение замолчал, прежде чем сказал: "Положи его, даже если ты не можешь, есть некоторые вещи, которые ты не можешь сделать только потому, что ты хочешь". В прошлом я никогда не верил в волю Божью, и в качестве девиза своей жизни я воспринимал фразу "Я предначертан Богом", но, пройдя через столько всего, я понял, что многие вещи на самом деле предопределены Богом. Человек победит. Это самая большая человеческая шутка из всех. Есть вещи, которые небеса давно выбрали".

"Небеса... давно выбрали человека?" Фокс Чжи засмеялся: "Ты говоришь о себе? Ты действительно... самовлюбленный."

Не объясняя, Нин Тао вернул разговор к теме, которую Фокс Цзи не закончил: "Как вы думаете, плотское тело достаточно сильное, чтобы войти в прошлое пространство-время?".

Фокс Цзи сказал: "Я так думаю, по крайней мере, это должно быть Бессмертное Тело Бессмертного, возможно, Бессмертное Тело Бога". Я вернусь к тебе, когда стану бессмертным, и попрошу башню Чжэньчжэнь, доску для строительных деревьев и облачную руду. Если ты не отдашь, я ограблю".

Нин Тао посмотрела ей в глаза, притворившись холодной: "Разве ты не боишься, что я убью тебя сейчас, пока ты серьезно ранен? Или я уйду сейчас, и тебе будет трудно выжить без лечения".

Фокс Чжи сказал: "Я хорошо тебя знаю, в конце концов, ты тот человек, который поменял мне подгузник, ты не будешь, не веришь, что убьешь меня сейчас, чтобы попытаться?"

Нинг Тао: ".........."

Она была права, он действительно не мог этого сделать.

Мужчина, который обращается с женщиной так, как будто она его дочь, никогда не может быть настолько жесток.

Заклинание скандируется, духовная сила активизируется, и когда рука Нин Тао покидает энергичный щемящий талисман, энергичная щемящая магическая сила талисмана мгновенно окутывает девушку-лису, кости вокруг тела движутся, переключатель возвращается в исходное положение, переключатели скрепляются узлами, возвращаясь к целомудрию.

"Хммм......." лисичка не могла помочь от боли и издала стонущий звук.

Для нормального и здорового человека использование талисмана Vigorous Pinching Talisman - это определенно массажное удовольствие, но для такого серьезно пострадавшего человека, как она, использование талисмана Vigorous Pinching Talisman - это уже не удовольствие, это действительно больно.

Нин Тао схватил ее за руку и ввел духовную энергию в ее тело, защищая ее сердце чакры и облегчая ее боль. По его мнению, она была на самом деле тем самым маленьким ребенком, который обернул руки вокруг его ноги и купил ему хорошую еду, решив стать преемником социализма.

Фокс Чжи перестала стонать, когда молча смотрела на Нинг Тао.

Никто не заметил, намек на нежность, скрытый в ее глазах..........

Включая себя.

Исчезла мана энергичного удержания талисмана, переломанные кости на теле Фокс Цзи были связаны, она хотела подняться с земли, но Нин Тао держала плечо: "Ложись и отдыхай, я оставлю тебе эликсир, ты съешь его после того, как я уйду".

"Ты... ты... собираешься уехать отсюда?" Фокси спросила.

Нинг Тао кивнул: "У меня есть еще одно дело".

Он оставил за собой человеческий рецепт Дана, затем носил на спине маленький сундук с лекарствами и направился к двери храма.

"Можете ли вы ввести прошлое время?" Фокси спросила.

Нинг Тао повернулся и улыбнулся: "Я сказал, что есть вещи, которые небеса давно выбрали".

Губы Фокс Чжи двигались, но ничего не выходило, и горькая улыбка выходила из углов ее рта.

Дверь аспекта открылась, и Нинг Тао вернулся в медицинский зал Небесного Дао с мягким небесным голосом в руке.

Для него было действительно одно дело, и это было то, что сегодня на самом деле был день, когда Небесный Дао Медицинский Зал переехал.

Злой лидер Николас Конти попал в засаду и в этом месяце освобожден от арендной платы. Медицинский зал Небесного Дао в каждом месте переместился бы после засады Злого Лидера, и на этот раз не стал бы исключением.

Куда переедет Медицинский центр Тендо?

Нинг Тао вообще не мог догадаться.

В медицинском зале Небесного Дао царила тишина, дым поднимался из доброго и злого горшка, а лица людей на горшке были все улыбались.

Эта улыбка была вызвана только прибытием "Феи Летающего неба".

"Тянь Инь, когда ты дал себе культивируемое имя Бессмертного Летающего Неба?" Увидев улыбающееся лицо на Добром и Злом Триподе, Нинг Тао вдруг вспомнил об этом.

Мягкий Небесный Голос улыбнулся и сказал: "Это в горном храме".

Нинг Тао: "Эээ... просто подхватил?"

Мягкий Небесный Голос был немного застенчив: "Что Ли Чу И всегда недооценивала меня, ее звали Мяо Е Царство, поэтому я хотела имя, чтобы подавить ее, поэтому я дала себе культивируемое имя Летающей Небесной Феи". Брат Нинг, ты настолько могущественен, что должен дать себе имя культивирования".

Нин Тао улыбнулся и сказал: "Тогда какое же, по-твоему, у меня должно быть название культивирования"?

Мягкий Небесный Голос склонил голову в созерцании.

Нинг Тао сказал: "Как насчет того, чтобы взять одну для меня".

Мягкий Небесный Голос поднял ей голову и посмотрел на Нинг Тао, показав яркую, красивую улыбку: "Я только что придумал одну, она определенно тебе подходит".

"Как зовут, скажи мне". Нинг Тао интересовалась названием выращивания, которое она придумала.

"Бог Оружия во плоти!" Мягкий Sky Voice сказал.

Улыбка на лице Нинг Тао замерла на мгновение.

"Повелитель, да?" Мягкий Небесный Голос, с другой стороны, выглядел счастливым.

Задирай свою сестру.

Тем не менее, такие сердечные слова Нинг Тао определенно не скажет, он сказал: "Лучше я сам придумаю, ты пойдешь в Линг Тянь сейчас и останешься здесь, я буду ждать, пока Небесный Дао медицинский центр переедет".

"Тогда я пойду на поле духов и поливаю его." Мягкий Небесный Голос быстро забыл взять имя.

Нин Тао открыл для неё дверь казначейства Библиотеки свитков искривления и смотрел, как она заходит, только когда дверь казначейства была закрыта, и её не было видно, как он качает головой и горько смеётся: "Ты настолько любишь пистолет во плоти, назови мне такое имя". Тем не менее, кажется, что мне также очень нужно имя культивирования, чтобы войти в прошлое пространство-время, я могу использовать мое имя культивирования, какое имя культивирования я должен взять........".

Фея Летающего Оружия?

Название культиватора имеет аромат культиватора, но это немного костюм пары, не очень хороший.

Черно-белые настоящие люди?

Похоже на "Go", и это не навязчиво.

Нин Тао сморщил нос.

"Бу Рицукун". Внезапно раздался урненый голос.

Нинг Тао повернулся и, взглянув на него, увидел человеческое лицо на Добром и Злом Триподе, скрежещущем его губы.

Тот, кто говорит, - это дух горшка добра и зла, и он добавляет: "Это имя твое предназначено тебе, и день - глава янь многочисленного народа". Если день не темный, то темнота - это зло, и вы будете иметь зло. Вы хозяин этого места, когда вы заслуживаете должность звездного короля, эти так и есть настоящие люди и бессмертные с вульгарными именами не устраивают вас".

Услышав, как все закончилось, слова Нин Тао пузырились, "Синьцзюнь"?

В даосизме есть двадцать восемь звездных богов и богинь. Одним из самых больших звездных богов является Бог фиолетовой звезды, который помогает Императору Нефрита управлять небесной долготой, земной широтой, Солнцем, Луной, звездами, звездами и 4 сезонами и климатом.

Бу Жи Синьцзюнь, Бу Жи соответствует его личности как посредника между добром и злом, разве Xingjun не означает, что он бог!

Но он прекрасно знал, что он не Бог.

"Ты человек с небесной судьбой, и Я говорю тебе сейчас, что твоя небесная судьба равносильна игре на цитрусовых вола, так что ты можешь думать за себя". Но я отправлю вам сообщение, не берите грязное имя, имя, которое неправильно, не подходит для ваших слов, случайное грязное имя культивирования повлияет на ваше культивирование". После этого человеческое лицо на Добром и Злом Триподе закрыло глаза, а брови затянуло болеутоляющим выражением.

Если имя неправильное, то слова неправильные.

Сердце Нин Тао было слегка покраснело: "Так как это имя Божественной Судьбы, то отныне я буду Восходящей звездой Бу, Властелином". Другое дело, медицинский центр "Небесный Дао" переезжает, куда он переезжает?"

Человеческое лицо на Триподе Добра и Зла не отреагировало наполовину.

Вдруг добрый ци в штативе восстанавливает злой ци в штативе, а затем из него выскакивает облако зеленого дыма.

Дым наполнял воздух и окутывал всё........

Медицинский центр Тендо переехал.

В густом зеленом дыму.

Нин Тао пробормотал себе: "Бу Ри Синьцзюнь... я бог?"

PS: Сегодня три смены, осталось еще две.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0749 Перемещение медицинского центра Небесного Пути**

Глава 0749 Перемещение медицинского центра Небесный путь Зеленый дым, как море облаков, ничего не видно, ничего не трогать, весь мир, кажется, оставлен Нин Тао в одиночестве, несравненно одиноко.

Это чувство уже было знакомо Нин Тао, поэтому он не удивился, увидев его.

Дым рассеялся.

Доброе и злое qi вышло из доброго и злого штатива, черного гораздо больше, чем белого. Это источник "болезненного" выражения на человеческом лице на треногах добра и зла, а также очаги "очерняющей болезни" Нинг Тао.

Нин Тао вытащил бамбуковую тетрадь из маленькой аптечки и открыл ее, чтобы посмотреть.

Содержание бамбуковой книги появилось на бамбуковом портфеле: медицинский центр "Небесный Дао" переедет и будет модернизирован в следующем месяце, а арендная плата составит сто тысяч долларов за диагностику добра и зла, и еще двадцать девять одиннадцать часов и три минуты до следующей арендной платы.

Арендная плата в 100 тысяч долларов наконец-то была достигнута.

Будет ли арендная плата за $100,000?

На бамбуковом эскизе бухгалтерской книги не было видно, и Нин Тао не мог знать об этом.

Если в следующем месяце после $100,000 арендная плата все еще составит $100,000, то вполне вероятно, что в следующем месяце арендная плата составит $200,000. Арендная плата за этот месяц в размере 100 000 юаней на самом деле не слишком сильно давит на него, под кропотливым руководством он всего лишь более 20 000 хороших мыслей и заслуг, чтобы пережить ограбление, с небольшими усилиями можно заработать.

Но если после этого будет еще 100 000, это будет чрезвычайно трудно. Отложив в сторону легко заработанные пятьдесят тысяч злых мыслей и грехов, пятьдесят тысяч добрых мыслей и заслуг будет достаточно, чтобы у него заработала головная боль. Имея в среднем более 1600 Хороших Самши в день, он должен был выполнять План Хорошего Самши почти каждый день, и не было никакой гарантии, что он заработает минимум Хороших Самши!

И опять же, если необходимо модернизировать медицинский центр Луна Дао, то есть 200 000 арендных платежей, то это не очень сложная вещь, это роковая вещь!

Нин Тао убрал бамбуковую тетрадь, посмотрел на лицо человека на Добром и Злом Триподе и легкомысленно сказал: "Ты говоришь, что я тот, кому суждено быть на небесах, и что Бу Жи Синцзюнь - это тоже имя моей судьбы, но разве ты не хочешь убить меня, собирая такую ренту? Если я умру, кто исполнит эту небесную судьбу?"

Человеческое лицо на Добром и Злом Триподе даже веко не подняло.

Нин Тао соблазнился дать ему больше, чем средний палец, но это не закончилось, и он повернулся и подошел к двери.

Это день, когда люди умирают.

Кто еще жив?

Давайте что-нибудь придумаем!

Открыв дверь, Нинг Тао ушла.

Перед воротами находится улица, куда люди приходят и уходят, с черными волосами и черными глазами, магазины с вывесками на китайском языке, продают одежду, электроприборы, мобильные телефоны, большие торты, всевозможные вещи.

Немного чувства дежа вю вспыхнуло в сознании Нин Тао, он стоял на улице и оглядывался вокруг на мгновение, а затем замер, не так ли, Великий Учебный Переулок города Чанъань?

Как медицинский центр Тендо переехал в Чанъань?

Каждый раз, когда медицинский центр Небесного Дао переезжал, он нацеливался на Злого Лидера, этого Злого Лидера города Чанъань...........

Два человека внезапно появились в голове Нинг Тао.

Цинь Хуа и Цинь Яо Лин.

"Источник живых мертвецов находится в центре мавзолея Цинь Шихуаня, Линь Цинь Хуа имеет возможность сбежать, а также пытался войти в мавзолей, в это время я был занят делами императора Николая Каня, чем занимались Линь Цинь Хуа и Линь Цинь Хуа? Медицинский Зал Небесного Дао переехал в город Чанъань, может ли быть, что Злой Лидер, с которым я буду иметь дело на этот раз, это... Линь Цинхуа?" Ему пришла в голову темная мысль.

Может быть, была вероятность, что это был Лин Цин Шу, он просто не хотел об этом думать.

Он едва мог убить Линь Цинхуа, но ему было трудно это сделать, и он не хотел заходить так далеко.

Дымясь на мгновение, он собрал свои мысли и оглянулся назад.

Медицинский зал Тендо был очень старым домом, с двумя этажами, которые с древних времен выглядели как мансарда, только окна были прибиты гвоздями, и, видимо, на них никто не жил. На открытой деревянной двери висит расписная табличка с надписью "Массаж слепой Ли". На табличке также есть небольшое объявление, в котором снова сказано: ищем мисс Телефон 139......

Нинг Тао был в растерянности из-за слов.

Она действительно полна жизни.

Где величество Тендо?

Но как раз в то время, когда Нинг Тао собирался снести бельмо на глазу, мимо него прошли двое мужчин.

Мужчина в возрасте около двадцати лет, подходит, с головой самурая, также одет стильно.

Человек в возрасте сорока лет, с сухим, тонким телом, не представляя себе, сколько месяцев прошло с тех пор, как он постригся, его волосы в беспорядке, одежда, которую он носит на теле, разорвана и изношена, и пара освободительных туфель на ногах показывают даже большие пальцы, и можно с первого взгляда сказать, что он человек, живущий в смущении на дне общества.

Модная молодёжь, мужчина средних лет, было бы странно, если бы двое таких людей ходили вместе.

Еще более странным был разговор между ними.

"Я слышал, что в Чанъань прибывает Военный Император, и мы отправляемся в паломничество к Его Величеству, но мы горьки и застенчивы в карманах наших, и мы не знаем, какие подарки дарить, так как же это хорошо?" Молодежь сказала.

Мужчина средних лет сказал: "Этого не может быть, мы просто побродим по улицам и найдем магазин, где можно купить любой приличный подарок, если у нас есть деньги".

"Брат Дзюнчжэнь, не смешно думать, что у меня, Чжоу Син, был день, чтобы стать вором?" Молодежь вздохнула.

Человек средних лет качал головой и горько смеялся: "Мы изменились... Мир изменился, почему нас с тобой волнуют эти фальшивые имена"?

Двое ушли.

Нин Тао смотрел, как эти двое мужчин уходят, не пробуждая глаз к состоянию телескопа, он также знал, что эти двое мужчин были живыми мертвецами.

Он достал свой телефон, чтобы узнать, что это за персонажи Чжоу Син и Чжун Чен, только чтобы узнать, что на экране телефона была трещина, и он не знал, когда она была сломана.

Он пытался разбудить экран, но он едва работал. Он открыл поиск по Байду и ввел имя "Чжоу Син" в строке поиска.

Поисковая система Baidu сначала выдает результаты поиска.

Доктор Чоу Синг специализируется на лечении мужских болезней..............

Звездная Игра Недели - поистине легендарная со 100-процентным поп-курсом............

После нескольких объявлений Нинг Тао нашла надежное сообщение. На самом деле это история о том, как Ву Цзэтянь смирился с какими-то безжалостными людьми в качестве судей, чтобы их использовали для суда над людьми, которые считались заключенными. Один из них, Чжоу Син, жестоко обращался со многими лоялистами. Позже кто-то сообщил о его измене, а мужчина по имени Дзюнхен допрашивал его. Цзюнчжэнь устроил Чжоу Синь банкет, чтобы развлечь его, затем спросил, как он допрашивал заключенного и заставил его признаться. Чжоу Син сказал Цзюнь Чэнь положить большое ведро и затем сжечь огонь на дне ведра, и заключенный признался бы. За ним последовал Юнчжун и попросил своих людей принести большие ведра, чтобы пригласить Чжоу Синь, и Чжоу Синь сразу же признался.

Однако эти два персонажа, которые существуют в исторической истории, появляются в городе Чанъань и планируют его ограбить.

Однако эти двое живых мертвецов были для Нинг Тао всего лишь маленькими креветками, и он не обращал на них внимания. В разговоре двух мужчин был только один предмет, представляющий наибольшую ценность, и это был визит У Цзэтяня в город Чанъань.

Ву Цзэтянь в прошлой жизни, Ву Ванронг в настоящем. Она приходила, и девять раз из десяти У Юэ тоже была в этом городе Чанъань.

Нин Тао не мог выпустить мягкого Тянь Иня, поэтому он пошёл за ним.

Чжоу Син и Чжун Чен пробормотали всю дорогу, наблюдая за своей целью, прежде чем, наконец, остановиться перед магазином сотовых телефонов.

Перед магазином мобильных телефонов стояла длинная очередь на покупку телефона.

Изначально Нин Тао думал, что это магазин Apple, но более пристальное внимание привлек местный бренд в Китае - телефон Huaxing.

Чжоу Син подошел к Чжун Чену и прошептал: "Этот магазин так хорошо работает, что у него должно быть много денег, вот и все".

Junchen кивнул и затем присоединился к Zhou Xing в задней части линии.

Нинг Тао тихонько подошел за ними.

Там была постоянная очередь людей, и сцена была оживленной.

Нин Тао имеет некоторое любопытство в своем уме, он видел только новости о людях, стоящих в длинных очередях, чтобы купить телефоны Apple, но он не ожидал, что так много людей, стоящих в очереди, чтобы купить домашний телефон.

Он также немного знает о мобильном телефоне Huaxing, который является одной из сильнейших коммуникационных компаний в местной технологии Китая, и является лидером в мире в области 5G связи, но также угрожает интересам маяка, потому что его собственные силы слишком сильны, и отвергаются и подавляются повсюду на международном рынке, особенно в Европе и Америке. Но даже тогда не было очереди на покупку телефона Хаксинга, так что случилось?

"Черт возьми, старая Америка - это действительно не что-то, но чтобы арестовать женщину, я хочу купить телефон Хуа Синг!" Позади него молодой человек в костюме разгневался со своей спутницей.

"Кадаи тоже не вещь, и мисс Лонг не нарушила ни одного из законов Кадая, так зачем арестовывать кого-то?" Другая молодёжь в спортивной одежде тоже выглядела раздражённой.

Человек средних лет на заднем плане перекликается: "Это бюро, которое хочет подавить Хуа Син и обуздать рост технологий в нашей стране. Если бы у меня была власть, я бы покончил с собой в Канаде, чтобы спасти ее, а не ради чего-то еще, только потому, что я не могу перевести дыхание!"

Несколько человек говорили, и чем больше они говорили, тем злее они становились.

Вот почему так много людей приходят в очередь, чтобы купить телефоны Huaxing, люди, которые могут быть не богатыми, но которые делают то, что они считают правильным в пределах своих возможностей.

Нинг Тао отвлекся, обернулся и спросил: "Правда ли то, что вы говорите?".

Молодой человек в костюме сказал: "Брат, ты ведь с больших гор, да, и даже не смотришь новости? Весь мир знает об этом, а ты нет?"

Хотя слова были немного некрасивы, но Нин Тао не почувствовал ни малейшего неприятного, а тем более виноватого, он улыбнулся: "Я копаю в большой горе, там нет сигнала от мобильного телефона, я не вижу новостей, слушаю вас, ребята, я знаю, это правда?".

Подходяще одетая молодежь говорила в гораздо более вежливом тоне: "Конечно, брат, ты неплохой, горнодобывающая промышленность тоже пришла поддержать национальные блага".

Нин Тао снова спросил мужчину средних лет: "Брат, где держат эту леди-дракона?".

Человек средних лет на мгновение замер, странное выражение лица: "Откуда я знаю, ах, я не агент, занимающийся разведкой, но определенно в Канаде". Что, ты все еще пытаешься ее спасти?"

Кто-то сзади засмеялся и сказал: "Если ты сможешь вернуть мисс Лонг, боюсь, что ты не будешь платить за пользование мобильным телефоном Хуасин до конца жизни, брат, я за тобой присмотрю".

Нинг Тао просто улыбнулся и ему было все равно.

Многие маленькие люди иногда говорят так, что это вредно для них, но часто они имеют великую праведность перед лицом великих добра и зла. Есть большие шишки, богатые люди, но часто они ударяют себя в спину ради собственной выгоды, когда страна и народ нуждаются в них.

Никогда не бывает разницы между высоким и низким, только между чистым и нечистым.

Нинг Тао повернулся, план уже в его голове.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0750 Глава 0750: Спасение одного человека**

Глава 0750 "Спасение боевиков" Линия приближается.

Дуэт Чжоу Син и Чжун Чэнь становился все более нервным.

Пока он говорил, он также намеренно наступил на ногу Чжоу Син.

У Чжоу Син вот-вот случится припадок, но его оттянул назад Чжун Чен и одним махом сжал на него глаза.

Нинг Тао покинул группу и пошёл вперёд.

Чжоу Син и Чжун Чен обменялись взглядом, затем нарисовали ноги и последовали за ними.

Нинг Тао вышел из шумного Университетского переулка в отдаленный переулок.

Пол в переулке был полон мусора, грязный и грязный.

Нинг Тао сделал паузу в переулке и посмотрел на стену в конце переулка.

Чжоу Син и Танчхен также вошли в переулок, и Чжоу Син взял кирпич из кучи мохнатых огненных кирпичей, сваленных в углу.

Притворяясь незаметным, Нин Тао пробормотал про себя: "Где же люди, разве они не говорили, что придут и отдадут деньги? Собака снова солгала мне."

Чжоу Син внезапно набросился на него и разбил голову о затылок Нин Тао.

Нинг Тао упал на землю.

Чжун Чен посмотрел на человека, Чжоу Синчжоу Нин Тао. Он обыскал бумажник с тела Нин Тао, потом забрал все тысячи долларов, сначала хотел забрать телефон Нин Тао, но обнаружил, что экран разбит, потом телефон бросили на землю, нога наступила на разбавитель.

"Брат Чжоу, нам пора идти, сейчас светло и легко заметить." Дзюнхен напомнил.

Чжоу Син снова взял кирпич и жестоко разбил его о затылок Нин Тао.

Дзюнчхен врасплох сказал: "Брат Чжоу, что ты делаешь?"

Чжоу Син хладнокровно засмеялся: "Без наркотиков - это не муж, этот человек видел нас в очереди в магазин мобильных телефонов и должен заставить замолчать".

"Брат Чжоу хорошо продуман, пошли." Джунчен потянул за ногу и ушел.

После того, как Чжоу Син и Чжун Чэнь покинули переулок, Нин Тао встал с земли, поднял пустой бумажник, который был брошен на землю, затем пробудил нюхательное состояние носа и последовал за ним.

Часом позже.

Нин Тао подошел к проселочной дороге на окраине, в конце дороги была небольшая деревня, а за деревней стояла гора с видом на дорогу, который можно было увидеть с первого взгляда.

По горной тропе двое мужчин поднимались к даосскому храму на склоне холма.

Эти двое - те самые Чжоу Син и Чжун Чен, которые добились успеха в ограблении, и они использовали деньги, полученные от ограбления, для покупки женьшеня в подарочной упаковке.

Древние считали женьшень достойным подарком, но они не знали, что женьшень уже давно вошел в эпоху искусственного культивирования, а сотню штук можно купить несколько.

Нин Тао остановился на своих следах и пробудил взгляд, и, взглянув на них, увидел мёртвого Ци, идущего от них. И посреди этого даосского храма царит смертельная атмосфера, как будто черное облако окутало даосский храм.

Ву Ванронг прятался в этом даосском храме.

Девять раз из десяти, У Юэ тоже был там.

Всё, что нужно было Нин Тао, чтобы добраться до даосского храма, - это сделать выстрел из плоти, и потребовалось несколько вдохов, чтобы прилететь к даосскому храму, но после разведки он развернулся и вернулся обратно.

Уверен, что в даосском храме собралось большое количество живых мертвецов, что-то должно было произойти, и он должен был провести дальнейшее расследование.

Зная это место, еще не поздно вернуться. Позже не было ничего страшного в том, чтобы разобраться с проблемой, но дело в том, что Леди Дракона не могла ждать.

Он не циник, он не фанатичный патриот, и это не совсем его дело, но он видит всех маленьких людей, которые могут сделать все возможное для китайского бизнеса до того, как случится что-то важное. У него была сила спасти даму дракона, так как он не мог предвидеть смерть?

Была еще одна причина, по которой он был полон решимости сделать это, а именно то, что штат Маяк и Ханаанада делали это неправильно. Великая страна с тысячелетней цивилизацией не может быть издевательством над этими варварами, которые говорят, что над ними издеваются.

Государство Маяк находится над миром со своими внутренними законами, демонстрируя свою власть, подавляя кого хочет и арестовывая кого хочет.

У него есть внутреннее право.

У него также есть своя дхарма, которая заключается в том, что добро и зло заплатят.

Открылась удобная дверь, и Нинг Тао вернулся в медицинский зал Небесного Дао, затем открыл дверь библиотеки Свитков Писания и вошел в нее.

Мягкая Tingyin поливала в духовном поле и собирала немного духовных талантов дыни и фрукты рядом с полем, когда она увидела, что Нин Тао пришел, на ее лице вдруг появилась сладкая улыбка: "Брат Нин, почему тебя так долго не было, куда переехал этот медицинский колледж?".

Нин Тао сказал: "Чанъань, прямо на улице, куда мы пришли".

Мягкий Небесный Голос в удивлении сказал: "Как ты сюда переехал?"

Нин Тао сказал: "Это может быть связано с сестрами Линь Цинхуа и Линь Цинъю, этот вопрос необходимо расследовать, но я должен сейчас поехать в Канаду, чтобы спасти человека, я отправлю тебя обратно в Киото, пока меня не будет, ты попытаешься начать как можно больше благотворительных проектов, даже если ты не поедешь в Сирию, ты все равно сможешь заниматься благотворительностью в стране".

Мягкий Тингин явно хотел поехать в Канаду с Нин Тао, но слова опять проглотили. Три главные матери в отъезде, но Шэньчжоу Милосердие не может уйти без мастера на день, Нин Тао нужны добрые дела, она не помогает ему, кто ему поможет?

"Ну, не волнуйся о том, чтобы пойти, у тебя есть я дома, будь осторожен снаружи." Мягкий Sky Voice сказал.

Нин Тао завернул ее в свои объятия и тепло сказал: "Тянь Инь, тяжелый труд для тебя".

Мягкий голос Тянь Иня был мягким: "Я твой человек, мне не трудно делать что-то для тебя, я просто боюсь, что я бесполезен".

Нин Тао подошла к уху, выдохнула горячее дыхание и прошептала: "Кто сказал, что ты бесполезен, прежде чем двигаться, накорми меня лекарством".

Мягкий нефритовый кошмар Тяньеняя внезапно покраснел от застенчивости, и она слегка укусила губу и кивнула головой.

Хорошее лекарство, плохой вкус?

Нет, лекарство мягкой семейной девочки было не только горьким совсем, но и сладким и вкусным.

Большой кусок Линг Тиан налил........

Двенадцать часов спустя.

Канада, Ванкувер.

Ночью Канадская площадь ярко освещается, и многие туристы посещают площадь, рестораны и кафе на стороне площади полны хорошо одетых людей, наслаждающихся едой и досугом. Вся площадь была заполнена модой и романтикой, и несправедливость мисс Лонг не имела большого значения для этих свободных мужчин, и никому не было дела до этого.

Молодой азиатский человек пересек площадь и подошел к двум полицейским, дежурившим на площади.

Этот молодой человек был не кто иной, как Бу Восходящая Звезда Джун Нин Тао, приехавший из Китая.

Поскольку он никогда не был в Каде, он мог только открыть дверь из ближайшей страны маяка и наступить на пистолет, чтобы полететь, поэтому у него ушло целых двенадцать часов. Но это был не белый полет, он оставил по дороге постоянные кровяные замки. С того момента, как он открыл первый Кровавый замок, он загадал желание нарисовать Кровавый замок по всему миру, и он делал то же самое, и этот долгий полет приблизил его на один шаг к исполнению этого желания.

Приехав в спешке, Нинг Тао также не знал, где держат мисс Лонг, но у него был свой путь.

За двумя полицейскими стоял флагшток с развевающимся перед ним листовым флагом Канады.

Нин Тао прошел мимо двух полицейских, встал под флагштоком, посмотрел на развевающийся на ветру флаг, а затем схватил конец веревки и дал ему янк.

Чау!

Веревки защелкнулись, и листовый флаг Кады порвался с флагштока.

Плаза вспыхнула с восклицанием.

Двое полицейских были также ошеломлены, они все еще дежурили здесь, и кто-то имел наглость уничтожить флаг Канады у себя под носом!

Но это только начало.

Флаг упал на землю, и Нинг Тао наступил на него одной ногой, а затем снова оттолкнулся.

Полицейский закричал по-английски: "Ублюдок! Прекратите!"

Другой коп уже набросился первым, потянувшись за пистолетом, когда бежал.

Нинг Тао поднял одной ногой грязный флаг Канады, схватил его одной рукой и разорвал на две части стуком и громко сказал по-английски: "Кто хочет поссать на этот сломанный флаг, я дам ему 100 000 долларов!

Толпа, собравшаяся вокруг, чтобы посмотреть мероприятие, тут же закипела.

Вы можете заработать $100,000 за пи-пи-пи, и если это правда, то эта пи-пи-пи, должно быть, самая дорогая моча в мире.

Но, не дожидаясь, пока кто-нибудь подойдет и заработает деньги, первый полицейский, который поспешил, приставил пистолет к голове Нин Тао: "Ложись! Держи голову руками!"

Нинг Тао не двигался, смотрел на него с улыбкой на лице.

"Фарк!" Коп хлопнул ручкой о голову Нинга Тао.

Нин Тао вздрогнул, упал на землю, а потом закрыл глаза.

Несколько человек засняли все это и загрузили видео в социальные сети.

Два полицейских посадили Нинг Тао в полицейскую машину, а затем увезли полицейскую машину с площади.

"Как этот ублюдок посмел осквернить наш флаг!" В полицейской машине полицейский пнул Нинга Тао в положение между ног.

Нинг Тао вздрогнул и молча прочитал предложение Твоей Сутры в своем сердце.

Я отдохнул в утробе и услышал звук Великого Пути.

Чёрт!

Божественный колокол ударил, и звук Авеню упал.

Гнев и желание убивать были подавлены.

Этот момент незаметности - только для сегодняшней вспышки.

Десять минут спустя двое полицейских отвезли Нинга Тао в полицейский участок, где его затем отвезли в комнату для допросов. Его прижали к стулу, а полицейский заковал в наручники руки. Все это время он притворялся ошеломленным, не открывая глаза.

Другой полицейский плеснул свежесваренной чашкой кофе в руку на лицо Нин Тао: ''Ублюдок! Открой свои маленькие глазки!"

Только после этого Нин Тао открыл глаза и посмотрел на двух полицейских, которые привели его в комнату для допросов.

В этот момент пришли еще двое полицейских, мужчина и женщина, мужчина, носящий звание суперинтенданта на форме, и женщина, клерк, держащий в руках блокнот. Женщина была клерком, держала в руках блокнот.

"Суперинтендант Роджер, это тот парень, который зашел так далеко, что оскорбил наш флаг перед нами." Полицейские из "Наливания кофе Тао" сказали.

Суперинтендант Бен по имени Роджер посмотрел на Нинга Тао мрачно: "Ты из той страны?"

"Небеса". Нинг Тао улыбнулся и сказал: "Вы уже нарушили законы Небесного царства, и я пришел специально для того, чтобы обеспечить их соблюдение, вы все виновны".

Четыре канадца замерли на месте.

"Этот парень психопат?" Роджер выглядел ужасно.

Полицейский, проливший кофе Нинг Тао, внезапно помахал рукой и ударил кулаком по голове Нинг Тао.

PS: Простите, что немного опоздал на третью смену, это заняло много времени, в основном из-за проверки большого количества информации. Из-за чего появилась эта история, я больше ничего не скажу. Я маленький человек, но у маленьких людей есть немного своей скромной силы.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0751 Никто не может быть более злым, чем я.**

0751 Глава Никто не может быть более злым, чем я Под скучным столкновением кулаков и плоти, глаза Нинг Тао мгновенно почернели, и его голова разбилась о стол.

Я отдыхал в утробе матери и слышал звук Великого Пути.

Чёрт!

Божественный колокол ударил, и звук Авеню упал.

Гнев и желание убивать было временно подавлено, и Нинг Тао также закрыл глаза и притворился, что снова ошеломлен.

"Как смеет такой слабак оскорблять наш флаг, пффф!" Полицейский плюнул на тело Нинг Тао.

Суперинтендант Роджер сказал: "Эмили, ты остаешься и допрашиваешь этого парня с Эндрю и Джорджем, и если он китаец, вы, ребята, связываетесь с прессой, чтобы вытащить эту историю". Ну, допустим, он китайский агент. Разве они не хотят, чтобы мы дали причину, чтобы схватить женщину? Эта глупая свинья появилась как раз вовремя, и он был нашей причиной".

Женщина-полицейский, известная как Амели, сказала: "Суперинтендант Роджер, я не думаю, что одного обвинения в оскорблении флага достаточно, мы можем кое-что добавить для него".

"Что ты имеешь в виду?" Роджер спрашивал.

Амели сказала: "Мы могли бы подсыпать ему наркотики, положить на тело флешку с немного чувствительной информацией и технологией, и он и эта дама-дракон окажутся в американской тюрьме на долгие годы".

Улыбка скрестила лицо Роджера: "Отличная идея, давайте сделаем это, скоро приедет новый директор ЦРУ, я должен поприветствовать его и поговорить с ним об этом".

Роджер ушел, а двое мужчин, одна женщина и три полицейских остались в комнате для допросов.

Полицейский, известный как Эндрю, снова подошел к Нин Тао, двигая ладонями, когда он шел, скелетное растяжение издавало хрустящий звук.

Это он больше всех ударил Нинга Тао.

"Эндрю, подожди минутку." Эмили позвонила, чтобы остановить его.

"Зачем? Просто держи ручку". Эндрю усмехнулся и сказал: "Такая грубая работа лучше оставить нам, мужчинам".

Эмили сказала: "Ты идиот, монитор все еще включен, я пойду и выключу его". Джордж, иди в комнату для улик и возьми наркотики, и, кстати, уведоми техников, чтобы впитать Ё-диск с чувствительной информацией и технологией".

"Я сейчас буду". Джордж вышел из комнаты для допросов.

Эмили закрыла наблюдение в комнате для допросов и, вернувшись в комнату для допросов, протянула руку помощи и снова закрыла дверь.

В тот момент, когда дверь комнаты закрылась, Нин Тао, который лежал на столе, открыл глаза.

Он сдерживался, даже когда его били и плевали, просто потому, что ему нужно было получить информацию о Леди Дракон. Он должен был знать, где она, и он не мог выбить из нее все дерьмо. Если бы он сделал свой ход, как только приехал, карфагенская полиция и ЦРУ, возможно, спрятали бы ее, и тогда было бы трудно спасти ее снова.

К этому времени он уже получил достаточно информации.

Мисс Лонг здесь.

Это должно быть Главное управление города Вэнхуа, так как обычные полицейские участки не оборудованы для содержания заключенных, особенно такие, которые не отпускают быстро.

Вот почему он оскорбил карфагенский флаг на Карфагенской площади, в стране белого превосходства, где желтый человек, оскорбляющий свой флаг публично на культовом месте в городе Ванкувере, несомненно, будет жестоко наказан и не будет легко отпущен, тогда есть возможность быть отправленным туда, где удерживается мисс Лонг.

У него была правильная стратегия, он просто не ожидал, что суперинтендант по имени Роджер действительно попытается использовать его, чтобы подставить мисс Лонг.

"Он выключен?" Эндрю не может немного подождать.

Эмили сказала: "Выключи его, ты можешь начать свое шоу, но не бей его по голове снова, позже репортер вернется, ты поранишь его лицо, и любой, кто увидит это, догадается мучить этого парня".

Эндрю хихикал: "Эмили, ты действительно умная женщина, как насчет того, чтобы я угостила тебя выпивкой сегодня вечером?"

Эмили сказала: "Пошла ты, я знаю, чего ты хочешь. За работу, позаботься об этом парне, и мы можем пойти ко мне домой."

Эндрю сделал очень джентльменский жест Эмили: "Повинуйся, моя принцесса".

Слова упали, и он внезапно ударил по стулу под задницей Нинг Тао.

Стул был сбит ногой о землю, но Нинг Тао не упал, сохраняя при этом глубокое сидячее положение, похожее на приседание.

Эндрю замер на мгновение, затем протянул руку и схватил Нинга Тао за волосы, приподняв голову со стола.

Глаза Нинга Тао были открыты, оба совершенно черные, а в углах его рта все еще оставался намек на улыбку.

Улыбка была холодной и жуткой.

"Не бей его по голове, идиот". Эмили сделала замечание.

Эндрюс отпустил волосы Нин Тао, немного пожал плечами, а затем игриво уколол Нин Тао прямо в ребра.

Нин Тао свалился на стол, создав ощущение, что его бьют до удушья.

Эмили нажала: "Ты китаянка, ты агент, ты пришла спасать "Леди Лодку Дракона" с наркотиками, чувствительными технологиями и информацией, украденной из Соединенных Штатов, скажи мне, под чьим руководством ты находишься? Если вы будете сотрудничать, вы будете освобождены от обвинений и даже получите убежище. Если ты не будешь сотрудничать, то проведешь остаток жизни в тюрьме!"

Нинг Тао внезапно поднял голову: "Вы, ребята, часто так делаете? Вы, ребята, очень крутые".

Эмили замерла на мгновение, она, очевидно, не ожидала, что Нин Тао будут бить так сильно, не только у нее не было болезненного выражения на лице, но она также держала, что странная улыбка, что улыбка сделала ее необъяснимо страшно.

"Фарк!" Раздраженный, Эндрю вонзил еще один кулак в грудные клетки Нинг Тао.

Руки Нин Тао захлопнулись влево и вправо, а наручники с цепями на них защелкнулись одним щелчком.

Эндрюс второй раз вонзает кулак в грудные клетки Нинг Тао.

В этот самый момент кулак Нин Тао также качался в грудь.

Бряк!

Эндрю издал мрачный крик, и по крайней мере двести фунтов его тела были отброшены назад, подпрыгнув на землю после удара о стену. Его грудь была утоплена, сломанные ребра проткнули легкие, и кровь постоянно шла из его рта и носа.

Эмили была ошарашена, у нее не было пистолета, и она повернулась и побежала к двери.

Нинг Тао догнал Эмили с качанием своей фигуры, и он схватил ее за волосы, как только смог, а затем откинул назад.

Тело Эмили также взлетело, ударившись о стену и подпрыгнув на пол, ее тело просто разбилось об Эндрю.

В руках Нинг Тао была большая горстка волос, и к ней прилип кусок кожи головы.

"А" Эмили открыла рот, чтобы закричать.

Нога стула внезапно застряла во рту и заткнула ей рот.

Нинг Тао улыбнулась: "Прячься, не говори".

Когда он говорил, он протянул руку и поцарапал промежность.

Это вульгарный ход, но для него это самоосвобождение.

Эндрю наконец-то перехватил дыхание и потянулся за пистолетом.

Нинг Тао получил хороший удар ногой в плечо Эндрюса.

Ка-чау!

Сломанная ключица.

Эндрю даже не успел ворчать, как потерял сознание.

Эмили была шокирована, увидев, что лицо и тело Нинга Тао причудливо меняются, только что он был еще желтым, тонким и немигающим восточным молодым человеком, но в мгновение ока он превратился в другого человека. Эта светлая кожа, все больше и больше отбрасывает эти темные, как чернила, глаза, несравненно свирепые и ужасные!

Внезапно она подумала о ком-то....

Нин Тао улыбнулся: "Ты узнаешь меня? Точно, я тот, кого ты называешь террористом номер один, Нинг Тао".

"Ву...ву...ву..." приглушенный звук исходил из рта Эмили.

Нин Тао медленно подергивал ноги стула из рта Эмили: "Если вы хотите жить, сотрудничайте со мной как следует и скажите, где держат Леди Дракона"?

Эмили тяжело дышала: "Я... я не знаю..."

Пуф!

Ноги стула врезались ей в рот, сломали резцы и чуть не проткнули горло.

Интенсивная боль и страх смерти обрушились на промежность Эмили, и лужа коричневой жидкости капала из ее штанов.

Нин Тао еще раз подернул ноги стула наружу и сказал: "Поверьте, никто в этом мире не может быть хуже меня, и никто не может быть жесточе меня, я буду так мучить, что вы пожалеете о том, что пришли в этот мир". И не молитесь Богу вашему, у которого нет лица со мной".

"Хо...хо...хо..." с содроганием сказала Эмили: "Она, она в камере".

"Скажи мне маршрут".

"За этой дверью и направо... в конец и налево - тюрьма... она, она заточена в третьей комнате..."

"Спасибо". Нинг Тао сказал.

"Мне, мне... мне нужно к врачу... можно мне... уйти?"

"Ты можешь идти." Слова упали, и Нинг Тао пнул ее в шею.

Ка-чау!

Ее язык застрял, как пружина.

Она действительно ушла.

Нин Тао с улыбкой сказал: "Тебе понравилось бить меня только что? Привет или нет?"

"Нет, нет... не убивай меня..." умолял Эндрю.

"Думаешь, я тебя отпущу?" Нинг Тао спросил риторически.

Эндрю внезапно что-то понял и с трудом добрался до двери.

Нинг Тао поднял ногу и наступил на голову Эндрю.

Ка-чау!

Череп разбился, и хотя он не полностью лопнул, белый арбузный сок просочился наружу.

У Эндрю два глаза выбиты.

Он действительно топчет муравья до смерти.

Нинг Тао подошел к двери и встал у стены.

Минутой позже дверь в комнату для допросов была открыта, и Джордж, который ушел раньше, вошел в дверь. Вдруг, увидев ужасно мертвых Андрея и Эмили, лежащих на земле, один из его глаз чуть не выскочил из их гнезда.

Но, не дожидаясь от него никакой реакции, рука протянула руку, схватила его за воротник и втянула внутрь, а дверь в комнату для допросов захлопнулась.

Он подсознательно протянул руку, чтобы вытянуть пистолет, но в тот момент, шок ударил по затылку, и тьма мгновенно затопила его глаза, и он упал в обморок на земле, даже не видя, кто напал на него.

Нин Тао снял с него одежду и наблюдал за его телом и лицом.

Через две минуты он снял одежду, вытащил из обуви версию талисмана долины Инь Чжэнь, вставил ее в нужное место, затем начал одеваться Джордж........

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0752 Своевременная и хорошая награда**

0752 ГЛАВА 0752 Своевременная хорошая выплата В конце коридора есть огражденные ворота, для открытия которых требуется удостоверение личности.

Нин Тао вытащил удостоверение личности, принадлежащее Джорджу, из полицейской формы на своей персоне, стянул его, и заборные ворота открылись, а затем он вошел внутрь.

Всего более дюжины тюремных камер, все с левой стороны коридора.

Поскольку это была импровизированная камера, многие из заключенных были смешанными, белыми и черными, с почти невидимыми азиатскими лицами.

Проходя мимо первой тюремной камеры, белый мужчина, покрытый татуировками, спровоцировал Нинга Тао.

Нинг Тао не побеспокоился и отправился прямиком в третью тюремную комнату.

У дверей третьей тюрьмы стояли два офицера, один белый и один черный, оба высокого роста.

Взгляд Нинг Тао переместился в третью тюремную комнату.

В третьей камере содержалась только одна женщина, около сорока лет, хорошо одетая и, казалось бы, тихая. Даже в такой обстановке в ее теле нет ни напряженности, ни страха, что придает ей чувство собственного достоинства и уверенности в себе.

Она Леди Лодка Дракона.

"Джордж, как ты сюда попал?" Белый коп, стоящий у двери камеры, спросил вслух.

Нинг Тао сказал: "Люди ЦРУ здесь, суперинтендант Роджер попросил меня приехать к этой женщине и привезти ее сюда. Просто открой дверь, мне нужно с ней поговорить".

Белый полицейский сказал: "Суперинтендант Роджер попросил вас прийти и забрать эту женщину? Она большая, иначе мы бы не стояли на страже здесь дюйм за дюймом, мне придется спросить суперинтенданта Роджера, можно ли так войти и вытащить людей".

Он удалил полицейский коммуникатор с плеча.

Нинг Тао внезапно приземлился кулаком на голову.

Белый коп задушил ворчание и упал на землю.

Черный коп замер в шоке и инстинктивно потянулся за пистолетом.

Нинг Тао опускается в сторону и приземляется ударом в грудь.

Черный полицейский летел в обратном направлении и сильно приземлился на проход, больше никогда не двигая мышцами.

Тюремная зона закипела, преступники безумно рычали.

Звучала сирена.

У Нинг Тао осталось мало времени.

Нинг Тао снял ключ с тела белого копа вместе с пистолетом. Он поднял руку, чтобы разбить камеру безопасности в проходе одним выстрелом, затем открыл дверь и вошел внутрь.

"Ты... что ты собираешься делать?" Г-жа Лонг больше не могла сохранять спокойствие, ее глаза были наполнены напряжением и страхом.

Нин Тао сказал по-китайски: "Они поймают тебя в ловушку и вообще не собираются тебя отпускать, я выведу тебя отсюда сейчас".

"Кто ты..........................................................................". Зачем спасать меня?" Услышав, что Нин Тао говорит по-китайски, но увидев белого полицейского, мисс Лонг немного растерялась.

На лице Нинг Тао появилась улыбка: "Неважно, кто я, тебе не нужно знать мое имя". Что касается того, зачем спасать тебя, только потому, что ты этого стоишь".

Бах!

Внезапно раздался выстрел.

Мисс Лонг прикрыла свой маленький живот и упала на землю.

Это был черный человек, который стрелял из пистолета.

Нин Тао пнул его без сознания, но сопротивление черного человека ударам было гораздо сильнее, чем у других рас, плюс этот удар не убил его, он на самом деле быстро пришел в сознание. Очевидно, он хотел ударить Нинг Тао, но из-за боли у него выстрел так сильно упал, что он промахнулся по Нинг Тао, но ударил мисс Лонг.

Бах, бах, бах!

Нинг Тао получил всего три выстрела подряд, все три пули попали черному копу в голову, кровь и мозги извергаются.

Бах, бах, бах!

Нинг Тао подумал об оставшихся пулях на прутьях клеток слева и справа, искры пролились наружу.

Заключенные, которые наблюдали за смехом, были настолько напуганы, что упали на землю.

Нинг Тао быстро подошел к мисс Лонг, укусил палец и нарисовал замок на месте.

В середине камеры открылась удобная дверь, и Нинг Тао подобрал раненую женщину и ворвался в удобную дверь.

Дверь удобства закрывается, и весь процесс занимает секунду.

Спустя секунды вход в блок камеры ворвался в большую группу канадской полиции и агентов ЦРУ в штатском, затем все застыли у дверей третьей камеры.

Третья камера была пуста, где был кто-нибудь еще?

В медицинском зале Небесного Дао царила тишина, дым, поднимающийся из доброго и злого горшка, и улыбка на лице человека, сидящего на горшке. Смеясь над этой радостью, это как Будда Майтрея в храме.

Нинг Тао не мог не замёрзнуть на мгновение, что это была за ситуация?

Он посмотрел на человеческое лицо на горшке, а затем на даму дракона на руках, и вдруг что-то понял. Он положил г-жу Лонг на землю и одновременно влил духовную энергию в ее тело, помогая стабилизировать сердечную чакру и одновременно облегчая ее боль.

Мисс Лонг избавилась от боли, она выглядела нервной: "Вот... что это за место?"

Нин Тао тепло сказал: "Это моя медицинская школа, а вы уже в китайской стране".

"А?" Мисс Лонг была ошеломлена.

Нинг Тао встал и подошел к двери, затем открыл ее.

В дверном проеме светились фонари, и был только рассвет, уличные фонари были с небом, и свет был тусклым, но также можно было увидеть вывеску магазина одежды через дорогу, который не открывался - Xiao Li Clothing.

Мисс Лонг широко открыла рот, не поверив в то, что она видела.

Нин Тао закрыл дверь комнаты и вернулся к леди Лонг: "Вы ранены, но не смертельны, я могу исцелить вас с помощью волшебного талисмана, или я могу пойти по каналам Медицинский зал, но Медицинский зал отнимет хорошую идею заслуги вашей протянутой руки. Но он не отнимет у тебя зря твои добрые мысли и заслуги, он даст тебе удачу с небесного пути, увеличит твою жизнь янь, убережет от болезней, и твоя удача будет лучше. Я не принуждаю себя к тебе, я уважаю твой выбор".

Лицо мисс Лонг было заполнено смущением: "Кто ты, черт возьми, такой?"

Нинг Тао сказал: "Я - культиватор".

Мисс Лонг спросила.

Нинг Тао сказал: "Я не какое-то божественное существо, но это примерно то же самое".

Он обернулся и отозвал талисман "Небесная глифическая" редакция "Инь долины Чжэнь". К тому времени, как он снова повернулся, он уже не был белым копом Джорджем, а был самим собой.

Г-жа Лонг выглядела ошарашенной на Нинг Тао, который восстановил свой первоначальный облик, независимо от того, был ли Нинг Тао божественным бессмертным или нет, у нее уже был ответ.

Нинг Тао сказал: "Скажи свое решение".

Г-жа Лонг, казалось, получили своего рода индукция, она переместила глаза, чтобы посмотреть на человеческое лицо на горшке и молчал на минуту, прежде чем сказать: "Вы дали мне два варианта, первый был всего лишь простое описание, а второй перечислил кучу преимуществ, вы хотите, чтобы я выбрал второй, верно?".

Нин Тао горько смеялся: "Мое культивирование отличается, я должен зарабатывать хорошие мысли и заслуги от хороших людей, как вы, но я не буду заставлять вас делать выбор, который выгоден мне, все в соответствии с вашей волей".

На лице мисс Лонг также появился намек на улыбку: "Ты яркий и честный человек, ты так рисковал, чтобы спасти меня от этого места, что я выбрал первое, которое было бы эгоистично с моей стороны, поэтому я выбрал второе". И, кстати, вы говорите о благословениях, это соблазнительно, не так ли?"

Нинг Тао издал слабый вздох облегчения: "Спасибо, мисс Лонг".

"Спасибо тебе тоже, я еще не знаю, как тебя зовут, можешь мне сказать?"

"Меня зовут Нинг Тао", - сказал Нинг Тао.

"О................................." не сказала леди дракон.

Ты - террорист.

Очевидно, что такие слова неуместно было произносить по такому случаю, и она не верила, что Нинг Тао был злым и ужасным человеком. После этого необъяснимого инцидента у нее появилось новое понимание западного лица.

Нин Тао тоже ничего не сказал, он пошел и взял с собой бамбуковую тетрадь и отдал ее в руки госпоже Лонг.

"Какой сюрприз, в этом мире действительно есть боги". Г-жа Лонг вздохнула, и, как она говорила, она уставилась прямо на Нин Тао, ее глаза были заполнены любопытством, она, казалось, хочет ясно видеть разницу между божественным бессмертным и обычным человеком, но молодежь перед ней было нормально, независимо от того, как, не было очевидной разницы между ними.

Нин Тао открыл бамбуковый эскиз бухгалтерской книги и взглянул на ее содержимое.

Содержимое Бамбуковой книги счетов появилось на бамбуковом портфеле: "Лодка-дракон", человек, родившийся 14 марта, года правления богов. 10 очков добрых дел засчитываются за первое доброе деяние сыновнего благочестия родителям. Во второй раз мы пожертвовали 11 школ для оказания помощи бедным и 10 200 человек и посчитали 5100 баллов за благотворительность и заслуги. Три хороших исследований и разработок технологии, возрождение китайской нации, большая лояльность и филиальное благочестие, расчет хорошая память заслуживает 40900 баллов, хорошая память заслуживает 10000 баллов, может прописать хорошую память заслуги рецепта контракт, устранить заслуги, чтобы вылечить. Эта жизнь будет благословлена увеличением продолжительности жизни яна на один год, и будет свободна от болезней до конца его жизни, с ярким сиянием звезд и благословением его детей и внуков.

Госпожа Лонг боролась за то, чтобы сесть и переползти на сторону Нинг Тао, чтобы прочитать содержание бамбукового наброска бухгалтерской книги.

Нинг Тао не отказалась и позволила ей смотреть.

Мисс Лонг посмотрела и засмеялась: "Неужели есть такая и такая удача?"

Нинг Тао кивнул: "У небес есть глаз, добро и зло будут вознаграждены в конце концов". У вас так много хороших мыслей и заслуг, и только правильно, что вы должны иметь эти благословения. Ты такой милый, что можешь накапливать добродетель позже, если потеряешь свои заслуги. Я пропишу тебе доброе дело, и если ты не против, ты можешь его подписать".

"Без проблем". Она сказала.

Нин Тао вынимает рецепт и подписывает контракт на выписывание рецепта на добрые дела.

Его сердце тоже было счастливо, это должна была быть всего лишь случайная встреча, но он не ожидал, что заработает 10 000 очков "Заслуги доброй воли".

Разве не это он только что сказал, что добро и зло имеют свою награду? Это то, что он мог оставить в покое, но он это сделал. На самом деле, это также его великий поступок добра, добро имеет хорошую награду, и эти 10 000 хороших мыслей о заслугах являются его хорошей наградой.

Был написан рецепт на добродушные заслуги, и Нинг Тао вручил ручку мисс Лонг, а затем дал ей еще один рецепт Дэн: "Мисс Лонг, подпишите его и примите эту таблетку".

Мисс Лонг не колебалась и подписала свое имя под актом о назначении добрых дел на благое дело. Перед тем, как принять лекарство, она посмотрела на Нинг Тао и спросила: "Мистер Нинг, можно мне подружиться с вами? Я хотел бы пригласить тебя к себе домой в качестве гостя."

Нинг Тао улыбнулся, а потом кивнул.

Она бы забыла ее, если бы она приняла лекарство, и он, и она встретится снова, как друзья, никогда не быть друзьями.

Но...

Этого ей не скажешь.

Мисс Лонг проглотила рецепт Дэна.

Зеленый дым просочился внутрь и в мгновение ока проглотил даму-дракона.......

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0753. Это еще не конец.**

0753 Глава 0753 Еще не закончилось. Рассвет пролился, и улицы кишили золотыми пятнами.

Лодка Дракона открыла глаза и оказалась на скамейке у улицы. Улицы были оживлены людьми, приходящими и уходящими. Ее зрение простиралось вперед, и она увидела множество витрин магазинов, таких как магазин одежды Сяо Ли, массажный магазин слепого Ли, Fat Fortune Communications и многое другое.

"Как я сюда попал?" Сердце Длинного Чжоу было наполнено шоком и смятением, она отчетливо вспомнила, что находилась в тюремной камере полицейского участка в Каде, как она внезапно оказалась в этом странном и знакомом месте?

Что поразило ее как незнакомого, так это то, что она не знала, что это за место, но что поразило ее как знакомого, так это то, что улицы были заполнены людьми, которые все были китайцами, говорили на китайском языке, который она знала лучше всего, очевидно, что это улица в Китае.

Ее глаза приземлились на обветшалый старый дом с табличкой на низкой перемычке с надписью "Магазин массажа слепого Ли". По какой-то причине у нее было странное чувство по поводу того немигающего места, которое можно было сказать, но нельзя было сказать.

"Не могли бы вы немного поднять ноги". К скамейке подошла пожилая санитарка с метлой и самодельным мусорным пакетом в руке.

Лодка Дракона подсознательно спросила: "Тетя, что это за место, пожалуйста?"

"Это город Чанъань", - сказала бабушка-мастерская.

В первый раз Лонг Чжоу был ошеломлен, просто сомневался, но теперь она была уверена, она не могла представить, как она попала из Канады в Китай.

Тетя Хуанвей посмотрела на лодку дракона странным взглядом, прошептала что-то и похоронила голову, чтобы подметать пол.

"Тётя, можно одолжить твой телефон на секунду?" Лодка Дракона вежлива.

"Без проблем, но поторопись, разговаривать дорого". Бабушка-мастерица вытащила свой старший автомат и передала его лодке-дракону.

Лодка Дракона набрала номер и сделала глубокий вдох, прежде чем сказать: "Я вернулась........".

В то же время.

Канада, Ванкувер.

Ночь была уже темной, но город не хотел спать. На знаменитой Канадской площади до сих пор остались туристы, бродячие артисты, сидящие на площади, играющие на гитарах и поющие песни, а перед баром молодежь пьяная, кричащая и ошеломляющая.

Восточная молодежь прошла мимо блуждающего эстрадного артиста, который пел, и прошла прямо к флагштоку в конце площади.

Флагшток был заново отмечен флагом канадцев, который трепещет в ночном бризе с листом.

Восточная молодёжь подошла под флагшток и посмотрела на флаг, трепещущий на ночном ветру, со странной улыбкой в уголке рта.

За флагштоком находится пешеходная дорожка, а через нее - бар, где некоторые люди пьют в лицо.

"Эй, ребята, смотрите, это не тот парень, который уничтожил флаг?" Молодой человек, полный татуировок, увидел восточную молодежь и выкрикнул слова.

Больше людей смотрели в сторону флагштока, а также все видели восточную молодежь, которая стояла под флагштоком.

"Фарк"! Это тот маленькоглазый парень, который оскорбил наш флаг, так что давайте преподадим ему урок! Дайте ему знать, что значит соблюдать правила!" Большой белый мужчина средних лет сердито встал, проглотил пиво в кружке и пошел большим шагом в сторону восточной молодости.

Несколько человек последовали за ним из бара, некоторые кричали, бар был вне, по крайней мере, несколько десятков белых людей роились к флагштоку на повороте, сцена была похожа на сцену из бандитской драки в гангстерском фильме, убийство было повсюду.

Похоже, что восточная молодежь не знала о ситуации позади него и все равно смотрела вверх на развевающиеся на ночном ветру флаги.

Вдруг он схватился за веревку с флагштока и крепко ее потянул.

Чау!

Веревка защелкнулась, и флаг, который только что был поднят незадолго до этого, упал снова и упал к его ногам.

Восточная молодежь наступила на него одной ногой.

"Убейте его!"

"Проваливай!"

Прозвучал звук проклятия, и толпа возмутилась.

Несколько белых молодых людей поспешили.

Восточная молодёжь внезапно повернулась с улыбкой на лице: "Кто хочет поссать на этот флаг, я дам ему сто тысяч долларов".

Несколько белых молодых людей, которые бросились на фронт, замерли на мгновение.

Эта восточная молодежь была Нин Тао из Китая.

Он спас лодку дракона из полицейского участка, и дело может для него закончиться. Но мысль о природе вопроса вызвала в его сердце ярость, которую было трудно подавить.

В эпоху Маньчжурии восемь великих держав вторглись в землю Шэньчжоу, сжигая и грабя, грабя серебро и женщин, сокровища и реликвии, добывая шкуры и все такое, как кучка кровожадных зверей.

Во французском Лувре до сих пор хранится более 30 000 ценных артефактов, вывезенных из Юаньминьюаня, в то время как свобода и цивилизация самопровозглашенных, но закрывают глаза на свои собственные акты бандитизма.

В данном случае нет ни справедливости, ни закона, ни ареста, ни даже откровенного подставы китайского гражданина, который не сделал ничего плохого, только для того, чтобы подавить китайскую компанию, которая угрожает их интересам.

В глазах западных держав, как Китай может стать могущественной страной? Китай должен быть похож на покойную династию Маньчжоу, где они сражались и грабили, когда хотели. Если бы у людей этого мира была хорошая жизнь, что бы с ними было? Кто обеспечивает их дешевой рабочей силой и ресурсами?

Если что-то подобное начнется и человек, который это начал, не будет достаточно наказан, то будет все больше и больше одного и того же. Как говорится в старой поговорке, человек хорош в том, чтобы над ним издевались, а лошадь - в том, чтобы на ней ездили. Если они сделают зло и не заплатят цену, то эти ребята получат все больше и больше в будущем!

Итак, Нинг Тао вернулся.

Он вернулся только с одной целью - бороться со злом вместе со злом!

"Черт, ты, тупица, все еще можешь придумать десять тысяч долларов? Ударь его! Даже если бы мы взяли все деньги, которые у него были, полиция ничего бы с нами не сделала". Кто-то в толпе сказал что-то вроде этого.

Да, зачем писать на флаг и зарабатывать $10,000, забивать парня до полусмерти и забирать у него все деньги, разве это не больше похоже на облегчение?

Первый белый юноша, который бросился вперёд на линию, набросился на него, его кулаки и ноги соревновались, чтобы поприветствовать тело Нинг Тао.

Бах, бах, бах...............................

Столкновение ударов и кулаков о мясо продолжается и продолжается.

Нин Тао только принял избиение и не вернул его, но как бы ни избивали его эти белые юноши, он остался стоять и у него не было никаких травм ни на лице, ни на теле.

Эта ситуация длилась всего несколько секунд.

"Вы, ребята, достаточно поссорились?" Глаза Нинга Тао были совершенно черными, а по углам его рта доносилась зловещая улыбка: "Если вы, ребята, достаточно повздорили, то моя очередь".

По его старому правилу, сначала бей, а потом ударь кого-нибудь. Не смотря ни на что, законы Медицинского Зала Небесного Дао все равно должны были соблюдаться.

Несколько белых юношей, избивавших человека, понятия не имели, что должно было произойти, и один за другим отчаянно качали кулаками и ногами высокомерного восточного юношу.

Нин Тао внезапно кулаком отмахнулся, и белый юноша мгновенно отшатнулся, оставив в ночном небе вереницу скелетов, разбившуюся вместе с брызгами крови..........

Бах, бах, бах!

В течение двух-трех секунд несколько белых юношей лежали на земле, сломанные ноги, сломанные руки, один за другим, плакали и корчились.

Все произошло так быстро, что несколько белых молодых людей были сбиты с ног, и только те, кто стоял позади них, отреагировали так, что были видны еще десятки испуганных лиц.

"Вместе!" Интересно, кто кричал.

Десятки людей, запущенные ревом и роящиеся одним махом,...

Бах, бах, бах...............................

Кулаки и ноги приземлились на Нинг Тао, как капли дождя.

"Вы достаточно поссорились? Если этого достаточно, моя очередь". После избиения Нинг Тао все еще может говорить с улыбкой на лице.

Это все та же старая рутина.

Бах, бах, бах...............................

Десятки людей лежали на площади.

Нет, есть еще один, белый парень средних лет, который заставил других прийти и спрятаться за собой. Одетый в костюм с воском для волос на голове, он выглядел как белый воротничок работающего человека с гораздо более высоким IQ, чем кучка тупиц, которые упали на землю и завопили.

Человек в костюме повернулся и начал бежать.

Как только фигура Нинг Тао поколебалась, он схватился за воротник и притащил его обратно.

"Ты... чего ты хочешь?" Человек в костюме говорил дрожащим голосом, и его ноги тащили по полу.

Нин Тао сказал: "Ты умный, ты зовешь кого-то другого, чтобы избить меня, ты прячешься за собой, и ты говоришь мне, как конфликт между нами должен быть решен".

"Успокойся, тебе лучше не шутить, это... это Кардашьян... преднамеренная травма - преступление!" В голосе человека в костюме был намек на предупреждение.

Нин Тао в тусклом состоянии сказал: "Я просто делал тебе комплимент по поводу того, что ты умный человек, и в тот момент, когда ты поворачиваешься, твой ебаный...". Тебя жевала свинья? Я втянул в это так много людей, какое мне дело, если я побью тебя еще раз?"

Одно лицо человека в костюме внезапно стало бескровным: "Ты... чего ты хочешь...?"

Нинг Тао указал на флаг на земле и сказал: "Иди, помочись на этот флаг, а потом я тебя отпущу". Если ты откажешься, я уберу одну из твоих рук и подумаю, сможет ли твой врач снова тебя подцепить?"

"Нет... нет..." мужчина в костюме сильно покачал головой.

"Черт! Иди помочись за меня!" Нинг Тао рычал.

Человек в костюме отрубил, где он осмелился на полминуты колебаний, он подполз из земли, подошел к флагу, который упал на землю, расстегнул молнию и помочился на флаг, пока писал и плакал.

Дюжина полицейских машин и несколько Chevrolet Sabobans свистнули вниз по дороге и направились прямо на площадь.

Машина резко остановилась, двери открылись, из машины ворвались десятки полицейских и дюжина агентов ЦРУ.

"Положите руки на землю!" Суперинтендант Роджер, который однажды смог встретиться, закричал над громкоговорителем.

Нин Тао поднял руки и упал на землю.

Дюжина агентов ЦРУ бросились вперёд, некоторые с оружием, направленным в голову, некоторые с руками, вырезанными на спине, и пластиковыми галстуками. Затем два агента ЦРУ оторвали его от земли, надели черный капюшон, вытеснили с площади и, наконец, снова уложили в класс "Шевроле Сэйбр".

Часть полиции осталась, а часть следовала за конвоем агентов ЦРУ.

В карете, хотя голова Нинга Тао была покрыта черным капюшоном, но в его глазах, которые были в состоянии телескопа, человек в машине был похож на фонарь, хорошо видно.

Уголок рта Нинг Тао заплатил холодной улыбкой.

Если ты не войдёшь в тигровое логово, ты не получишь сына тигра.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0754 Глава 0754 Всякий, кто совершит преступление против меня в Китае, будет убит, даже если он будет далеко!**

0754 Глава 0754 Всякий, кто совершит преступление против меня в Китае, будет убит, даже если он будет далеко! Несколько Шевроле Саабан въехали в посольство страны маяков.

Нинг Тао был вытолкнут из машины, а затем снова занесен в подвал. Агент ЦРУ обнаружил черный капюшон на его голове.

Снежный луч света сиял на лице Нинга Тао, когда он притворялся, что не выдерживает сильного света, и отклонил голову.

Агент ЦРУ, все еще держащий в руках черный капюшон из ткани, внезапно вонзил кулак в маленький живот Нинг Тао.

Нинг Тао совсем не пострадал, но он все равно склонился к сотрудничеству. Даже гнев и убийственные мысли, восставшие в его сердце, были подавлены словами: "Я покоюсь в моем чреве и слышу звук Великого Дао".

Белая женщина в плаще из хаки, около пятидесяти лет, с каштановыми волосами и гуляя с ветром у ног, издала грозовой вид, спустилась вниз по входу в подвал. За ней последовали два хорошо вооруженных и одетых в форму охранника из спецназа.

Она подошла к лицу Нин Тао и открыла рот: "Позвольте мне сначала представиться, меня зовут Хапена, директор ЦРУ, как вас зовут и в какой стране вы работаете?".

Нин Тао слабо сказал: "Меня зовут Бу Восходящая Звезда Джун, и я служу Царству Небесному".

Агент ЦРУ с капюшоном прижал кулак к сердцу Нинга Тао.

Нин Тао снова наклонился вниз с большим сотрудничеством и преувеличенно вдыхал, создавая иллюзию, что это было очень болезненно и нуждается в глубоком дыхании, чтобы облегчить боль.

"Ублюдок!" Агент ЦРУ, который избил этого человека, сказал злобно: "Лучше тебе быть умным, если ты не будешь сотрудничать, у тебя будут большие неприятности"!

Нинг Тао выпрямился и ничего не сказал, но по углам его рта появилась странная ухмылка.

Прямо перед ним появился новый директор ЦРУ, и это было похоже на получение специального подарка для него.

"Ты все еще можешь смеяться? Над чем ты смеешься?" Хапена спросила.

Нинг Тао улыбнулся и сказал: "Ничего, просто в хорошем настроении".

В этот момент суперинтендант Роджер прошел через вход проход, с проектором в руке.

Через несколько минут на стене в подвале появилась фотография.

Это была комната для допросов в полицейском участке в городе Вэнхуа, и на полу лежали три ужасно мертвых тела.

"Ты помнишь их?" Луо спрашивал вопросительным голосом, с ненавистью в голосе.

Нин Тао покачал головой: "Не помнишь, кто эти три идиота?"

Ло Цзе мгновенно разозлился, протянул руку и вытащил пистолет, дуло которого было направлено на голову Нин Тао, и заревел: "Веришь или нет, но я снесу тебе башку одним выстрелом!

Нинг Тао в обморок сказал: "Если не верите, попробуйте стрелять".

Роджер в конце концов не смог нажать на курок своего пистолета, и что делать с Нин Тао не было тем, что он мог решить. У него хватило мужества напугать Нинга Тао, но уж точно не мужества стрелять.

Хапена протянула руку вниз и прижала пистолет Роджера, ее взгляд не покидал лица Нин Тао, как она сказала: "Признаешь ты это или нет, но я знаю, что ты - агент Китая". Вы должны быть хорошо осведомлены о ситуации, в которой вы находитесь, и я уверен, что вы профессионально подготовлены, но вы должны доверять мне, это не сработает. У нас есть более чем достаточно средств, чтобы заставить вас признаться, этот процесс не является тем, что вы можете себе позволить. Вот в чем дело, я могу дать вам контракт бесплатно, если вы скажете нам, где лодка дракона".

"Ты говоришь о контракте, подписанном президентом?" Нинг Тао спрашивал.

Хапена сказала: "Если вы скажете нам, где спрятана лодка дракона, то ничего страшного, если вам нужна страница с подписью президента".

Нин Тао сказал: "Я убил твоих людей, так что я тоже могу получить помилование"? Похоже, ваша демократия и верховенство закона - это тоже шутка".

Хапена манила.

Сухой, тонкий, без экспрессии агент ЦРУ притащил чемодан к лицу Нинга Тао. Он положил чемодан на стол и открыл его, он содержал более десятка инструментов для извлечения признаний и инъекций, хотя он не знал, какие ингредиенты, но это не ожидалось ничего хорошего.

Голос Хапены замерз: "Я даю тебе последний шанс, скажи мне, где ты спрятал лодку дракона!"

Нин Тао улыбнулся: "Она очень хорошая женщина, яркая и честная, с праведным духом, в данный момент она, вероятно, где-то греется на солнце". Она вернется в свою семью без всякого вреда".

Казалось, в глазах Хапены горел гнев: "Я позволю тебе сказать это!"

Нинг Тао сказала: "Как насчет этого, скажи мне, почему ты хочешь поймать мисс Лонг, и если я буду в хорошем настроении, я скажу тебе, где она".

Хапена не сказала ни слова.

В подвале тоже некому было ответить на вопрос Нинга Тао, только агент ЦРУ с ощущением тела готовился к переезду. Он взял один из шприцев и извлек зелье в стеклянной таре, и он не сказал ни слова, его лицо осталось без выражения на протяжении всего, выдавая очень профессиональное чувство.

Нинг Тао говорил наедине: "Если ты не можешь ответить, то хорошо, я буду говорить за тебя. Страна третьего мира, пережив Толпичную войну, японское вторжение, трудолюбивые китайцы построили новую страну в руинах. После войны, японского вторжения, трудолюбивые китайцы построили из руин новую страну, с поколениями людей, у которых было мало или вообще не было льгот, но которые упорно трудились, чтобы построить ее. В этом мире нет такой нации, которая была бы настолько единой и способной на страдания и тяжелый труд, как нация Хуаксия. Они так усердно трудились, чтобы оказаться там, где они есть сегодня, чтобы принести в мир новые возможности, новые модели. Но вы, грабители, пытаетесь любыми средствами подавить его, сдержать его развитие. Около миллиарда людей хотят есть, но ты никогда не думаешь об этом, думаешь о своей гегемонии, о своих интересах. Итак, когда вы видите, что китайское предприятие превосходит вас по своим истинным способностям, вы не можете этого вынести, вы даже похищаете дочь этого старого предпринимателя, что еще гнилой вещи вы не можете сделать?".

Харпена хладнокровно посмеялась: "Я знала, что вы китайский агент, ваша личность будет обнародована, а страна, которую вы любите, будет строго наказана". Как вы думаете, вы спасли лодку дракона, нет, ваши действия поставили ее и ее клан в более сложное положение".

Нинг Тао тоже смеялся: "Не будет, потому что вы все умрете".

Сухой, тощий эксперт по допросам внезапно засунул шприц в руку в грудь Нинг Тао.

Нинг Тао не уклонился и проигнорировал впрыскивание в организм лекарственной жидкости из шприца. Он обладает особой экстрасенсорной силой и невосприимчив ко всем видам яда, даже к слюне Цинь-Чжуя и Бай-Цзина, не говоря уже о зелье, используемом для пыток.

Все лекарства из шприца были введены в тело Нинг Тао.

Сухой и везучий эксперт, проводивший допрос, отступил к своему столу, молча ковыряясь в орудиях пыток, чтобы добиться признания. Сначала он поднял заправочный резак для сжиженного газа, но потом снова положил его на место, а затем схватил скальпель из футляра.

Но Нинг Тао даже не посмотрел на него, а потом сказал: "Это правда, что я спас мисс Лонг, на самом деле я могу закончить дело, но я все равно вернулся". Знаешь, почему я вернулся? Говорю тебе, это потому, что я думаю, что то, что ты делаешь, блядь, так неэтично, так противно. Это потому, что я думаю, что то, что ты, блядь, делаешь, настолько неэтично, настолько противно, что я бы чувствовала себя плохо, если бы не убила тебя. Если никто не платит достаточно за то, что вы сделали, вы наверняка подумаете, что никто в Китае, китайцы - хорошие хулиганы, и вы можете делать все, что захотите. Я должен прийти и послать послание людям, стоящим за тобой, что если ты когда-нибудь, блядь, еще раз пошевелишься, кто бы ни приказал мне убить кого, даже твоего президента".

В подвале царила тишина, и атмосфера была жуткой.

Через несколько секунд Хапена засмеялась вслух: "Ты слышал, что он сделал?"

Эксперт по допросам впервые заявил: "Он сказал, что если мы еще раз сделаем что-то подобное, он убьет нашего президента".

"Хахаха........."

В подвале был звук насмешек.

Нин Тао слабо пожал плечами и сказал: "Интересно, кто-нибудь из вас знает этого человека, Николаса Конти?"

Смех Хапены остановился и она подняла правую руку.

Смех в подвале затих на мгновение.

Нинг Тао продолжил: "Николас Конти из "Черной пожарной компании", он был убит мной. Новая штаб-квартира Блэкфайра в Йеллоустоун Лейк, которую я тоже уничтожил. А еще есть Чарльз и Зобела из "Уиттлс", которых я тоже убил. Я говорю тебе это, потому что в моих глазах ты ничем не отличаешься от мертвецов. Смейся, если хочешь, потому что позже у тебя будет шанс снова посмеяться".

Никто не смеется вслух.

Лицо Хапены также поменяло цвет: "Кто... ты... точно?"

Руки Нинг Тао внезапно стали бороться по бокам его тела, и пластиковые галстуки, которые связывали его руки, мгновенно сломались, когда он шевельнул запястьями, говоря: "Я... ну, террорист номер один Нинг Тао, о котором вы, ребята, говорите".

Как только появилось имя Нинг Тао, атмосфера в подвале внезапно изменилась, и казалось, что через тело каждого протекает стометровый холодный поток.

Нинг Тао протянул руку и почистил промежность.

Действие действительно неприглядное.

Однако этого нельзя избежать.

Лица и тела молодых людей с другой стороны также быстро менялись.

Возвращение Господа.

Хапена заревела: "Убейте его!"

Кроме нее, так что все достали оружие.

Правая рука Нин Тао внезапно размахнулась, и чернильный пистолет qi вырвался из ладони правой руки. Как раз в тот момент из воздуха появилось копье, пронзившее сердце Хапены.

"Когда я скажу убить тебя, я убью тебя". Нин Тао сказал, что его глаза были темными, как чернила, без намека на белизну в них, и его голос был холодным до глубины души, без единого намека на температуру.

Харпена посмотрела вниз на копье, которое пронзило ее сердце, она выросла и хотела что-то сказать, но не могла издавать ни звука. Зрачки быстро расширились, и ее тело упало на землю.

Бах, бах, бах...............................

Прозвучали выстрелы.

Пуля летела в сторону Нинг Тао, но как только в плоть попала чернильная пушка, газ вдруг замедлился, даже если он попал в его тело, скорость и мощность рогатки даже не сравнивались.

Нин Тао достал свой пистолет и ударил его ножом в сухого, тощего эксперта по допросам.

Один выстрел в голову!

Плоть застрелена, как сеть, а не рыба промахнулась.

Когда он говорит "убей", это значит, что выживших не осталось!

Кровь, трупы, пистолеты, как змеи.............

Любой, кто обидит меня в Китае, будет убит, даже если это далеко!

Это сообщение, которое он пытается доставить.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0755: Приключение Крикета**

Глава 0755: Приключение Крикета 10 000 хороших и плохих вещей улучшилось, но все еще есть больше черного, чем белого, и по крайней мере еще 10 000 хороших и плохих вещей должны быть заработаны, чтобы быть полностью исправлены.

Как только планы нескольких хороших людей будут реализованы, арендная плата в размере 100 000 долларов США за месяц будет взята на себя.

Что после 100 000 отметки?

Нинг Тао тоже не удосужился подумать об этом.

Ночь наступила на севере Чанъань.

Нинг Тао и Мягкий Небесный Голос появились посреди леса, который находился недалеко от деревни, и с первого взгляда увидели даосский храм на склоне холма за деревней. Там был свет, мигающий один за другим, не зная, длинный ли это светильник для Бога или светильник в какой-то комнате.

"Тянь Инь, вот оно." Нинг Тао отказался от своего взгляда.

Мягкий Небесный Голос сказал: "Я буду защищать закон за вас, идите и будьте осторожны".

Нин Тао скрестил ноги и сел на землю, а затем приложил к лбу энергично удерживаемое обаяние.

Он входил и выходил, и энергично принимал обаяние щепотки, и превращал его в пятно энергетического света, и объединял его в своего Младенца Юаня.

Великая держава, держащая талисман, не только даст ему пять джин власти, но и удвоит диапазон движения его Младенца Юаня, который на самом деле был расширен Талисман Младенца Юаня.

Когда Младенец Юань вышел из тела, Нин Тао подошёл к щёке Мягкого Тянь Иня и тайно поцеловал её.

Зачем ты это сделал?

Он сам не знал.

Мягкий Небесный Голос издал крик и застенчиво сказал: "Брат Нинг, хочешь принять лекарство?".

Ух ты...

Нинг Тао улетел.

Где сейчас время, чтобы принять лекарство.

Тем не менее, слова Мягкий Небесный Голос имел довольно соблазнительную силу, принимая медицину на пути младенца Юаня, он никогда не пробовал его раньше.

С одной мыслью Нинг Тао перешел на сторону даосского храма на склоне горы. Он не был уверен, находится ли Ву Юэ внутри или нет, но всё же лучше быть осторожным, потому что, зайдя прямо в даосский храм и имея в нём Ву Юэ, была большая вероятность того, что она найдёт его.

Кирк.......... Кирк.........

Сверчки щебечут в траве.

Зима закончилась, и спящие жуки закончились, а трава и лес полны звонков от жуков.

Нин Тао сделал движение в своем уме, и с взмахом своих небесных глаз, он быстро привязался к крикету. Он сжал тело Юанбэя и окунулся головой в сверчок.

Тело сверчка на мгновение застыло, а затем вернулось в норму. Сверчок - это все еще сверчок, но Нинг Тао контролирует его тело.

Нинг Тао выполз из травы и подпрыгнул к двери даосского храма. Глядя вверх, под ясным светом звездной луны, в его поле зрения вошла древняя табличка - тайпинская гуань.

Он замер на месте.

Ли Чжи и У Цзэтянь не хотели жениться на принцессе Тайпин, поэтому они построили даосский храм для нее рядом с городом Чанъань и позволили ей притвориться буддийским монахом. Но я не знал, что обветшалый даосский храм в пустынных горах также назывался Тайпиньским храмом, но я не знаю, был ли он построен более поздним поколением, или его построили Ли Чжи и У Цзэцзянь для Ли Юаня Юэ.

Тайпинг, древняя табличка напомнила Нин Тао о тайпинской принцессе в прошлые времена, которая была непокорной и капризной и осмелилась посадить его в ее стул седана на улице.

Старик ушел.

Его история с ней также была обнулена и больше не существует, только его воспоминания.

Отвлекая взгляд, Нинг Тао зарылся в щель под дверью.

За дверью находилась святыня с высоким фундаментом и каменной мощеной лестницей, простирающейся вверх на высоту двадцати или тридцати метров. Эта лампа действительно была длинной лампой для богов, и Нинг Тао посмотрел на нее в лесу и увидел ее здесь. Затем при слабом свете он снова увидел большую табличку, висящую на перемычке храма - Храм Пурпурного Плюща.

Среди даосских божественных бессмертных систем даосский предк Санкин является крупнейшим. У Санцинов было четыре вспомогательных небесных бога, и одним из них был Пурпурный Плющ Синьцзюнь. Он известен как Арктический Пурпурный Фиолетовый Император, и расположен в центре небес, правит долготой и широтой небес, Солнцем, Луной и звездами, и имперской фазой.

Нинг Тао вскочил в Фиолетовый Плющовый зал, и с первого взгляда увидел статую Фиолетового Плюща Звездного Монарха, одетую в императорские мантии и с императорской короной на голове, и две статуи воинов, вылепленные с обеих сторон, его руки прижаты к рукоятке меча, и он смотрел на них с яростью и величием. Там также была женщина, стоящая на коленях на футоне, скандирующая низким голосом.

Спина женщины была знакома.

Нин Тао прыгнул в храм, полз по стенам и, наконец, подошел к подножию статуи воина. В таком положении он видел ее лицо. Женщина, стоящая на коленях на футоне и скандирующая сутру - это не кто-то другой, это Ву Ванронг, "панцирь" Ву Цзэтяня.

В этот момент Ву Ванронг закончил скандировать сутру, и она встала из футона и пробормотала себе: "То, что я потеряла, я возьму обратно".

Человек подошел к двери, и Нин Тао пошевелил глазами, чтобы увидеть, что это тот же самый Чжоу Син, который дал ему два кирпича.

Чжоу Син встал на колени и поклонился: "Да здравствует Император, да здравствует Император, да здравствует Император".

У Ванронг перевернулся и с нетерпением сказал: "Хорошо, сейчас не мое время в Великом Танге, не выполняйте такие грандиозные обряды снова". И не называйте меня Вашим Величеством, когда у вас есть люди, просто зовите меня Хозяин".

"Как приказано". Чжоу Син сказал.

Ву Ванронг нахмурился.

Тем самым Чжоу Син изменил свой рот: "Да, хозяин".

Ву Ванронг сказал: "Уже так поздно, что ты здесь делаешь?"

"В гостях благородный гость, и фея специально прислала возвышенного, чтобы сообщить хозяину, что он примет его в заднем зале." Чжоу Син сказал.

"Твой гость? Кто?" Ву Ванронг спрашивал.

Чжоу Син сказал: "Это женщина, я не знаю, кто она, но я вижу, что она подарила фее коробку эликсира, и этот эликсир - эликсир для нас".

"Я собираюсь встретиться с этим человеком". У Ванронг сделал шаг к входу в храм.

Нин Тао подпрыгнул и последовал за ним, любопытно, кто был благородным гостем и какой эликсир она приносила. Прежде чем Wu Wanrong мог выйти из дверного проема храма, он сделал прыжок к ней, схватил брючную ногу и поднялся вверх, перевернулся через бедра и зарылся в ее пальто.

У Ваньронг была обыкновенной женщиной, и остаточный дух У Цзэтянь овладел ею, а степень связи с ее телом вряд ли достигла стопроцентной отметки, так что найти ее было невозможно.

Здесь был только один человек, который мог угрожать ему, и это был Зетин Бессмертный У Юэ. После этого Чжоу Син сказал, что фея попросила его приехать, так что естественно это был Wu Yue. Вуцхетян здесь, так что, конечно, она не может снова использовать имя "Зетян Сяньцзы".

Все это были мысли Нинг Тао, когда он ехал автостопом на Ву Ванронге.

У Ваньжун и Чжоу Син пришли на задний двор даосского храма, где были десятки домов и боковой зал, но ни одному божеству не поклонялись. В зале было много стульев, предположительно для еды и обсуждения.

Глаза Нинга Тао проглядывали сквозь щели в его одежде, и он видел десятки людей, мужчин и женщин, старых и молодых, стоявших перед дверью храма. Насколько мог видеть Глаз Небесный, эти люди были живыми мертвецами.

В храме не было электрического освещения, но это не помешало небесному зрению Нинга Тао. С первого взгляда он увидел, как две женщины стояли в зале и разговаривали, одна из них - У Юэ, а другая - Линь Цинь Юй!

Внезапно увидев лицо Линь Цинъюя, сердце Нин Тао было наполнено изумлением, и кусочек прошлого также пришел ему в голову.

В горе Удан, Линь Цинь Юй был использован У Юй и Линь кошка для проверки лекарства, но если бы он не спас ее, она бы умерла. Теперь, когда он увидел, что Линь Циньюй пришел сюда, чтобы доставить зелье У Юэ, он пришел в себя - на самом деле, с самого начала, Линь Цинхуа и брат и сестра Линь Циньюя были в кооперативных отношениях с У Юэ!

Ву Ванронг подошел.

Большая группа живых мертвецов упала на колени: "Да здравствует Император, да здравствует Император, да здравствует Император"!

На этот раз Ву Ванронг не исправил то, как эти живые мертвецы приветствовали ее и шли прямо мимо живых мертвецов.

Нинг Тао ушла в одежду Ву Ванронга.

Жизненная сила крикета была очень слабой, и спрятанная в теле Ву Ванронга была нелегкой, но он все равно казался очень осторожным.

"Старый Предк, я тебя представлю". У Юэ сказал: "Это мисс Линь Цинъюй, его брат Линь Цинхуа - тысячелетний редкий гений культивирования. Эликсир, который вы, ребята, едите, был утончен ее братом".

"Здравствуй, Сэнпай Ву." Приветствие Линь Цинъюя было достаточно простым, что даже приветствия от Военного Императора и Его Величества и тому подобное были обойдены молчанием.

В ответ У Ванронг лишь слегка кивнула головой, что-то вроде того, и тогда она села на стул под главной стеной бокового зала.

Нин Тао тайно радовался, что не спрятался на ее заднице, иначе это сидение раздавило бы его до смерти.

Было довольно унизительно распространять информацию о том, что Дан Бу Ри Синьцзюнь был сбит до смерти женской задницей, хотя это был всего лишь сверчок, одержимый младенцем юаня.

Но ему повезло, что он забыл, что муравей, которым он обладал, умер на Цзин Бае, а летающий муравей - на Тан Цзисяне.

Войдя на своё место, У Ванронг легкомысленно сказал: "Сяо Юэ, как долго я здесь пробуду?".

У Юэ сказал: "Старый Предк не спешит, Линь Цинхуа уже здесь, подождите, пока он приедет, тогда наш план может начаться".

Линь Цинь Хуа тоже едет сюда?

Не зная почему, сердце Нинг Тао было наполнено предвкушением. Вначале именно он спас Линь Цинь Хуа, но Линь Цинь Хуа попал под знамя Николаса Конти из-за предательства Лян Кеминга, и даже выстрелил в него во Флоренции, Италия, пытаясь убить его. Во время битвы на Священной Горе, Линь Цинь Хуа инсценировал свою смерть, и он не видел человека с тех пор. Теперь он наконец-то покажет свое лицо!

"Какой план Линь Цинхуа приехать сюда, чтобы начать... это может быть связано с тем гробом в гробнице Цинь Ши Хуана?" Нинг Тао внезапно подумал об этом снова.

Этим гробом был Гроб Души Преисподней, легендарный Лу Синь из Желтых Весен Тай Синь, который занял пятое место в списке Десяти Яростных и Злых Заклинаний, и только что вошел в ряды Верхних Пяти Заклинаний. Кроме того, на ней были Связывающая Бессмертная Веревка, Мастер Небесный Меч, Открытый Небесный Топор и Скипетр Трёх Царств. Нинг Тао никогда не видел ни одного из этих четырех верхних пяти пунктов.

Линь Цинхуа сказал: "Бессмертный Ву, мой брат сказал мне, что он больше не тот человек, которым он был раньше, и ему больше не нравится, когда его называют Линь Цинхуа, он теперь Обратный Небесный Сын".

Услышав такое предложение, сердце Нин Тао издало холодный гул: "Против неба? Он действительно идет по темной дороге, Небесный Дао медицинский центр переехал сюда, он злой лидер, которого я собираюсь убить на этот раз?"

Если Злой Лидер на этот раз действительно был Линь Цинхуа, то это определенно было бы нелегкой задачей для него, чтобы убить Линь Цинхуа. Оставляя в стороне тот факт, что текущая сила Линь Цинхуа была неизвестна, просто эмоций было достаточно головной боли для него.

Внезапно спина Уюань Ронга прижалась к спинке "Стула Дракона"...............

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0756 Все сегодня загадка.**

Глава 0756 Сегодня все загадка, Нин Тао прячется прямо на спинной талии Ву Ванронга, чуть выше его задницы. Только что он был счастлив, что не спрятался в заднице Ву Ванронга, но потом снова случилась катастрофа. Он прячется в одежде и не может прыгнуть, а если надавит, то его раздавит до полусмерти.

В отчаянии Нин Тао отказывается от контроля над сверчками и прячет ребенка на спине Ву Ванронга.

Чау!

Сверчок был зажат до смерти на спинке стула задней четвертью Ву Ванронга, его желудок разорван, а кишечник вытек в жалком состоянии.

Верхняя часть тела рискованна, особенно верхняя часть тела женщины.

Это последний опыт Нин Тао, ранее с Цзин Баем и Тан Цзисянем, а теперь с У Ваньроном.

Но У Ванронг не понял, что она раздавила сверчка, и она открыла рот и сказала: "Сын мятежника"? Это неудачное имя, имеет смысл идти только по течению..."

"Подожди". У Юэ внезапно прервал слова У Ванронга, а затем добавил: "Кто-то здесь".

Нинг Тао внезапно напрягся.

Ву Ванронг сказал: "Кто-то, кто еще здесь, кроме наших людей?"

Линь Цин Юй огляделась.

Ву Юэ предварительно сказал: "Нин Тао, это ты?"

Нин Тао проклял темноту в сердце, но все равно остался на теле Ву Ванронга, не выходя из дома.

Ву Юэ снова сказал: "Нин Тао, я знаю, что ты здесь, выходи и давай поговорим".

Она пыталась.

Нинг Тао утонул и до сих пор не вышел.

"Нинг Тао?" Реакция Линь Цинь Юя была сильной: "Где он?"

У Юэ сказал: "Он в этой комнате".

Линь Цинъюй посмотрел налево и направо с удивленным и запутанным выражением: "Он здесь, почему я его не видел?".

У Юэ внезапно набросилась на Ву Ванронга, ее руки сжались в когтеобразном захвате в направлении спинной талии Ву Ванронга.

Теперь бесполезно опускаться глубже. Нин Тао переместил свое тело и превратился в облачный ветерок, дующий в сторону входа в прихожую.

Рука У Юэ ударилась о подлокотник стула, и его тело полетело назад, поймав здесь Нин Тао. Ее двойные когти духовной силы обернулись вокруг нее и упали, как сетка.

Младенец Юань не мог бороться, но его скорость была не сравнима со скоростью тела из плоти и крови.

С облачным ветерком Нинг Тао улетел к небольшому лесу у подножия горы.

У Юэ бросилась из прихожей, ее взгляд был зафиксирован в том направлении, в котором прошел тенистый ветер. Протянув руку, в ее руке появился меч, и она обхватила талию. В следующую секунду она выбросила меч и растоптала его.

В пустоте, Нин Тао оглянулся назад и увидел рухнувший меч, летящий быстро с первого взгляда, он был удивлен в своем сердце, не был ли летающий меч У Юэ уничтожен им, как он исправил его снова? Кто ее починил?

Восстановление волшебного оружия всегда было его специальностью, но он никогда не думал, что кто-то еще в этом мире может это сделать!

Но сейчас явно не время думать об этом.

Нинг Тао выкопал головой вперед.

Маленькое королевство, он вышел.

Открывая глаза, Нин Тао встал и с волной правой руки, облако чернил пистолет ци выстрелил из ладони правой руки. В следующую секунду двухметровое семидюймовое копье проткнуло воздух и ударило ножом прямо в направлении навеса дерева.

Ничего себе!

Навес дерева был разделен на два без каких-либо признаков, ветви сломались, листья улетели, и один человек ударил ножом в Нинг Тао с разделенного навеса дерева.

ДИНГ!

Пистолет, поражающий плотью, столкнулся с летающим мечом, от кончика до кончика.

Бряк!

Энергетическая ударная волна от удара выстрелила во всех направлениях.

Мягкий Тяньинь, который стоял позади Нин Тао, понял, что происходит, и не ждал, пока она поднимет свой пистолет, чтобы стрелять, и энергетическая ударная волна сбила ее на землю в страшный беспорядок.

С закруткой конечностей талии У Юэ, мечом, заколотым в Мягком Небесном Ине.

Одним взмахом правой руки Нин Тао, плоть в середине пистолета пронеслась с облаком чернил пистолета qi.

ДИНГ!

Пистолет и меч сталкиваются здесь.

Несмотря на то, что ударная энергетическая волна от столкновения между пушкой и мечом была меньше, она все же подняла мертвые ветки и листья в лесу, а также грязь и гравий.

У Юэ отказался от убийства Мягкого Тянь Иня и замахнулся, чтобы ударить ножом в сердце Нин Тао.

Слово не произносится, и меч отнимает у него жизнь.

Насколько это должно быть обидно?

"Ха!" Плоть в руке Нин Тао ударил пистолет с поворотом, и чернильный пистолет ци в форме Тайджи мгновенно появился перед ним.

Летающий меч У Юэ был заколот, внезапно замедлился при прохождении через энергетическое поле ауры чернильной пушки. Клэри испугалась, ее ноги немного опустились на землю, и ее тело выстрелило в ответ на землю.

Нин Тао вышел с одним шагом, и одним взмахом правой руки, человеческое оружие объединилось, и один выстрел пронзил шею У Юэ.

Жажда бессмертного выстрела, Дрю!

У Юэ Цзяньцзянь собирался кого-то убить, и ему не нужно было с ней вежливо обращаться. Хотя У Юэ имела большие заслуги на своем теле, но это было от знания секретов Небесного Зала Медицины Дао и умения делать добрые дела, а не истинное добро. На самом деле, он всегда подозревал, что Одинокое Крыло не был злодейским лидером, которого он собирался убить, настоящим злодейским лидером был У Юэ. В данный момент он был в ярости, и ему было все равно, правда она или нет!

Силуэт внезапно перерезал и заблокировался перед телом У Юэ.

Это была Цинъю Линь, которая держала в руке маленький круглый щит и короткий меч. И короткий меч, и маленький круглый щит были плотно вырезаны рунами, аура была переплетена, и с первого взгляда можно было сказать, что это было волшебное оружие.

Где она взяла эти два артефакта?

Отзыв правой руки Нингтао.

Тем не менее, так же, как пистолет удара плоти восстанавливается, Линь Цин-Юй щит удерживая левую руку внезапно вытолкнул, и круглый щит в руке захлопнул в кончик пистолета удара плоти.

Чёрт!

Звук стучащих колоколов.

Бряк!

Энергетическая ударная волна отражалась от щита, как прилив, Нин Тао был застигнут врасплох, хотя плоть пистолета поглотила и замедлилась, а его тело еще многое выдержало, было оттолкнуто назад, и его тело было так больно, как будто его раздавило камнем!

Что это за заклинание?

Такой сильный!

Спрей!

Выстрел прозвучал.

Изысканная пуля полетела в сторону Линь Цинь Юя.

Тот, кто стрелял, был Мягкий Тянь Инь, ей было все равно, кто Линь Циньюй был, до тех пор, пока кто-то осмелился сделать ход на Нин Тао, она осмелилась бы пристрелить его.

Ничья скорость не могла обогнать пулю, ни Нин Тао, ни тем более Лин Цин Ю.

Однако, в момент выстрела, руна щита в руке Линь Цинъюя мигнула, и мгновенно родилось таинственное и мощное энергетическое поле. Пуля, которая должна была лететь к голове Линь Цинъюя, была похожа на железный гвоздь, попавший в магнит, опустившийся в пустоту и попавший в поверхность щита.

На щите были две змеи, и руны вспыхнули, как живые существа!

Нинг Тао отступил на сторону Мягкого Небесного Голоса, и как раз в это короткое время он судил о форме. Если бы только он и У Юэ сражались изо всех сил, то, вероятно, он мог бы немного одержать верх, но убить У Юэ было непросто, для этого требовалась не только боевая мудрость, но и определенное количество удачи.

Боевая мощь Линь Цинъюй могла быть ничтожной, но меч и магическое оружие щита в ее руке было чрезвычайно загадочным и мощным, а так как она уже вышла, чтобы помочь У Юэ, оппоненту, а не другу, он должен был считаться с безопасностью Мягкого Небесного Иня.

После выстрела Мягкий Небесный Голос нервничал, и ее руки слегка дрожали. Только когда Нинг Тао вернулась на свою сторону, ее настроение немного стабилизировалось. Пребывание рядом с Нин Тао дало ей ощущение безопасности, в какой бы ситуации она ни оказалась.

"Очень хорошо!" Взгляд У Юэ на Нин Тао: "Мы объединяем силы и убиваем его и его женщину!"

Однако, Линь Цинъю покачала головой, и она сказала Нин Тао: "Иди, я не хочу с тобой драться". Сюда не возвращайся и ты, брат мой не пощадит тебя".

Нинг Тао сказал: "Где твой брат?"

Линь Цинь Юй сказал: "Я не скажу тебе, иди".

"Что вы здесь делаете? Откуда у тебя в руке это волшебное оружие?" Нинг Тао снова спросил.

Линь Цинъю горько улыбнулась: "Ты все еще такой любопытный, мне нечего тебе сказать, не спрашивай меня больше ни о чем".

Нин Тао был в немного плохом настроении, если бы это не было для сидения Wu Wanrong и наклониться как раз сейчас, он вероятно имел бы шанс подслушать на план Лин Цинхуа и Wu Yue. Но в этом мире никогда не было ни одного, если бы у Линь Цинхуа, братьев и сестер Линь Цинъю и У Юэ был тайный план, и он его вообще не знал.

"Говоришь, милорд любопытный?" Мягкий Железнодорожник был раздражен ситуацией и сказал: "Твою жизнь спас господин мой, а ты просто неблагодарная женщина!

"Видишь, ты проявляешь к нему милосердие, а он неблагодарен." У Юэ раздул пламя со стороны.

Три женщины за пьесу, и тут случайно оказались три женщины.

"Я не пощажу ее!" Голос Линь Цинъюй был холодным, и как только слова вышли из ее рта, немного золотого света внезапно затопило ее глаза, а затем, что золотой свет распространился, в результате чего весь ее зрачок!

Золотая Хитоми!

В мифологии это глаз, который может иметь только бог!

Нинг Тао сам вступил в контакт с Духом Дракона в Гробнице Дракона на дне моря, и Дух Дракона был также золотой энергией. Но легендарный божественный дракон зверя, Линь Цинъюй был просто новым демоном, или маленькая девочка демон, который выжил благодаря ему, как она могла иметь золотого ученика, что только бог мог иметь?

Что с ней случилось за это время?

Ее глаза мутировали, и аура на теле Линь Цинъюя внезапно изменилась, аура убийства всего человека взлетела, это было похоже на богиню боя на древнем поле боя. Пара ее золотых зрачков зацепились за мягкий Тянь Инь, этот взгляд был как вещество, свирепый до глубины души.

"Ты выходишь и мы дуэлируем!" Голос Линь Цинъюя также изменился, хриплый и низкий, как будто это говорил другой человек.

Мягкий Тингин был ошеломлен и спрятался за Нин Тао. Как она могла, сущность дискеты моллюсков, которые даже не могли бороться, быть матчем для Лин Цин Ю.

Нинг Тао ругал: "Хватит!"

Линь Цинъю на мгновение замерзла, и пара золотых зрачков тоже на мгновение стали нестабильными, всплыла черная краска. Именно в тот нестабильный момент аура женщины, похожая на ауру Боевого Бога, немного ослабла.

Ву Юэ сказал: "Госпоже Лин вообще не нужно принимать от вас приказы, достаточно, кто вы такие!"

Нин Тао проигнорировал её: "Цин Юй, возвращайся и скажи брату, чтобы не делал зла, иначе я найду его и улажу с ним долг".

"Я буду". Голос Линь Цинъю был холодным.

Нин Тао выкинул пистолет из плоти, протянул руку и обернул ее вокруг талии Мягкого Тингина, прыгнул вверх и отошел от пистолета.

Линь Цинъюй посмотрел на спину в мгновение ока, пустое ночное небо, золотой зрачок исчез, замененный сложным взглядом.

Странная улыбка появилась из угла рта У Юэ.

Сегодня все загадка.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0757 Гл а в а 075**

0757 ГЛАВА "Взятый небесный огонь" В подземном храме Небоны царила тишина.

Бай Цзин, Цинь Чжуй и Цзян Хао все еще находились в отступлении, а Поиск Предков Дана, в комплекте с одной третью свойств Бессмертного Дана, привнес в них неисчислимую силу практики. Их возделывание не было высоким, а для бегства в высшее царство отступление заняло бы еще больше времени.

В мире культивирования люди обычно отступают на несколько лет, некоторые даже на сотни лет. У Юэ - живой пример этого, она была во времена правления династии Мин, когда закрыла свои двери, а когда вышла из династии Мин, умерла. Она была закрыта во времена династии Цин, и к тому времени, когда она вышла из Великого Циня, тоже умерла. Название подметально-уборочной машины с отключением вполне заслужено.

Итак, три жены, вместе с Ян Шэн, Ван Лао Бяо, Чжан Цяньсу, Мань Цзули и Инь Мо Лань, сколько времени займет это отступление, у сердца Нин Тао на самом деле не было полумесяца.

В святилище, Нин Тао посмотрел на дракона форме демона газ, подвешенный над головой Бай Цзин, затем посмотрел на Цин Чжуй и Цзян Хао, и горькая улыбка появилась на углу ее рта: "Что вы делаете, вы действительно собираетесь закрыть, пока моя борода не станет белой?

Не было никакой реакции от трех жен.

Нинг Тао покинул храм и пришел в пустыню.

В пустыне горел костер, а рядом сидела Мягкое небо, зажимая руки на коленях и суетясь.

Нин Тао подошел и сел рядом с ней, нежным голосом спросив: "Что у тебя на уме? Хмурый взгляд".

Настроение Мягкого Небесного Голоса было низким: "Я настолько бесполезен, что стал обузой для вас, когда вы больше всего нуждаетесь в помощи".

Нин Тао засмеялась, протянула руку и обхватила плечи: "Что за чушь ты несешь, у каждого из нас есть то, в чем мы хороши, а в чем мы не хороши, ты мне очень помог, ты никогда не был для меня обузой".

Голос Мягкого Небесного Голоса был низким: "Но я... все еще чувствую себя обузой, если какая-нибудь из трех главных матерей выйдет, ты можешь убрать этих двух женщин сегодня".

Если бы это был Цинь Чжоу, то это было бы возможно, потому что она была самой сильной.

Если это Цзин Цзин и Цзян Хао, то это не обязательно правда, Цзин Цзин Цзин немного лучше, Цзян Хао на самом деле не так уж и сильна.

"Не думай об этом, а тем более опережай себя". Это все, что Нинг Тао могла сделать, чтобы успокоить ее.

Мягкий Небесный Голос нежно откликнулся и прижимался к рукам Нинг Тао.

Нинг Тао посмотрел на горящий костер, а также вызвал оцепенение.

Все, что произошло сегодня вечером, сбило его с толку, летающий меч У Юэ был явно уничтожен Медицинским Залом Небесного Дао, но он был отремонтирован. Очевидно, что Линь Цинъю была воюющим государственным деятелем, который не видел ее какое-то время, но внезапно она превратилась из птичьего ружья в пушку и не только имела меч и оружие щита, но и пару странных золотых зрачков!

Линь Цинъюй стал таким могущественным, как Линь Цинхуа может быть хуже?

У Юэ похвалил Линь Цинь Хуа за то, что он был тысячелетним редким гением культивирования, в которое он верил, потому что в то время Линь Цинь Хуа синтезировал Ancestral Dan Residual Dan без основы культивирования с использованием современных биофармацевтических технологий. Насколько высоким был его талант к выращиванию, можно только представить.

Кроме того, Линь Цинхуа, Линь Цинюй и У Юэ, очевидно, были союзниками и имели тайный план. Хотя он не знал, что это за план, у него было предчувствие, что то, что эти трое собирались сделать, определённо было нехорошо.

Что заставляет его больше беспокоиться в том, что если Линь Цинхуа действительно злодейский лидер, которого Небесный медицинский центр Дао хочет убить на этот раз, то помимо эмоций, если Линь Циньюй и У Юэ являются самыми сильными помощниками, то как Линь Цинхуа может быть убит просто разговаривая?

Кучка неприятностей.

"Давай вернемся". Нинг Тао сказал.

"Хмм." Мягкие тона неба ответили мягко.

Открылась удобная дверь, и Нин Тао взял руку Мягкого Тянь Иня и вошел внутрь.

Медицинский центр "Небесный Дао" молчал, дым поднимался из доброго и злого горшка, а лица людей на горшке улыбались.

Нин Тао отправил Мягкого Тяньинь в арсенал снадобий для отдыха, и он вернулся в фойе медицинского зала. Как только он вернулся, зеленый дым в Добром и Злом Триподе превратился в черно-белый запутанный добро и зло qi, а лица людей на триподах показали грустный взгляд.

Нин Тао горько улыбнулся: "Я должен тебе деньги?"

Сосуды Трипода добра и зла не откликнулись.

Изначально Нин Тао хотел культивировать свою духовную силу, но когда он увидел, что в Триподе Добра и Зла гораздо больше зла, чем добра Ци, ему пришлось рассеять эту мысль. Он уже был "болен", и если бы он впитал в себя много плохого Ци, его болезнь, которую он выздоровел только немного, будет снова ухудшаться. В то время он боялся, что ему снова придется поесть хорошего лекарства мягкой семейной девочки.

Не имея возможности предложить духовную энергию, Нин Тао сел со скрещенными ногами и после некоторой подготовки прочитал Священные Писания.

Я отдохнул в утробе и услышал звук Великого Пути.

Когда небо и земля родили меня, родители оставили меня.

Нет конца морю горечи, только утиные водоросли дрейфуют.

Ребенок - призрак или фея?

Эти четыре сутры были зачитаны, и он уже испытал четыре состояния: первое - смятение и недоумение, затем - божественный колокол для покорения дьявола; второе - печаль и разбитое сердце, затем - опускание и освобождение; третье - одиночество и одиночество, затем - твердое убеждение; четвертое - сомнение в себе, испытывающее даосское сердце, затем - укрепление даосского сердца.

Эти четыре стиха были равны четырем преградам, и он уже прошел эти четыре преграды, но тот, что в пятом стихе, еще не прошел.

Небесное пламя используется для уточнения Ваджры.

Как только был зачитан пятый стих, из тела Нинг Тао вышел черно-белый духовный огонь.

"А..." Прилив болезненной жгучей плоти и кожи, как правило, проносился сквозь каждый нерв, Нинг Тао не мог не пропустить крик, и тогда весь человек упал на землю, чуть не упав в обморок.

Мана Священного Писания исчезла, но Нин Тао все еще испытывал сильную боль, его кожа горела и в целом боль, каждый дюйм мышцы и каждый дюйм кости были как будто кальцинированы огненным пламенем!

Тебе действительно нужен перерыв!

Отдохнув некоторое время, Нин Тао подполз из земли, снова скрестил ноги и сел рядом с Добрым и Злым Триподом, произнося вслух: "Небесное пламя, очищающее Вайру, нужно переломать все сухожилия"!

Бряк!

"Ах..."

Падает.

Ползи.

Читай Сутру.

Падает.

Падение...

Снова и снова, Нинг Тао сдавался.

Иногда людям просто нужно немного надавить, надавить, чтобы они были мотивированы, чтобы быть настойчивыми.

Если бы он не встретил Линь Цин Юй сегодня вечером и узнал, что она стала настолько мощной, он, вероятно, только один раз попытался бы и сдался, в конце концов, боль была слишком сильна, чтобы вынести. Но под давлением Линь Цинъюя и Линь Цинхуа он совершил ошибку с яблочко на голову. Если человек не может вынести даже этой боли, как он может столкнуться с судьбой жизни и смерти в будущем?

Падает.

Ползи.

Читай Сутру.

Падает.

Падение...

Нинг Тао был полностью погружен в это самопопевание, не замечая ни одной ситуации.

Подобно тому, как он снова и снова читал пятую фразу Твоей Сутры, человеческое лицо на Добром и Злом Триподе рядом с ним, которое изначально было хмурым, постепенно улыбнулось из угла его рта.

Не знаю, сколько раз после скандирования....

"Небесное пламя, очищающее Ваджру, требует сломанной сухожилия". Голос Нинга Тао был хриплым, кровь шла из углов его рта, кожа была покрыта трещинами, даже глаза были покрыты кровью.

Ты собираешься умереть с такой скоростью?

Неизвестно, что в его голове была только одна мысль, и это должно было пройти через это пятое препятствие!

Бряк!

Из тела возникли черно-белые духовные костры, но на этот раз больше не было боли, как прилив. Пламя окутало его, как если бы это была аура, не увеличивая или уменьшая, делая его похожим на демонического бога из ада.

Но кроме этого пожара, у меня тоже не было проезжей маны, так в чём дело?"

Каждое предложение Сутры обладает уникальной силой, и первое предложение, которое он использует больше всего, это первое предложение, в котором все призраки и гоблины - ничто в его присутствии. Во втором, третьем и четвертом предложениях после этого тоже есть мана, но эта мана только для его возделывания, так что она тоже работает. Однако в пятом предложении было ощущение, что мана была принята, но ни одна мана не проявилась, что странно.

Однако как раз в это время из Доброго и Злого Трипода вышел голос древних превратностей: "Какая еще мана тебе нужна, не хватает ли тебе Небесного Огня"?

"А?" Только тогда Нинг Тао отступил, и он пошевелил глазами, чтобы посмотреть на человеческое лицо на Добром и Злом Триподе.

Лицо человека на Триподе Добра и Зла все еще было исполнено скорби, а странная улыбка в углу его рта уже давно скрыта.

Нинг Тао встал с земли, устремив свой взгляд и наблюдая за черно-белым пламенем на своем теле. В это время он заметил другую ситуацию, а именно то, что его духовная сила стремительно истощалась. Для его чувств он был похож на кусок дров, сжигая себя, чтобы производить свет и тепло.

Из Трипода добра и зла исходил голос: "Этот небесный огонь есть огонь небесный, и злые духи не могут вторгнуться, и плоть не может приблизиться". Этот Небесный Огонь не только поможет вам культивировать бессмертное тело Небесной Семьи, но и усовершенствует Духовные Материалы и Оружие Дхармы, делая Духовные Материалы чище и позволяя значительно увеличить ману Оружия Дхармы".

Нин Тао постучал в сердце и взволнованно сказал: "Ты хочешь сказать, что я могу использовать его не только для снабжения врага, но и для совершенствования духовных материалов и магического оружия"?

Голос Доброго и Злого Трипода: "Это так, но не слишком радуйся, Небесное пламя чрезвычайно духовно истощает, как и ты сейчас, есть ли у тебя ощущение головокружения и слабости?".

Как только его слова упали, Нин Тао внезапно упал на землю с прихрамывающими обеими ногами, и Небесное пламя на его теле оказалось лишь крошечной частью пламени свечи. Секундой позже, даже этот крошечный огонь был потушен.

Голос Доброго и Злого Трипода: "Ты еще не готов к огню, ты сможешь овладеть Огнем Небесным только тогда, когда действительно достигнешь Маленького Нирванского царства".

"Теперь... я даже не осмеливаюсь культивировать духовную силу, когда я... прорвусь в Маленькое Нирвановое царство?" После приговора Нинг Тао закрыл глаза.

Сказал ли что-нибудь Добрый и Злой Трипод или нет, он уже не знал, он просто был слишком устал.

Не зная, сколько времени прошло, он открыл глаза.

Первое, что она сделала, когда открыла глаза, это подошла к своему столу, открыла маленький сундук с лекарствами и вытащила свиток с кожей зверя.

Этот чудовищный свиток - Сутра Твоя.

Открыв свиток из звериной кожи, через секунду над ним появилась надпись....

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0758: Шестой стих твоей сутры**

0758 Глава 6 Твоей Сутры. У меня немного сухости, чтобы собрать звезды.

Это шестой стих Сутры Твоей.

Нин Тао выглядел озадаченным, что за призрак был Сяо Цянькунь? Что, черт возьми, такое звездный сборщик?

Не нужно гадать, просто прочитай и узнаешь.

Нин Тао сделал глубокий вдох и прочитал вслух: "У меня маленький Цянькунь и я могу собирать звезды".

Звук скандирования Священных Писаний улегся, и сцена перед глазами Нинга Тао внезапно изменилась, не видя всего в Медицинском Зале Небесного Дао, полном мерцающих звезд и темно-синего неба. То, что последовало, было простудой, которая мгновенно пронзила его физическую душу, чувствуя каждую каплю крови и даже каждую замороженную клетку, и все его тело могло двигаться, было его сознание!

Однако, даже сознание пострадало от несчастья.

Не зная, откуда взялась мана, его сознание начало вращаться все быстрее и быстрее, казалось, что его ставят в центрифугу, и что центрифуга все еще едет на самой быстрой передаче!

Крайне холодный, вращающийся с большой скоростью, и все еще неспособный двигаться, это мана эффект шестого предложения Твоей Сутры.

Это все еще Священное Писание, которое настраивается под себя.

В пятом предложении речь идет об обжигании неба, а в шестом - о другом крайнем, невыразимом холоде, и раздается ощущение "карусели". Если бы он хотел, чтобы Нин Тао вращался, он бы скорее вращал пятое предложение, потому что хотя пятое предложение было болезненным, по крайней мере, его сознание все еще было ясным, но в момент зачитывания этого шестого предложения его сознание было похоже на сверло, которое вращалось на тысячи оборотов каждую секунду, как бы говоря о том, что его душа вытряхивает его тело!

Бряк!

Нинг Тао продержался не более двух секунд, и черный потерял сознание на глазах.

Здесь у меня небольшое сухое заклинание и я могу собирать звезды.

Не зная, сколько времени прошло, Нин Тао медленно открыл глаза. Он обнаружил, что его тело покрыто слоем мороза, настолько, что даже его дыхание было холодным туманом. Он хотел встать, но его тело не было сил, и он был больно и больно, и холод был все еще там, и холод, который простирается наружу от его костей и души было невыносимо для него.

Тот же вкус, та же подпись, Сутра тебя продолжает свой обычный стиль, одно предложение сложнее прочитать, чем другое, одно предложение сложнее вынести.

После короткого перерыва Нин Тао прочитал: "Небесное пламя, очищающее Ваджру, требует сломанной сухожилия".

Бряк!

Из тела высвобождались черно-белые небесные костры, Мороз быстро улыбнулся, и ледяная прохлада, которая проникла глубоко в душу костного мозга, немного рассеялась.

Эффекты маны двух стихов противоположны, один - это огонь, а другой - лед, а побочные эффекты чтения шестого стиха могут быть смещены на пятый. Однако пятое предложение больше не нуждается в том, чтобы компенсировать его повторением шестого предложения, поскольку он уже преодолел пятое препятствие.

Но даже обнаружив это, Нинг Тао больше не осмелился прочитать шестое предложение. Этот костный и душевный холод на самом деле не был самым страшным, самым страшным было то ощущение, что он сидит в центрифуге и кружится, и он не хотел испытывать это снова, по крайней мере, не сейчас.

Нин Тао закатал свиток звериной шкуры и закатал его снова и снова с ворчанием: "Я выбираю звезду твоей сестры, ты не можешь прийти чуть-чуть полегче? Типа, такой, где сотня цветов расцветает при мысли?"

Это просто издевательство, что твои писания не говорят.

Открывая склад лекарственного оборудования, вошла Нин Тао.

В хранилище снадобий хранилось большое количество масла от земляного пожара, а также цитрусовое дерево желтой весны, на котором висело несколько плодов в форме сердца, это были спелые цитрусовые желтой весны.

Пришел ароматный ветерок, и мягкая, бескостная женщина похоронила себя в его объятиях.

Это было все еще то знакомое чувство, мягкое и нежное, как вода.

Вдруг сзади случился мягкий толчок, и другая мягкая, бескостная женщина обняла его сзади.

До сих пор это знакомое чувство, мягкое, как кость, нежное, как вода, даже аромат тот же самый.

Нинг Тао был ошеломлен.

Что здесь происходит?

Женщина на руках у него и женщина позади него одновременно отпустили его и подошли к нему, стоя рядом с ним.

Два мягких небесных голоса, которые проложили путь, ясные, как день.

То же лицо, то же тело, даже одежда на нем.

Два мягких небесных голоса открыли свои уста вместе и сказали: "Брат Нинг, угадай, кто из них настоящий я, а кто мое альтер-эго?".

Нинг Тао посмотрел налево и направо, слегка моргнув.

Два мягких небесных голоса улыбнулись Нин Тао, один - тысяча очаровательных, другой - все еще тысяча очаровательных.

Нинг Тао покачал головой, он не мог различить. Он пробудил телескопическое состояние глаза и подумал, что по телескопическому состоянию глаза он может с первого взгляда определить, кто реальен, а кто билокаментозен. Но при этом взгляде он был снова ошеломлен, два мягких небесных голоса, каждый с предыдущим погодным полем, также с демоническим ци, и оба были в точности одинаковы!

Это невозможно, но, видя это таким, каким оно есть, два мягких небесных голоса живы и стоят перед ним, и он не может не верить в это.

Два мягких небесных голоса смеялись и говорили: "Брат Нинг, ты не видишь этого, не так ли? Затем протяните руку и прикоснитесь к нему и посмотрите, сможете ли вы сказать".

Нин Тао протянул руку и схватил мягкую руку Тянь Иня слева, кошка была теплая и гладкая, мягкая, как кость. Он последовал за ним и снова протянул руку, чтобы коснуться мягкой руки Тянь Инь справа, кошка также была теплой и гладкой, мягкой, как кость.

Это потрясающе!

Нин Тао взволнованно сказал: "Тянь Инь, как ты его усовершенствовал, в последний раз, когда я видел, как ты его исполнял, ты смог вылететь только одной рукой и одной ногой, как на этот раз ты отделил одного человека"?

Мягкий небесный голос слева сказал: "В тот день я отдыхал здесь и все равно не мог заснуть, поэтому начал практиковать свою небесную технику разделения. Я ожидал, что ты придешь к двери рано утром следующего дня, не понимая, что ты не приходил к двери несколько дней подряд. Я также был немного голоден, поэтому я выбрал Цитрус Желтой Весны и съел его, затем продолжил свое выращивание, и каким-то образом он был утончен".

"Подожди... Я не приходил к двери уже несколько дней?" Сердце Нинг Тао было поражено.

Мягкий небесный голос слева сказал: "Да, я смотрю на время на телефоне, целых пять дней и семь часов".

Нин Тао вдруг понял, что не то, что он несколько дней практиковал пятое предложение Твоей Сутры, а то, что он был без сознания в течение нескольких дней после того, как прочитал шестое предложение Твоей Сутры!

Теперь кажется, что шестой куплет Твоей Сутры - это не то, что он сейчас может читать случайно. Она не может открыть дверь. Как она может выйти, если с ним что-то случится? На этот раз перед глазами был пример, он был без сознания в течение нескольких дней из-за чтения шестого стиха, и она застряла на несколько дней.

Но в этот раз все было хорошо, ей повезло.

"Прости, Тянь Инь, я попал в аварию, из-за которой ты застрял здесь на несколько дней." Сердце Нинг Тао было полно сожалений и привязанности.

Мягкий Небесный Голос тоже напрягся: "Брат Нинг, что с тобой случилось?"

Нин Тао сказал: "Я скандировал в медицинском зале, потом потерял сознание, проснулся и подошел, не понимая, что прошло пять дней".

"Ты ранен?" Мягкий Небесный Голос сказал с беспокойством.

На этот раз справа говорил мягкий небесный голос, а затем оба мягких небесных голоса объединились.

Первоначально, когда мягкий Тянь Инь слева говорил, Нин Тао думал в своем сердце, что тот, который слева был ее истинным Я. Мягкий небесный голос справа тоже говорил, он опять запутался, была ли та, что слева от падения, ее истинной сущностью, или та, что справа, была ее истинной сущностью?

Два мягких небесных голоса кружили вокруг Нинг Тао, один смотрит перед ним, а другой смотрит сзади, оба тоже не честные, трогая здесь и трогая там. Вероятно, у нее больше ничего не было на уме, но Нинг Тао принесла другое ощущение свежести и возбуждения.

"Я в порядке, Тянь Инь, скажи мне, кто на самом деле ты, а кто твое альтер-эго". Нинг Тао схватил один Мягкий Небесный Голос, чтобы удержать ее от суетливости, но другой Мягкий Небесный Голос был суетливым.

Мягкий голос, который был пойман, улыбнулся и сказал: "Ты догадываешься".

Нинг Тао слегка отшлепал.

Он защелкнулся хрустящим звуком.

Красивая рябь.

Если ты непослушный, тебя нужно бить, это семейный закон семьи Нинг.

"Да ладно, кто из них твой истинный "я"?" Нинг Тао притворился злым.

Тот, кого не били, подошел к его уху, подул горячий воздух и сказал: "Это все моя вина, это Небесное Искусство Разделения - это Даосская Сиджа, Тао порождает одно, пожизненное два, два порождает три".

"Три жизни из всего?" Нинг Тао был ошарашен.

Два мягких небесных голоса с трепещущими глазами и маленьким голосом: "Три ребенка".

Нинг Тао: ".........."

Она права. Если рождаются три существа, разве это не Мать-Земля? Сущность моллюска, сколько бы его ни выращивали, не смогла достичь этого уровня.

"Так что максимум моей техники бифуркации - это бифуркация двух бифуркаций, у меня пока нет такой способности, и я могу только бифуркацию одной." Мягкий Sky Voice сказал.

"То есть, ты можешь превратить одну в три?" Голова Нинг Тао уже представляла себе этот образ, как три мягких небесных голоса кружили вокруг него.

Мягкая Тингин мурлыкала губами и смеялась: "Твою математику учит учитель физкультуры, три в одном, как это все еще три, конечно, четыре ах".

Нинг Тао: ".........."

В году четыре времени года, и у него четыре мягких небесных голоса: один весной, один летом, один осенью, один зимой, и никого не осталось для этого благословения народа Ци.

"Я вижу, что ты и твоя билокация могут говорить, кто кого контролирует?" Нинг Тао вдруг вспомнил вопрос.

Мягкий небесный голос вошел в его объятия: "Нет такой вещи, как кто контролирует кого, билокация также и меня, и я понимаю, что один разум использует два". В будущем я смогу использовать свое сердце для трех вещей, а разум - для четырех. В то время я готовил на кухне, смотрел телевизор, брал детей, и до сих пор беру".

"Двое и ты берёшь одного, это ведь не детская забота, не так ли?" Связанные с этим воображаемые изображения снова всплыли в голове Нин Тао, полные абсурда.

Мягкий Небесный Голос хихикал: "Конечно, двое детей, я дам тебе мальчика и девочку".

Во фразе есть медицина.

Нинг Тао не мог себя контролировать, и как только он втянул в свои объятия и другой Мягкий Небесный Голос, он сознательно потерял равновесие и упал........

Доза удвоена.

PS: Порекомендуйте книгу "Changning Imperial Army", написанную Чжи Баем, великим богом вертикали и горизонтали, найдите название и автора можно увидеть. Кстати, общественный номер закрыт для размещения до 12-го, не может водить эти два дня, увидимся 13-го.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0759 Спокойная маленькая нирвана**

0759 Глава Спокойная Маленькая Нирвана Тысяча слов не может сказать, каково это было в то время, это было похоже на прекрасную мечту, полную фантастических красок.

В том сне было два мягких небесных голоса, каждый такой реальный, каждый такой мягкий, один озорной, один нежный, и один молчаливый, подходящий друг другу.....

Сон проснулся и все было тихо.

Разделение Мягкого Небесного Голоса исчезло, слилось в единое целое и стало полным, но оно не выглядело немного толстым и не ощущалось наполовину неестественным. Надо было сказать, что это ее небесное заклинание было поистине чудесным.

Мягкая Тянь Инь прижималась к рукам Нин Тао, но ее глаза смотрели на цитрусовые Желтые источники рядом с ней. Цитрусовое дерево было темным, как чернила, с несколькими узлами в форме сердца на ветвях, и плод медленно извивался, придавая ему чрезвычайно жуткое ощущение. Однако, когда она посмотрела на эти фрукты, ее глаза несли немного света.

Нинг Тао сказал: "Ты все еще хочешь поесть?"

Мягкий Небесный Голос кивнул и после этого снова покачал головой. Очевидно, она хотела поесть, но была слишком смущена, чтобы сказать это. В конце концов, все три эти матери-мастера съели только один Цитрус из Желтой Весны, и она съела один перед своим отступлением, а на этот раз она съела еще один, добавив к нему два. Даже трем мастерам не понравилось это лечение, но ей понравилось, так как она могла иметь хороший смысл принять еще один?

Нин Тао улыбнулся и сказал: "Ты можешь съесть его, если хочешь, нечего стыдиться, этот плод вырастает, чтобы люди могли его есть".

"Могу я действительно взять еще одну?" Мягкий Небесный Голос не мог не проглотить полный рот.

"Что мое, то твое, что настоящее?" Нин Тао подполз из земли и протянул руку помощи, чтобы подобрать желтый мандарин из желтой весны и вручил его мягкому Тянь Инь.

Мягкий Небесный Голос был переполнен радостью: "Брат Нинг, ты так добр ко мне, почему бы тебе тоже не съесть один, мы все уже ели этот фрукт, ты его еще не ел. Ты, наверное, сейчас так устал, что желудок, наверное, проголодался."

Нинг Тао: ".........."

Ничего страшного, если она этого не сделала, и как только она это сказала, из его желудка вырвалась целая вереница ворчания. После пяти дней не еды, а затем сдачи двойного домашнего задания, он все еще был очень уставшим и голодным, и с небольшой слабостью в спине и ногах, его тело отчаянно нуждалось в пище для получения энергии.

Тогда возьми одну.

Нин Тао также собрал плоды цитрусового дерева Желтых источников и, не шелушив его, открыл рот и укусил.

Входит полный рот цитрусовых желтых источников, полный вкуса гниющей плоти, с легким намеком на кровь. Запах заставил его сразу вскружить, потеряв желание еще раз укусить.

Однако это ощущение было лишь временным, и после того, как он проглотил или выплюнул лишний сок, всплеск магической энергии распространился вниз по горлу и быстро на все части тела. Когда он проглотил или выплюнул плоть сока, волшебная энергия проникла в его горло и быстро распространилась по всем частям тела. Такое ощущение, что в жаркий летний день с пересохшим ртом можно покусывать на охлажденном арбузе.

Это энергия цитрусовых Жёлтых источников, такая мощная!

С тех пор как он нашел в подземном храме цитрусовое дерево "Желтые источники" и его плоды, Нинг Тао дал свою долю от плода только трем женам и нескольким своим мужчинам, но сам он ничего из этого не ел.

Причина, по которой он не ел его, заключалась в том, что этот плод оказывал сильное вспомогательное воздействие на выращивание демонов, и он не был демоном. В сочетании с тем, что ему никогда не нужно было отступать на очень долгое время, и с тем, что этот плод был духовным материалом из Подземного мира, у него было инстинктивное чувство отверженности в сердце, поэтому он никогда не ел этот плод.

Только сейчас, приняв первый укус, он понял, что пропустил!

Несмотря на то, что он не был демоном, Мандарин Желтой Весны оказал чрезвычайно мощное вспомогательное воздействие на его выращивание!

Это кажется невероятным, даже ненормальным, но когда ты думаешь об этом, это ясно. Он не был демоном, но на самом деле никогда не был культиватором в истинном смысле этого слова!

Он является естественным посредником между добром и злом, и у него есть как добрая, так и злая сторона. Он между инь и янь, между добром и злом, между демонами и практиками!

Тогда энергия Мандарина Желтой Весны, которая принесла большую пользу демонам, естественно, будет поглощена и его телом!

Он съел все остальные мандарины Желтой весны, затем скрестил ноги в поле духа и запустил Декрет о Духе-Изготовителе Ледяного Огня.

Духовная сила, подобно потоку, протекающему через плотину, мгновенно вырывается из центра дворца Грязевых пилюль, прорываясь сквозь окружающие его меридианы, затем через его вены, мышцы, кости и внутренние органы. Как только энергия Цитруса Желтой Весны соединилась с духовной энергией, произошла магическая реакция культивирования. По настоянию Духовного Указа Огня и Льда, духовная энергия, которая сочеталась с энергией Цитруса Жёлтой Весны, была подобна топливу, которое добавлялось к топливу, прорываясь сквозь его тело, воздействуя и обладая бесконечной жизненной силой и энергией. Ранее были открыты некоторые меридианы и коэффициенты акупунктуры, которые не были открыты, области, которые не были расширены, также имели входящие силы духа, и его тело подвергалось удивительным изменениям.........

Мягкий Небесный Голос не осмелился потревожить Нинга Тао, взял желтый пружинный мандарин и пришел в угол на складе, во время еды желтого пружинного мандарина, во время просмотра Нинга Тао.

Прошло полчаса, прежде чем Нин Тао поглотил энергию мандарина Желтых источников, и его тело было полно сил, и его дух был взволнован. Это чувство, даже если бессмертный появился перед ним в это время, он все равно осмелился пнуть его одной ногой!

"Брат Нинг, ты....... в порядке?" Мягкий Тянь Инь почувствовал изменения в теле Нин Тао и с тревогой сказал.

Глаза Нин Тао переместились к телу Мягкого Тянь Иня: "Тянь Инь, ты возбуждаешься от еды Мандаринов Желтой Весны?"

"Нет. Волнующе ли есть цитрусовые из Желтых источников?"

Нинг Тао понимал, или это было его естественное происхождение о личности посредника добра и зла. У него даже не было аллергической реакции на то, что его съел Предк Ищущий Дэн, и он это сделал. Мягкий Tingyin не чувствовал себя взволнованным, когда ел мандарин Желтой Весны, но он чувствовал себя очень взволнованным, как будто он попал в стимулятор.

В этом есть и хорошее, и плохое.

Хорошо то, что энергия Цитруса Желтых Весн была бы сильнее в том, чтобы принести ему the俢 важность помощи, плохо то, что он очень взволнован......

"Брат Нинг, ты взволнован?" Мягкий Небесный Голос смотрел прямо на Нинг Тао, не случайно, и были места, где можно было сосредоточиться на наблюдении.

Нинг Тао горько улыбнулся, а потом кивнул.

Есть вещи, которые не работают во лжи, которые можно увидеть с первого взгляда.

Мягкий Небесный Голос встал из угла и сжал заклинание в одной руке, выдавливая слова из ее рта. Ее тело слегка покачивалось, тело разделилось на две части, и она шла бок о бок в направлении Нинг Тао.

"Я могу тебя успокоить". Два мягких небесных голоса, сказанных в унисон.

Нинг Тао: ".........."

Одно рождается другим.

Нинг Тао успокоился, протянул руку помощи и собрал еще один плод из цитрусового дерева Желтых источников и засунул его в рот.

Мягкий Небесный Голос в удивлении сказал: "Что ты делаешь?"

Нин Тао сказал: "У меня есть предчувствие, что это усилит мою духовную силу, я так близок к тому, чтобы прорваться через Выходное Царство и войти в Малую Нирвану, одной оценки недостаточно, я возьму еще одну".

Возвышение не количественное, а качественное, и достигается через практику тела и души. Он был застрял в области Вне тела в течение длительного времени, используя метод Изначальной Алхимии, чтобы ударить железа некоторое время назад, его тело на самом деле почти достигло стандарта Малого Царства Нирваны.

Пять дней назад он продолжал повторять пятое предложение Сутры Твоей, и небесный огонь сжег его тело и душу, что было равносильно дальнейшему укреплению его тела и души, последняя из которых также была достоянием гласности. То, в чём он был плох, это просто немного духовного подъёма, немного силы, чтобы прорваться сквозь препятствия!

И Цитрус из Желтых Спрингов дал ему эту силу.

Когда потребляется мандарин Желтой весны, большая часть разложения преобразуется в свою уникальную энергию, а часть разложения преобразуется в питательные вещества, которые полезны для организма, и вещества, которые возбуждают Ning Tao находятся в нем.

Здесь, из дворца с грязевыми пилюлями, в его периферийные меридианы, кровеносные сосуды, мышцы, внутренние органы и кости хлынула сила Духа. Он запустил здесь Духовный Декрет Очищающего Ледяного Огня, направляя духовную энергию, которая соединилась с энергией Цитруса Желтого Источника, чтобы пройти через его тело..........

Прошло еще полчаса.

Энергия второй Мандариновой Желтой Весны дренировалась чисто, и Нинг Тао до сих пор не смог прорваться сквозь барьер Царства Трюков. Но по сравнению с реакцией на поедание первых Желтых Весен Цитруса, в первый раз он просто почувствовал наличие барьера, и на этот раз он коснулся этого барьера!

Мягкий Небесный Голос снова встал из угла с нервным взглядом: "Брат Нинг, ты опять взволнован?".

Нинг Тао кивнул.

Два Мягких Небесных Голоса снова раскололись на две части и шли бок о бок по направлению к Нин Тао: "Я могу успокоить тебя".

Нинг Тао в панике сказал: "Нет-нет-нет, просто оставайся на месте, я сам могу успокоиться".

"Нет, ты не можешь успокоиться".

Нинг Тао: ".........."

Чем холоднее, тем спокойнее.

Нин Тао выбрал еще один цитрус из Желтых источников и засунул его себе в рот, эта штука, в конце концов, является духовным материалом подземного мира, имеет вкус гниющей плоти, и запах крови, вкус действительно отвратительный, но эффект как духовный материал удивительно хорош. Это как вонючий тофу, который плохо пахнет, но на вкус, да?

Легкий автомобиль был знаком с дорогой, и Нинг Тао снова быстро коснулся этого барьера. Это было волшебное и сложное существо, которое не было ни где-то в его теле, ни где-то в его сознании, это было в точке, где его тело и сознание встретились. Если чувствовать себя с телом, то это ощутимый барьер, который стоит на пути his俢. Если чувствовать себя сознательно, то это снова иллюзорное существо, к которому нельзя прикасаться, и его нужно воспринимать с духовной точки зрения.

Что бы это ни было, в состоянии чрезвычайного возбуждения, у Нинг Тао есть одно слово, то есть удар!

Духовная энергия всего тела сходилась в одном месте, постоянно воздействуя на этот барьер.

Его тело дрожало.

Его душа продолжала дрожать.

Сила сбора, удар.

Отойдите и зарядите снова.............

Я не знаю, сколько раз удар был сделан, но в непредвиденный момент, как приливная волна духовной энергии, ударив по стимулятору, барьер рухнул. Яростная духовная энергия внезапно затихла, спокойно течет по его телу.

Слабая черно-белая аура исходила от его кожи, как будто она была такой же, как аура пистолета во плоти, с чернилами и облаками дыма, похожими на ауру. В его дворце "Грязевые пилюли" черно-белая лужа была уже не грязевой лужей, а черно-белой водой, и хотя она все еще была немного мутной, она уже имела немного гомологичного вкуса с достоинствами добрых и злых помыслов, хранящихся в горшке добрых и злых помыслов. Его первенец сидел со скрещенными ногами в точке пересечения черного и белого, с черно-белой аурой по всему телу и достойным видом.

В этот момент он вошел в Малую Нирвану!

Он открыл глаза и встал.

Но, не дожидаясь, пока он попробует, что именно было столь мощным в духовной силе Маленького нирванного царства, Мягкий Небесный Голос снова встал с того угла.

"Брат Нинг, ты взволнован?"

Нин Тао прихрамыл ноги и 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 0760 Бедняга**

Глава 0760 Бедняга, ночь темна, и нет ни звезды, ни луны.

Северный Чанъань.

Облако чернил и дыма прошло сквозь воздух, прорвалось сквозь пустоту и направилось прямо к храму в Тайпине.

Когда Сила Духа прорвалась через Царство вне тела и вошла в Малую Нирвану, Нинг Тао не мог дождаться, чтобы испытать свою нынешнюю силу. Пять дней назад ему было бы трудно побить У Юэ, так же как ему нужна была помощь Фокс Цзи, чтобы убить императора Николаса Канга. Но теперь он был полностью уверен в том, что сразится с У Юэ и обезглавит его во плоти!

Если бы Николас Конти был еще жив и собирался убить его, он бы не пошел в Фоксхайм за помощью, он бы пошел один.

Это может показаться небольшим прогрессом, как будто входя через дверь, всего один шаг, но именно этот маленький прогресс принес ему качественные изменения.

Нирвана, этого слова достаточно, чтобы все объяснить!

Тайпиньский гуань на склоне холма молчал, темнота окутывала его, и не было света, даже не зажглась длинная лампа для богов в Фиолетовом зале Плюща.

В пустоте Нин Тао затормозил выстрелом в плоть и пробудил глаза к состоянию взгляда. Намек на ауру чернил появился из его глаз, возвышаясь над ним, и весь Тайпин Гуань был под его контролем.

Вид Тайпинга - это пустой вид, в котором нет предшествующего погодного поля для живых, и нет частных предприятий для живых мертвецов.

Тем не менее, его глаза все еще видели предшествующее погодное поле многих живых существ.

Сверчки щебечут в траве.

Ползающие муравьи на земле.

Мотыльки, летающие под карнизами............

Ничего из этого не ускользнуло от его глаз.

Войдя в Малую Нирвану, двуглазый перископ стал еще сильнее.

Нин Тао надавил на голову пистолета, и пистолет во плоти раскачался в пустоте и пришел в Фиолетовый зал Плюща. Зал был черным, но в его глазах он не сильно отличался от дневного света.

Он пробудил нюхательное состояние носа, и аура чернил была также вплетена в ноздри, но скука была очень слабой, будь то глаза или аура носа выплеснулся, что было трудно увидеть невооруженным глазом.

На самом деле это было изменчивым явлением духовной власти, и это явление было доступно только ему, а не демонам, не рядовым земледельцам. Ничего больше, просто потому, что он родился посредником между добром и злом, он практиковал Небесный Путь, и его Маленькое Нирвановое Царство было, естественно, уникальным Маленьким Нирвановым Царством, также. Дух Сосуда Доброго и Злого Трипода также сказал, что после того, как он вошел в Малую Нирвану, его тело Ваджра было телом Небесного Семейства и было другим.

Тысячи запахов бросились в ноздри Нин Тао, он закрыл глаза, и различные запахи "окрашены" в голову.

Он уловил запах У Юэ, и У Юэ поплыл в его сознание.

Он уловил запах Линь Цинюя, и появление Линь Цинюя пришло ему в голову.

Он уловил запах фиолетовой фиолетовой звезды Джуна, и в его сознании появился еще один идол.

Он запечатлел стены, балки, плитку, сорняки... все это пришло ему в голову и сформировало трехмерную картину, как будто его глаза видели это собственными глазами!

А способность носа нюхать еще сильнее!

С такой способностью, в будущем, даже в абсолютной темноте без света, он будет в состоянии построить образы окружающего его мира в его мозгу с сопливым состоянием носа!

Хотя Wu Yue и Lin QingYu не были найдены, он все еще был в хорошем настроении, когда он узнал, что его глаза и нос были в гораздо более сильном состоянии смотреть и чувствовать запах, чем раньше.

Обыскивая весь Тайпин Гуань, он также не нашел никакого запаха Линь Цинхуа в присутствии.

Также было что-то странное, и это было то, что не было ароматического следа уходящих живых мертвецов, и не было ароматического следа уходящих Линь Цинь Юя и У Юя. Все здесь исчезли, как будто из воздуха, оставив только запах.

Что случилось за эти пять дней?

Десятью минутами позже Нин Тао пришел к кургану запечатывания земли у гробницы Цинь Шихуан.

Духовная бумага, которую он оставил с нарисованным на ней кровавым замком, все еще находилась в нетронутой дыре кривошеи сосны.

На запечатанных курганах нет следов раскопок.

Нин Тао двинулся в своем сердце и улетел в сторону Исишань с ногой во плоти.

В гробнице императора до середины горы Йео были тайные ходы.

Гроб духа был спрятан в середине гор Yixi, Lin Qinghu первоначально был активен в курганах запечатывания, Wu Yue принес Wu Zetian к Chang'an снова, и собрал большое количество живых мертвых, и Lin Qinghu притаился в городе Chang'an. Были все виды вещей, и кроме гроба духа Yin в горе Yixi, Ning Tao не мог думать о любых других целях для Lin Qinghua, Lin Qingyu и Wu Yue в Chang'an.

Выстрел из плоти остановился на скале в горах Исишань, и Нин Тао собрал свой пистолет и встал, глядя вниз, в ущелье под скалой.

Каньон был полон замусоренных камней и кустарников, не было ни человеческого поля, ни запаха людей в воздухе.

Расположение гроба находится в этом каньоне, но здесь все нормально, никаких следов раскопок.

Внезапно, жуткое колебание энергии проложило свой путь, и зрение Нин Тао застряло на месте в каньоне. В тот же миг из земли вырвались дюжины энергии Духа Инь.

Гроб духа был все еще там, и он был на земле.

Сердце Нин Тао было озадачено: "Может быть, Линь Цинхуа и У Юэ не приударили за Гробом Призрака Инь, или они к нему готовились?".

Изначально он хотел спуститься вниз, чтобы увидеть Юаньбэя, но когда он обнаружил, что гроб Призрака Инь все еще там, он рассеял эту мысль. На этот раз он изначально искал неприятностей, но и не взял мягкий Небесный Голос, никто не дал ему защиту, здесь велик риск, что ребенок Юань выйдет из организма. Так как гроб Призрака Инь все еще был там, ему не нужно было заходить и проверять его.

Внезапно ветер стал облачным, и энергия Иньского Духа атаковала тело!

Эти демонические энергии шли на него!

Десятки демонической энергии означают десятки одиноких духов и призраков, а если их освободить, то это означает, что десятки людей будут одержимы призраками и станут живыми мертвецами.

Хотя я этого не вижу, разум Нинг Тао обычно "рисует" картину. Десятки одиноких духов преследовали его, некоторые сжимали его шею, некоторые сжимали его руки, некоторые сжимали его ноги, некоторые пытались просверлить в нем.

Картина ужасна.

Тем не менее, сердце Нин Тао было спокойным, даже намека на нервозность не было, как он произнес вслух: "Небесное пламя, очищающее Вайру, нужно сломать все сухожилия"!

Бряк!

Небесное пламя проникло в его тело, и он был в огне, все его тело горит, но невредимым.

Как дух может пережить огонь небесный?

Эти десятки призраков были как тьма под солнцем, и они исчезли в одно мгновение.

Нинг Тао выстрелил в плоть и ушел.

Через несколько минут после того, как он ушел, голова вышла из грязи на противоположной горной скале, молча глядя в направлении, которое он оставил.....

День 2.

В обветшалый район города Чанъань прибыл автомобиль на аккумуляторах, а молодежь на велосипеде и женщина на нем стали самым ярким зрелищем в этом районе.

Нин Тао припарковал электромобиль Tian Dao перед дверью здания подразделения, затем вышел из машины с Soft Tian Yin и вошел в здание подразделения.

Туд.

"Кто это?" Женский голос доносился из-за двери комнаты вместе со звуком шагов.

Дверь в комнату открылась и за ней стояла женщина, которой было около тридцати лет. Ее волосы были взъерошены, она носила платье в стиле много лет назад, ее глаза были потемнели, на углах были морщины, и она выглядела намного старше своего фактического возраста.

Эта женщина была женой Чэнь Чжуо, по имени Сяо Янь, которая была покалечена правой ногой, как и ситуация, описанная в профиле.

В доме были еще два маленьких мальчика, которые дрались за высохшее яблоко, которое было парой близнецов, около четырех или пяти лет.

Дом был в замешательстве, за исключением нескольких простых предметов мебели, нагромождённых высоко картоном и бутылками для напитков, и кислым запахом висел в воздухе.

"Вы, ребята......." Сяо Янь нарушила угнетающую тишину, и она выглядела немного нервной.

Нин Тао улыбнулась: "Здравствуйте, госпожа Сяо, меня зовут Нин Тао, я врач". Меня наняла Шэньчжоуская благотворительная компания, и я приехала специально, чтобы лечить вашего мужа от его болезни".

Мягкий Небесный Голос улыбнулся и поприветствовал: "Госпожа Сяо, здравствуйте, первый визит, я купила маленький подарок для детей, пожалуйста, возьмите его".

"Этот......", глядя на большую пачку подарков, которую Мягкий Тянь Инь передал своему телу, Сяо Янь был немного сбит с толку.

Кто хочет в наши дни подойти к двери бедного дома и так вежливо дарить подарки?

Нинг Тао сказал: "Возьми, а потом покажи мне своего мужа".

Нинг Тао улыбнулся и сказал: "Как так, место, где я раньше жил, было таким".

Конечно, место, где он жил, не было бы таким грязным, говоря так, чтобы сделать чувства Сяо Янь немного более естественными.

Два мальчика-близнеца переехали, взяли сумку для покупок с подарком из рук матери и передали содержимое шоколада, конфет и всего остального своим мозгам, счастливую улыбку на их грязных лицах.

Нинг Тао выглядел несколько разбитым сердцем, но не истекал кровью.

Сяо Янь привела Нин Тао и Мягкого Тяньцзиня к двери комнаты, которую она открыла. Из комнаты доносится неприятный запах, запах лекарств, еды, плесени, одежды и немного экскрементов.

Нинг Тао вошел без колебаний.

Гордость бедного человека всегда сильна, и даже хмурый взгляд может кому-то навредить. Так что он постоянно держал на своем лице тусклую улыбку, даря семье ласковое, теплое ощущение.

Войдя в дверь, Нин Тао увидел Чэнь Чжуо, который лежал на кровати. Он уже был настолько худой, что большой человек боялся, что у него не осталось и сотни фунтов. Когда он записался, он едва мог ходить, а теперь, похоже, даже в туалет ходить не может.

Чэнь Кунь посмотрел на Нин Тао и Мягкого Тянь Иня, его голос хрипел: "Вы, ребята...........................".

Нин Тао подошел и сел на диван на одном бедре, протянул руку и схватил сухую тонкую руку Чен Куна, улыбаясь, как он сказал: "Я врач, который пришел лечить тебя, меня зовут Нин Тао".

Нин Тао повернулась к Мягкой Тинъинь и сказала: "Тинъинь, поговори с госпожой Сяо и узнай, какие трудности у нее дома, а я поставлю господину Чену диагноз с моей стороны".

Мягкий Небесный Голос кивнул: "Мисс Сяо, пойдемте в гостиную, моя сторона должна кое-чему у вас научиться".

Сяо Янь последовал за Мягким Небесным Голосом и ушел.

Нин Тао открыл маленькую аптечку, взял бамбуковый набросок бухгалтерской книги и поместил его в руку Чэнь Кунь.

"Это... что?" Чен Кун спросил.

Нинг Тао сказал: "Это то, что я вижу, не волнуйся, тебе это не составит труда".

После предложения он взял бамбуковый набросок из бухгалтерской книги и открыл его, чтобы увидеть диагноз выше.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0761 Глава 0761 Что это за штука?**

0761 Глава 0761 Что это за штука? Бамбуковая тетрадь показывает содержание: Чен Кунь, родившийся в первый день первого месяца первого месяца года B Мао, человек небесный, грехи прошлой жизни, эта жизнь, чтобы заплатить за непоправимое.

Такой диагноз Нин Тао не ожидал, но, придя в эту семью, увидев, насколько тяжела и трудна жизнь для этой семьи, а Чэнь Чжуо в такой боли, он действительно хотел спасти его. Чэнь Чжуо - костяк семьи, и если он умрет, что случится с его женой-калекой и двумя сыновьями-близнецами?

Однако, что касается нынешнего положения Чэнь Чжуо, даже если бы он пошел против небес и дал ему лечение, он не смог бы выжить.

Его раковые клетки распространились по всему телу, и многие органы были некротизированы, так что даже боги не смогли его спасти.

Кто может жить, если небеса хотят, чтобы люди умирали?

Но кто заслуживает смерти, кто заслуживает жить, кто заслуживает быть богатым, а кто заслуживает быть бедным?

Кто устанавливает стандарты?

Грехи прошлой жизни должны быть оплачены в этой жизни, а заслуги этой жизни должны быть оплачены в следующей.

Сердце Нинга Тао было немного испорчено, и его настроение было немного плохим.

"Кашель......" Чен Кун внезапно кашлянул яростно, а также каким-то образом из его рта брызнула кровь. Он, казалось, боялся испачкать одежду Нинг Тао и поспешно протянул руку, чтобы прикрыть рот, прежде чем продолжить кашлять.

Нин Тао схватился за запястье и вколол намекнул на особую духовную силу в свое тело.

Через несколько секунд Чэнь Чжуо стал немного лучше, больше не кашляет, и немного цвета крови на его лице.

"Доктор Нин, я очень хорошо знаю свое состояние... Я больше не могу его вылечить..." Чэнь Чжуо посмотрел на Нин Тао озадаченными глазами, в его голосе также был намек на силу и дух. "Я прошу... вашу компанию только ради моей жены и двух бедных детей... как насчет того, чтобы дать моей жене работу подметать полы?"

Нин Тао сказал: "Не волнуйся, я сделаю все возможное, чтобы помочь твоей жене и ребенку в трудные времена, а также пошлю кого-нибудь помочь тебе в твоих делах, у тебя есть еще пожелания?".

"Желание?" Чэнь Чжуо на мгновение подумал, прежде чем сказать: "Я был так занят в своей жизни, что никогда не путешествовал. Когда я был молод, я поставил перед собой цель, и это было посещение чужой страны в этой жизни... Но сейчас кажется, что это желание может осуществиться только в следующей жизни".

Нинг Тао сказал: "В какую страну ты хочешь поехать?"

"Египет, я хочу поехать в Египет, чтобы увидеть пирамиды." Чэнь Чжуо, казалось, вернулся к этой мечте о своих юных днях, глядя на одну стену с намеком на улыбку в углу его рта.

Нин Тао сдвинул глаза, и он увидел грязную картину-пейзаж, которая была именно пирамидой, погруженной в заходящее солнце.

Для тех, у кого есть деньги, выезд за границу - это как шоппинг.

Но для такого бедняка, как Чэнь Чжуо, это была мечта всей жизни.

"Позволь мне помочь тебе осуществить эту мечту." Нинг Тао сказал.

Чэнь Чжуо горько смеялся: "Доктор Нин, я благодарю вас за вашу доброту... перестаньте дразнить меня... я даже не могу сейчас идти по дороге, я умру, я не могу поехать в Египет".

Нин Тао вытащил из маленькой аптечки обычную палочку с нарисованным на ней кровяным замком и случайно открыл кровяной замок.

Темные, как чернила, пещеры открылись в узком, тускло освещенном помещении, по периметру горящем, как уголь, огнем.

Чэнь Чжуо был ошеломлен и ошеломлен, открыв рот, но ничего не мог сказать.

Нин Тао подобрал Чэнь Чжуо и вошел в удобную дверь.

В медицинском зале Небесного Дао царила тишина, зелёный дым в Добром и Злом Триподе вращался вверх, человеческое лицо на треногах не открывало глаз и хмурилось.

Как может быть улыбающееся лицо, когда приходит человек урожая?

Человеческое лицо на штативе даже не хотело смотреть на него.

Нин Тао также просто посмотрел на лицо Дин Шанга, затем открыл еще одну удобную дверь, затем обнял Чэнь Чжуо и вошел внутрь.

Опять был на песчаной дюне, с восходом солнца, и недалеко пирамиды купались в золотом утреннем солнце несравненно зрелищно.

"Это..." замерло на полминуты до того, как Чэнь Чжуо решился: "Я, я сплю"?

Нинг Тао улыбнулся и сказал: "Нет, это не сон, это реальность". Это Египет, а это настоящая пирамида".

Чэнь Чжуо посмотрел на пирамиду, дрожа от волнения, а затем две слезы скатились с его глаз.

Мир так прекрасен, и еще столько достопримечательностей не видно, и все же он умрет.

Его жена была честной и хромой, а два его сына были так молоды, что он не мог пощадить их, но он собирался умереть......

Когда человек жив, у него есть миллион и он хочет десять миллионов, квартиру и виллу, жену и любовника, он занят и подсчитывает, но кто может подсчитать день его смерти и процент земли, которую он будет занимать после смерти?

Нин Тао вздохнул: "Неважно, расстанешься ты с ним или нет, вольно или нет, печально или нет, небеса возьмут тебя, тогда они возьмут тебя".

Чэнь Чжуо убрал свой взгляд и дрожащим голосом сказал: "Пожалуйста, пожалуйста, опустите меня".

Нин Тао поместил Чэнь Чжуо на холм, затем погладил его и сел на песок.

Чэнь Чжуо, однако, боролся и вывихнул спину, согнул руки на песке, отчаянно согнул ноги и встал на колени перед Нин Тао.

Когда он вывихнул спину, Нинг Тао знал, чего хочет, но не остановил его.

Человек, если только встанет на колени, чтобы отплатить за вашу доброту, пожалуйста, не отвергайте его.

"Я знаю... ты божественный Бессмертный... пожалуйста, спаси меня... божественный Бессмертный... Я поклялся тебе... "Чен Кун поклялся, но у его рук не хватило сил, чтобы поддержать его тело, когда он врезался головой в песок.

Нинг Тао помог ему подняться.

Нин Тао на мгновение замолчал, прежде чем сказать: "Я не божественный бессмертный, я врач-культуролог, небеса хотят принять тебя, я не могу помочь тебе". Все, что я могу сделать, это помочь тебе исполнить твое желание и помочь твоей жене и детям".

"Ты... ты не можешь спасти меня?"

"Никто не может пойти против неба, и я тоже, я не могу спасти тебя." Сердце Нинг Тао утонуло.

Культивирование Линь Ли прорвался через царство вне тела и вошел в царство Маленькой Нирваны, он чувствовал себя несравненно мощным, У Юэ, Линь Цинхуа, и Линь Цинъюй, которому было наплевать, и даже было ощущение, что он был номером один в мире. Но теперь он даже не может спасти умирающего. Вдруг у него возникло ощущение, что даже если бы он практиковался, чтобы стать бессмертным, он все равно был бы смирен, как пыль существования перед небесами!

Чэнь Чжуо тоже молчал.

Увидев методы Нинг Тао, он, казалось, увидел проблеск надежды и захотел схватиться за эту спасающую жизнь соломинку, упавшую с неба, но проблеск надежды был разбит в мгновение ока. В конце концов, солома - это солома, и она не может нести вес своей жизни.

"Не волнуйтесь, Благотворительность Шэньчжоу позаботится о ваших последствиях и даст вашей жене и ребенку достаточно денег, чтобы вырасти, чтобы закончить колледж, и я вылечу хромые ноги вашей жены и организовать для нее, чтобы работать на Благотворительность Шэньчжоу". Нинг Тао сказал, что он может помочь только в этом.

"Хотя... Я знаю, что единственное спасибо далеко не достаточно... Я отплачу за твою доброту в следующей жизни..." Слезы Чэнь Чжуо вернулись ему на глаза.

Нинг Тао улыбнулся: "Если есть загробная жизнь, не делай больше зла, накапливай добродетель и делай добро".

Чэнь Чжуо посмотрел на небо, и в углу его рта появился намек на горький смех: "Ты говоришь, небеса ошиблись"?

Нинг Тао слегка замерз.

Бог совершил ошибку?

Он никогда не думал об этом.

Чэнь Чжуо продолжил: "Я никогда не делал ничего плохого, хотя мои способности ограничены, я старался изо всех сил делать добро... Почему Бог смотрит на меня одного и хочет принять меня... Почему те коррумпированные чиновники и чиновники, которые совершили преступления, живут хорошо?

Нинг Тао не смог ответить.

Это был вопрос, на который он сам хотел найти ответ.

Чэнь Чжуо вдруг засмеялся: "Какой Бог? Я не верю, но я верю тебе, ты..."

Нинг Тао посмотрел на него.

"Ты... ты мой Бог". Чэнь Чжуо внезапно произнес такое предложение.

Внезапно Нинг Тао почувствовал странный блеск энергии. Он не знал, что это было, но был уверен, что это было выпущено из тела Чэнь Чжуо. Этот блеск энергии не исчез и не исчез, а был брошен прямо в его тело!

Тот момент, немного неописуемого чувства, которое слова не могут описать, прошел в мгновение ока.

Что это?

Но, не дожидаясь, пока Нин Тао разберется с этим, горло Чэнь Чжуо вдруг услышало звук "кудахтанья".

Это был звук сломанного дыхания.

Чан Чёк мёртв.

Нинг Тао придерживался поглаживающей осанки и не двигал мышцами. Он бросил и повернулся в своем сознании, размышляя о таинственной энергии только что, но ее нигде не было. То, что только что случилось, что казалось иллюзией, не существовало.

Через несколько минут на песчаных дюнах открылась удобная дверь, и Нин Тао перенес тело Чэнь Чжуо в удобную дверь, прежде чем открыть удобную дверь и вернуться в комнату Чэнь Чжуо. Он положил останки Чэнь Чжуо на кровать и заправил его.

"Счастливого пути, и будьте уверены, что ваша жена и дети будут в порядке." Нин Тао сказал Чэнь Чжуо.

У Чэнь Чжуо не было реакции.

Нин Тао горько засмеялся и взял обычную наклейку с нарисованным на ней кровавым замком, который упал на землю. Впоследствии он вышел из комнаты. Мягкий Тингин и Сяо Янь сидели на изношенном диване и говорили о чем-то, а Сяо Янь сказал, что как Мягкий Тингин взял ручку и сделал заметки.

Двое детей на полу раздают подарки, как и вы, как и я, с невинными улыбками на лицах.

Изначально Нин Тао хотел сказать Сяо Янь, что ее муж ушел, но, увидев улыбки на лицах этих двух детей, он ничего не мог сказать.

Глаза двух женщин упали на него.

Сяо Янь замер на мгновение и вдруг прикрыл его рот, слезы, падающие вниз по его лицу в нитке.

Женщины такие чувствительные.

Мягкая Tingyin также поняла, и она протянула руку, чтобы обнять Сяо Янь на руках, ничего не говоря, просто похлопывая ее по спине нежно с ее рукой.

Нин Тао подошел и мягко сказал: "Мисс Сяо, идите проверьте его".

"Хм......" Сяо Янь укусил ее за губу, потянул за ногу и побежал в ту комнату.

Нин Тао сказала: "Иди и успокой госпожу Сяо".

Мягкий Небесный Голос тоже ушел.

Нин Тао сидел на диване и смотрел на двух смеющихся бессердечных детей, но в своем сердце он думал о том таинственном проблеске энергии, который перешел из тела Чэнь Чжуо в его.

Что это за штука?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0762 Глава 1 Возможность**

0762 Глава первая Возможность Чэнь Чжуо умер, и послеоперационная и спасательная работа для Сяо Янь и ее двух детей была взята на себя сотрудниками Благотворительной компании Шэньчжоу, больше не нужно Нин Тао и мягкий Тянь Инь, чтобы справиться с чем угодно.

Компания потратила много денег, но не заработала хороших мыслей и заслуг, но Нин Тао это совсем не волнует, но мерцание странной энергии принесло ему значительную путаницу.

Компания уже несколько дней занимается кучами работ, и Нинг Тао вернулся в медицинский центр "Небесный путь" один.

В Медицинском Зале Небесного Дао царила тишина, добрая ци в доброй и злой штативе была опутана в добрую и злую ци, а человеческое лицо на штативе было хмурым, все еще с неудобным, стойким выражением лица. Однако, заработав десять тысяч очков "Хорошей ностальгии" от "Леди Лодки Дракона", лицо Динь Шанга уже выглядело намного лучше.

Нин Тао подошел к Триподу Добра и Зла и сказал открыто: "Брат Динг, я наткнулся на вопрос, я хочу поговорить с тобой, тебе удобно?".

Трипод Добра и Зла не отреагировал наполовину.

Нин Тао также проигнорировал это и продолжил: "Я принял сегодня пациента, я уверен, что вы видели его тоже, он человек небесной жатвы, и есть хромая жена и двое плачущих детей дома, очень бедные. Я не мог спасти его, а только исполнил одно из его желаний, спасти его жену и детей..."...

"Перед смертью он сказал, что я - его небеса, и в это время из его тела высвобождается проблеск энергии, которого я не видел, но он зарылся в мое тело, и после этого я больше не мог его чувствовать, я хотел бы спросить, какая это была природа энергии"?

Человеческое лицо на Триподе Добра и Зла все еще не отреагировало наполовину.

Нин Тао ждал полдня, но так и не увидел открытого лица Динг Шанга, он сказал несколько депрессивно: "Брат Динг, это серьезное дело, ты не хочешь со мной поговорить?"

Динги или пердёж не реагировали.

"Ты ублюдок". Нин Тао ругал в своем сердце, а также отказался от общения с инструментальным духом Доброго и Злого Трипода. Он вытащил бамбуковый набросок из бухгалтерской книги и вызвал Баг Эр.

На бамбуковом листе взорвалась пятно черной и белой энергии, и червь Er выполз из бамбукового листа.

Опять немного повзрослело.

Как всегда в позе императора, казалось, что он хочет положить пару развитых пухлых маленьких рук за спину, но из-за того, что эти руки были слишком короткими, они могли дотянуться только до сторон его округлого живота, что было особенно смешно.

Нин Тао тоже не был глупцом, прямо рассказав, что случилось с Чэнь Чжуо, а затем сказал: "Скажите мне, какая это энергия, и я дам вам пятьсот долларов на диагностику".

Однако Червяк Два посмотрел над головой на Трипод Добра и Зла.

Нин Тао сказал: "Зачем ты на него смотришь? Это твой босс, и даже он спит, так что не волнуйся об этом, просто скажи мне, что это так".

Но как раз в это время человеческое лицо на Триподе Добра и Зла открыло свои глаза.

Оба насекомых опустили руки по бокам желудка, а слегка выступающие верхние части тела также опустились и расположились на земле, а круглая голова склонилась к бамбуковому куску в один, два и три раза.

Нинг Тао был ошарашен, это были действительно отношения высшего подчинения.

Разница в статусе действительно огромна.

В первый раз второй червь не осмелился остаться ни на минуту, а второй был встроен в кусок бамбука, даже не поздравив, ускользнул.

Нин Тао пожал плечами: "Что ты имеешь в виду, разве это не просто ответ, я еще не могу за него заплатить?"

Человеческое лицо на Добром и Злом Триподе просто спокойно смотрело на Нинг Тао.

Нин Тао сказал: "Мы в одном лагере, ты знаешь ответ, но ты скрываешь его от меня, ты относишься ко мне, как к одному из своих или нет?"

"Божественное Провидение не должно быть раскрыто". Дух сосуда Доброго и Злого Трипода наконец-то заговорил.

Нинг Тао был несчастлив в своем сердце: "Это снова та же самая фраза, Небесный шанс не должен быть раскрыт, не можешь ли ты найти другое оправдание?"

Сосудный дух Доброго и Злого Трипода сказал: "Куда ты торопишься, когда пройдешь 100.000 отметку, ты, естественно, узнаешь".

Сердце Нинг Тао пошевелилось: "Что случится, когда ты перейдешь отметку в 100,000?"

Инструментальный дух Доброго и Злого Трипода сказал едва заметно: "К тому времени ты поймешь, что твое время на исходе, есть только один шанс, воспользуйся им хорошо и не исправляй эту бесполезную вещь".

"У меня мало времени, что ты имеешь в виду?" Нинг Тао был чувствителен к этому заявлению, это означало, что он умрет?

Однако блуждающий дух Доброго и Злого Трипода больше не заботился о нем и медленно закрывал глаза.

"Алло? Ты не можешь говорить половину, тебе придется сказать мне, что скрывается за 100 000 отметками, если ты не скажешь мне, что это значит, что у меня заканчивается время". Нинг Тао был немного встревожен.

Однако дух артефакта Доброго и Злого Трипода даже не открыл глаза.

Нинг Тао опять закричал: "Баг Эр, ты выходи".

На бамбуковом эскизе бухгалтерской книги не было даже половины движения, и даже Червь Эр не вышел.

Нин Тао подождал некоторое время, но, наконец, сдался, и он убрал бамбуковый набросок своей учетной книги и открыл дверь удобства и вернулся в благотворительную компанию Шэньчжоу.

За дверью находилась гостиная в офисе Бай Цзина, двери и окна были плотно закрыты и тихие.

Нин Тао стоял в гостиной в оцепенении, его разум постоянно вспоминал слова, произнесенные инструментальным духом Доброго и Злого Трипода.

Твое время истекает, и у тебя есть только один шанс.

Время на исходе, пора ли платить за аренду в этом месяце?

Но также возможно, что у него осталось не так уж много времени.

Есть только один шанс, который трудно понять. Это может быть шанс после пересечения 100,000 отметки, или это может означать что-то еще.....

Чем больше ты думаешь об этом, тем более запутанной становится твоя голова.

Однажды Нин Тао перестал думать об этом, и его сердце решило: "Я воспользуюсь этим как шансом после 100 000 отметки, я должен временно отказаться от плана по расследованию и убийству злых королей здесь, сначала заработать деньги на медицине, а затем поговорить".

В прошлом месяце не было арендной платы и баланса 78345 баллов на бамбуковой книге за лечение добра и зла, из которых 31245 баллов за добрые мысли и заслуги и 47210 баллов за злые мысли и грехи. В начале этого месяца благотворительная корпорация "Шэньчжоу" запустила три программы для хороших людей, которые обошлись в миллионы долларов и заработали в 2011 году очки хорошей памяти, а позже заработала 10 000 очков хорошей памяти на лодке-драконе, общее количество очков хорошей памяти составляет 43 256 очков. По закону абсолютного равновесия между добром и злом 100 000 человек делятся на две, половину добрых помыслов и заслуг и половину злых помыслов и грехов, то есть 50 000 добрых помыслов и заслуг и 50 000 злых помыслов и грехов. Тогда вам также нужно заработать не менее 6744 очков за добрую волю. Суммируйте и вычитайте, и в итоге получите не менее 2790 грехов злого ума.

Делая математику таким образом, его стресс внезапно стал намного меньше.

Положите все остальное и сначала получите $100,000, которые вам нужны для клиники!

Нин Тао вышел из комнаты отдыха, хоронил голову, чтобы прочитать информацию мягкого Тянь Иня, только чтобы найти его обратно, случайным образом положил информацию в руку и поприветствовал его.

"Брат Нинг, ты вернулся, я сделаю тебе одеяльный чай." Мягкая Тинь Инь говорила, что она не только нежна, как вода, но и умеет служить людям. Кроме того, что она не может драться, у нее нет и недостатка. Если вы должны выбрать кость в яйце, чтобы найти новый недостаток, это просто, что сила лекарства немного сильнее, а при умножении на два, лекарство еще сильнее.

Нин Тао взял ее за руку и привел к столу, сказав при этом: "Не нужно делать мне чай, работа срочная, расскажите мне о программе "Хорошие люди", которая может быть запущена в данный момент".

Мягкий Небесный Голос сказал: "Ладно, на вершине списка учитель........"

Полмесяца спустя.

Дверь удобства открылась посреди гористого внутреннего пространства племени Гундхей.

Мужчина и женщина вышли из двери удобства, за ними последовало облако чернил и дыма, которое улетело к этому пещерному участку леса.

Соломенные хижины на Чен Пинг Роуд находятся посреди этого леса.

Чен Пинг Дао, который собирал овощи, вдруг напрягся, выбросил в руку овощной спирт, и схватил мотыгу, которая была помещена на его стороне.

Это облако чернильного дыма упало, аура чернил рассеялась, и молодые люди и женщина проявили себя, именно Нин Тао и Мягкий Тянь Инь.

С летающим прыжком, рычащий собака выкопал голову в объятия Нинг Тао, его язык пробегает по всему телу Нинг Тао. Лизание.

Хотя он поклонялся Чену Пингдао как своему учителю, в его сердце Нин Тао был его истинным хозяином.

Чен Пингдао похлопал по груди: "Я пойду, ты пришел, не поздоровавшись, хочешь напугать старика до смерти?"

Нин Тао улыбнулся и сказал: "У вас здесь больше нет сигнала мобильного телефона, как я могу с вами связаться, я могу приехать только напрямую".

"Подожди... что это за пистолет, который все еще можно использовать как летающий меч?" Взгляд Чена Пингдао приземлился в руке Нин Тао на средневековый пистолет из плоти, его глаза были наполнены божественным светом удивления и зависти.

Нин Тао сказал: "Я усовершенствовал пистолет-пулемет, но не думай об этом, ты не можешь страдать от этого".

Чен Пинг Дао с сарказмом улыбнулся, он был бывшим владельцем Небесной зарубежной клиники, но сдался. Где выигрыш без отдачи?

"Здравствуйте, старейшина Чен." Мягкий небесный голос вздохнул.

Мысли Чэнь Пиндао быстро изменились, когда он взглянул на мягкий Тянь Инь, а затем на Нин Тао, улыбаясь и говоря: "Ой, там действительно есть муж и жена двойник, я желаю вам, ребята, рано и драгоценный сын".

Лицо Мягкого Небесного Голоса покраснело.

Нин Тао был немного смущен, когда сменил тему: "На этот раз я здесь, чтобы увидеть тебя и ревущего Небесного Пса, и заработать несколько злых мыслей, грешащих мимоходом". В этом месяце медицинский зал "Небесный Дао" будет модернизирован, и в нем все еще не хватает более 2 000 очков злых мыслей и грехов".

За это полугодие в рамках проекта "Восемь хороших мужчин", который обошелся в 200 миллионов долларов, он уже перевел 6744 очка за добродушные заслуги, необходимые для того, чтобы пересечь отметку в 100 000. На самом деле, он заработал 6745 очков за добродушные заслуги, немного больше, чем требовалось. Теперь от грехов Злой Мысли осталось всего 2790 очков, поэтому он приехал сюда с Мягким Тянь Инь, и помимо желания заработать 2790 очков грехов Злой Мысли в Гунде, он также хотел увидеть Ревую Небесную Собаку и поговорить с Ченом Пиндао.

У него был проблеск надежды, что Чен Пингдао может знать, что это за проблеск энергии и "возможность" после 100 000 отметки.

Прежде чем Чен Пингдао заговорил, рычащий небесный пёс воскликнул: "Гав! Старый Отец, я выйду и найду для тебя двух человек, наверное, хватит на более чем две тысячи злых мыслей и грехов".

Нинг Тао протянул руку и погладил голову рычащей небесной собаки: "Ты выйдешь один, это нормально?"

Рычащий Небесный Пес бросился к Нин Тао, виляя хвостом: "Мой навык стрельбы из лука был значительно улучшен за последние несколько месяцев, и хозяин даже передал мне заклинание, какой смысл ловить двух злодеев? Отец, подожди меня здесь, я пойду и вернусь".

После этого рычащий Скайхаунд свистнул и побежал к выходу, скорость которого была сравнима со скоростью летящей стрелы.

Это действительно "меритократия".

Чен Пингдао закричал: "Рев на небесах, будьте осторожны!"

Рычащий собака, однако, убежал.

Нин Тао сказал: "Старейшина Чен, давайте поболтаем".

Чен Пиндао сказал: "Я тоже хочу поговорить с тобой, ты сиди, я пойду сделаю тебе чашку чая и мы поговорим".

Мягкий Небесный Голос сказал: "Я лучше пойду, а вы говорите, старейшина Чен, просто скажите мне, где чай".

Чен Пингдао сказал: "На чайном столике в чайной можно увидеть, когда заходишь".

Мягкие небесные ноты ушли.

Чен Пингдао и Нин Тао сели на каменную скамейку и открыли: "Разве это не клиника, как она стала медицинским училищем?".

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0763 Глава Вера и Бог**

0763 Глава Вера и Бог Нинг Тао сказал: ''Обновление, обновление и модернизация снова, и я не знаю, как я стал медицинским залом. В этом месяце будет модернизировано и медицинское училище, а арендная плата за этот месяц составляет 100 000 денег на диагностику добра и зла".

Чен Пингдао был ошеломлен: "А? Сто тысяч долларов за клинику?"

Нин Тао кивнул, не зная, почему, видя, что Чен Пиндао был так удивлен, он на самом деле развил немного чувство превосходства в своем сердце.

"Тогда ты......." Чен Пиндао собирался снова замолчать.

Нинг Тао сказал: "Если тебе есть что сказать, зачем заикаться?"

Чен Пингдао протянул руку и похлопал Нин Тао по плечу, его голос был полон грусти: "Я знал этот день, это все моя вина... ты пришел сюда на этот раз, чтобы увидеть меня и Ревющего Небесного Пса в последний раз, так?"

Нинг Тао: "Хмм?"

"Место выбрано?" Чен Пиндао снова спросил.

Нинг Тао врасплох сказал: "Какое место?"

Он вдруг понял слова, чувства этот ублюдок думал, что умрет, когда услышал, что он собирается заплатить сто тысяч долларов за аренду клиники в этом месяце!

Нин Тао не хватило милости сказать: "Ты старый, забудь, что я говорил раньше". Я уже говорил Рычащему Небесному Псу, что мне не хватает всего чуть более двух тысяч очков злых грехов разума. Ты думаешь, что я умру, мне слишком тяжело для этого".

Нинг Тао просто слегка кивнул.

Чен Пиндао произнес восклицание: "Боже мой........."

Сердце Нин Тао также произнесло восклицание: "Какой крестьянин из династии Цинь!".

В это время подошел Мягкий Небесный Голос и дал Чену Пиндао и Нин Тао по чашечке заваренного чая, а затем хрустяще сказал: "Старейшина Чен, вы попробуйте этот чай, он сделан мной с чистой водой".

Чен Пинг Дао взял чайную чашку и сделал глоток, еще один звук дребезжания, и его разум был отвлечен: "Хороший чай, действительно хороший чай, это лучший чай, который я когда-либо пробовал". Брат Нинг, тебе повезло, что у тебя такая хорошая жена-мидия. Ты говоришь, ты говоришь, как ты хорош?"

Мягкое лицо Тингин покраснело и стояло позади Нинг Тао, в одиночестве воруя радость.

Нин Тао сделал неглубокий глоток чая и вслух сказал: "Старейшина Чен, вы человек, проживший более двух тысяч лет, ваша проницательность не имеет себе равных". Я наткнулся на странную вещь и хотел бы услышать, что ты думаешь".

"Ты говоришь". Чен Пингдао был занят, потягивая чай, в восторге.

Нин Тао кратко рассказал о том, что случилось с Чэнь Чжуо, а затем спросил: "Как ты думаешь, что такое этот блеск энергии?".

Чен Пиндао задумался на минуту, прежде чем сказать: "Сначала я дам тебе диагноз".

Он смотрел прямо на Нинг Тао.

Это состояние пробуждения глаза Искателя, того же посредника добра и зла, который также обладает этой основной способностью.

После того, как он посмотрел на него, он поднес нос к телу Нинг Тао и сильно понюхал.

Именно нюхательное состояние пробудило нос, базовую способность, которая также была у него.

Однако, независимо от того, было ли это состояние глаза или запах носа, он был намного хуже Нинг Тао.

Нин Тао тоже не торопил его, терпеливо ожидая диагноза Чена Пиндао.

Еще через полчаса чашка чая была почти закончена, прежде чем Чен Пингдао заговорил: "Простите, я не нашел в вас никакой таинственной энергии, духовная сила есть, и она очень мощная, вы боитесь, что достигли Царства вне тела, верно?".

Результат этого диагноза вовсе не удивил Нин Тао, но суждение Чена Пиндао о его выращивании заставило его посмеяться: "Стыд, позор, благодаря благословению старейшины Чена на раздачу клиники, я только месяц назад вошел в Маленькое королевство Нирвана".

"А?" Подбородок Чена Пиндао чуть не упал на землю.

Нин Тао улыбнулся: "Если не случится никакой аварии, думаю, скоро я столкнусь с небесной катастрофой, вот тогда и наступит настоящая трудность".

Чен Пингдао: ".........."

Он чувствовал, что Нин Тао все еще ворчит на него за то, что случилось тогда, и намеренно спровоцировал его, но он мог только принять этот гнев. В противном случае Нинг Тао забрал рычащую небесную собаку, и он был глубоко влюблен в рычащую небесную собаку, что было равносильно тому, что он забрал половину своей жизни.

Нин Тао вернул тему назад: "Я уверен, что Чэнь Чжуо прогнал след энергии из своего тела, когда умирал, и это правда, что она вошла в мое тело, я даже не смог найти ее сам, и это нормально, что ты не смог ее найти".

Чен Пингдао горько смеялся: "Правильно, ваше культивирование выше меня, а ваше медицинское мастерство выше меня, если бы вы могли узнать и поставить диагноз, вы бы уже давно узнали и поставили бы диагноз, так зачем приходить сюда и спрашивать меня, я просто пытаюсь все исправить".

Нин Тао сказал: "Старейшина Чен не должен быть скромным, я хочу услышать ваше мнение".

Чен Пингдао минуту молчал, прежде чем сказал: "Вы сказали, что это действительно странно, человек из Небесной Коллекции, или обычный человек, он определенно не имеет никакой духовной силы на своем теле, если бы это была духовная сила, вы бы смогли заметить это тогда... Я думаю... может быть, это как-то связано со словами, которые он сказал перед смертью".

Нинг Тао замер на мгновение.

Перед смертью Чэнь Чжуо сказал ему: "Ты - мой рай".

После того, как Чэнь Чжуо закончил говорить это, этот блеск энергии вышел и зарылся в его тело.

"Старый брат Нинг, что ты думаешь о богах в религии?" Чен Пиндао спросил риторически.

Нинг Тао слегка застыла: "Почему ты спрашиваешь меня об этом?"

Чен Пингдао сказал: "В этом мире много религий, и каждая религия имеет своих богов, всевозможные дисциплины, горы и горы, море и море, даже женщины, которые рожают детей, имеют богов, как вы думаете, все ли эти боги реальны?".

Нинг Тао сказал: "Другие, которых я не знаю и не могу заботиться, но я... не верю".

Чен Пингдао сказал: "Боги и бессмертные в мире возделывания отличаются от богов, в которых верят смертные, и все наши боги и бессмертные возделываются шаг за шагом, и когда они сильны, они могут стать богами и бессмертными". Но боги, в которых верят смертные, которые из ничего, и чем больше они верят, тем больше они становятся богами".

Нин Тао ломал голову над словами Чена Пиндао, но не мог понять, как Чен Пиндао использовал их.

"Но вы бы сказали, что этих богов не существует, но их сила затрагивает многих, многих людей, даже мир". Боги Ближнего Востока тысячелетиями сражались с богами Запада и до сих пор сражаются, вы можете сказать, что их не существует?". Чен Пиндао вернулся с еще одним риторическим вопросом.

В это время Нин Тао в какой-то степени понял, почему он воспитывал богов, в которых верят смертные: "Старейшина Чэнь, вы имеете в виду, что Чэнь Чжуо относился ко мне как к богу? Эта лента энергии... это была энергия его веры?"

Чен Пингдао кивнул: "Да, вера - это духовная энергия". Человек в некоторой степени благочестив, и его вера и душа производят энергию веры. Энергия веры тысяч верующих сделала этих богов, но эти боги есть где-то, чего никто никогда не видел, но они, в свою очередь, влияют на мир и влияют на людей этого мира".

Один человек внезапно пришел в голову Нин Тао, Лин Цин Ю.

В ту ночь в начале месяца он отвез Мягкого Тянь Иня в Тайпинскую обсерваторию, где спрятал своего первенца в сверчке и был найден У Ван Ронгом. У Юй прогнал, а потом пришел Линь Цинь Юй. Мягкий Небесный Голос выстрелил в нее, разозлив ее, и она вдруг стала похожа на изменившегося человека, пару золотых зрачков, величественную, и значительно возросла в силе. В то время он чувствовал, как будто она была одержима каким-то божеством, и, оглядываясь назад, действительно возможно, что это было с помощью той энергии, которую Чен Пиндао говорил ему сейчас - энергии веры!

"Конечно, это все, что я понимаю, ты можешь верить в это или нет." Чен Пиндао сказал: "Тем не менее, это неплохо, что кто-то верит в тебя, как в бога, так что не беспокойся об этом". У нас, культиваторов, есть свои боги и бессмертные, если вы так хороши, вы можете стать бессмертным или даже богом в будущем. В то время это был не бог веры, у которого не было даже тела, а такой бог, который был настоящим и мог родить детей".

Мягкий Небесный Голос кашлял неловко: "Пойду закипячу еще воды".

Она пошла в чайную.

Нинг Тао думал об этом и не хотел больше зацикливаться на этом проблеске энергии. Как сказал Чен Пингдао, у смертных есть смертные боги, а у культиваторов - боги культиваторов. С силой веры Чэнь Чжуо в одиночку, он не мог стать богом, в которого верили смертные, и не было смысла жить на нем.

"Сэнпай Чен, у меня еще один вопрос." Нинг Тао сказал: "С вашим опытом, помогите мне проанализировать, что произойдет в этом месяце после того, как Медицинский центр "Небесный Дао" соберет арендную плату за лечение в размере 100 000".

"Ты имеешь в виду, как насчет тебя, или как насчет медицинского центра "Небесный Дао"?"

"Какая разница?"

Чен Пингдао сказал: "Конечно, есть разница, даже если ты умрешь, медицинский центр "Небесный Дао" будет существовать, поэтому не имеет значения, как это будет, важно то, как ты будешь".

"Так что же со мной будет?"

"Откуда мне знать, что с тобой случится, я этого никогда не испытывал." Чен Пиндао сказал.

Нинг Тао: ".........."

Эквивалент попросил Уайт.

Через час вернулась рычащая тианская собака и снова головой окунулась в объятия Нинг Тао, язык собаки постоянно приветствовал лицо Нинг Тао.

Нин Тао поиграл с ней какое-то время, прежде чем сказать: "Ревючее небо, ты нашел свою цель?".

Снарлинг Скайхаунд сказал: "Нашёл, я не очень далеко ушёл, пока не столкнулся в деревне с группой мятежников, которые грабили зерно и женщин, я укусил одного из главарей и вытащил его на холм, я подсчитал, что у этого парня тоже было более двух тысяч очков злых помыслов, которые грешили на нём".

"Иди, покажи мне". Нинг Тао сказал.

Во главе с Ревчим Небесным Псом Нинг Тао подошел к главе этой горы, а затем увидел лидера мятежников, укушенного Ревчим Небесным Псом. Он поставил диагноз по скетчу о бамбуковой книге, у этого парня на самом деле 2801 очко злых мыслей, грехов на его теле. Ему нужно было всего 2790 очков грехов злого ума, и у него было еще 11 грехов злого ума.

На данный момент 100 000 добра и зла, необходимых для пересечения 100 000 отметки, подняты должным образом, и мы ждем только день сбора арендной платы.

То, что будет после 100 000 отметки, после этого ответ выйдет сам по себе.

Нин Тао поужинал в доме Чен Пин Дао перед отъездом с Мягким Тянь Инь. Он не забрал Рычащего Небесного Пса и увидел, что Рычащий Небесный Пес уже привык быть рядом с Ченом Пингдао. Если его забрали, Чен Пиндао не мог принять его, не сказав, что он также будет задерживать свою практику, и у него не было столько времени и энергии, чтобы направлять его.

Ну и ладно.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0674 Глава После отметки 100 000.**

0674 Глава 100 000 после 100 000 отметки, 100 000 медицинских денег, чтобы собраться вместе, Нинг Тао больше не зарабатывать давление медицинских денег. Вернувшись из пещеры Чэнь Пиндао, он заткнулся в медицинском зале, чтобы практиковать свою духовную энергию.

Баланс добра и зла был беспрецедентно велик, и каждое из культивирований Нин Тао достигло значительного прогресса. Каждый раз после "наполнения" он открывал удобную дверь и практиковал Жажду Бессмертных в пустыне за пределами подземного храма Небоны.

Мягкий Небесный Голос также практиковался в подземном храме Небоны, но на этот раз это не было отступлением, это была попытка позволить Небесному Диверсии Заклинаний снова подняться вверх, пытаясь разделить эти два диверсии.

Предлагай, предлагай, предлагай.............

Духовность, меткость, одухотворенность.............

Шесть дней спустя.

Сцена была как будто белый дракон и черный дракон спутались и боролись друг с другом. Лицо человека на горшке было закрыто, и выражение его лица было спокойным, как будто он заснул в прошлом.

Нин Тао взял бамбуковый набросок бухгалтерской книги и дождался момента, когда придет день сбора арендной платы.

Появилось содержимое бамбуковой учетной книги: счет злых мыслей и грехов составил 50011 очков, хороших мыслей и заслуг 50001 очков, денег для диагностики добра и зла составил 100000 очков, доступный остаток 100000 очков.

Нин Тао смотрел на него с первого взгляда, его сердце трепещет от волнения. Первые три посредника между добром и злом, владелец Мэй Сян Дин, Мэй Сян Бессмертный Цзэн Жу Сянь, владелец Сломанного Дин, Цзи Сяофэн, владелец Небесного Пса Дин, Небесного Пса, Цинь Ба Тянь, все умерли на 100.000 медицинских расходов. Но теперь у него есть 100 тысяч долларов в медицинских счетах, которые он ждет, чтобы очистить, без всякого давления.

Чен Пинг Дао прав, отлично.

Лучшие люди настолько хороши, что не знают, что такое давление.

Минуточку...............

Глаза Нин Тао внезапно приземлились на две цифры, и в его сердце внезапно возникла загадка.

Это две "100 000", одна за злые мысли и грехи и 50001 за хорошие мысли и заслуги.

Нин Тао сдвинул глаза, посмотрел на лицо человека на штативе и с неудовольствием сказал: "Брат Дин, 50011 плюс 50001 равен 100000, так работает математика семьи Тянь? Хотя есть только двенадцать пунктов денег на диагностику добра и зла, это вопрос принципа, не должны ли вы объяснить мне это?".

Человеческое лицо на Добром и Злом Триподе, однако, даже не подняло веки.

Чем больше Нинг Тао думал об этом, тем неудобнее ему становилось: "Где же справедливость небесная? Прошлая жизнь Чэнь Чжуо, вы ясно помните, какие грехи вы сделали, пусть люди платят свои долги в этой жизни, такая простая арифметическая проблема, вы можете ошибиться? Если же считать злые помыслы и грехи других людей, и пусть они заплатят свои долги в этой жизни, то разве это не несправедливо?".

Человеческое лицо на Добром и Злом Триподе наконец-то открыло свои глаза, глаза, скрывающие гнев: "Я действительно хочу подарить тебе день грома".

Нинг Тао: ".........."

Вдруг, добро и зло ци в Добром и Злом Триподе восстановились к внутренней части Трипода, а затем облако зеленого дыма выскочило наружу, и туман распространился по всем частям Медицинского центра.

Нинг Тао стоял в густом зеленом дыму, не видя и не чувствуя ничего. К этой ситуации он давно привык, и ничего не делал, кроме как спокойно ждал.

Примерно через несколько минут зелёный дым исчез, и вновь появился медицинский павильон Небесного Дао.

В горшке добра и зла нет ни добра, ни зла.

Однако, эта ситуация также нормальна, она "съедает" 12 баллов денег за консультацию, дингли добрые и злые деньги за консультацию равны нулю, конечно, не будет добра и зла qi. И даже если она не имеет 12 пунктов медицинских расходов, то добро и зло, исходящие всего из 12 пунктов медицинских расходов, настолько слабы, что они почти незаметны.

Кроме этих изменений, все в Медицинском Зале Небесного Дао было, как прежде.

Это норма, такие вещи, как обновление никогда не увеличивают арендную плату, аппаратные средства никогда не обновляются.

Взгляд Нинг Тао переместился на бамбуковый набросок бухгалтерской книги.

На бамбуковом портфеле появилось содержимое бамбуковой книжки учета: сбор арендной платы завершен, в этом месяце медицинское училище модернизировано до больницы Tianjia Cai Tonic. Поднимается система месячной арендной платы, собирается энергия добра и зла, вера и любовь, а божественные кристаллы рафинируются, чтобы наполнить небеса.

Небесный Сборный Дом?

Поворот был немного большим, и Нинг Тао почувствовал, что машина собирается перевернуться.

Обновление клиники Тяньвай до медицинского центра "Небесный Дао" было нормальным, это была просто модернизация, медицинский центр определенно был более продвинутым, чем клиника. Но медицинская школа была модернизирована до тонизирующего центра. Что это за маршрут?

А что такое уверенность в том, что он понимает все - от добра до зла, от любви?

До обновления он обычно думал, что медицинский центр "Небесный Дао" будет модернизирован и станет "Небесной семейной больницей" или что-то в этом роде, а также беспокоился о том, что в следующем месяце арендная плата будет увеличена до 200 000 юаней для хорошего и плохого диагноза. Однако он не ожидал, что он сделает резкий поворот и превратит медицинское училище в тонизирующий дом, а не заработает денег на добрый и злой диагноз, попросив его собрать энергию добра и зла, любви и веры, и очистить кристаллы Божьи, чтобы заполнить небо. Копать ложкой или мотыгой?

Но в это время на бамбуковой тетради появилось нечто новое: "В штативе есть линия, день - короткий, и линии нет, и линию нужно подпитывать божественными кристаллами".

Нинг Тао поспешно нагромоздил перед Штативом Добра и Зла и увидел, как в Штативе Добра и Зла появляется золотая линия, простирающаяся сверху и снизу до самого края штатива. Не видя явных признаков сокращения, он может почувствовать, что сокращение происходит медленно.

Несмотря на то, что он больше не платит арендную плату, эта золотая нить равнозначна его спасательному кругу. День короток, а очередь мертва!

Рецепт действительно знакомый, вкус знакомый.

Однако Нин Тао также видел надежду, что до тех пор, пока он наполнит Добрый и Злой Трипод Божественными Кристаллами, ему это сойдет с рук!

В дополнение к этой золотой спасательной линии, Нинг Тао увидел еще одну мелочь. Это был крошечный кристалл, чистый, как лед.

Нин Тао вдруг вспомнил проблеск энергии, который Чэнь Чжуо генерировал перед смертью, и этот проблеск энергии натолкнулся на его тело, и когда он не смог его найти, этот проблеск энергии побежал сюда и закристаллизовался?

"Это Бог Кристалл?" Нинг Тао не мог не задать вопрос.

Внезапно из Трипода Добра и Зла вышел древний и злобный голос: "Это только энергия Всевышнего, вы можете понять ее как энергию Всевышнего". Для того, чтобы он стал божественным кристаллом, он также нуждается в энергии самого доброго ко злу, самого любящего, четырех равных частей самого доброго ко злу, самого любящего к вере вместе взятых, и это божественный кристалл, который является материалом, используемым, чтобы заполнить небеса".

"Как я собираюсь собрать все эти энергии, о которых ты говоришь, от добра к злу, от любви к вере?" Нинг Тао спрашивал. Это зерно энергии Чжисиня было произведено Чэнь Чжуо, но как оно до него дошло, он и понятия не имел.

"Я собираюсь передать вашему Небесному Семейству Метод Сердца Культивирования Инь и Ян, который содержит секретный метод сбора энергий добра и зла и любовь к вере, а также новый метод культивирования". Небеса вознаграждают трудолюбие, и чем больше вы будете собирать, тем больше вы от этого выиграете". Дух Трипода Добра и Зла сказал: "Я считаю, что день, когда ты станешь бессмертным, - это день, когда ты разорвешь договор с душой и вернешь себе свободу".

"Хорошо!" Сердце Нинг Тао было наполнено волнением.

Немного золотого света внезапно появилось в Триподе Добра и Зла, и линии внутри Трипода были соединены вместе, как будто это было огромное и бескрайнее море звезд.

Как только была установлена духовная связь, в голове Нинга Тао появилось множество золотых слов и фигур.

Небесное Семейство Инь-Ян Культивирование Сердцевая Техника была намного более совершенной, чем Духовный Декрет Ледяного Огня, полученный от предыдущего апгрейда, и она была разделена на две части. Частично это инь и янь тоник, который собирает энергии добра и зла, любви и веры, а частично это духовная практика, основанная на божественной кристаллической энергии.

Стук Инь и Ян можно понимать как навык, который учит его собирать энергию добра и зла, любовь к вере, и различные энергии имеют разные способы их сбора.

Самый простой способ собрать злую энергию - убить, а затем отточить ее.

Путь для того чтобы собрать энергию Высшего Добра состоит в том чтобы помочь хорошему Ян Шану произвести энергию Высшего Добра и затем усовершенствовать ее.

На самом деле это обновление прежнего наказания зла и продвижения добра, средства более прямые, и он действует более удобно. Раньше для подписания договора о рецепте требовалось согласие добра и зла, теперь в этом нет необходимости. Злые убьют, если они скажут, добро поможет, если они скажут.

Энергия любви неприятна и должна быть очищена от человека, который по-настоящему любит вас.

Энергия веры исходит от благочестивого верующего, и эта часть более хлопотна, потому что она требует от него сформировать образ бога, а затем заставить людей поверить в этого бога, таким образом, собирая энергию веры, а затем очищая ее.

Потребовалось полчаса, чтобы Нин Тао закончил получение "Небесного семейства Инь-Ян", и многие из его содержимого были заклеймены в его мозгу, который можно было пробудить одним движением ума, не забыв и не упустив ни одного из них.

Получив его, Нин Тао отступил, посмотрел на лицо человека на штативе и сказал: "Брат Динг, в бамбуковом эскизе бухгалтерской книги сказано, что божественные кристаллы утончены, чтобы восполнить небо, что разбило это небо?".

Нужно только собрать энергию самого доброго к злу, самую любовь к вере, а затем переделать ее в божественные кристаллы, чтобы наполнить этот горшок", - сказал дух Доброго и Злого Трипода. День наполнения - это день, когда вы будете свободны, но не ослабевайте, этот жизненный путь укорачивается на день и будет подпитываться божественными кристаллами, поэтому действуйте быстро".

Такой ответ, конечно, Нин Тао не удовлетворил, но в нем не было сказано, и он не мог его принять. У него всегда было странное чувство, что все будет не так просто, что этот парень, который не эскалации на обочине, должен иметь какой-то большой секрет, чтобы скрыть от него. Это даже возможно, с самого начала, быть... лгуном ему!

Тем не менее, такая мысль, безусловно, не будет раскрыта, сказал он ориентировочно: "Брат Динг, у меня все еще есть еще один вопрос, я не знаю, стоит ли мне задавать его неподобающим образом".

"Скажи". Голос Доброго и Злого Трипода на вкус был немного нетерпелив.

"Если я ничего не делаю и пью чай и солнце каждый день, а моя линия жизни однажды коротка, когда она полностью исчезнет?" Нинг Тао спрашивал.

"Около месяца". Сосуды Трипода добра и зла сказали.

Нинг Тао: ".........."

Какая разница между этим и оплатой аренды каждый месяц?

Дух Доброго и Злого Трипода добавил: "Если ты будешь собирать и латать, ты будешь собирать и латать, твой спасательный круг не укоротится; это похоже на посадку дерева с водой и почвой; если ты будешь разрыхлять почву и поливать ее, то дерево будет хорошо расти". Но если вы ленивы, дерево умрет. Сейчас нет арендной платы раз в месяц, пока вы собираете рафинирующие кристаллы, это карма, которую вы получаете после прохождения теста, хорошо лелеять эту с трудом заработанную возможность".

"Понятно, поговорим позже". Нин Тао взял маленький сундук с лекарствами на спине, повернулся и ушел.

Я верю тебе, черт возьми!

PS: Lee Fish Public No. не будет разблокирована до завтра, простите, что немного поздно, потому что эта глава очень важна, с прошлой ночи до сегодняшнего дня... Аминь, какого бога ты хочешь?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0775: Энергия любви**

Глава 0775 "Любовная энергия Алеппо, Сирийский штат, подземный храм в Небуне".

Темнота, как чернила, и окружение, как дыра от горящего угля, открылись в пространстве храма, и Нинг Тао вышел из дыры. Три жены все еще находились в уединении, и ни одна из них не проявляла признаков выхода.

Нин Тао покачал головой с горькой улыбкой и покинул божественный храм в пустыню.

В пустыне тихо горел костер, а рядом с ним раздавался мягкий небесный звук. Ее тело излучало слабый ясный свет, который был ее натальной жемчужиной, светящейся.

Интересно, как она справляется со своей естественной бифуркацией?

Нин Тао подошел и, опасаясь ее побеспокоить, слегка пошел по его стопам. Он остановился, когда он был более чем в десяти метрах от Мягкой Тянь Инь, она держала глаза закрытыми и была погружена в состояние of俢, на этот раз, чтобы спешить, это, вероятно, повлияет на нее.

Нин Тао сел на камень, молча глядя на Мягкого Тянь Иня и размышляя о чем-то в своем сердце: "Она явно любит меня, интересно, смогу ли я собрать у нее энергию Возлюбленного?"

Для всего есть первый раз, разве ты не пытаешься понять, сможешь ли ты это сделать?

Нин Тао пробудил содержимое Небесного Семейства Инь и Метода Культивирования Ян, хранящегося в его мозгу, и начал учиться и пробовать его.

За это время он приобрел довольно много методов культивации из Трипода Добра и Зла, которые на самом деле были разработаны в одной линии, от низкого уровня до высокого. Он освоил предыдущий, который был таким же, как закладка фундамента, и теперь не было никаких трудностей в изучении более продвинутого Небесного Метода Культивирования Семьи Инь Ян.

После нескольких неудачных попыток Нин Тао познакомился с ним и едва мог плавно управлять Небесным Семейством Инь-Ян стучащим методом.

Без божественных кристаллов его выращивание ничего бы не дало. Однако в процессе управления Небесным Семейством Инь и Методом Культивирования Ян у него было ощущение, которого у него никогда не было, а именно, что у него было более глубокое и деликатное ощущение Небесной и Земной природы. Было такое ощущение, будто он - часть этого места, где камни и грязь - его братья и сестры, с интимностью, которую с трудом можно описать словами.

Странно, и не удивительно, чувствовать себя так.

Инь и Ян - ключевое слово в Небесном семейном методе Инь и Ян Тоник. Инь и Ян сливаются, и все рождается. Инь и янь смешиваются и неумолимы. Этот мир - мир, где сначала инь и янь, а потом все остальное. Если теория Большого Взрыва придерживается, то начальная бесконечно малая сингулярность, которая должна была состоять из энергии инь и янь.

Из них он был особенно ласков к обильной ауре в этой комнате, но, к сожалению, он не был ни культиватором в нормальном смысле, ни демоном в нормальном, но аура не могла быть поглощена и очищена.

Завершив работу Небесного Семейства по методу выращивания инь и ян, сердце Нин Тао тайно сказало: "Если я хочу избавиться от него, я должен найти способ впитать и отточить Небесный Дух Ци, интересно, есть ли такой способ?"

Естественно, это была бывшая Небесная внешняя клиника, Небесный даосский медицинский зал, а теперь Небесный семейный дом Cai Tonic.

Только что закончив эскалацию и разговор, Нинг Тао почуял странный запах. Он не мог этого сказать, но у него было предчувствие, что если он полностью доверяет инструментальным духам Доброго и Злого Трипода, то, скорее всего, его заберут в яму.

Наверстать упущенное?

Считает ли он себя Нувой?

Это то, что должно быть спрятано, и сейчас не время это исправлять.

Нинг Тао очистил свой разум от отвлекающих мыслей и начал пытаться собрать энергию любви с Мягкого Небесного Голоса.

Согласно описанию Небесного Семейства Инь-Ян, метод гонга, применяемый для проведения практики, сначала чувствует присутствие энергии любви, а затем поглощает ее. Однако, он уже пробежал через Небесное Семейство Инь и Метод Культивирования Ян, и почувствовал все, что должно быть почувствовано, только то, что он не чувствовал энергию, которая указывала на самых любимых.

Это неправильный путь?

Нинг Тао снова попытался, но так и не почувствовал любимой энергии.

Именно в это время мягкий Тянь Инь открыл ей глаза, скрутил заклинательный палец, и собирался выполнять Разделительная техника, когда она вдруг увидела Нин Тао сидя недалеко, ее тело не было разделено, и она рассеяла ноги и переехала: "Брат Нин, это дело Медицинского зала сделано?

Нинг Тао сказал: "Арендная плата собрана, это уже не медицинское училище, это Институт Культивирования Небесной Семьи".

Мягкая Тянь Инь моргнула глазами, запутанное выражение лица: "Что такое семейная больница Тянь Цай Тоник, больница?".

Нинг Тао горько засмеялся: "Я также думал, что до этого его, возможно, модернизируют до больницы, но нет, это Небесная Семейная Культивационная и Тонизирующая Больница, и я не имею права брать имя в этом месте".

"Так сколько вам придется заплатить за аренду за предстоящий месяц?" Мягкая Tingyin было не терпится узнать ответ, и ее глаза были полны беспокойства и тревоги.

Нинг Тао сказал: "Не нужно платить за аренду в будущем".

"А?" Мягкий Tingyin замер на мгновение и внезапно врезался в объятия Нин Тао, взволнованно сказав: "Отлично, отлично... больше не нужно беспокоиться о деньгах на диагностику!

Горькая улыбка появилась на углу рта Нинг Тао: "Но........."

Мягкий Небесный Голос отпустил Нинга Тао и уставился прямо на него: "Но что?".

Нинг Тао рассказал ей о божественных кристаллах, и когда он это сказал, он также почувствовал в ней любимую энергию, но, к сожалению, все равно не почувствовал ее. Он задавался вопросом в своем сердце, разве она не любила меня?

Было бы неловко не любить, задаваться вопросом, были ли его нынешние отношения с ней чистой физической дружбой.

"Это дерьмовое место действительно мучительное, трудно не платить арендную плату, но потом ты получаешь линию жизни, это не для того, чтобы сжать тебя по-другому"? Я бы хотел, чтобы огонь сгорел". Мягкий звук неба пухлый.

Нин Тао спросил: "Тянь Инь, ты любишь меня?"

Мягкий Небесный Голос замер: "Зачем задавать мне такой странный вопрос, конечно, я люблю тебя".

Внезапно Нин Тао почувствовал присутствие слабого намека на энергию, прямо на вершине мягкого Небесного Голоса, который был чрезвычайно чистым и давал ему особенно доброе и нежное ощущение.

Человека любят, это можно почувствовать.

Это мерцание энергии - энергия любви!

Внезапно уловив этот проблеск любовной энергии, Нин Тао тоже разобрался с проблемой, а именно, что эта энергия возникает не из ниоткуда, а требует соответствующей эмоциональной активности.

Также эмоции исходят из души, ведь какая бы энергия ни была добра ко злу, любовь к вере - это энергия души!

Так называемые божественные кристаллы - это энергетические кристаллы, изготовленные из различных энергий души людей.

"Брат Нинг, ты.................... не веришь мне?" Мягкий Небесный Голос немного нервничал и был немного расстроен.

Этот блеск любовной энергии не ослабевал, а смешивался с чем-то другим и становился немного нестабильным.

Нин Тао опять догадался, поэтому перед любовью нужно добавить "до", то есть чистую чистую любовную энергию. Включая проблеск любящей энергии, которую она только что произвела, на самом деле не соответствует действительности.

Чэнь Чжуо был примером, он взял его как свое небо перед смертью, и это мерцание энергии веры было чистым, теперь все кристаллизовалось в Добром и Злом Триподе.

"Брат Нинг, почему ты молчишь?" Мягкие глаза Тяньяйна были наполнены небольшим водяным туманом.

Этот блеск любящей энергетической примеси еще больше.

Внезапным движением в сердце Нин Тао он обхватил талию Мягкого Тянь Иня и поцеловал ее в один рот.......

Мягкий Небесный Голос замер на мгновение, но долгое время был мягким, с прямым откликом.

Этот блеск любовной энергии быстро развивается, а чистота возрастает!

Нин Тао мрачно сказал в своем сердце: "Черт возьми, неужели эта любимая энергия должна быть сгенерирована в то время? Немного за раз, я наполню четверть большого горшка, который почти на одного человека ростом, нима...."

Прозрение.

Талия и ноги все мягкие.

Возможно, есть духовный уровень любви, который так же чист, как и чистый, но это очень трудно заключить, по той простой причине, что сколько раз в жизни человека можно любить с первого взгляда и все равно жить и умирать? После брака мужчин и женщин, есть несколько людей, которые будут любить на губах, сердце наполнено сбережениями и маслом и солью, и дети, даже если есть любовь, она также смешивается с слишком большим количеством примесей, невозможно быть чистым.

Никаких отвлекающих факторов, только друг друга в сердце, сердце, наполненное любовью, энергия любви, порожденная душой в то время является чистейшей энергией любви, но принять этот стандарт, чтобы найти путь, а не идти по неправильному пути?

Мягкий Небесный Голос стал мягким, а ее лицо покраснело: "Брат Нинг, что именно ты делаешь?".

Нин Тао посмотрела ей в глаза, несравненно нежная, несравненно ласковая, и сказала: "Тянь Инь, я люблю тебя, ты самая красивая женщина в этом мире, дорогая моя душа.......".

Мягкий Небесный Голос расплакался и застенчиво спрятал свою маленькую головку в объятиях Нинг Тао.

Этот блеск любовной энергии утолщался и удлинялся, а чистота быстро возрастала. В индукции Нин Тао, это чувство было похоже на сталеплавильное производство, его любовь, его слова любви, его нежность была печь, кокс и молоток сталеплавильного производства, мягкий Тянь Инь был его стальной заготовки, он должен был поджечь ее, сжечь ее красным, а затем бить ее в тысячу раз, чтобы получить хорошую сталь.

"У меня есть четыре слова для тебя".

"Какие четыре слова".

"Тсс, тсс, тсс!"

"Ой, ты плохой........."

Такого рода любовные слова, Нин Тао сам чувствует онемение плоти, но еще больше онемения плоти необходимо сказать, ради любимой энергии.

Огонь горел, а железная заготовка была красной, только и ждала, когда молоток ударит по железу.

Но, не дожидаясь, пока Нинг Тао размахивает молотком, Мягкий Небесный Голос внезапно уклонился.

Нинг Тао беспокоилась: "Зачем ты бежишь? Иди сюда, я покажу тебе ребенка".

"Я знаю, что это за ребенок, я не хочу его." Мягкий Небесный Голос хихикал, подпрыгивал и уклонялся.

Нинг Тао был сухим, просто он чувствовал, что следы энергии Высшей Любви уже были грубыми, но все еще было немного примесей, только эта маленькая.

У него было ощущение, что он хочет удариться о стену, как это может быть так сложно!

Раньше ежемесячная арендная плата выплачивалась, а деньги зарабатывались на добрых помыслах, заслугах и злых помыслах, а злых людей настраивали, а добрых людей настраивали на удержание контракта, поэтому не было такой вещи, как неприятности!

Но как раз в это время Мягкий Небесный Голос не спрятался, скрутил заклинание и замахнулся, разделившись на три, и направился к Нин Тао.

Нинг Тао была ошарашена, она действительно практиковалась в технике разделения на три!

"Дай посмотреть, что это за ребенок?" Мягкий небесный голос слева сказал.

"Брат Нинг, ты видишь, настоящий я или двуличный?" Мягкий небесный голос посередине сказал.

"Я побегу, если ты все испортишь". Мягкий небесный голос справа сказал.

Глаза Нин Тао были ослеплены, но он знал, что то, что было в середине было ее истинное тело, потому что была только одна душа, и было невозможно разделить ее на три, что мерцание энергии любви было в ее истинном теле. Тем не менее, не было никакой разницы между ее двумя двойниками и ее настоящим телом, кроме этого.

Подобно тому, как он был ошарашен, три мягких небесных голоса вспыхнули.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0776: Открытие года**

0776 Глава "Открытие небесного дома"............

Каждый раз, когда он думал об этом имени Нин Тао, у него возникало ощущение, что он не ущипнул его, это давало ему ощущение, что это так и есть ванная, или оздоровительный центр, или что-то в этом роде, но он все равно должен был вернуться, потому что он действительно почерпнул проблеск любовной энергии из мягкого Тянь Иня, но после этого он не мог найти его снова, он хотел вернуться, чтобы посмотреть, какую любовную энергию он почерпнул.

Мягкий Небесный Голос также последовал назад, посмотрев влево и вправо, затем сдул рот и сказал: "Разве он не модернизирован до какого двора? Как так получается, что ничего не изменилось, и если ты берёшь тоник, ты должен хотя бы добавить кровать?"

"Небесная семья выбирает дом починки". Нинг Тао сознательно напомнил, что звук все еще был относительно громким.

Тем не менее, она была оснащена кроватью, которая была кроватью Небесного Рождения, но эта кровать всегда была под задницей Бай Цзина.

Человеческое лицо на Тропе Добра и Зла уже не показывало улыбки, не открывало глаз, оно все еще имело это сонное выражение.

Нинг Тао тоже не удосужился его поприветствовать, и сразу же отправился к зонду со стороны штатива, чтобы заглянуть внутрь.

В горшочке добра и зла был лишний кристалл розового цвета, слегка излучающий свет, размером с рисовое зёрнышко.

Энергия Всевышнего чиста, как лед, энергия Всевышней Любви - розового цвета, энергия Всевышнего Зла - черного цвета, а энергия Всевышнего Добра не известна. Нинг Тао тоже не заботился о цвете или еще о чем-нибудь, все, что его волновало......

Он работал более получаса, он заработал размер рисового зерна любимой энергии, этот укус большой штатив, если использовать для наполнения риса, по крайней мере, он может наполнить 500 фунтов, не так ли? Это даже не убивает его!

Мягкий Небесный Голос также пришел в Трипод Добра и Зла, она любопытно сказала: "Брат Нинг, есть две вещи внутри, что одна из них - моя любимая энергия"?

"Розовый цвет". Голос Нинг Тао нес в себе намек на одышку.

"Это прекрасно". Мягкая Тянь Инь улыбнулась сексуальному блаженству, глядя на кристаллизацию энергии любви, она думала о ее рождении, о процессе цветения роз и меда.

У Нин Тао было грустное лицо, как такое могло случиться? Раньше у него был зуб на то, что он каждый месяц платит так много арендной платы, но теперь он скучает по тем дням, когда платит арендную плату.

"Брат Нинг, почему ты выглядишь таким несчастным?" Мягкий Небесный Голос узнал, обеспокоен.

Нин Тао горько засмеялся: "Я должен наполнить этот горшок, чтобы освободиться, как ты думаешь, сколько времени это займет?"

Мягкий Небесный Голос взял его за руку: "Не волнуйся, со мной я помогу тебе". Одного мне недостаточно, я разобью его на три. Я помогу тебе. Кроме того, после того, как три мамы-мастера выйдут из ворот, они помогут и вам".

Нинг Тао: ".........."

В каждом доме есть жесткий отрывок из Священного Писания.

Размышляя над планом в течение часа, Нинг Тао вывел Мягкий Небесный Голос из Небесного Семейного Двора тоников Cai Tonic.

От Небесной внешней клиники, Небесного медицинского центра Дао, Небесной семейной больницы Cai Tonic, на самом деле не было никаких изменений внутри, только название.

Есть разница?

Да и нет.

Прохожие знают только, что это массажный салон "Слепой Ли", но кто знает, что это за существование?

Люди, которые натирали плечи на улице, все пришли к тому, что Нин Тао и Мягкий Тянь Инь были парой людей, созданных небесами, но которые знали, что он долгое время работал в семье Тянь и не имел свободы. И кто знает, что обычный человек на небе - это мидийный спрайт, и его можно разделить на троих?

Что происходит в этом мире, никто не может сказать.

Дневное солнце светило ярко.

"Брат Нин, так как мы не платим арендную плату сейчас, нет необходимости делать хорошие или плохие деньги клиники, почему бы нам не распустить благотворительную компанию Шэньчжоу, что компания тратит все деньги. Я проверил книги, в настоящее время на книгах Благотворительной компании Шэньчжоу осталось более 90 миллионов, даже 100 миллионов, это не займет много времени, чтобы потратить их таким образом". Мягкий Sky Voice сказал.

Нин Тао сказал: "Я тоже думал об этом, но что насчет этих сотрудников? Сестре Уайт было нелегко завербовать этих людей, у них у всех были жены и дети, которых нужно было содержать, и люди, которые должны были платить за дом, так что они просто распустились, а что с ними?".

"Но так продолжаться не стоит. Если они не зарабатывают хорошие мысли и заслуги, им нечего делать."

Нин Тао на мгновение подумал, прежде чем сказать: "Из четырех энергий, которые я собираю, есть одна из самых верных энергий, которая связана с верой". Бизнес нуждается в команде, чтобы управлять им, сохранить его, на этот раз для того, чтобы он узнал о религии и заложил хороший фундамент".

"Я собираюсь устроить, чтобы они организовали религиозное обучение." Мягкая Tingyin была даже больше обеспокоена, чем Ningtao, и после того, как она сказала это, она взяла свой мобильный телефон и позвонила, чтобы договориться о своей работе во время прогулки.

Нин Тао замедлил свой темп, загадочно по четырем энергетическим материалам, необходимым для того, чтобы заработать божественное рафинирование кристаллов во время ходьбы.

В Трипод добра и зла уже существовал один Энергетический кристалл Всевышнего и один Энергетический кристалл Всевышнего, до тех пор, пока он заработает еще один Энергетический кристалл Всевышнего и один Энергетический кристалл Всевышнего зла, он сможет усовершенствовать Божественный кристалл, и в это время он сможет начать культивировать свою духовную мощь.

В чем разница между духовной силой, основанной на Божественном Хрустале, и духовной силой, основанной на Добром Ци и Злом Ци?

Ни за что не узнаю.

Женщина средних лет и старик спустились по переулку, а потом пошли сюда.

Сердце Нин Тао внезапно почувствовало индукцию и пошевелило глазами, чтобы посмотреть на женщину средних лет и старика.

Старик был на костылях, а женщина держала его за руку.

Такой образ производит первое впечатление тепла, а на самом деле это не так.

"Ты, ты, почему бы тебе не умереть?" Женщина средних лет прокляла старика, когда она шла: "Ты прожила достаточно даже в семидесятилетнем возрасте, да? Дом немного больше, мы с твоим сыном спим в одной комнате, твой внук спит в одной комнате, ты живешь в гостиной каждый день и делаешь ее вонючей и грязной, я даже не смею приводить в дом своих коллег и друзей..."...

Старик должен был быть тестем женщины среднего возраста.

В первый раз Нин Тао увидела на улице невестку, которая до смерти прокляла своего тестя. Грехи неблагодарности и убийственные злые помыслы - одно и то же, оба семи пункта. Несмотря на то, что ему больше не нужно было зарабатывать деньги клиники греха злого ума, он все равно должен был зарабатывать самую злую энергию от злых людей, поэтому злые люди все равно были его мишенью.

Прокляв собственного тестя до смерти на улице, женщина средних лет выполнила основные критерии нечестивого мужчины.

То, что чувствовал Нин Тао, на самом деле было злой энергией, высвобожденной от этой женщины среднего возраста, его духовное культивирование вошло в царство маленькой нирваны, и он овладел Небесным Методом тоника Инь-Янь, и его ощущение всего поднялось на новый уровень.

Женщина средних лет все ближе и ближе вела старика.

"Я вижу, что ты тоже не ходишь в больницу, говоришь, что может быть не то, что у тебя уже есть рак, он еще прогрессирует, ты можешь оставить деньги внуку, теперь, как дорого учиться, разве ты не хочешь, чтобы твоя семья ушла из колледжа студенткой? Твой сын никудышный, я была очень слепа до того, как вышла за него замуж......" обида женщины среднего возраста была глубокой, до сих пор проклинающей.

Старик больше не мог этого выносить и сказал: "Чжоу Фан, я твой отец, как ты можешь так меня проклинать? Быть услышанным будет смеяться над тобой".

Женщина средних лет силой ущипнула старика за руку и жестоко сказала: "Думаешь, у всех остальных такие же собачьи уши, как у тебя? Ты все еще знаешь, что над тобой будут смеяться, так почему бы тебе не умереть?"

С ее проклятиями злые мысли росли, а мерцание злой энергии в ее теле становилось все гуще и дольше, и чистота стремительно возрастала.

Старик выдержал боль, слезы блестят в его старых глазах. Я могу вынести боль в моем теле, но как я могу вынести боль в моем сердце?

Нинг Тао тоже сдерживался, так как его злая сторона проявляла признаки пробуждения. Однако добро и зло уже уравновешивались на отметке 100 000, и он мог легко подавить злую сторону, не принимая лекарство "Мягкий Небесный Голос".

"Брат Нинг, я уже договорился спуститься, ой, как трудно объяснить им, к счастью, они понимают, что делать." Мягкий Небесный Голос пришел на сторону Нинг Тао.

Нин Тао кивнул и прошептал: "Давай вернемся и поговорим о компании, теперь мы последуем за этой женщиной и стариком".

"А?" Мягкая Тингыин также видела женщину и старика, но она, очевидно, не понимала, почему Нин Тао должен был следовать за странной женщиной средних лет и полуослепшим стариком.

Женщина средних лет вела старика мимо Нин Тао и Мягкого Тянь Иня, потирая плечи, когда она проходила мимо, женщина средних лет даже сказала с претенциозным выражением: "Отец, иди медленно и внимательно следи за дорогой".

Тем не менее, Нин Тао чувствовал, что злые мысли и злая энергия в её теле всё ещё поднимаются, другие не могли этого видеть, но он знал, что эта женщина двигала злые мысли, которые небесная справедливость не могла допустить.

Мягкий Небесный Голос показал улыбку: "Какая филиальная дочь, какая милая".

Нинг Тао повернулся и последовал за женщиной средних лет и стариком.

Мягкий Небесный Голос догнал Нинга Тао, протянул руку, затем подошел к его уху и прошептал: "Брат Нинг, ты пойдешь туда, чтобы помочь этому старику?".

"Я переборщил". Нинг Тао сказал.

"А?" Мягкий Sky Voice снова запутался.

"Через мгновение вы поймете, будьте осторожны, не дайте этой женщине узнать." Нин Тао остановился в придорожной ларьке, где продавали ленты для волос и декоративные серьги и тому подобное, и случайно купил пару сережек из страза для мягкого Тянь Инь.

Он просто случайно сделал что-то вроде прикрытия, но Мягкий Небесный Голос был так счастлив, что из его тела пузырилось сияние любовной энергии.

Сейчас кажется, что если он добавит немного интерактивной кинетической энергии, то сможет заработать еще одну кристаллизацию энергии любви, но время неподходящее и ему придется сдаться.

Кроме того, сила не позволяет.

Женщина средних лет, которая видела, как автобус подъезжал к станции, не взяла его, а вызвала такси.

Женщина средних лет и старик сели в такси, которое поехало в одном направлении.

Нин Тао, с другой стороны, быстро вошел в небольшой переулок с мягким небесным голосом.

Мягкий Небесный Голос освободил туман, и через несколько секунд из тумана вырвался электромобиль. Она прыгнула на электрическую машину и обернула руки вокруг талии Нинг Тао.

Электрическая машина Тендо вышла из переулка и поехала за такси.

В переулке несколько человек уставились на белоснежную дымку.

"Что происходит?"

"В каком доме не работает водонагреватель?"

"Это не может быть утечка газа, не так ли?"

"Вызовите полицию! Вызовите полицию!"

"Кажется, я только что видел, как проезжал электромобиль.........."

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0777 Глава 1: Бог Кристалл**

0777 Глава Один Бог Кристалл Такси остановилось на грунтовой дороге на окраине города, и женщина средних лет вытащила старика из машины, заплатила за проезд и снова пошла вперёд.

Впереди нет деревень, есть река.

Электрическая машина остановилась далеко, и Нинг Тао и Мягкий Тингин вышли, а затем тихо последовали.

Женщина средних лет не ушла далеко по грунтовой дороге, и, приблизившись к реке, она вывела старика с грунтовой дороги, а затем отпустила его руку.

"Папа, подвинься немного вперед, и я приду, как только развяжу руку." Женщина средних лет сказала.

Полуслепой старик кивнул головой и осторожно шел вперед на костылях. Впереди у него была река, очень широкая, но из-за плоского рельефа вода совсем не была турбулентной, просто текла нежно, без малейшего звука.

Женщина средних лет действительно сняла штаны и присела на корточки, чтобы пописать на землю, в то время как она снова писала, призывая: "Ты старая, бессмертная штука, иди быстрее, я писаю, ты хочешь собрать пыль? Давай, возвращайся, и я скажу твоему сыну, что ты спала со мной!"

"Ты... ты полон дерьма!" Старик был раздражен, дрожал от ожесточения, и его темп ускорился. Но, не сделав нескольких шагов, его трость выкопала в воздух, и он споткнулся и упал в реку.

Как раз в это мгновение мерцание злой энергии в женщине, которая приседала на земле для мочеиспускания, стало чрезвычайно чистым, полностью свободным от примесей.

"Тянь Инь, иди и спаси людей". Нин Тао дал показания, бросился из своего укрытия и набросился на женщину.

Фигура Мягкого Небесного Голоса качалась и погружалась головой в реку.

Изначально она была гоблином с моря, и спасти кого-то в реке не составило труда.

"Хе-хе-хе! Старая бессмертная штука, ты наконец-то умерла!" Женщина средних лет встала с земли, завязывая штаны, бормоча себе: "Возвращайся, я вызову полицию и скажу, что ты заблудился, ты сам упал в реку, это не мое дело..."

Внезапно, фигура перешла ей дорогу.

Одно лицо женщины среднего возраста внезапно побледнело от нервозности: "Ты....".

Не сказав ни слова, Нинг Тао одной пробной рукой схватила "Небесную крышку духа" женщины средних лет. Как раз в этот момент была активирована техника сбора в Небесном Семействе Инь и Метод Культивирования Ян, и в его ладони появился вихрь энергии, невидимый невооруженным глазом, и то мерцание чистой до темноты энергии было мгновенно засосано вихрем энергии.

Череп женщины раскололся мгновенно, и она была убита мгновенно!

Так собирается самая злая энергия. Если хочешь, убьёшь!

Самая злая энергия - это энергия тьмы, а самый большой страх человека - это страх смерти, и без добавления фактора смерти, как можно говорить о самой злой энергии?

Ничего себе!

Мягкий Небесный Голос вышел из реки через воду, держа в руке старика, того самого наполовину слепого старика, который упал в реку.

"Он не дышит". Мягкий Небесный Голос положил старика на землю и прижал руку к груди.

Нин Тао вдруг почувствовал новый блеск энергии, когда отпустил руку и пошевелил глазами, чтобы посмотреть на Мягкий Небесный Голос. То, что он чувствовал, было мерцанием хорошей энергии, настолько чистым, что для добавления не требовалось никакого взаимодействия, и это мерцание хорошей энергии уже достигло стандарта конечного блага.

Тело женщины упало на землю.

С небольшим количеством обеих ног, тело Нин Тао переместилось в сторону Мягкого Тянь Иня с одной качкой.

Мерцание высшей доброй энергии было притянуто маной и перелетело на него.

Энергия самого любящего должна взаимодействовать, энергия самого злого должна убивать, а коллекция является категорией "движения". Энергию Всевышнего не нужно "двигать", а можно собрать, как только нарисуется мана, которая является категорией "неподвижности". Это на самом деле соответствует характеристикам инь и янь также, загадочным образом.

Собирая Высшую Хорошую Энергию, которая возникла из Мягкого Небесного Голоса, Нинг Тао был равен сбору четырех энергетических материалов, которые были использованы для уточнения божественного кристалла. Таким образом, кажется, что мягкий небесный голос действительно очень сильный, тот, кто вносит энергию самого любящего и доброго.

Это было на самом деле нормально, она была добрая и нежная, и у нее была любовь в сердце, и это вовсе не удивительно, что она спасла этого бедного старика, который утонул, и энергия высшей доброты была создана в ней.

Сейчас кажется, что есть люди, которые могут произвести в своем теле самое большое зло и веру, а некоторые террористы религиозного характера имеют в своем теле обе эти энергии.

"Пуф!" Старик подавился полным ртом, его дыхание и сердцебиение вернулись, но не проснулись.

Нинг Тао присел на корточки и схватил старика за руку, вливая в его тело след духовной энергии.

Старик быстро выздоравливал, веки пошевелились, и он вот-вот проснется.

Нин Тао протянул руку и нажал на сонную артерию старика, и после духовного потрясения старик снова заснул.

Мягкий Небесный Голос сказал непостижимо: "Брат Нинг, что ты.........".

Нин Тао сказал: "Я убил его невестку, лучше не давать ему знать о таких вещах, давайте сначала вернем людей и тела".

Туман поднялся на ровную землю, в тумане открылась удобная дверь, и Нинг Тао взял тело женщины средних лет, в то время как Мягкий Небесный Голос вернул спящего старика во Двор Культивирования Небесного Семейства.

Нин Тао открыл еще одну удобную дверь и прямо бросил тело женщины средних лет в место, где его никто не мог найти - на Луну.

В будущем, когда человеческие астронавты и колонисты пришли на Луну, они нашли тело, и как только они его испытали, они обнаружили, что это китайское тело.

Это вроде как повторное использование мусора.

Мягкий Небесный Голос последовал примеру, взволнованный отправиться на Луну в первый раз. Если бы время не было ограничено, она бы определенно захотела потусоваться немного дольше.

Возвращаясь в Небесный Семейный Культивированный Сад и Сад Тоников, Нинг Тао даже не смог позаботиться о старике, и отправился прямо к доброй и злобной треноги и просунул голову, чтобы посмотреть, что происходит внутри.

В Триподе Добра и Зла было еще два энергетических кристалла: один - черный, как чернила, и один, слегка подкрашенный золотом, похожим на солнечный свет. Энергетические кристаллы черного цвета, как чернила, являются энергией самого зла, а тот, который немного золота солнечного света, является энергетическими кристаллами самого доброго", - сказал Нин Тао.

Доброта дарит солнечное тепло, наверное, поэтому ее кристаллы имеют немного солнечного оттенка.

При наличии всех четырех кристаллов чистой энергии в руке, один божественный кристалл может быть рафинирован вручную.

"Брат Нинг, что это?" Мягкий Небесный Голос спросил, как она указала на кристалл Высшей Хорошей Энергии в Добром и Злом Триподе.

Нинг Тао сказал: "Кристаллизация энергии Высшего Добра".

"Где ты его выбрал?" Мягкий Небесный Голос все еще не знал, что происходит.

Нинг Тао улыбнулся и сказал: "Я выбрал это у тебя, когда ты спас того старика. Вы также на самом деле этап Wan Fu, принося свои собственные благословения и не только давая мне энергию моей высшей любви, но и энергию моей высшей доброты".

Фраза "Ванфу Сян" заставила Мягкую Тинъинь сказать это с улыбкой на лице.

Нин Тао больше ничего не говорил и не мог дождаться, когда сядет рядом с Триподом Добра и Зла, прижав обе ладони к стенке штатива и запустив Небесное Семейство Инь и Метод Извлечения Ян для уточнения божественного кристалла.

Этот процесс усовершенствования на самом деле был его процессом культивирования духовной силы.

Это был первый раз, когда он передвинул Доброе и Злое Зелье, чтобы отточить вещь, и оно почувствовало себя новым и нервным.

Черно-белое пламя Дана было выпущено, а черно-белое пламя Дана восстало в горшке добра и зла, четыре энергетических кристалла Добра и Зла и Любви к Вере медленно слились в пламени Дана.

Опасаясь, что это повлияет на Нинг Тао, Мягкий Небесный Голос отступил и посмотрел в сторону.

С рафинированием Нинг Тао появилась линия четырехцветного энергетического света из черно-белого пламени дана, белого, как лед и снег, черного, как чернила, черного, как роза, и золотого, как солнечный свет. Они переплетались и медленно сливались воедино, в конечном итоге образуя базальто-желтый энергетический свет.

Четыре пигмента, белые, как лед, черные, как чернила, розовые и золотые, как солнечный свет, смешаны вместе, чтобы получить метафизический желтый? Нинг Тао не знал и не интересовался тональным изучением. Он убрал Пламя Дэна и встал, затем заглянул головой обратно в горшок.

Мягкий Небесный Голос также переехал и проткнул ей голову.

Кристаллизация энергии размером с горошину лежала тихо в горшке Добра и Зла, кристалл, который, как правило, был кристально чистым, но при этом излучал базальтовый желтый блеск.

Сюань желтый, это был цвет Императорской Семьи и цвет Небесной Семьи.

Древние императоры называли себя "Сыном Небесным", и началом священного указа было "быть везучим с Небесами", что больше всего на свете.

Этот божественный кристалл был лишь энергетическим светом Сюань-Жёлтого, и он уже раскрыл превосходство Небесного Семейства, как и божественную природу превыше всего!

Мягкий небесный голос любопытен.

Нинг Тао кивнул: "Это божественный кристалл, я должен заработать такие вещи сейчас, чтобы спасти свою жизнь".

Мягкий Железнодорожник счастливо сказал: "Это также довольно просто, я думаю, что это намного проще, чем зарабатывать деньги на добрые и злые диагнозы раньше, по крайней мере, мне больше не нужно тратить деньги и усилия на программу для добрых людей".

Нинг Тао горько засмеялся: "Видите ли, это всего лишь рисовое зерно в зернохранилище, и я собираюсь использовать божественные кристаллы, чтобы наполнить этот горшок".

Его глаза переместились к роковой линии в кастрюле, и ее укорачивание немного замедлилось.

Заполнение этого горшка добра и зла спасет вашу жизнь и освободит вас. Как одного кристалла может быть достаточно?

Мягкий Небесный Голос смотрел на пустой Штатив добра и зла, его рот был открыт, он уже не мог закрыться.

Нин Тао снова сел со скрещенными ногами, чтобы управлять Небесным Семейством Инь-Янь, на этот раз не для того, чтобы оттачивать божественные кристаллы, а для того, чтобы культивировать духовную силу.

Не было ни хорошего, ни плохого ци, чтобы поглотить, но как только Небесное Семейство Инь-Янь начал действовать Метод Культивирования, он почувствовал существование этого одного куска божественного кристалла, и след чистой и таинственной энергии блуждал из него, и был поглощен им.

Это небывалые ощущения, как будто находишься среди огромного моря звезд, окутанного золотым светом, с видом на все существа!

Однако это жуткое чувство быстро исчезло, и божественная кристаллическая энергия больше не поглощалась. В конце концов, в Триподе Добра и Зла был только один божественный кристалл, поэтому он был слишком мал, слишком мал. Кроме того, что странное чувство, Нин Тао не мог чувствовать никаких изменений в его собственной духовной силе.

Далее, он должен был подумать о том, чтобы заработать больше энергетических материалов для уточнения божественных кристаллов.

Он встал и подошел к старику, которого он накормил человекоподобным даном, а затем использовал свою духовную силу, чтобы питать его глаза, пробивая в глазах забитые кровеносные сосуды.

Старик не только проживет долгую жизнь, если возьмет этот человеческий рецепт Дана, но и восстановит зрение. Только он не знал, что происходит.

Обработав старика, Нин Тао вывел его из дворца Cai Tonic Небесного Семейства, подошел к скамейке на улице и усадил, а затем ушел.

"Брат Нинг, куда мы пойдем дальше?" Мягкий Небесный Голос спросил.

"К мавзолею Цинь Шихуан". Нинг Тао сказал.

Прошла еще одна неделя, так что если у Линь Цинь Хуа и У Юэ действительно были какие-то планы, пришло время что-то предпринять, верно?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0778.**

0778 ГЛАВА 0778 Солнце зашло над западными горами, и на западном небе еще осталась вечерняя дымка, превратившая небо в пламенный цвет.

Ветер дует, и облака катятся.

Стая птиц пролетала по небу, все дальше и дальше.

Мир так прекрасен, это тюрьма?

Нин Тао и Мягкий Тингин вышли из леса, столкнувшись с горящим вечерним закатом в направлении кургана герметизации гробницы Цинь Шихуань.

Дорога, ведущая в живописную местность, не так уж и много для некоторых туристов, и широкая дорога кажется пустой.

Оба шли снаружи, но Нин Тао и Мягкий Тянь Инь шли изнутри, плюс у обоих были высокие личные качества, один был пухлым и красивым, другой был красивым, как полноценный бессмертный, почти все смотрели на них.

Нин Тао несколько пожалел, что не продумал это, он должен был использовать версию "Небесного персонажа" талисмана "Душа Чжэнь" долины Инь перед приездом. Что касается Мягкого Небесного Голоса, то, даже если она не использовала очарование Души долины Инь, она все равно должна носить маску. На это всегда плохо смотреть.

"Эй, этот парень выглядит как Нинг Тао а."

"Ты ослеплен, это просто сходство, так как обычный человек может быть Нинг Тао? Я слышал, что "Леди Лодки Дракона" смогла вернуться, потому что он вмешался, чтобы спасти свою жизнь, и теперь "Нация Маяков" получила награду в один миллиард долларов за его поимку, мертвого или живого".

"Но наша сторона не согласна, у них есть доказательства?"

"Разве драка не началась бы раньше, если бы были улики?"

"Ударьте по маяку, и я пожертвую бойца!"

"У тебя есть боец?"

"Нет, так что я не под давлением, чтобы сказать "пожертвовать"."

"Нима, мы все еще можем поговорить........"

Несколько молодых людей говорят о том, чтобы уехать далеко.

Мягкий Небесный Голос уставился на Нинг Тао, ее глаза горячие.

Нинг Тао улыбнулась и сказала: "Чего ты на меня так смотришь?"

Мягкий Небесный Голос сказал: "Разве вы не слушали, что они только что сказали, вы не похожи на Нинг Тао, так что я посмотрю поближе, мой вы муж или нет, в противном случае я веду не того человека, это было бы плохо".

Нин Тао поднял руку и ударил ее одной пощечиной.

"Ой!"

Закат наклонен, бульвар блуждает, а над облаками парит звук любовного крика.

Живописная территория была закрыта, и несколько человек стояли перед воротами живописной территории, ведя переговоры с охранником ворот для их охраны.

Вдалеке, Нин Тао увидел сторону лица мужчины, и внезапно потянул мягкий Тянь Инь вокруг и налево.

"Что случилось?" Мягкий Тингин сказал в изумлении.

"Эти люди из семьи Инь." С этим Нин Тао объяснил, а затем вытащил Мягкий Тянь Инь с дороги и зарылся в зеленый пояс на обочине.

Он видел, что человек, чье лицо наполовину идентифицировало его, был не кто иной, как Инь Сюнь из клана Инь.

Инь Сюнь, сын мужского пола семьи Инь, сын Инь Рэньцзе, будущий повелитель семьи Инь, что он делал в запечатывающем кургане Цинь Шихуань?

Нин Тао только что перетащил мягкий Тяньцзинь в лес, когда Инь Иск повернул, чтобы посмотреть в эту сторону, но увидел только пустую дорогу.

Мягкий Тинъинь также отправился на Окинавский олень остров клана Инь, познакомился с людьми из клана Инь, послушал, как Нинь Тао сказала, что это люди из клана Инь, она, казалось, что-то придумала, пошла в лес, когда Нинь Тао отпустила руку, она прошептала: "Брат Нинь, ты отдал горную мотыгу Тань Цзисянь клану Инь, теперь люди из клана Инь поехали, чтобы явиться у гробницы Цинь Шихуань, они... хотят использовать горную мотыгу, чтобы украсть гробницу?".

Нин Тао сказал: "Клан Инь - потомок людей Инь Юэ, они определенно не заинтересованы в сокровищах золота и серебра в мавзолее Цинь Шихуань, старинных артефактах, они должны были прийти за гробницей Души Инь".

"Может ли быть, что семья Инь объединилась с Линь Цинхуа и У Юэ? Если так, разве у них в руках не было бы открывающей мотыги, чтобы выкопать гору Ё?" Мягкий голос беспокоится о земле.

Нин Тао сказал: "Тянь Инь, защити Дхарму для меня, я пойду посмотрю".

Мягкий тон неба ответил.

Нинг Тао скрестил ноги и сел.

Он в деле, малыш.

После того, как из его тела вышел Юань Инь, он быстро нашел в лесу зеленой зоны мишень, которая представляла собой воробья.

Воробей изначально располагался в птичьем гнезде, и после содрогания верхней части тела младенца Юань вылетел из птичьего гнезда не до неба, а через зазор между деревьями к воротам живописной местности.

Подбираясь все ближе и ближе, Нин Тао собрал свои крылья и расположился в траве у ворот живописной местности, затем осторожно подошел от травы к краю зеленого пояса.

Он уже мог видеть линию семьи Инь, не только Инь Иск, но и Инь Чжун.

Инь Чжун общался с привратником живописной местности: "Брат, мы друзья с Окинавы, все мы поклоняемся императору Бегину и хотели бы пойти отдать дань уважения, не возражаешь?"

Привратником был старик, приближающийся к шестидесяти годам, с цветущими волосами и лицом, которое также было покрыто морщинами, оставленными годами. Такие старики повсюду, но этот немного особенный.

Как только он услышал, что Иньчжун говорит, что он приехал с Окинавы, его лицо внезапно потеряло свой красивый вид: "Вы все японцы на полдня? Какой друг, у меня нет таких друзей, и не называй меня братом, плохой старик, я тебе не брат".

Яростное выражение лица Инь Чжуна, вот-вот прихватится.

Инь Сюнь потянулся за рукав Инь Чжуна, затем подошел к Инь Чжуну и с улыбкой сказал: "Старый господин, мы действительно приехали с Окинавы, но мы не японцы, мы китайцы, разве вы не замечаете, мы так хорошо говорим по-китайски, как мы можем быть японцами"?

Швейцар, однако, остался неубедительным: "Если ты китаец, зачем ты поехал на Окинаву? О, вы ведь иммигранты, верно? Если тебе так нравится Япония, ты можешь остаться в Японии. Что ты здесь делаешь? Цинь Шихуан - старый предок Китая, начинающий император Великого Объединения, если он увидит вас неблагодарными сыновьями и дочерьми, его старик не будет счастлив, так что идите!".

Улыбающееся лицо Инь Сюня тоже замерло, он был готов пойти на неприятности для него лично, опять же, улыбающееся лицо и хорошие слова, другая сторона, конечно, может дать удобства, но не принимал старика все более и более чрезмерным.

Привратник, увидев, что Инь Иск не двигается, протянул руку и слегка толкнул Инь Иска, невозмутимо сказав: "Иди, иди! Я подметаю пол, говорю тебе, я ненавижу тебя по-японски больше всего на свете, моего отца тогда взорвали вы, ублюдки, тогда я был маленьким, или я возьму свой нож и трахну тебя, маленькие книжки"!

В траве у обочины дороги Нинг Тао уже почувствовал появление нескольких клочков злой энергии, но все они были нечистыми и слабыми. В конце концов, для нескольких членов семьи Инь здесь, чтобы убить обычного уборщика, что на самом деле ничем не отличается от убийства курицы, не нужно двигаться много злых мыслей, и не нужно много ненависти.

Инь Чжун действительно был готов нанести удар, он сделал шаг напротив и выделился из-за спины Инь Сэка, его глаза были наполнены яростным светом.

Инь Сюнь вдруг протянул руку Инь Чжуна и взял его за руку: "Дядя Чжун, поехали, должен прилететь самолет отца, поедем в аэропорт за людьми".

Когда он говорил, он смотрел на камеру безопасности сбоку от дверного проема.

Инь Чжун также взглянул на камеру наблюдения и кивнул головой.

Несколько человек из семьи Инь снова уехали.

Благодаря силе этих немногих членов семьи Инь, не было никакого давления на охранников, чтобы напрямую сравнять с землей Фэнту Сценарий свалки. Но так нельзя, ведь это мавзолей Цинь Шихуан, который для китайской нации является как бы усыпальницей предков. Если бы они подметали это место и вырыли гробницу Первого Императора, то за ними пришли бы целые культиваторы Хуаксии и даже демоны. Не говоря уже о том, что есть вторая по величине государственная машина в мире, которая их тоже не оставит в покое!

Даже если бы его положили на плечи Нин Тао, он не смог бы этого сделать.

Дело Леди Лодки Дракона разозлило его настолько, что он мог просто убить свой путь в белый дом в Стране Маяков и снести его квартиру, которая была бы свободна от стресса. Но он не может этого сделать, потому что даже если он убьет президента маяка, это не решит проблему. Президент маяка - только избранный представитель народа, мертвый, будет второй. И как только он это сделает, это действительно начнет мировую войну, и он сможет убить всех людей с маяков?

Люди, которые практикуют Дао, обеспокоены естественностью Дао, но они редко осмеливаются делать что-то земное.

Очередь семьи Инь зарылась в два внедорожника Toyota и ушла в одну сторону.

Нин Тао наблюдал за тем, как два Toyota Land Cruiser ушли и, наконец, исчезли в поле зрения. Он не чувствовал существование мотыги открытия горы, важное волшебное оружие, как мотыга открытия горы должны быть во владении Инь Renjie.

Думая об отсутствии Кайшань Хо и Инь Рэндзи, в его сердце появился намек на сомнение. Поскольку Инь Рэньцзе, который был главным, даже не приехал, что Инь Иск и Инь Чжун делали здесь с несколькими культиваторами семьи Инь?

"Это может быть топот? Они вероятно не знают пока что гроб духа Yin не находится под курганом запечатывания на всех, но в середине горы Yixi". С таким анализом в голове Нин Тао казалось, что есть только одна возможность.

Как ни странно, швейцар также продолжал смотреть в этом направлении, пока не перестал видеть два внедорожника Toyota и убрал свой взгляд.

Взгляд Нинг Тао переместился на дедушку-портье.

В этот момент швейцар достал мобильный телефон, набрал номер, а через несколько секунд ожидания открыл рот и сказал: "Босс, эти ребята только что ушли".

Босс?

Здесь было тихо, Нинг Тао мог отчетливо слышать, он называл кого-то боссом, но это было государственное живописное место, босса не было. Хозяин сказал, что помимо этой работы привратника перед ним, он также работал на кого-то, и он знал, что эти члены семьи Инь придут.

Простое предложение вызвало любопытство Нин Тао, к сожалению, голос в мобильном телефоне был настолько слабым, что он вообще не мог его услышать, потому что он снова был на некотором расстоянии.

Швейцар просто сказал это, затем ответил "да" и повесил трубку.

Взгляд швейцара переместился.

Нин Тао тут же опустил голову и притворился, что ест семена травы.

Вкус семян травы ужасен.

Если бы не этот звонок, Нинг Тао не был бы так замаскирован, а тем более нервничал бы. Но мужчина по телефону сказал, что он не обязательно должен прятаться поблизости, и небольшая небрежность может выявить брешь.

Если это птица, то это семя травы.

Швейцар также просто случайно взглянул на швейцара, посмотрел на него, а затем развернулся и вошел в комнату швейцара.

Нин Тао также покинул траву на обочине дороги и пошел в лес, прежде чем Юань Инь вернулся.

Воробей стоял ошарашенный на мертвом листе, глядя на восток и запад, словно удивляясь, как он сюда попал, когда не зря лежал в гнезде.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0779 Глава 0779: Мой муж гнался за Хань Синь под луной.**

0779 Глава 0779 Когда я гонялся за Хань Синь под луной, луна была яркой, а звезды - тонкими.

Один выстрел пролетел в воздух и приземлился на холме со стороны горы.

Нинг Тао пришел один, на этот раз без Мягкого Небесного Голоса. У него было предчувствие, что что-то случится сегодня вечером, и был очень большой шанс, что он сделает это. Мягкая Цинь-Цзин не была Цинь-Чжуй или Бай-Цзин, которая не была рождена для борьбы, у нее были области, в которых она была хороша, но определенно не боролась.

В каньоне была тишина.

При нормальных условиях, с такого расстояния, нормальный человек, если не использовать бинокль с ночным видением, может видеть только размытые каньоны и не видеть каньон вообще.

Однако после того, как духовная сила прорвалась через царство первенцев и вошла в маленькое царство нирваны, и способность глаз видеть была усилена, расстояние и тьма не были препятствием для Нинг Тао вообще.

В этот момент глаза Нин Тао были в состоянии пристального взгляда, а один глаз пузырился с намеком на черно-белую ауру. Сорняки, качающиеся с ветром в скалистых щелях, листья на вершинах деревьев были отчетливо видны в его видении, в том темном и затененном каньоне.

Есть много других полей, с зайцем и соснами, которые являются большими, как маленькие фонарики в лесу, или скрываются, или перемещаются в мгновение ока. Там были насекомые, относительно небольшие, разбросанные по лесу и траве, усеянные звездами, и зрелище было похоже на колонию светлячков в летнюю ночь.

Собственное зрение ясно видит каньон, а с этими "родными" фонарями не спрячешься, если кто-то придет.

Люди не пришли, но призраки пришли.

Подобно тому, как Нин Тао разведывал ситуацию в каньоне, еще одно колебание энергии было выпущено из земли каньона, и десятки остаточной энергии души вылетели из земли.

Нинг Тао заранее защитил все свое дыхание.

Эти десятки остаточных энергий души улетели в небо, каждая из которых направилась в разные стороны.

Пострадают еще десятки жизней, и как только эти души одержимы, они становятся непростительными живыми мертвецами, и на них навешивается клеймо со словом "мертвые".

Но это не обязательно так.

Ву Ванронг был примером, и были те, кто следовал за Ву Ванронгом, которые были еще живы.

Горизонталь ждал, сердце Нин Тао мрачно размышляло: "Для того, чтобы Ву Ванронг и клиника ее последователей были еще живы, он забирал эликсир Линь Цинь Хуа. Сам Линь Цинхуа был спасен мной, если бы я не вмешалась, чтобы спасти его, и сделала бизнес, который не мог собирать плату за медицинские услуги, он бы давно умер, где он взял зелье, которое может сохранить живым живым мертвецам?".

Также был золотой ученик Линь Цинсинь.

Чем больше он думал о братьях и сестрах семьи Лин и о связанных с ними вопросах, тем больше не понимал.

Внезапно из глубин ночного неба вылетело больше дюжины силуэтов.

У этих людей на голове были черные мантии и черные капюшоны из ткани, и только одна пара глаз была открыта снаружи, так что они вообще не могли видеть своих лиц.

Ночью их одежда, их скорость сделали их очень трудно заметить. Но в глазах Нинг Тао это была дюжина или около того больших фонарей, явно доходивших до того, что они могли видеть брови.

Не видя их лиц, Нин Тао также знал, что приближается клан Инь.

Только семья Инь в этом мире обладала этой силой, обладая более чем дюжиной летающих мечей. Школа Эмэй, такая большая и прославленная секта культивирования, но единственная, у которой есть летающий меч, это Шифу Синтай, который потертый по сравнению с семьей Инь.

В конце концов, они были потомками народа Инь Юэ, и народ Инь Юэ создал цивилизацию далеко за пределами своих современников еще в период Воюющих государств, и эта основа не была чем-то таким, с чем могла бы сравниться любая секта культивирования или обычная родословная.

Нин Тао не только "видел" личность этих людей, но даже "видел", какой из них был Инь Рэньцзе. У других культиваторов ауры высвобождались из организма, у некоторых - с добром, у некоторых - со злом, но единственный, кто отложил это дело, - это тот, у кого не было высвобождено ни следа ауры, ни ауры добра, ни ауры зла, за исключением первого погодного поля, которое форма жизни не могла спрятаться.

Это был Инь Рэндзи, нынешний глава клана Инь.

Нинг Тао свалился, даже когда спрятал мясной укол.

В ущелье полетела группа элитных ступенчатых мечей семьи Инь.

Знала ли семья Инь, что гроб Духа Инь был спрятан в ущелье под горой Иси, и что Инь Рэньцзе, которому принадлежала открывающая мотыга, размахивал мотыгой, чтобы выкопать гроб?

Нин Тао использовал горную мотыгу, и это было не очень хорошее применение на Луне, и это было еще тогда, когда он не мог полностью освободить ману от мотыги. Если бы его использовал Инь Мань Цзе, то это была бы другая история, и он, вероятно, мог бы высвободить силу мотыги, открывающей гору, и выкопать спрятанное сокровище под горой Иси с одной мотыгой!

Инь Рэньцзе с элитой клана Инь, должно быть, пришли за Гробом Души Инь, и не было никаких сомнений в том, что раскопки тайного укрытия также были делом само собой разумеющимся. Но чем яснее становилась ситуация, сердце Нинг Тао было немного запутано.

Это была часть мавзолея Цинь Шихуаня, который он должен был остановить, в конце концов, это была гробница древнего предка, как могла группа людей Инь Юэ уничтожить ее?

Но гроб Призрака Инь время от времени освобождал Призрака Инь, и было только правильно, что он должен был помочь Цзесце Инь Человеку в этом деле, как естественному посреднику между добром и злом.

Какое-то время он не знал, что с этим делать.

Как только он колебался, Инь Рэндзи действительно вытащил открывающую мотыгу.

"Мне придется спуститься и спросить". Нинг Тао немного вздохнул.

Но, не дожидаясь, пока он поднимется из своей скрытой скалы, красочный свет вдруг появился из места в каньоне. Это было предпогодное поле человека, которое мало-помалу выходило из грязи.

Зрение Нинга Тао упало в этом направлении, а потом он увидел знакомое лицо.

Этим человеком был Кин-Ю Линь.

Появился Линь Цинъюй, Линь Цинхуа еще далеко?

На стороне горы Иси внезапно появились десятки метеорологических полей, за которыми последовал густой, мертвый воздух, собравшийся как темное облако, которое вот-вот принесет проливной дождь. Вот почему большое количество живых мертвецов собирается вместе, у них нет заранее существовавшего погодного поля, а есть мертвый воздух.

Эти десятки первых были самыми быстрыми в поле, и в считанные секунды после их появления они устремлялись в каньон.

Нинг Тао только что задавался вопросом, где Линь Цинхуа, когда Линь Цинхуа приехал. Был также Ву Юэ, который стоял рядом с Линь Цинь Хуа, за которым следовала большая группа культиваторов из компании Genesis Biotechnology Company.

Глаза Нинг Тао приземлились на Лин Цинхуа.

Давно не виделись.

Линь Цинь Хуа был все тот же, не долго плоти, его тело было по-прежнему высоким и худой, как раньше, и его кожа была белая, давая ему воздух Siswen. Тем не менее, он явно отличался от предыдущих, и его тело источало мощную демоническую ауру, которая была не намного хуже Зеленого погони Преображенного Дракона. Самое большое изменение в его темпераменте, зрелости, уверенности и чувства доминирования, человек все тот же, что и раньше, но теперь он совершенно два человека по сравнению со старым его.

Подобно тому, как Нин Тао наблюдал, большое количество живых мертвецов устремилось со склона горы, плотно забитого приливной водой, насчитывающей не менее тысячи человек. Некоторые из них носили оружие по законам компании "Блэкфайер", некоторые - ржавое холодное оружие, а некоторые - обычное огнестрельное оружие. Единообразия в наряде не было, и значительная его часть была в лохмотьях. Они выглядели как смешанная армия, но их комбинированная аура дала людям ощущение угнетения, как темная туча над вершиной, большая гора висит на вершине!

Для сравнения, команда семьи Инь выглядела потрёпанной, всего около дюжины человек.

Люди клана Инь стояли в очереди, дюжина или около того летающих мечей были обмотаны. Их культивирование было не низким, особенно Инь Рэньцзе, который уже давно является культиватором Великого Нирванского царства, и, как и Фокс Цзи, он был всего лишь в одном последнем шаге от того, чтобы стать бессмертным. Но даже он, столкнувшись с таким количеством врагов, и ужасающе мощным оружием, выглядел очень нервным.

Все элиты клана Инь были здесь, и как только они были свергнуты, можно сказать, что клан Инь потерял свою элиту, или даже погиб, что также было причиной его нервозности.

Слишком далеко друг от друга Нинг Тао мог видеть людей в каньоне, но он не мог слышать голоса в каньоне. Без Защитника Мягкого Небесного Голоса он не осмелился бы выйти из тела по этому случаю.

Что делать?

Его глаза внезапно переместились к склону холма стоя за Lin Qing Hua и Wu Yue, где были все еще живые мертвые бегущие вниз с склона холма в плотной пуще горы.

Это пара парней, которые выпали из очереди.

У Нинга Тао вдруг возникла идея..............

В каньоне.

Человек инь сказал выдающимся голосом: "Тогда Небесный Бессмертный, мы с тобой никогда не грешили против воды колодца, что ты имеешь в виду?".

"Йоу, ты действительно знаешь меня." В голосе У Юэ был намек на то, что он дразнит: "Тогда сними капюшон, давай встретимся, я тоже посмотрю, как ты выглядишь".

Инь Рэндзи холодно ворчал: "Рядом с тобой Линь Цинхуа, верно?"

Уголок рта Линь Цинхуа плавал со странной улыбкой: "Я слышал, что разведывательная сеть семьи Окинавань Инь еще более могущественна, чем американское ЦРУ, так что сегодняшняя встреча действительно является подлинным свидетельством ее репутации. Так как ты знаешь, кто мы, и я думаю, что ты, наверное, тоже знаешь, чего мы хотим, оставь открывающую мотыгу позади и можешь идти".

Инь Рэндзи рассмеялся в ответ: "На протяжении сотен лет ты все еще первый человек, который осмелился так со мной разговаривать". Ты напоминаешь мне человека, Нин Тао, который отдал эту мотыгу семье Инь. Думаешь, ты лучше его? На пару слов от меня, Нин Тао покорно вернул Кайшань Хо в семью Инь, и ты на самом деле хотел его ограбить?"

Это уж точно не так.

Эти слова имели смысл принизить Нин Тао и возвысить семью Инь.

Но Нин Тао не успел это сосчитать, он уже кружил в горном лесу за рядами живых мертвецов. В этот момент он уже не был тем, кем был жив, а был мертвым. Очарование смерти сделало все о нем, и его тело было также массой мертвого воздуха, как и у живых мертвецов.

Вот что он придумал.

Кто может найти Его, когда каньон собрал тысячи живых мертвецов, чтобы превратить себя в живых мертвецов и спрятать их среди тысяч живых мертвецов?

Смешивая в легионах Линь Цинхуа и Wu Yue живых мертвецов, может все еще быть шанс выяснить, что именно были секретные планы двух людей.

В горах последним отвалился старик со слегка хромой ногой.

Нинг Тао догнал его.

Старик взглянул на Нинг Тао и необъяснимо улыбнулся: "Хе-хе, на самом деле есть медленнее меня".

Нинг Тао сказал: "Дядя, как тебя зовут?"

Старик сказал: "Старик Сяо Хэ, я думаю, что когда я гонялся за Хань Синь под луной, я бежал быстрее лошади....."

Бряк!

Сяо Он рухнул на землю в темноте на глазах.

Нин Тао ощипал Сяо Он снимает одежду тремя ударами и наносит ее на прямое тело. Потом он схватил еще горсть глины и натер волосы. После окончания он выбежал из горы и втиснулся в ряды живых мертвецов............

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0780 Толпа актеров для воротничной еды**

Глава 0780 Массовые Актеры Воротничного Ланча Тысячи живых мертвецов воняли, а те, кто стояли на переднем крае линии, были все элиты, некоторые с оружейными законами Блэкфайерской компании. Подавляющее большинство стоявших позади команды были укротителями, и первое сражение было пушечным мясом, но они не знали об этом, и каждый был в хорошем настроении, как будто как только Линь Цинхуа или У Юэ отдали приказ, они спешили и разрезали дюжину или около того вражеских солдат на целлюлозное месиво.

Нинг Тао стоял внутри группы людей, которые без разбора пытались составить свои собственные цифры.

"Почему не идет бой? Возвращайся к выпивке после драки." Мужчина средних лет с сухим, тонким телосложением жаловался, носил очки и выглядел очень мужественно. Было непонятно, кто этот теневой дух, но, судя по его одежде и темпераменту, он должен быть учителем.

"Вино сейчас намного крепче, чем было в наше время, я пил несколько алтарей, не напиваясь, а теперь трахаюсь". Я напиваюсь, когда пью два." Голый мужчина с голыми мочевыми пузырями тоже заговорил.

"Говорите тише, и если вас услышит генерал, ешьте свои горькие плоды." Я не знаю, кто напомнил предложение.

"Кто из вас живет Дэном? Тот, кто одолжил нам одну из живых таблеток нашей семьи, потерял ее, и генерал говорит, что он выдаст ее после битвы, и наша семья вернет ее ему". Молодой человек с окрашенными светлыми волосами осторожно поинтересовался, его глаза наполнились божественным светом ожидания судьбы.

Наша семья, так называли себя древние евнухи.

Из-за этого самопровозглашенного, Нинг Тао взглянул на золотой мех.

"Евнух Вэй, я думаю, что ты снова мужчина, и ты научился быть мужчиной, так почему бы тебе не отдать это зелье какой-нибудь наложнице?" Кто-то сказал.

Кто-то в толпе склонил голову.

Афтерглоу из угла глаз Нинг Тао уловил движения человека и посмотрел на него, не двигая мышцами.

Это была женщина, в возрасте около двадцати лет, с длинными волосами, окрашенная в зеленый цвет и одетая стильно, с задирой, которая заставила сердце понять это.

Хотя Нин Тао никогда в жизни не искал промахов, первое впечатление, которое произвела на него эта женщина, - это промахи в кожном и мясном бизнесе.

Эта ситуация вызвала у него интерес, и он мрачно сказал в своем сердце: "Этот золотистый юноша называет себя нашей семьей, а живых мертвецов здесь зовут евнухом Вэй, разве он не известен как Вэй Чжунсянь, могущественный евнух из поздней династии Мин? Он был евнухом в предыдущей жизни, он не мог быть мужчиной, и дух инь обладал молодостью, и это было нормально потакать этому, и т.д... Он дал женщине какое-то живое зелье, разве у женщины не было живого зелья в ее теле?".

Он прижался к женщине.

Живые мертвецы были непростительны, так как же Линь Цинь Хуа мог бросить вызов небесам и сделать живой эликсир, чтобы сохранить этих живых мертвецов живыми?

Причина, по которой он считает, что Линь Цинхуа является редким гением выращивания в течение тысячи лет, заключается в том, что в то время Линь Цинхуа не имел основы в выращивании и на самом деле разработал относительно надежный остаточной Дэн родового поиска, который был бы невозможен, если бы он сделал это. Но совершенство также имеет предел, гений не всемогущ, даже медицинский центр Небесного Дао не лечит живых мертвецов, откуда Линь Цинхуа получил рецепт для уточнения Живого Дана?

Итак, пока он получал Живого Дэна и заставлял Бага Er узнавать его, он знал, что это за Живой Дэн и откуда он взялся.

Золотисто-волосый юноша посмеялся и ничего не сказал, его глаза смотрели на человека, который дразнил его, яростный свет, скрытый в его глазах.

Живые мертвецы здесь, глядя на платья - трудовые мигранты, некоторые - промахи, некоторые - учителя, и даже попрошайки, все слои общества, плохо смешанные даже хуже, чем собаки составляли большинство. Но если очистить их кожу, чтобы увидеть их истинный цвет, нет абсолютно никакого простого персонажа, один более мощный, чем другой.

Нинг Тао втиснулся в сторону женщины, к сожалению, он был в состоянии живых мертвецов и вообще не чувствовал запаха эликсира. Невозможно было зафиксировать положение эликсира, можно было только протянуть руку и дотронуться до него, но фея была явно не вовремя.

Женщина посмотрела на Нинг Тао и увидела его поношенную одежду и грязное лицо, в ее глазах появился проблеск презрения.

Нинг Тао притворился, что не видит ее, и посмотрел вперед.

Обеим сторонам противостояния еще предстоит нанести удар.

Всё ещё ждёшь, когда режиссёр закончит?

До того, как две стороны что-то сказали, Нин Тао не знал, в это время просто случилось, что Линь Цинхуа открыл рот и сказал: "Инь Рэньцзе, я знаю, что ты борешься с идеей Гроба Духа Инь, открывающая мотыга в твоих руках, почему бы тебе этого еще не сделать?".

Голос Инь Рэндзи вышел: "Ты вышел немного раньше, если ты выйдешь чуть позже, я раскопаю эту гору Иси". Молодой человек, вы всегда были немного нежным и угрюмым".

"Хахаха........" Линь Цинь Хуа смеялся, смех вызывал жуткое, особенно странное ощущение.

Целью семьи Инь был гроб с душой Инь, а его целью была открывающая мотыга в руках Инь Рэндзи. Инь Рэньцзе хотел открыть гору, чтобы выкопать гроб, но гроб был источником его легиона живых мертвецов, как он мог появиться на один шаг позже и ждать, пока Инь Рэньцзе откроет гору, чтобы уничтожить гроб, прежде чем выйти?

"Ты можешь смеяться сегодня. Мы оставим тебя. До свидания!" Голос Инь Рэндзи.

"Как думаешь, сможешь ли ты снова ходить?" Голос Линь Цинь Хуа.

Инь Рэндзи холодно ворчал: "Я хочу уйти, никто в этом мире меня еще не остановил".

Голос Линь Цинь Хуа: "Ты говоришь это с хребтом летающих мечей твоего клана Инь, так? Или ты пытаешься ходить?"

"Сегодняшний счет, я запишу его для тебя, я вернусь к тебе позже, пойдем!" Инь Рэндзи выкинул свой летающий меч и прыгнул в продольном направлении.

Дюжина людей из клана Инь также бросили свои летающие мечи и полетели на них, готовясь к отъезду.

У народа клана Инь не было намерения идти на войну, и они ничего не могли с этим поделать, дюжина из них воевали с тысячами людей, а некоторые из вражеских формирований до сих пор имели в своих руках мощные орудийные законы от компании "Черный огонь", что представляло для них огромную угрозу.

Беги, если не можешь победить.

Внезапно, фигура нарезана поперек, и в мгновение ока пустота, она была мгновенно на стороне Инь Рэньцзе.

Это был Линь Цинь Юй, золотой ученик, с круглым щитом в левой руке и коротким мечом в правой руке, покрытый золотистым светом, реалистичный древний женский боевой бог!

Человек прибывает, меч прибывает, почти до предела.

Инь Рэндзи не знал, что кто-то прячется в грязи и опускается на землю, избегая короткого меча Линь Цинь Юя. Тем не менее, его скорость была еще немного медленнее, и хотя он избежал главной опасности, его рука была заколота коротким мечом в руке Линь Цинъюй, и кровь вырвалась наружу.

Инь Рэньцзе был культиватором царства в Великом царстве Нирвана, всего в одном шаге от того, чтобы стать бессмертным, и имел тело ваджры, что было неплохо, но он сказал, что он был ранен перед Линь Цинъюй и не дал никакого лица вообще.

Линь Цинъюй не может быть настолько сильной, она не пишет роман, и она не властная главная героиня, для ауры главной героини и Золотой палец или что-то в этом роде есть кучка внешних вешалок или что-то в этом роде.

Но она так сильна!

Это бессмысленно. Это неразумно!

Неужели духи действительно одержимы?

Тем не менее, Инь Renjie был человеком, который видел ветер и волны до этого, и с одним движением, его летающий меч упал в его руки.

Линь Цинъю И щит запущен.

Чёрт!

Под звуки столкновения золота и железа из точки соприкосновения щита меча вспыхнула энергетическая волна, и каньон мгновенно взлетел с песком и камнями.

"Килл" Линь Цинь Хуа ревел в гневе.

Сцена была хаотичной, когда легионы тысяч живых мертвецов заряжались вверх открытыми зубами и когтями.

Нин Тао также зарядился вперед, его рука все еще держит Сяо Он - оружие. Это было не очень много оружия, это был рубильный нож из какой-то кухни, я не знаю что, и у него было немного кудрявое лезвие.

"Отпустить этих живых мертвецов и воевать с культиваторами клана Инь - это явно отпустить людей на смерть, даже если бы было больше людей из прошлого, они бы не смогли выдержать такого потребления, не могли бы Линь Цинхуа и У Юэ иметь другие схемы?" Нин Тао теперь почувствовал себя немного чашечкой чая и подумал в направлении заговора, когда почувствовал, что что-то не так.

Женщина, у которой был роман с Вэй Чжунсянем, также смешалась в группе и заряжала вперед.

Внезапно, с испуганным криком, она споткнулась о камень.

Она сделала это нарочно.

Эта женщина хитрая.

Нинг Тао беспокоилась, что у нее не будет шанса протянуть руку, поэтому она послала свой шанс к двери. Он совершил летучий прыжок и сильно приземлился на тело женщины. Тогда его ручной нож приземлился на шею женщины, и она потеряла сознание, даже не пропустив ни звука.

Было неизвестно, сколько ног людей переступили через спину и голову Нинг Тао за это короткое время. Он, не двигаясь, прыгнул вниз на женщину и проехал одной рукой по ее телу. В конце концов, он почувствовал эликсир внутри женского капюшона и заправил его в карман брюк, прежде чем взглянуть поближе.

Беглым взглядом линия пошла вперед, и он встал из тела женщины и бросился вперёд, управляя вертолётом.

Бряк!

Изысканная пуля взорвалась, а культиватор клана Инь был разорван на куски.

В следующую секунду человеку, который выстрелил, отрубили голову летящим мечом.

У Юэ и Линь Цинь Хуа также нанесли удар, за которым последовал клубок живого мертвого пушечного мяса, подкрадывающийся к людям, охотящимся на клан Инь.

"Искатель, вперед!" Инь Рэньцзе прорезал короткий меч, который Линь Цинь Юй ударил ножом перед ним и закричал на молодого человека, который рубил и забивал красноглазые овощи среди группы живых мертвецов.

Эта молодёжь - Инь Сюнь.

"Я не пойду, давай убьем вместе!" Инь Сюнь рычал, и под звук звука он ударил мечом в растерзанного живого мертвеца.

Прыщавые живые мертвецы подошли к отбивной с вертолетом.

ДИНГ!

Овощное лезвие было разделено летящим мечом на две части.

Инь Сюй замер на мгновение, он просто удивлялся, почему эта молодость отличается от других живых мертвецов, его сила была удивительной, но он еще даже не наверстал свой меч, но этот парень прикрыл его грудь и упал на землю с жалким криком.

Эта пухло-волосая молодёжь была Нинг Тао.

Актерский уровень игроков в толпу - это настоящая смесь бокса и еды.

Но в данный момент, кого волнует, как хорошо он ведет себя?

Даже у самого Инь Сюй не было ни секунды, чтобы обдумать время этого странного парня, сторона Нин Тао просто закричала и упала на землю, два практикующих специалиста из биотехнологической компании "Бытие" придумали большую группу живых мертвецов и утопили его в мгновение ока.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**ГЛАВА 0781: Кровавая битва при горе Ли**

0781 Глава 0781 Сражение при горе Исишань Шторм завыл, и большое количество живых и мертвых, которые окружили Инь Хунь были брошены на землю, и некоторые были разорваны на куски сильным ветром как лезвие, и кровь была запятнана на земле.

Инь Чжун прибыл!

У него также был летающий меч, но этот летающий меч был для него эквивалентом сиденья, которое символизировало статус, а его оружием была большая метла.

"Милорд, поторопитесь!" Как только Инь Чжун схватил Инь Сёка за плечо, он толкнул его в открытое пространство позади него.

Бах!

Выстрел прозвучал.

Тело Инь Чжуна, который только что оттолкнул Инь Искателя, мгновенно замерло, и метла упала на землю с опущенными руками. Он опустил голову и увидел грудную клетку, в которой была еще одна дырка размером с трещину.

"Пуф!" Инь Чжун вырвал полный рот крови и упал на землю с головой на спине.

Это Лин Цинхуа выстрелил.

Он был как злобная змея на поле боя, нападая на всех, кого он видел врасплох. В руке он держал в руках легальный пистолет, короткую, компактную, изысканную пулю, которая не была особенно мощной, но достаточно мощной, чтобы убить такого человека, как Инь Чжун.

"Дядя Чанг! Нет..." Инь Сюэ ревел в унылой ярости.

Тело Инь Чжуна захлопнулось о землю, и во рту не было ни звука, ни пузырьков крови.

Поколение верных слуг, вот так, умерло.

Линь Цинхуа размахнул рукой, и дуло пистолета в его руке мгновенно зацепилось за грудь Инь Сюэ.

Бах!

Пуля выстрелила из дула в ярости.

Меч внезапно заколот.

Бряк!

Изысканная пуля столкнулась с летающим мечом и взорвалась в воздухе.

Огненный свет и взрывная волна катились назад, но Линь Цинхуа уже давно уклонился от этого. Двое живых мертвецов позади него не могли избежать этого и были сожжены до тла.

Этот меч был летающим мечом Инь Рэндзи.

Нин Тао уже слегка поднял правую руку, готовый отпустить выстрел плоти, чтобы толкнуть Линь Цинхуа сзади, точно так же, как он стрелял, чтобы убить Инь Сюня, но он не ожидал, что убьет Инь Рэньцзе наполовину, и напугал Линь Цинхуа.

Тем не менее, это было по его собственным причинам. Прошло так много времени с тех пор, как я видел Линь Цинь Хуа, и тело Линь Цинь Хуа было покрыто тайной, кучей вопросов, на которые не было ни одного ответа, всегда немного неохотно.

В результате, мгновение колебаний на его стороне, в сочетании с вмешательством Инь Рэньцзе, потерял возможность в мгновение ока.

Линь Цинъюй уже прибыл на сторону Линь Цинхуа, охраняемый мечом и щитом, а не намеком на эмоциональный цвет, который принадлежал человеку в паре золотых зрачков.

Вообще-то, она была одной из причин колебаний Нинг Тао.

Она остановилась лишь на мгновение, пока другой меч не зарезал Инь Рэньцзе.

"Разве вы, ребята, не собираетесь управлять горной мотыгой? Я отдам его тебе!" Инь Рэндзи даже не заботился о летающем мече, и выкопал мотыгу у Линь Цинь Юя, которая была обернута вокруг него.

Линь Цинъю, казалось, очень боялся открытой горной мотыги в руке, и с небольшим количеством цыпочек, его тело повернулось назад и дрейфовали.

Однако, целью Инь Рэндзи была не она.

Открывающая мотыга упала и не остановилась, а вместе с мотыгой выкопала в землю.

Вспыхнули руны, и ману отпустили.

Рамбл!

Внезапно в земле произошла сильная тряска, и вся гора Иси потрясла, за которой последовала трещина в земле, шириной не менее двух метров, и глубина которой не могла быть замечена!

В этом истинная сила открывающей мотыги!

Многие из уклоняющихся от жизни живых мертвецов, а также культиваторы и мастера боевых искусств компании Genesis Biotechnology упали прямо в трещины.

"Ребята, вам не нужна горная мотыга, подойдите и возьмите ее!" Инь Рэндзи выпустил еще один рев, помахивая рукой и копаясь с другой мотыгой.

Грохот............

Земля дрожит!

Еще одна большая трещина в каньоне, невидимая сегодня с первого взгляда.

Голубой свет внезапно прорвался сквозь вторую трещину, и весь каньон был мрачным и ветреным.

Кэш под горами Исянь был выкопан.

Гроб души Лу Синь в Желтых источниках Тай Синь находится в тайном укрытии под горой Ли. Причина, по которой его не охраняют грабители могил Культивационного мира, заключается в том, что его охраняет сложное бессмертное образование.

Трудное Бессмертное Формирование, Трудное Бессмертное Формирование, даже бессмертный застрял бы, не говоря уже об обычном культиваторе. Именно здесь он смог разместить юаньбэев до сих пор, не говоря уже о людях, которые вошли, даже юаньбэй не смог попасть внутрь.

Однако это было такое сложное бессмертное образование, которое было выкопано двумя горными мотыгами.

Нин Тао случайно оказался рядом со второй трещиной, лежал на земле, притворяясь мертвым, ему было все равно, кто узнал, локтем вперед, зонд смотрел вниз.

Трещина, выкопанная мотыгой, имела глубину несколько десятков метров, а ее конец находился чуть выше плотной шкуры, то есть на энергетическом щите, образованном маной сложного бессмертного образования.

Вспыхнувший с неба блеск был также энергетическим щитом Трудного Бессмертного Формирования, а руны вспыхнули и не были полностью разрушены, появились лишь несколько трещин. Но и тогда сила горной мотыги была довольно страшной, потому что она не копала прямо на вершине мана щита Сложного Бессмертного Формирования, а прорыла в землю десятки метров глубиной и повредила строение Сложного Бессмертного Формирования!

"Вперед!" Простая команда внезапно выскочила из рта Инь Рэньцзе.

Мертвый солдат семьи Инь внезапно ворвался, взял мотыгу из руки Инь Рэньцзе и прыгнул в трещину.

"Ублюдок!" Линь Цинь Хуа выпустил гневный рев и замахнулся пистолетом на прыгнувшего мертвеца клана Инь.

К сожалению, он опоздал на шаг.

Рамбл!

Из земли раздался сильный взрыв, и внезапно усилился сильный свет, падающий глубоко в небо. Устойчивая продолжительность составляет всего секунду или две, а затем она полностью гаснет.

Нин Тао посмотрел на то, что мертвый солдат был прямо разорван на куски энергетической ударной волной, самый большой кусок, вероятно, даже не было рисового зерна по размеру. Тем не менее, он не пожертвовал напрасно, он уничтожил вместе с трудной бессмертной формации.

Мотыга упала прямо в спрятанную пещеру.

Изначально гроб был черным, как чернила, а угол был неправильный, поэтому Нинг Тао вообще не мог его видеть. Но он чувствовал это, безошибочно зло!

Инь Рэньцзе разведал, и горная мотыга опять пролетела сквозь трещины в земле.

Линь Цинь Хуа переметнулся и протянул руку помощи, чтобы схватить открытую горную мотыгу.

Нога Инь Рэндзи взбаламутилась и весь человек разбился, как пушечное ядро.

К сожалению, фигура, разрезанная поперек, и круглый щит также блокировали его тело.

Бряк!

Линь Цинъю был выбит нокаутом, а Инь Рэньцзе отскочил под действием силы реакции.

Линь Цинь Хуа схватил открывающую мотыгу в руках.

"Вперед!" Инь Рен Цзе издал рев, разведал его руку, и упавший на землю летучий меч с шумом пролетел к его ногам.

Выжившие члены семьи Инь наступили на мечи и уехали толпами.

Линь Цинь Юй хотела погнаться за ним.

"Киёсу, не гонись за ними". Линь Цинхуа кричала ей: "Вещи уже пришли, еще не поздно этим людям снова убивать в будущем, важно поступить правильно".

У Юэ и Линь Цинъюй оба пришли на сторону Линь Цинхуа.

"Даосист Лин, покажи мне легендарную открывающую мотыгу." У Юэ протянула руку.

Линь Цинь Хуа посмотрел на У Юэ и увидел, что она не сжимала руку, и он засомневался перед тем, как вручить ей гору открывающей мотыгой.

У Юэ посмотрела налево и направо со своей горной мотыгой, ее глаза были наполнены божественным светом волнения.

Просто этот взгляд, она была на самом деле тот же человек, что и нынешняя Линь Цинхуа, с только прибылью в глазах и делать все, что требуется для достижения своей цели. Как могли такие два человека, собравшиеся вместе из-за своих интересов, быть искренне союзниками?

Один за другим живые мертвецы вставали с земли с ранениями, но многие никогда больше не вставали. Нин Тао также встал с земли, намеренно замедляя свои движения, чтобы действовать, как будто это было трудно. В процессе подъема наверх он также намеренно несколько раз терелся в луже крови, так что его тело было покрыто кровью, создавая у людей ощущение, что он упорно боролся и выжил.

Он такой, даже если он мягкий Тянь Инь, Цзян Хао, Цинь Чжуй и Бай Цзин пришли, они его не узнают.

Видя трупы по всей земле, несмотря на то, что они были живыми мертвецами, сердце Нинг Тао все еще испытывало некоторую жалость к этим людям.

Внезапно из-под земли пришла энергетическая волна.

Кроваво пахнущий каньон дул мутным ветром без видимой причины, но источником был не гроб жуткого духа в плотном укрытии, не рот каньона, а труп, лежащий на земле, или даже курган целлюлозы!

Это энергия духов!

Они были рассеяны и собрались вместе, сформировав один полный тени дух, который витал над долиной, создавая жалкий облачный ветер.

Из подземного кэша внезапно высвободилась еще одна энергетическая вибрация, размахивая энергией духов Инь, блуждающих по каньону по направлению к кэшу. Сразу же после этого полный номер снова взлетел в небо, улетев в разные места.

Раньше Нин Тао задавался вопросом, почему эти живые мертвецы такие свирепые и бесстрашные, что даже санитар, подметающий пол, осмелился потянуть деревянную палку, чтобы ударить летящим мечом по мертвецу клана Инь. Теперь, когда он всё понял, ответ лежал в гробу Призрака Инь в тайном укрытии.

Инь Рэнь Цзе сказал, что Гроб Души Инь может собрать оставшиеся души людей, а затем отправить их обратно в Янь, чтобы найти подходящее тело, прежде чем они станут живыми мертвецами. То, что только что произошло, является живым примером, души живых мертвецов, которые только что умерли в бою, были собраны вместе Гробом Преисподней, давая им еще один шанс жить снова.

С гробом духа они бы вообще не умерли!

Если ты не умер, то кто боится умереть?

Если вас не устраивает ваша внешность или ваше финансовое положение, вы можете сделать это снова, не так ли мечтает большинство людей? Если ты умрешь, то сможешь воплотить свои мечты в жизнь, и, боюсь, здесь много людей, которые борются за то, чтобы умереть!

Но вопрос в том, кто управляет всем этим?

Это дух гроба духа, или....

Глаза Нин Тао внезапно сместились к телу Лин Цинъю.

Как раз в тот момент, золотые зрачки Линь Цинь Юя потускнели, и что-то таинственно энергичное прошло из ее тела. В то же время энергетическое поле подземного тайного гроба стремительно увеличивалось. Через десятки метров глубоких трещин, он также мог чувствовать злую ауру ада!

Он нашел причину, по которой она стала такой сильной, сосуд Гроба Преисподней.

Конечно, после того, как таинственная сила исчезла, Линь Цинь Юй даже вздрогнул, немного сиюминутное ощущение сдутия. Однако она не упала, а только обладала большим количеством атрофированной энергии, которая полностью отличалась от предыдущей самки боевого бога.

Он спокойно пробудил зрение, которое закончилось одним взглядом и длилось менее секунды. Но на эту секунду меньше, чем на первый взгляд, он заметил очень серьезную проблему, ее предыдущее погодное поле было тусклым и мертвым воздухом, вынесенным во многих местах.

Линь Цинь Хуа внезапно сместил глаза, чтобы посмотреть.

Линь Цинъю была в таком состоянии, что даже не заметила ничего.

Ву Юэ думал на открывающей мотыге, имея возможность, но не уметь обращать внимание на эту сторону вообще.

Только Линь Цинхуа, который был не только чрезвычайно умным, но и постоянно был начеку.

Нин Тао опустил голову и притворился, что ищет землю, его рот только гудел: "Ой, ой, больно... Черт, кто видел мой телефон? Мой новый телефон Huawei.................."

Лин Цинхуа сместил взгляд.

Что он мог видеть?

Он ничего не видел.

Мертвая руна визуализации, Нинг Тао больше похож на мертвого человека, чем эти живые мертвые, он может оставаться в течение двадцати четырех часов в прошлом времени и пространстве, даже небеса могут скрыть это, что еще его смертные глаза могут видеть, что это сломано?

"Брат, на что ты смотришь?" Линь Цинъю спрашивала.

Лин Цинхуа сказал: "Ничего страшного, этот человек выглядит немного знакомо".

Нин Тао наклонился над трупом Инь Чжуна и копался в чем-то, его ягодицы указывали на Линь Цинь Юя.

Линь Цинъю взглянул на его задницу, а потом съехал с глаз долой.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0782 Глава Пан Цзиньлянь.**

0782 Глава Пан Цзиньлянь Несколько коротких минут боя, живая мертвая сторона истощения, по крайней мере, пятая.

Но здесь нет почвы для скорби, а те, кто выжил, заняты уборкой трупов своих "товарищей" за деньги, часы, сигареты, мобильные телефоны и даже зажигалки. Если кто-то думает, что кроссовки "Анта", надеваемые на ноги определённого трупа, выглядят лучше и удобнее, чем освободительные туфли на ногах, то он также снимет их и заменит.

Нин Тао получил мобильный телефон от Инь Чжуна и бумажник с несколькими тысячами иен и несколькими сотнями долларов и двести китайских монет. Он не хотел брать деньги Иньчжона, но увидел, как несколько "товарищей" завистливо смотрят на его руки, он положил бумажник в карман брюк.

Если ему не нужны деньги Иньчжона, он будет белым лотосом в грязевой луже, и невозможно думать об этом, не привлекая к себе внимания.

"Хватит! Бросьте все тела в землю!" Линь Цинхуа отдал приказ.

Нин Тао схватил одну из ног Инь Чжуна и потащил его к краю шва земли, медленно шагая, говоря в своем сердце: "Старейшина Инь, хотя ты мне не нравишься как человек, я также думаю, что очень жаль, что ты умер никчемной смертью. Извини, кто-нибудь подтолкнет тебя, даже если я этого не сделаю, просто подумай об этом, как о возможности для меня уничтожить гроб Духа Инь".

Это не лицемерная риторика, но верно для сердца.

Уверен, если бы у Инь Чжуна еще осталось дыхание, он бы согласился. Гроб с духом Инь, его волшебное оружие - это то, что семья Инь ненавидит до глубины души.

К сожалению, семья Инь рассчитывала на это с самого начала, и Линь Цинхуа и У Юэ поставили здесь ловушку рано утром и потерялись одним махом.

Тело было брошено в трещину.

Среди них было тело Инь Чжуна, и Нин Тао смотрел, как он падал в темные глубины.

"У нас мало времени." Линь Цинхуа сказал Линь Цинъю: "Сестра, спускайся и неси гроб". Когда прибудет Гроб Преисподней, у нас будет армия неописуемых, и в будущем весь мир будет нашим!".

Линь Цинъю кивнул и сделал шаг навстречу второй трещине.

Нин Тао посмотрел на неё сиянием из угла глаз и темнотой в сердце сказал: "Задний гроб"? Сказал ли Линь Цинь Хуа, чтобы она спустилась и понесла гроб Духа Инь на спине, или в чем был смысл? Жизнеспособность в ее теле уже была передана мертвым воздухом, как это было бы смертью, не знала ли она об этом? Сделала ли она это добровольно, чтобы получить могущественную ману, или она была обманута и использована Линь Цинь Хуа?".

Куча вопросов внезапно пришла ему в голову.

Линь Цинъю подпрыгнула и исчезла в темноте с блеском в глазах.

Когда Нин Тао увидел, как она идет к глубине пещеры, он не мог видеть, как она собирается "нести гроб" через десятки метров камней и грязи. Он хотел прыгнуть вниз, но если он это сделал, несравненно осторожный и хитрый Линь Цинь Хуа, безусловно, найдет что-то не так с ним, а затем ему придется столкнуться с тремя сильными врагами плюс армия из почти тысячи живых мертвецов.

Сейчас не время бастовать, он должен был выдержать, он должен был ждать!

Линь Цинь Хуа протянул руку У Юэ: "Бессмертный, ты видел достаточно, можешь ли ты дать его мне сейчас?".

Тем не менее, У Юэ не вернул Кайшань Хоуа Линь Цинь Хуа и сказал легкомысленно: "Мы союзники в союзе, мои люди также были убиты и ранены довольно много, моя сторона заплатила высокую цену, невозможно дать вам все преимущества правильно? Гроб духа твой, и эта открывающая мотыга тоже твоя, так что не буду ли я сто раз занят?"

Линь Цинь Хуа слегка нахмурился: "Люди клана Инь оставили позади несколько летающих мечей, ты мог бы взять их все, я не хочу ни одного из них".

Холодная улыбка появилась из угла рта У Юэ: "Я хочу эту открывающую мотыгу, и эти летающие мечи тоже".

Линь Цинь Хуа посмотрел на Wu Yue, его лицо было спокойным и не было очевидного гнева в его глазах.

Укусы собак не лают, а укусы змей часто остаются невидимыми.

Чем более спокойным было выражение, спокойный взгляд, тем мрачнее и страшнее он выглядел.

У Юэ сказал в тусклом состоянии: "Это выглядит так, чтобы разбить группу?"

Линь Цинхуа внезапно открыл улыбку: "Вы правы, мы союзники, и вы также должны делиться разумной добычей". Летающие мечи и открывающиеся мотыги, оставленные кланом Инь, твои, а Гроб Души Инь - мои".

У Юэ также посмеялся: "Разве это не так, чтобы мы могли продолжать работать вместе, у вас есть Гроб Духа и у меня есть Горный Открывающий Хоу, наш план разобраться с Нин Тао скоро будет реализован". Когда придет время взять в свои руки Башню Времени Чжэнь, эти живые мертвецы смогут войти в прошлое пространство-время, чтобы захватить для нас Дух Дана".

Нинг Тао слегка замерз.

Он не ожидал, что у этих двух парней будут планы против него.

Если бы не испытать эту битву Исишань как массового актера и услышать план заговора двух мужчин, то вдруг в один прекрасный день Линь Цинхуа и У Юэ прибывают перед ними, один с гробом духа, а другой с раскрывающейся мотыгой, то действительно возможно погибнуть от этого, если вам не повезет!

"И он, и Фокси должны умереть". Слова Линь Цинхуа были немногочисленны, но в его костях была порочность и ненависть.

Нин Тао слушал тихо, послесвечение в углу его глаз смотрел.

У него было намерение убить Линь Цинхуа во время предыдущего рукопашного боя, но через минуту колебаний он упустил хорошую возможность. После этого он также дал себе кучу отговорок, чтобы оправдать свои колебания. Но теперь, услышав его разговор с У Юэ и почувствовав ярость и ненависть в его теле, у него больше не было ни следа эмоций в сердце, ни следа колебаний в ударе снова.

Внезапно в трещинах появилось мерцание зеленого света.

Как ни странно, вокруг этого блика был еще один круг черного света, похожий на чернила, слегка вспыхивающий, словно огненное сияние древесного угля у Ворот Удобства.

Случайно в трещинах был мрачный ветер, и доносился звук плача призраков и завывания, давая людям ощущение, что звук идет из бездны земли, и все же он мог дотянуться сюда по какому-то специальному каналу на расстояние в десять миллионов миль.

Сердце Нин Тао пошевелилось, может, это Линь Цин Шу нес гроб?

Эта мысль о том, чтобы прыгнуть вниз, чтобы увидеть, как он снова поднимется.

Как раз в это время, женщина без движения пошла в сторону Нинг Тао. Первоначально он был на стороне, он мог сознательно обойти спину Нинг Тао.

Послесвечение из угла глаз Нинг Тао нашло ее.

Именно эта женщина притворялась мертвой, но была выбита без сознания Нин Тао, который вытащил ее живого Дэна из ее капюшона. Она ходила на цыпочках в его сторону, видимо, чтобы отомстить ему!

Женщина подошла ближе.

Нин Тао заранее сделал хороший матч, заглянув головой в трещину, и пробормотал себе: "Какой свет там внизу, есть ли сокровище?".

Женщина надрала Нингу Тао задницу.

Когда Нинг Тао упал, он услышал женский голос.

"Я, Пан Цзиньлянь, нелегко издеваться!" Женщина с ненавистью сказала, заканчивая и плюя на землю.

Ветер завывал и несколько черных потов проросли из лба Нинг Тао.

Он невестка университета Ушу!

Неужели в истории есть такая женщина, как Пан Цзиньлянь?

Не дожидаясь, пока он это выяснит, он сильно захлопнул кучу трупов.

Бряк!

Интенсивные вибрации пришли, но все было в пределах досягаемости, которую Нинг Тао мог выдержать. Его тело Vajra было телом Небесного Семейства, эта высота имела для него лишь небольшое значение, и падение не причинило бы ему вреда.

В погоне за более естественным эффектом падения, более реалистичной смерти, он даже не сделал ничего, чтобы замедлить или изменить траекторию крена под инерционным действием.

Только его лицо было немного темнее, и последний ролл был в лежачем положении, не благоприятном для наблюдения, и он подпирал тело под ним тихо руками, а затем перевернул снова, на полпути вниз по телу.

Было так много живых мертвецов, смотрящих с высоты своей головы, но глаза обычных людей не могли видеть несчастного человека, лежащего в куче трупов в пещере глубиной в десятки метров. Но даже если он видел это, кого волнует, умер ли он лежащим или на спине?

Из-за того, что постоянно сбрасывали тела, издавая скучный падающий звук, Линь Цинь Юй даже не повернулся, чтобы взглянуть.

Она стояла прямо рядом с павильоном "Ледяная душа", неподвижно, не уверенная, думает ли она или ждет чего-то.

Нин Тао посмотрел на неё и в глубине души сказал: "Я убью её, это хороший шанс, один выстрел сделает это, но должен ли я убить её"?

Убив Линь Цинь Хуа, он не будет иметь ни малейшей скрупулезности или колебаний сейчас. Но убийство Линь Цинъюй, то, больше не было вопросом сдержанности и нерешительности, и перед такой прекрасной возможностью, он обнаружил, что он до сих пор не может сделать ход.

Пройдя через все эти вещи сегодня вечером, он понял, что от начала до конца, Линь Цинь Хуа использовал Линь Цинь Юя и не относился к ней как к своей собственной сестре вообще. Испытательный Дэн с горы Удан с парящей скалы, а теперь задний гроб, она была бедной, которая была использована.

В такой ситуации, в сочетании с любовью к прошлому, как это могло заставить его сделать это?

Однако, если бы он не предпринял никаких действий, как только сюжет Линь Цинхуа был завершен и появился Гроб Преисподней, это было бы ужасной катастрофой для всего мира!

Убивать или не убивать?

Подобно тому, как Нин Тао колебался и боролся с муками в сердце, Линь Цинъюй внезапно открыла рот и сказала: "Почему я? Почему..."

Ее голос был слабым и полным печали.

Над головой вдруг раздался голос Линь Цинхуа: "Сестра, чего вы ждете? Гроб! Ты - его избранник, и только ты можешь его осуществить!"

Линь Цинъюй протянула руку и закрыла уши: "Не толкай меня, не толкай меня..........."

В это время, где она была, женщина-боец с парой золотых зрачков? В это время она напомнила Нин Тао об обычной женщине, которая обратилась за медицинской помощью к брату и поместила сирот из приюта "Саншайн" в собственное офисное здание компании.

Демон обитает в сердце каждого, и ее брат разбудил этого демона.

Голос Линь Цинхуа, на этот раз уже не вежливый, нес гнев: "Быстрее! У нас мало времени, не забывайте о наших идеалах и о том, что вы мне обещали!"

Линь Цинъюй отпустила руку от уха и потянулась к крышке гроба Гроба Души Инь.

Как раз в этот момент пустота дрожала, и сзади вдруг появилось облако чернильного дыма............

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0783: Оружие, попадающее в бессмертные врата.**

0783 Глава Оружие Попадание в Бессмертные ворота Один выстрел пробил из чернильного облака дыма, равный скорости звука!

Нинг Тао уже освоил первые две позиции: "Позу пистолета" и "Оружие против бессмертных врат". Против Николаса Конти он смог перевернуть только первую ничью, теперь у него был выбор.

В этот момент он использовал вторую форму Жажды Бессмертного Боевого Искусства - Оружие, разбивающееся о Бессмертные Врата!

Второй стиль Gun Crash Immortal Gate не сильно отличается от первого стиля Draw, и это потому, что этот второй стиль Gun Crash Immortal Gate построен на фундаменте первого стиля. Он воспользовался скоростью спринта первого типа, затем сжал свою духовную энергию в голову пистолета и в одно мгновение выпустил семь энергетических потрясений.

Оружие, попадающее в Бессмертные Врата, даже Бессмертные Врата могли разбиться, можно было представить, насколько оно было мощным. Один выстрел, один выстрел в один, как метеорит!

На небольшом расстоянии Линь Цинъюй почувствовала внезапный всплеск энергии позади нее, но у нее не было времени развернуться или даже отреагировать.

Если Нинг Тао хотел убить ее, у нее просто не было сил дать отпор.

Однако, целью Нинг Тао была не она.

Его целью был гроб духа.

Бряк!

Плоть попала в пистолет с грозовой аурой, и голова пистолета мгновенно выпустила семь энергетических потрясений, все из которых повлияли на гроб Призрака Инь.

Чёрт! Черт, черт, черт, черт, черт!

Гроб был медным, медь, конечно, не была обычной медью, но звук аварии был металлическим, оглушительным, как будто он бьет в колокол!

Под головой выстрела из кунской плоти, стена гроба в бронзовом гробу была жива с отверстием размером с трещину!

Юридический артефакт - это юридический артефакт, и если вы сможете его усовершенствовать, вы сможете его уничтожить.

Некогда Небесная внешняя клиника, Небесный даосский медицинский зал, а теперь и Небесный институт выращивания семейства были одними и теми же, если бы они были настолько могущественны, что превысили его, а мана полностью раздавила его, то он тоже мог бы быть разрушен.

Несмотря на то, что Гроб Души был мощным, он занимал лишь пятое место в списке десяти лучших порочных видов оружия и только что вошел в пятерку лучших видов оружия, что нельзя сравнивать с нынешним Институтом культивирования Небесной Семьи. Нинг Тао одним выстрелом сражался против Николаса Конти на дне Йеллоустонского озера, а также убил корабль-призрак с летающими деревянными щепами.

Тем не менее, это всего лишь дыра в земле.

Гроб духа не был уничтожен.

Цинъюй Линь, который стоял перед гробницей Души Инь, был поднят энергетической ударной волной от удара, сильно ударившись о каменную стену сбоку, перед тем, как упасть на землю.

Вдруг, страшная энергия вырвалась из сломанной дыры в гробу Духа Инь, мгновенно поглощая Нин Тао. В подземном потаенном пространстве призраки плакали и завывали, ветер был жалким, а пальцев не хватало!

Это была энергия Духов Инь, плотная и каскадная, как армия миллионов, запечатанная в аду. Гробы с духами открыли свои печати, и для них была только одна цель, и это был Нинг Тао!

Тысячи войск и лошадей атакуют!

Если бы вы были кем-то другим, даже бывшая фея Тан Цзисянь умерла бы в одно мгновение, если бы она внезапно была поражена этими многочисленными Духами Инь, и ее ноздри, глаза и уши были наполнены ими!

Но он был Нинг Тао, и он культивировал Небесное Дао, и его тело Ваджра также было телом Небесного Семейства. На самом деле, что более важно, его состоянием в данный момент было состояние прошлого тела, переданного руной Смерти!

Дух - мертвая штука, а еще он "мертв".

Если он "мертв", как армия духов может поглотить его душу и захватить его тело?

Призраки на теле, призраки на теле, и призраки на теле живых, и кто мог бы пойти мертвым призраком на тело мертвого человека?

Но даже если он не был убит энергией Духа Инь, Нин Тао все равно чувствовал себя плохо в этот момент. Каждая клетка, казалось, была прогрызена жуками, и казалось, что тело было набито злыми маленькими жуками изнутри. Ледяной холод также сделал его конечности неподвижными, а сознание парализовало!

Линь Цинъюй выползла из земли с золотыми зрачками в глазах!

"Я убью тебя!" Ее голос также изменился, низкий и хриплый, полный божественности.

Женщина-боец, которая избила Инь Мань Цзе в сомнительную жизнь, вернулась.

Это ее состояние действительно было связано с духом Гроба Инь Духа.

Эти две фигуры также полетели вниз в это время и пришли к спине Нинг Тао, с убийственной аурой.

Линь Цинхуа и У Юэ также пришли.

Треугольник!

Нет, и гроб духа!

"Небесное пламя очищает Вайру, тебе нужно переломать все мышцы!" Нинг Тао прочитал пятое предложение Твоей Сутры.

Бряк!

Черное и белое пламя было выпущено изнутри тела Нин Тао, и духи инь, вторгшиеся в его тело, мгновенно сгорели, а духи инь, прикрепленные к поверхности его тела, также были сожжены. Это тайное подземное укрытие было наполнено энергией духа Инь, но никто из них не осмелился подойти к нему. Один за другим они все прятались в темных углах, а некоторые даже бежали обратно в дыру в гробу духа, пробитого пистолетом во плоти.

Внезапное появление Небесного пламени вызвало страх у новорожденных Линь Цинь Хуа и У Юэ, остановившихся на мгновение и не атаковавших сразу.

В тот момент, когда Линь Цинъю и У Юэ зашли в тупик, ее ноги растоптали землю, и все ее тело выстрелило в Нин Тао, как пушечное ядро, а короткий меч в правой руке ударил ножом в грудь Нин Тао в тот же миг.

Нинг Тао не могла вынести, чтобы убить ее, и в тот момент, когда она это сделала, она захотела жизнь Нинг Тао.

Тем не менее, это то, что заставило Нин Тао чувствовать себя противоречивым, эта женщина боевой художник с парой золотых учеников перед ним был не Лин Цин Юй вообще, и женщина, которая бормотала себе только что, ее сердце, полное печали, был тот, кого он знал.

Однако проблема, с которой он сейчас сталкивается, это не вопрос, кто такой Линь Циньюй, а вопрос о том, что Линь Циньюй, возможно, убьет его, если он не сможет этого вынести!

Будьте милосердны и имейте предел.

И старая любовь не может всегда быть в голове.

Почти в то же время, он ударил, заставляя его пожать руку и ударить ножом в грудь Линь Цинь Юя с одного выстрела.

Над головой пистолета были сгущены семь Чакр Духовной Силы.

Ему было все равно, будет ли этот выстрел защищен или нет, и он не думал о том, зарежет ли этот выстрел Линь Циньюя до смерти. Как можно так много думать о жизни и смерти?

Голова пистолета и кончик меча мгновенно столкнулись.

Бряк!

В мрачном грохотном звуке, энергетическая ударная волна действовала на тело Нин Тао, а также на тело Лин Цин Ю. Нин Тао был поднят над гробом Духа Инь энергетической ударной волной, это было похоже на удар движущегося автомобиля, движущегося с большой скоростью по горной стене.

Линь Цинъю была не лучше, ее тело снова вырвало и врезалось в эту каменную стену снова, вся ее спина и ягодицы были встроены в нее, и каменная стена вокруг ее тела была полна трещин! Но это еще не все, вмонтированное в каменную стену, ее тело было мгновенно шокировано еще семь раз.

Это были семь духовных сил, спрятанных в голове пистолета "Кун Мясной".

Эти семь экстрасенсорных сил, не говоря уже о людях, даже бронированная машина была бы разбита на части!

"Пуф!" Нин Тао изрыгнул полный рот крови, большую ее часть на верхушке Гроба Души Инь.

"Ну... пуф!" Линь Цинъюй также вылила полный рот свежей крови, и золотой свет в ее глазах немного дрожал, показывая некоторые признаки восстановления.

У Юэ и Лин Цинхуа переехали в одно и то же время.

Линь Цинхуа мгновенно натянул легальный пистолет, дуло которого зацепилось за Нинг Тао, и нажал на курок в тот момент, когда был сделан первый шаг к прорыву.

Он никогда не убивал Нинг Тао, не задумываясь.

Летающий меч в руке У Юэ также был отпущен, ударив ножом в положение сердца Нин Тао.

Плоть в руке Нин Тао выстрелила в толчок, и облако чернильного пистолета qi вырвалось, блокируя его тело.

Как только появилось энергетическое поле пистолета qi, перед ним появились рафинирующая пуля и летающий меч, которые проткнули энергетическое поле пистолета qi.

В то же время летучие мечи застыли и с трудом продвигались вперед.

Пистолет qi энергетического поля плоти выстрел имел мана замедления, и скорость рафинирования пуль и летающих мечей замедляется, как только пистолет qi был тронут.

Нинг Тао уклонился, и выстрел из плоти ушел.

Бряк!

Пуля попала в каменную мельницу, и при звуке взрыва каменная мельница, поддерживающая медный гроб, яростно покачалась, на мельнице появилась трещина, и еще больше камней отвалилось!

Рафинирующая пуля, конечно, не разрушила его мощь, но она и раньше выдержала полный силовой удар Нинг Тао, и ее структура уже давно разрушена, только на той поверхности, на которой она осталась нетронутой. В этот момент он был сломан, когда его обстреляла рафинирующая подлодка, которая была такой же мощной, как пушечное ядро.

Каменная мельница была сломана, а бронзовый гроб сполз на землю.

Линь Цинъю освободилась от каменной стены, но в тот момент, когда бронзовый гроб соскользнул вниз, золотой свет в ее глазах мгновенно погас, и она выпустила крик и упала на землю с обеими ногами прихрамывания.

"Вставай и неси гроб!" Лин Цинхуа рычал.

В глазах Линь Цинъю снова вспыхнуло золотое сияние, когда она боролась за то, чтобы встать.

В этот момент, чернильный выстрел выстрел в Линь Цинхуа, принимая его прямо в голову.

Линь Цинъюй уже была такой, не только Линь Цинхуа, который был братом, не наполовину обеспокоенным и сочувствующим, но и приказывал ей совершать злые поступки.

Такого брата надо убить!

Физз!

Загадочный звук острого лезвия, растрескивающего воздух, доносился сбоку.

Это был летающий меч Ву Юэ.

Самое сильное в Летающем Мече не в том, что он может нести меч Мастера Меча, а в том, что он может быть объединен с Сердечным Мечом Мастера Меча, и Мастер Меча может управлять им, чтобы убить цель, не держа его в руках.

Если бы Нин Тао хотел убить Линь Цинь Хуа, он бы сам был зарезан летающим мечом У Юэ. Хотя его тело защищено облачениями Небесных Сокровищ, это тело Небесного Семейства Ваджра, но, в конце концов, это летающий меч, он не осмеливается воспринимать его всерьез. Он отказался от идеи ударить Линь Цинхуа одним выстрелом по голове и перемахнул рукой.

ДИНГ!

Летающий меч был сметен, и над клинком появилась зияющая дыра!

Бах, бах, бах!

Линь Чинг-Хуа сделал три выстрела подряд, убив его!

Пистолет qi энергетического поля плоти выстрел был выпущен здесь, и огромный щит, как чернила тайцзи был установлен перед телом Нин Тао.

Хотя у него был только один выстрел, энергетическое поле пушки выстрел плоти может действовать в качестве щита. Красота заключалась в том, что под чисто оборонительным энергетическим полем орудия qi его атаки были бы гораздо менее мощными, а его скорость была бы гораздо медленнее.

У людей есть свои сильные и слабые стороны.

То же самое касается и законного оружия; у них есть свои сильные и слабые стороны.

После того, как пули замедлились, Нин Тао нырнул в сторону и три пули врезались в верх бронзового гроба. Сильным взрывом рухнула и без того разрушенная каменная мельница, и бронзовый гроб упал на землю с треском.

Линь Цинь Юй, которая только что пристегнулась, выпустила крик и снова упала 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/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0784 Глава 0784 Директор и линии**

Глава 0784 Директор и Линии взрыва................................

В момент, когда Линь Цинь Юй упал на землю, Линь Цинь Хуа выстрелил безумно, и всего за две секунды он выстрелил всеми оставшимися пулями в клипсе.

Все пули были приклеены к энергетическому полю пушки и летели медленнее, чем камни, попавшие в рогатку.

Нинг Тао раскачал свое тело и легко уклонился от него.

Грохот............

Несколько рафинирующих пуль попали в гроб Инь Соул, и на теле бронзового гроба на фоне сильного взрыва появилось несколько кратеров. На самом деле, если бы не выстрел Нин Тао, который разрушил структуру магического образования Гроба Призрака Инь, то выстрел Линь Цинхуа вообще не мог сломать Гроба Призрака Инь, но теперь, когда он был в ярости, где еще он мог думать об этом месте, чем больше он попадал, тем больше Гроба Призрака Инь будет гнить!

"Ублюдок! Я убью тебя!" Линь Цинхуа гневно кричал на Нин Тао, у него кончились пули, но он все равно нажал на курок.

Чернильный пистолет ци выстрелил в воздух, и голова пистолета, попавшего в грудь Лин Цинхуа, мгновенно пронзила его.

Убить меня?

Я убью тебя первым!

Линь Цинхуа внезапно залег на дно и инстинктивно отступил назад, чтобы уклониться от мясного укола. Но 2-метровое 7-дюймовое копье преследовало его, как ядовитая змея, он сделал шаг назад, и оно сделало шаг за ним, и это было намного быстрее, чем он. Меньше чем за секунду он сделал два шага назад, а голова убитую плотью пушки уже проткнула ему сердце, всего в дюйме от него, а еще на несколько дюймов впереди была разбрызгана кровь на пять шагов вперед!

Как раз в этот критический момент, мотыга выкопала сбоку.

У Юэ снова убил.

Летающий меч уже не мог остановить Нинг Тао, поэтому на этот раз она использовала еще более мощное заклинание, чтобы открыть горную мотыгу.

Даже земля будет выкопана через трещину глубиной в десятки метров с помощью мотыги, так что же может сдержать плоть и кровь? Даже если Ваджра неплохая, это будет всего лишь мотыга перед открытой горной мотыгой!

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.

Нинг Тао закрыл руку и выстрелил.

"Умри!" Лицо У Юэ показало яростное выражение, и, по ее мнению, Нин Тао просто не могла устоять перед ужасающей маной открывающейся горной мотыги.

Сбавь тон.

Голова мясного выстрела столкнулась с мотыгой открытой мотыги.

Чёрт!

Звук, как громовой звон колокола раздался в скрытом пространстве, оглушительные звуковые волны, яростные энергетические ударные волны смешались, гора ревела во всех направлениях.

Земля дрожала, и большие и маленькие куски камня падали и разбивались о землю, и грохот не прекращался.

Но это не самое худшее, самое худшее то, что в земле есть трещина, которая не видна снизу!

Это скрытое пространство потеряло защиту Сложного Бессмертного Формирования и просто не могло выдержать высвобождения магической силы такого волшебного оружия, как Горное Хоу.

Место разваливается на части.

Нин Тао и У Юэ были подняты и разбились о кусок падающего камня, оказавшись на каменной стене плотного потайного пространства.

"Пуф!" Нинг Тао вырвал еще один полный крови рот и упал на землю, даже не сумев подняться.

Сражаясь в одиночку, нынешний Ву Юэ больше не был его соперником. Но в руках У Юэ это была другая концепция, так как традиционный культиватор, основанный на ауре неба и земли, смог полностью раскрыть волшебную силу горной мотыги!

Тем не менее, У Юэ не лучше, так как временный хозяин открытой горной мотыги, сила реакции, которой она подвергается, меньше, чем Нин Тао, но ее способность противостоять удару гораздо слабее, чем Нин Тао.

"Ах... пуф!" У Юэ вылил полный рот крови, его правый тигровый рот раскололся, и на его правой руке появилась кровавая трещина от плоти, капающая кровью!

Горная мотыга никогда не была заклинательным средством, используемым для нападения на кого-либо, это было только заклинательное средство, используемое для того, чтобы копать в землю и уничтожать формирование заклинания. Это оружие, чтобы нападать на людей, даже на владельца!

У Юэ, казалось, поняла это только сейчас, но она уже понесла большую потерю.

Потому что Линь Цинь Хуа был на краю взрывной волны, он получил наименьшее количество ударов из трех. Он был первым, кто поднялся после того, как был поднят с земли, и одна из его ног, казалось, была сломана, волоча его на землю и не в состоянии поднять его. Но даже с одной ногой, он прыгал вверх и вниз по направлению к Нин Тао, его глаза полны волнений.

Всего в нескольких шагах от него, сломанная нога восстановилась, и он нормально ходил на обеих ногах.

Это была его способность, как нового демона, даже с очень серьезной травмой, он смог исцелить себя в очень короткий период времени.

Такая способность может показаться не очень сильной, но она проявила большую ценность в такое время, у него было на несколько жизней больше, чем у Нин Тао и У Юэ!

Нинг Тао лежал на земле без какой-либо реакции, выглядя так, как будто он потерял сознание.

Тем не менее, Линь Цинхуа не заботился об этом, его голос был полон дразнящих: "Этот мир никогда не был тем, который может быть освоен только лучшими, я единственный, а не вы". Лучшие не лежат на земле, как собака, а теперь ты лежишь на земле, как собака передо мной!"

Нинг Тао до сих пор не отреагировал.

Линь Цинь Хуа остановился перед Нин Тао, в углу его рта с жестокой и ледяной улыбкой: "Знаешь ли ты, почему я так тебя ненавижу? Сначала я опустился на колени и умолял тебя взять меня в ученики, но ты даже не посмотрел на меня как следует. Моя сестра хочет быть с тобой, но ты лучше выберешь этих двух змеиных демонов, чем отвергнешь мою сестру. Говорю тебе, моя сестра смотрит на тебя, это твое право по рождению, твое благословение из прошлой жизни, но ты глупец и не ценишь этого. Теперь я, и моя сестра, ты слишком высоко для этого!"

Нинг Тао все еще лежал неподвижно.

"Знаешь что? Я знал, что Николас Конти был твоим врагом, но я должен был присоединиться к нему, и я рассказал ему все твои секреты. Я знаю, как он получил свои технические заклинания, но я просто не скажу тебе. Я также знаю, что Дэн Линг существует, она моя, ты этого не заслуживаешь! Я убью тебя прямо сейчас. Вставай и умоляй меня! "Хахаха..." с больным смехом, Линь Цинь Хуа поднял меч в руках, держа эфес в обеих руках, как руны на теле меча вспыхнули. В ту секунду он яростно проткнул голову Нин Тао своим летящим мечом.

Пуф!

Полный рот крови вылился.

Кровь распыляла не Нинг Тао, а Лин Цинхуа.

Линь Цинхуа опустил голову, в шоке и удивлении, как он посмотрел на плоть выстрел в грудь, весь человек был как будто он был заморожен в ледяную скульптуру быстрым холодным потоком.

Только тогда Нин Тао встал с земли и посмотрел на Линь Цинь Хуа без выражения лица.

Взгляд Линь Цинь Хуа также переместился на тело Нин Тао, его губы дрожали, когда он с трудом произнес слово: "Ты........".

Нинг Тао сказал: "Как долго ты сдерживаешь все эти болезненные вещи, которые ты говоришь? Я весь на земле притворяюсь мертвым, а тебе все равно придется ругать меня, смеяться надо мной и выплевывать больные вещи, которые ты держишь в своем сердце, чтобы тебе было удобно?"

Тело Линь Цинь Хуа вздрогнуло и упало на землю.

Нинг Тао выстрелил в плоть, а затем "держал" Лин Цинхуа.

"Я......" еще одно слово, вырванное из рта Линь Цинь Хуа, вместе с потоком крови.

"Что еще ты хочешь сказать?" Холодная улыбка появилась из угла рта Нинг Тао: "Думаешь, это фильм? Режиссер выстраивает строки, которые вы должны закончить, а если нет, то это римейк или что-то вроде того?"

Плоть выстрелила в его сердце, другими словами, обычный человек умер на месте, но у него есть способность исцелять себя, и его жизненная сила несравненно сильна, так что он может поддерживать себя до сих пор. Но это не выдержит такого гнева, дразнить Нин Тао ему еще труднее, чем ударить его ножом еще раз.

Нинг Тао сказал: "Ну, раз тебе так нравится, то я тоже скажу пару слов". Этот ваш человек действительно умный и превосходный, и если бы я был обычным культиватором, я бы очень хотел взять вас в ученики. Но ты не можешь научиться тому, что знаю я, я могу только спасти твою жизнь, я больше ничего не могу сделать, но что, блядь, ты понимаешь? Ты действительно болен не только в голове, но и в разуме!"

"Пуф....."...

"Даже если ты последуешь за Николасом Конти, на самом деле я не хотел тебя убивать, в моем сердце все еще остались старые чувства". Но ты хочешь пойти против меня. Ты хочешь, чтобы я убила тебя. Ты что, сука? Я не могу позволить себе подняться к тебе, я поднимусь к твоей сестре!"

Силуэт внезапно оторвался от земли и схватился за открытую мотыгу, упавшую на землю.

Wu Yue на самом деле притормозили также давно, Нин Тао инсценировал свою смерть, чтобы установить Лин Цин Хуа вверх, в то время как она ждала возможности!

Ключевой момент бип-бип, чтобы быть в фильме или в реальном мире на самом деле детский акт. Но сколько людей в мире не детские?

Ning Tao пинал на маленьком животе Линь Цинхуа одной ногой, и когда Линь Цинхуа улетел с земли, пистолет плоти был вытянут и заколот на спине Wu Yue в вспышке пустоты.

У Юэ была близко к земле, чтобы схватить открывающую мотыгу, и она была на шаг впереди Нин Тао, так что она, естественно, смогла схватить открывающую мотыгу. Но проблема, с которой она сейчас сталкивается, заключается в том, что она, безусловно, может схватить открывающую мотыгу, но после этого она также будет прибита к земле выстрелом Нинг Тао!

Две ладони У Юэ были разбиты о землю, и его тело полетело в сторону, и в мгновение ока он добрался до дна второй трещины, которая была разбита Инь Рэндзи. Одним движением руки зондирования, летучий меч, который только что упал с руки Линь Цинь Хуа летел к ее ногам с свистом, едва остановившись на всех, и как только он достиг ее ног, летучий меч постучал головой и улетел к земле.

Нинг Тао хотел погнаться за ним.

Грохот............

Подземный склеп внезапно сильно покачался, и огромная скала весом не менее ста тонн разбилась о его голову.

Линь Цинъюй был прямо на маршруте, где упал валун.

Нин Тао сделал летучий прыжок и обнял талию Линь Цинъюя, и плоть ударилась о каменную стену пощёчиной, используя силу отскока, чтобы снова лететь в обратном направлении.

Бряк!

Валун упал на землю.

Всего через несколько секунд Лин разобьют на мясной рулет!

Посреди сильного встряхивания гроб Духа Инь потерял равновесие и соскользнул вниз в щель земли, которую У Юэ разделил горной мотыгой.

Линь Цинхуа был пнут Нин Тао и прилетел к краю шва, который был чуть-чуть близок к падению мертвой плоти, а затем от удара огромного камня, он также упал.

Нин Тао хотел пойти и посмотреть, но черная тень прижалась к его голове.

Этот подземный кэш действительно обрушивается.

Удобная дверь открылась, и Нин Тао врезался в него с Лин Цин Ю в 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/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0785 Глава 0785: Уборка урожая инь и сытный янь**

Глава 0785 Ситуация была критической, но в мгновение ока Нин Тао не только вернул Линь Цинюя, но и принес горную мотыгу, которую У Юэ не смог принять в дверь удобства. Это еще и мясной укол, и он делается с одним наконечником.

Лин Цинхуа мог умереть, но открывающая мотыга не могла быть потеряна. Это был жетон, подаренный ему Тан Цзисянь, и когда он отправился в Бессмертное царство в будущем, он ожидал, что пойдет к ней с открытой мотыгой. И реальную силу горного мотыга он также видел, в будущем, чтобы взять горный мотыг в бессмертный мир, даже если вы не можете найти Тан Цзисянь, он также может взять горный мотыг для контрактов инфраструктурных проектов, профессиональные пещеры копания, профессиональные туннели открытия или что-то вроде того. Даже в Бессмертном царстве должно быть ремесло, чтобы зарабатывать на жизнь, верно?

Мотыга упала под стену замка, и Нин Тао тоже не беспокоилась об этом, неся Линь Цинъю в вестибюль.

Зеленый дым поднимается из Трипода Добра и Зла, и лицо человека на Триподе наполняется яростью.

Это произошло из-за прибытия Линь Цинь Юя.

Новый демон несет в себе семьдесят семь или сорок девять очков злых помыслов и грехов. Если человек сделает немного больше зла, то в его теле будет больше злых мыслей и грехов. Что хорошего может сделать такой брат, как Линь Цинъюй, следуя за Линь Цинхуа?

Нин Тао только что поставила Линь Цинъю на землю, она все еще была в коматозном состоянии и не просыпалась. Не было никаких очевидных признаков того, что Небесная Семья Культивировала Юань, подавляя ее, предполагая, что злые мысли и грехи в ее теле не достигли определенного страшного уровня. Однако, если она будет продолжать тусоваться с Линь Цинь Хуа, это будет только вопрос времени.

Нинг Тао хотел разбудить ее, но подумал и передумал.

Он достал бамбуковый набросок бухгалтерской книги и посмотрел на результаты.

Он думал, что Линь Цинхуа был злодейским лидером, чтобы быть убитым на этот раз, и каждый раз, когда он убил злодейского лидера, бамбуковая книга будет показывать содержимое, отказываясь от месячной арендной платы и наградить дверь сокровищницы или что-то в этом роде.

Однако на бамбуковых книгах ничего не показано.

"А?" Нин Тао бороздил брови, двигал глазами, чтобы посмотреть на лицо человека на Добром и Злом Триподе, и сказал ориентировочно: "Брат Динг, я уверен, что Линь Цинхуа является Злым Вождем, который будет убит на этот раз, я уже убил его, почему он не показан на бамбуковом эскизе бухгалтерской книги"?

Человеческое лицо Доброго и Злого Трипода ни на минуту не потрудилось открыть глаза.

Нин Тао задал еще несколько вопросов и до сих пор не получил никакого ответа, он также чувствовал себя неинтересно и были некоторые сомнения в его сердце: "Есть ли еще одна возможность, что Линь Цинхуа не умер?".

Но это не научно!

В этот момент он выстрелил в переднюю грудь Линь Цинхуа, выстрел в сердце, а затем сзади. Если ты не умрёшь, то для этого есть причина?

Тем не менее, Линь Цинхуа был другим, у него была странная способность к самоисцелению и он мог восстановиться после сломанной ноги в течение нескольких секунд. Если он не умрёт через несколько секунд, то его сердце всё ещё может исцелиться!

Думая так, Нинг Тао был в депрессии, не мог не ругать: "Черт, если бы я знал, что это так, что я бы порезал ему голову и выбрал сердце, я посмотрю, как он исцелится!"

В этом мире нет "раннего знания" о вещах, и никто не знает, что в жизни приходится совершать тысячи и тысячи ошибок, и это только одна из них.

Но после ругани он все еще не был уверен, жив Линь Цинхуа или мертв, и даже если Линь Цинхуа был злым лидером, который был убит на этот раз, он больше не был уверен.

Как раз в это время Линь Цинъюй открыла глаза.

Изначально Нинг Тао хотела вызвать Bug Er на допрос, а когда проснулась, положила на своё тело бамбуковую записную книжку.

Он все еще не уверен, может ли он дать диагноз после модернизации медицинского центра Небесной дороги в больнице Тяньцзя Кай Тоник, но он все равно хотел бы попробовать, потому что использование бамбуковой книги, чтобы поставить диагноз было самым простым способом понять текущее положение Линь Цинъюй.

Нинг Тао сказал: "Я вернул тебя".

Сказав это, он взял бамбуковый набросок бухгалтерской книги и открыл его, чтобы посмотреть, есть ли на нем диагноз.

Но, не дожидаясь, пока из бамбукового ноутбука что-нибудь всплывет, Линь Цинъюй внезапно вскочил и ударил кулаком в голову Нин Тао.

Нинг Тао даже не удосужился уклониться.

Без Золотой Хитоми, не в том, что воинственная богиня государства, Линь Цинь Юй был не более чем гоблин в его глазах.

Бряк!

Глухой звук.

Кулак Линь Цинъюй ударился кулаком в голову Нин Тао, и Нин Тао мало отреагировал, но во дворе семейства Тянь Цай Тоник прозвучал динь-динь. В одно мгновение Небесная Дао была подавлена, и Линь Цинь Яо издала жалкий крик, огрызаясь и будучи взорванной на землю, кровь, идущая изо рта и носа.

Нинг Тао сказал: "Почему ты страдаешь от этого?"

На самом деле подавление Небесного Дао было несерьезным, при нормальных обстоятельствах она все еще могла вынести это, но ее нынешнее положение было действительно плохим. Его собственная жизненная сила была слабой до глубины души, и он был тяжело ранен от удара пистолета с плотью по Бессмертному Секту, именно поэтому он был так бесполезен.

Нинг Тао снова переключил свой взгляд на бамбуковый набросок бухгалтерской книги.

Появилось содержание Бамбуковой книги рассказов: новый демон, зло, восхитительное.

Это другой диагноз, чем раньше.

Что, черт возьми, такое Катору?

Нин Тао на мгновение замер: "Это... это ведь не может быть иньский выбор, чтобы пополнить янь, верно?"

Несколько бусин пота проросли у него изо лба.

Если бы он этого хотел, то этот Дом по выращиванию небесных семей стал бы чем-то другим, и это было бы эмоционально неприемлемо.

Именно в это время из горшка добра и зла вышел еще один голос древних и превратностей: "Какая чепуха, дом починки культивирования Небесной Семьи, естественно, культивировать зло, чтобы компенсировать добро". Техника постукивания, данная вам в Небесном Семействе, может постукивать по жизненной силе, сущности тела и ауре нечестивых, чтобы компенсировать добро, вы являетесь естественным посредником между добром и злом, и это всегда было вашей судьбой - наказывать зло и продвигать добро".

Так и было.

Нин Тао вздохнул с облегчением: "Тогда должен быть стандарт, сколько нужно собрать и сколько наверстать"?

Голос пришел из Доброго и Злого Трипода: "Ты уже являешься Властелином Безсолнечной Звезды, поэтому ты принимаешь свои собственные решения по таким банальным вопросам. Берите как можно больше, придумывайте как можно больше, и у вас в голове будет размер".

Это становится немного сильнее?

Нин Тао был слегка взволнован в сердце: "Куда ты кладешь вещи, которые выбрал"?

Голос Доброго и Злого Трипода: "В магазине снадобий есть секретные рецепты и оборудование, иди открой дверь".

Стремление открыть дверь было особенно сильным, но мысль о том, что на счету нет даже денег на добрый или злой диагноз, заставляла его чувствовать себя так, как будто его облили холодной водой на голову.

"Брат Динг, теперь, когда я не зарабатываю деньги на добрые и злые диагнозы, что мне взять, чтобы открыть дверь?" Нинг Тао сказал ориентировочно.

Трипод Добра и Зла, однако, закрыл глаза.

"Брат Динг, у меня есть еще один вопрос, что я могу получить, собирая зло, чтобы искупить добро?" Нинг Тао задал другой вопрос.

Добрый и Злой Трипод снова открыл глаза и с нетерпением сказал: "Твоя духовная сила исходит как от добра, так и от зла" ци, как ты думаешь, что ты можешь получить, если выберешь инь и пополнишь янь? Раньше ты был слаб и нуждался во мне, чтобы помочь тебе притвориться, теперь ты можешь оттачивать энергию добра и зла самостоятельно. Вы являетесь естественным посредником между добром и злом, и ваш путь возделывания заключается в наказании зла и содействии добру".

Нинг Тао сразу все понял.

Неудивительно, что он практиковался с зерном божественного кристалла и чувствовал, что его духовная сила увеличилась в качестве, но не в два раза.

Трипод Добра и Зла снова закрыл глаза.

Нин Тао тоже не хотел больше ничего спрашивать, и он чувствовал, что если он задаст еще хоть какие-нибудь низменные вопросы, то, скорее всего, парень даст ему плохой рэп.

Он тщательно обдумывал слова Духа Доброго и Злого Трипода.

Он является естественным посредником между добром и злом, а наказание зла и пропаганда добра - его практика. Верно также и то, что его духовная сила основана на добре и зле qi. Раньше он был слаб и нуждался в помощи Трипода добра и зла, чтобы культивировать свою духовную силу. Теперь он уже "не солнечный джентльмен", хотя и немного притворяется призраком в лицо подозрения на золото, но является более или менее характер, не говоря уже о Боге, вынужденный характер есть.

По мере того, как его сила возрастала, а Царство Духовной Силы усиливалось, его возвышение должно было возрастать. Если раньше он черпал добро ци и зло ци из горшка добра и зла для рафинирования, то теперь он был непосредственно от нечестивых и добрых людей. Это также означает, что если он хочет стать сильнее, то он должен убить или наказать больше злодеев, что называется cai. В то же время он должен пополнять запасы добрых людей, чтобы поддерживать баланс между добром и злом.

В то же время, он должен был заработать четыре энергии души, добро к злу и любовь к вере, чтобы усовершенствовать хрусталь Бога. Одним словом, была проведена модернизация, и рабочая нагрузка удвоилась.

Это было нормально, первоначальная Небесная внешняя клиника модернизировала медицинский павильон Небесного Дао, а теперь она была модернизирована до Небесного Семейного Госпиталя Cai Tonic, что было эквивалентно модернизации с первоначальной маленькой клиники до большой больницы, и это, естественно, была комплексная модернизация, и эта модернизация также включала в себя себя себя и себя.

Взгляд Нин Тао снова упал на тело Лин Цин Ю.

Линь Цинъю лежала на земле, ее глаза плотно закрыты, нити крови просачиваются из ее глаз, ушей, рта и носа, выглядя жалко.

Новый демон, злой, восхитительный.

Это диагностика обновленной версии "Книги Бамбука".

Она просто лежала беззащитной на земле, выборчивой или нет?

Мало что она знала, ее судьба была в руках Нинга Тао, а жизнь и смерть были в его руках.

После колебаний в течение полуминуты, Нин Тао горько засмеялась и сказала себе: "Ее жизненная сила так слаба, что если я выберу ее, она обязательно умрет". Она неплохая по своей природе, все это привнес ее брат Линь Цинь Хуа, теперь я имею право принимать свои собственные решения, я думаю, что это допустимо, тогда допустимо, я думаю, что это не допустимо, тогда не допустимо".

В больнице диагноз состояния пациента, как его лечить, лечить или не лечить, что естественно, зависит от врача и имеет мало общего с больницей.

Наверное, это право Бу Ир Сун-куна после того, как его нахальный характер поднят!

Однако вопрос о том, как использовать технику постукивания тоником Небесного Семейства, чтобы подхватить плохое и наверстать упущенное, снова стал проблемой. В настоящее время Нин Тао способен вести только практику of俢心法, и он еще не до конца понял этот пункт. В конце концов, вначале Добрый и Злой Трипод засунул в свой мозг "целую секретную книгу", которую ему пришлось найти и выучить самому. Практиковать такие вещи так же, как читать, вы не можете быть школьным учителем только потому, что у вас есть книга по математике и физике в книжном пакете. Если ты не будешь сильно стараться, ты обречён быть подонком.

Утюг был горячим в то время, как он был горячим, и Нинг Тао просто скрестил ноги и сел, войдя в состояние медитации, отрегулировав содержание тоника Небесной семьи, читая слово за словом и понимая предложение за предложением.

После того, как ему напомнили духи сосудов с добрыми и злыми триподами, а затем он вернулся, чтобы изучать и изучать Небесную Технику Культивирования Семьи, он открыл для себя новый мир........

PS: Сегодня две смены. После возвращения домой я устал работать три смены по 10 дней подряд, поэтому сегодня я взял небольшой перерыв, а завтра продолжу работать три смены.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0786: Дракон, пойми.**

Глава 0786 Бог Дракон, пойми немного, я не знаю, как долго это заняло, Нинг Тао в конце концов медитировал.

Одна медитация, конечно, не прояснит всех проблем, тем более научит их освоить все, но, по крайней мере, он будет знать, как подхватить плохое и наверстать упущенное.

К сожалению, это не его цель.

До этого момента Линь Цинь Юй все еще был в коматозном состоянии и не просыпался.

Нинг Тао не пошел ее будить, когда вспоминал о незаконченном деле.

Он вытащил Живого Дана, открыл бамбуковую тетрадь учетной книги, а затем вызвал Червяка Er, чтобы подготовить её к узнаванию Дана.

Всего за несколько дней из его пухлого тела выросла маленькая ножка, размером с гороховое зернышко. Если это несколько футов, то это нормально, это все-таки червь, но немного странно иметь только одну ногу.

"Ты... это Тинтин или что-то вроде того?" Нинг Тао был настолько любопытен в своем сердце, что даже забыл узнать Дэна.

Вормвуд пытался схватиться за эту маленькую ножку, но это не удалось, слегка приподняв голову и извиваясь бедрами.

То, что он хотел сказать, всплыло на бамбуковом эскизе бухгалтерской книги: динь-динь не эволюционировал, это моя нога.

"У тебя только одна нога?" Нинг Тао не мог придумать жука, который был бы ногой.

Новые слова появились из бамбуковой тетради: "Нин Айцин, это все еще ваша вина за то, что вы не дали мне достаточно денег на лечение, иначе я бы эволюционировал на четыре фута".

Как ты можешь винить его в чем-то подобном?

Нин Тао был равнодушен в своем сердце: "Если бы вам дали достаточно денег для клиники, вы бы развиваться четыре фута? Что это за четырехногий червь?"

Баг Два прямо дал Нин Тао доминирующий блеск.

Его слова появились на бамбуковой тетради: "Нин Айцин, как ты смеешь думать, что я червь? Четырехногий обязательно жук? Дракон, пойми.

Как только слова появились из бамбукового эскиза бухгалтерской книги, его пухлая грудь снова поднялась намного выше.

Дракон, пойми.

Увидев это, Нинг Тао пухнул и чуть не выпрыгнул.

Червивый Дух Бамбуковой Книги Счетов, который развивался путем продажи секретных рецептов, чтобы заработать некоторые хорошие мысли и заслуги и злые мысли и грехи, на самом деле сказал, что он превратится в божественного дракона.

Даже если бы ядерная бомба ударила его по голове, Нинг Тао не поверил бы в это.

"Забудь об этом, червь или дракон, пока ты счастлив". Нинг Тао поместил этого живого Дэна в Бамбуковую книгу счетов: "Я позвал тебя, потому что хочу, чтобы ты опознал этого Дэна, этот Дэн может сохранить живых мертвецов, это что-то, что против Небесного Дао, я хочу, чтобы ты стоял в перспективе Небесного Дао.........................".

Прежде чем закончить предложение, слова Червя Эра появились на бамбуковой тетради бухгалтерской книги: божественный кристалл.

Кратко и к делу.

Нин Тао слегка замерз: "Зачем тебе божественный кристалл?"

Слова Ву Эра появились из бамбуковой тетради: Медицинский центр "Небесный Дао" был модернизирован и стал "Небесной семейной больницей", а Фонд Доброй и Злой Медицины стал историей.

Какой знакомый рецепт, какой знакомый вкус!

Нин Тао подсознательно посмотрел на Добрый и Злой Трипод рядом с ним, и не мог сказать, что он чувствовал в своем сердце.

Он так устал, что заработал кристалл, что попросил кристалл!

Что касается его, то он должен был наполнить горшок добра и зла почти одного человека божественными кристаллами, чтобы быть свободным!

Его глаза снова сместились на склад эликсирного оборудования, до сих пор он открыл только две двери склада эликсирного оборудования, остальные двери склада также нуждаются в божественных кристаллах, чтобы открыть их?

Когда я увидел его в первый раз, я не знал, что делать.

Нинг Тао: ".........."

Это правда, что деньги могут заставить людей страдать. Даже этот Двор Небесной Семьи, связанный с Небесным Дао, повсюду имел похожий запах, так что же тут можно было сказать?

На бамбуковом эскизе бухгалтерской книги появились слова Червя Эра: один божественный кристалл, минимальная цена.

Нин Тао сказал: "Я верю, что у меня есть только один божественный кристалл, сколько еще ты можешь попросить? Вы так любезны спросить, когда я давал вам тысячи и тысячи долларов за добрый и злой диагноз в прошлом, вы что-нибудь говорили? Если я умру, как ты сможешь превратиться в дракона? Я вижу, ты даже не можешь отрастить драконьи усы. В таком случае, сначала дай мне Дэна, а потом я дам тебе еще один."

Буджи притащил свой подбородок маленькой рукой, задумчивым взглядом.

В кредит?

Наверное, об этом он и думал.

Нинг Тао сказал: "Если ты не согласишься, я больше никогда тебя ни о чем не попрошу".

Слова Червя Эра появились из бамбуковой тетради: "Нин Айцин, не сердись, я же не сказал, что не помогу тебе опознать Дэна". Я отдам его тебе прямо сейчас.

Появился почерк, и он окунулся в Живого Дэна.

Нин Тао мрачно сказал в своем сердце: "Я единственный покупатель, который у тебя есть, как ты все еще можешь держать меня за выкуп?"

Он думал, что Червь Эр скоро выйдет, но он ждал почти две минуты, прежде чем увидел, как Червь Эр выходит из Живого Дэна.

Результат принятия Вузи был показан на бамбуковой книге: "Нин Айекин, этот Дан не Дан нашего мира, и он, кажется, неразрывно связан с огнестрельным и волшебным оружием, которое ты принял для меня в прошлый раз".

"А?" Нинг Тао сразу замерз.

На бамбуковой тетради появилось что-то новое: этот эликсир имел более высокую алхимическую технику, но я не мог знать, какая это была техника. Этот Дан не сделан с нашей стороны Дан Динг, и некоторые материалы также не с нашей стороны. В нем есть энергия, которая неизвестна и загадочна.

Нин Тао вдруг вспомнил о каменной стеле, которую он видел на дне Йеллоустонского озера.

Каменная табличка - это груда обломков, строящая звездные врата, как существование, бросая в них оружие и духовные материалы, чтобы получить оружие и волшебное оружие. Карл и братья и сестры Зобелы вошли, но больше не вышли, и не знали, живы они или мертвы.

Линь Цинь Хуа так долго следовал за императором Николаем Кангом, и он был чрезвычайно умен, у него было глубокое доверие императора Николая Канга, и это было нормально для него, чтобы войти в контакт с тайной этой каменной скрижали. Тогда, может быть, Линь Цинь Хуа получил таблетку выживания из того каменного памятника, или же технику рафинирования таблетки выживания?

Первое, что вам нужно сделать, чтобы получить пистолет, второе, что вам нужно сделать, чтобы получить пистолет, второе, что вам нужно сделать, чтобы получить пистолет, второе, что вам нужно сделать, чтобы получить пистолет, второе, что вам нужно сделать, чтобы получить пистолет, второе, что вам нужно сделать, чтобы получить пистолет, второе, что вам нужно сделать, чтобы получить пистолет, второе, что вам нужно сделать, чтобы получить пистолет, второе, что вам нужно сделать, чтобы получить пистолет, второе, что вам нужно сделать, чтобы получить пистолет. Я не узнал этот "Живой пилюль", так что давайте обойдемся без этого божественного кристалла.

Только тогда Нин Тао собрал свои мысли: "Это прекрасно, после того, как я заработаю больше божественных кристаллов в будущем, я дам вам больше". Вы сказали, что вам нужны божественные кристаллы даже для того, чтобы открыть склад эликсирного оборудования, сколько стоит третья дверь склада"?

На бамбуковой тетради появились слова Ву Эра: Сто божественных кристаллов нужно было открыть третью дверь казначейства, пятьсот божественных кристаллов нужно было открыть четвертую дверь казначейства, одна тысяча божественных кристаллов нужна была для открытия пятой двери казначейства, и две тысячи божественных кристаллов нужно было открыть шестую дверь казначейства. Чем выше ваша область выращивания, тем более продвинутые вещи вы получите, открыв дверь. Поэтому я не рекомендую вам сейчас открывать дверь казначейства.

Нин Тао горько смеялся, он просто хотел сесть за руль, но у него не было "денег", чтобы сесть за руль.

Баг II вернулся.

Нинг Тао снял этот Живой Дэн, закатал бамбуковую тетрадь и положил ее в маленькую коробку с лекарствами. После этого он пришел на сторону Линь Цинъюй и схватил ее за запястье, вливая духовную энергию в ее тело.

Через несколько секунд Линь Цинъюй открыла глаза, и она увидела Нин Тао, который приседал рядом с ней, и эликсир, который Нин Тао держал в руке. На мгновение она хотела встать, но снова сдалась. Это было место, где она была и знала, что это такое, и любая борьба была бы бесполезной.

Нин Тао сказал: "Цин Шуй, это эликсир, который я получил от живого мертвеца, они называют этот эликсир эликсиром живой жизни, скажи мне, как твой брат создал этот эликсир? Или он его откуда-то взял?"

"Ха!" Линь Цинъюй хрюкнула холодно и наклонилась над головой, даже не потрудившись посмотреть на Нин Тао еще раз.

Нин Тао бороздил лоб: "До сих пор ты относишься ко мне, как к врагу? Когда я спас твоего брата и тебя, я ничего не должен твоему брату и сестре, но ты должен мне. Думаешь, на этот раз я похитил тебя здесь, говорю тебе, я снова спас тебя".

Линь Цинъю повернула голову, презрение в глазах: "Мой брат прав, ты действительно считаешь себя спасителем". Ты спас меня? Если бы вы не прибежали на саботаж, наш план сработал бы!"

Нинг Тао хладнокровно посмеялся: "Значит, твой план увенчался успехом"? Может и так, но это определенно был не твой план, а план твоего брата. Твой так называемый план - нести гроб, верно? Силой этого сосуда он поглотил твою жизнь, и когда Я увидел тебя, твоя жизнь была настолько слабой, что ты был недалеко от смерти. Я не остановлю тебя, ты теперь одержим и мертв злым духом!"

"Ты полон дерьма!" Эмоции Линь Цинъюй разом вспыхнули: "Я не хочу слышать твою проповедь, ты либо убьешь меня, либо отпустишь"!

Нин Тао внезапно повернул руку и ударил ее вниз.

Папа!

Линь Цинъю вышла из себя, как лишний след от пощечины появился на ее щеке.

Нин Тао сказал: "Я не скрываю этого от тебя, я мог бы убить тебя и поступить правильно, но я не смог этого сделать, потому что у меня все еще остались старые чувства". Если ты заставишь меня, то мне придется подчиниться воле Небес".

Линь Цинъю успокоился и уставился прямо на Нин Тао, и промолчал полминуты до того, как вышло предложение: "Что ты только что сказал?".

Нинг Тао яростно сказал: "Я сказал, что могу убить тебя!"

"Не это предложение".

Нинг Тао: "Хмм?"

Линь Цинруй сказала: "Ты сказала, что не убила меня, потому что.............. у тебя все еще есть немного старой любви в сердце? Значит, я тебе понравился, да?"

Нинг Тао: ".........."

Женские умы такие странные. Если бы это был какой-нибудь другой злодей, она бы до смерти испугалась к этому времени, но у нее все равно хватило духу спросить об этом.

Он ей нравился, так много он знал.

Не обязательно потому, что он отверг ее, она стала такой, какая она есть сегодня.

"Скажи мне, нравился я тебе или нет, и тогда я скажу тебе, откуда взялся этот эликсир." Линь Цинъюй сказал.

Нинг Тао горько улыбнулась: "Ты........."

Линь Цинъю упрямо сказал: "Нет места для переговоров, я просто хочу знать, нравился ли я тебе когда-нибудь".

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0787 Глава 0787 Церемония убийства сестры**

0787 Глава Ритуал "Убить сестру" Каждый мужчина мечтал взять тысячу армий, чтобы завоевать мир, и каждая женщина мечтала о гигантском герое, скачущем на белом коне, чтобы жениться на ней. В этом разница между мужчинами и женщинами, мужчины покоряют мир своими кулаками, а женщины покоряют мир так же, как они покоряют мужчин.

С таким пониманием неудивительно, что Линь Цинь Юй в это время беспокоилась о такой проблеме. В ней никогда не было героизма, раньше она была избалованной богатой девушкой, а теперь она не сильно изменилась, она все еще такая высокомерная и капризная.

У Нин Тао были некоторые головные боли, он знал, какой ответ она хочет, но он не мог сказать это.

"Или ты убьешь меня, или дашь мне ответ". Линь Цинъюй боролась и ползла вверх, столкнувшись с Нин Тао, человек, который держал ее жизнь и смерть в его руках, без половины страха в ее глазах.

Это дыхание, этот взгляд, ясно, что Нинг Тао ничего с ней не сделает.

Нинг Тао на мгновение засомневался, прежде чем сказать: "Это... один раз, чуть-чуть".

Было ли это заявление правдивым или нет, на самом деле ему было непонятно.

"Когда?" Линь Цинъю спросила после.

"Наверное... когда я впервые увидел тебя в твоей компании, и... когда ты помог детям в приюте "Саншайн""." Нинг Тао сказал.

Линь Цинь Юй замолчала.

Внезапно Нин Тао почувствовал проблеск любовной энергии, источник которой находился в теле Линь Цин Юя. Она появляется сильной, как только появляется, и имеет мало примесей. Если в это время года дать ей немного взаимодействия, чтобы стимулировать ее любовь, она, безусловно, будет становиться все толще и толще!

Однако три другие энергии души могут быть собраны по желанию, но только любимая энергия не может быть собрана по желанию. Очень простой вопрос: если он берет любовь у кого-то другого, разве это не значит, что он ее получает?

В каком-то смысле, женщины считают любовь важнее своего тела. Разве во многих драмах нет очереди - ты можешь забрать мое тело, но ты не можешь забрать мое сердце!

Вообще-то, это сердце!

Атмосфера была необъяснимо тихой и неловкой.

Напротив, мерцание любовной энергии в теле Линь Цинъюя все еще поднималось, даже больше, чем мерцание любовной энергии, которую он взял из тела Мягкого Тянь Иня.

Это ненормально и это нормально.

Линь Цинъюй всегда держала свои чувства к нему скрытыми в своем сердце, и теперь, когда они внезапно вспыхнули, как они могут быть сильными?

"Это... расскажи мне об этом эликсире". Нин Тао сдвинул тему, не осмеливаясь выбрать любимую энергию в ней, он мог только отвлечь ее внимание.

Линь Цинъюй сказал: "Такой эликсир был усовершенствован моим братом, он получил штатив, который мог усовершенствовать очень мощный эликсир. Что касается Дэна Клыка, я не знаю, он никогда не говорил мне".

С движением в сердце, Нин Тао повернулся и носил у подножия дома алхимическое зелье, полученное из Духовного Арсенала Николаса Конти, поставив его рядом с Линь Цинь Юя, и спросил ее еще раз: "Это такое зелье?

Линь Цинъюй взглянул на него и удивился: "Почему у тебя тоже есть такой штатив?".

Нинг Тао сказал: "Это то, что я взял из Библиотеки Духовных Материалов Николаса Конти".

Линь Цинъюй сказал: "Но штатив моего брата немного больше, и некоторые аксессуары на нем немного сложнее, он назвал этот штатив Великого Бога Трипод. Эликсиры, которые он очищал этим зельем, имели высокое качество, а живые эликсиры - это те, которые он очищал Великим Божьим зельем. Я знаю, что ты предвзято настроена против него, но ты должна признать, что он очень хорош".

Конечно, это было связано с той каменной скрижалью.

Нин Тао слабо сказал: "Твой брат действительно великолепен, он даже сильнее меня в алхимической области". Но он был слишком силен, чтобы выдержать одну неудачу, и те, кто были сильнее его, были его врагами. Он тоже эгоист, и в его сердце нет никого, кроме него самого".

"Он не такой!" Линь Цинъю опровергнул, возмутился.

Нин Тао сказал: "Он попросил тебя попробовать "Искать Дэна" в одиночном крыле, если я не спасу тебя, ты умрешь, как насчет этого?"

Линь Цинь Юй сказал: "Ты ошибаешься, это было не его решение, это было мое собственное решение"!

Нинг Тао слегка замерз, "Почему?"

"Ты мне нравишься, но ты отверг меня, даже не задумываясь, я настолько плох?" Голос Линь Цинъюй был наполнен печалью: "Мне было очень грустно в то время, и тогда мой брат сказал мне, что ты был с двумя змеиными демонами и Цзян Хао, которые оба были демонами. В конце концов, меня осенило, что ты отвергаешь меня, потому что я обычная женщина. Я стану сильнее, и заставлю тебя пожалеть об этом... Так что, когда мой брат говорил об Одиноком крыле и о том, что дядя ищет Дэна, я порекомендовал себя. В то время я подумал про себя: "Если ты не спасешь меня, лучше умереть вот так, чтобы избежать боли......".

Пульсирующая роза из сердца Нинг Тао.

Спрашивая, что такое любовь в этом мире, мы узнаем, что жизнь и смерть связаны между собой.

Этот блеск энергии Возлюбленного появился снова, густой, длинный и чистый. Тем не менее, ее горе и боль - это нечистота. Но как он мог это сделать, даже если он достиг уровня самой любимой энергии?

"Цин Ю, слушая то, что ты говоришь, тебе не кажется, что это твой брат искушает тебя?" Нинг Тао снова пришел, чтобы отвлечь внимание, в том числе и свое.

Цинъю Линь сказал: "Ты можешь не думать так плохо о людях? Если в твоем сердце нет солнца, то все, на что ты смотришь, серое и темное".

Нинг Тао засмеялся: "Ну, я не буду упоминать об этом, соблазняет он тебя или нет, в конце концов, это твой выбор". Но я все равно хочу поговорить с тобой о том, что происходит передо мной, он попросил тебя нести гроб, поэтому ты идешь и носишь его честно, но знаешь ли ты, что происходит, когда ты носишь его?".

Линь Цинь Юй замолчала.

Нин Тао продолжил: "Позвольте мне привести простой пример: каждый из живых мертвецов на самом деле обычный человек, некоторые - учителя, некоторые - санитарные работники, некоторые - разносчики, но неважно, кто одержим духом, их душа завянет и умрет". Даже быть одержимым обычным духом так ужасно, но ты осмеливаешься позволить духу гроба одержимым, или даже носить гроб, разве это не способ для тебя умереть? Ты несешь гроб за него, ты умираешь, он становится хозяином сосуда Гроба Преисподней, и ты для него лишь жертва!".

У Линь Цинъю губы дрожали, желая что-то сказать, но не сказав этого. Печаль в ее глазах была гуще, и появилось дополнительное одиночество.

Кто может понять, что она чувствует сейчас, когда ее подставил собственный брат, чтобы убить ее?

"Отведи меня к алхимии брата твоего и увидишь, что он собирается сделать, небо запрещается и даже принесет великую беду в этот мир". Поэтому я умоляю вас пообещать мне, что вы покажете мне, даже если это не для меня, что вы должны думать о тысячах живых существ в этом мире". Нинг Тао сказал.

"Хорошо, я возьму тебя." Линь Цинъю наконец кивнула головой, затерявшись в мыслях.

В углу рта Нин Тао появился намек на улыбку, он правильно понял, что она никогда не была женщиной с плохим сердцем. Причина, по которой она была такой, какой она была сейчас, была в том, что ее брат, Линь Цинхуа.

Нин Тао сказал: "Место рухнуло, я мог только вытащить тебя, он был похоронен в тайном укрытии".

Линь Цинъю выпустила испуганный крик: "А?"

Нинг Тао сказал: "Этот гроб тоже похоронен под ним, но это хорошо - спасти его от дальнейших бичеваний".

Слезы Линь Цинъю пришли ей в глаза.

Линь Цинхуа сделал это с ней, но она все еще проливала по нему слезы, на самом деле, только с этой точки зрения, чтобы увидеть, что она за женщина, ясно с первого взгляда.

Нин Тао вздохнул в сердце: "Линь Цинхуа, ты гнилой человек, это стоит того, чтобы иметь такую хорошую сестру".

Нин Тао на мгновение замолчал, а затем кивнул: "Если он умер, то я убил его, если он этого не сделал, то я убью его снова".

Эмоции Линь Цин Юя внезапно вышли из-под контроля, и она закричала на Нин Тао: "Ты можешь врать мне, почему бы и нет"!

Нин Тао сказал: "Я не твой брат, так что я не буду тебе врать". Если ты все еще хочешь отвезти меня туда, где твой брат делает алхимию, тогда отвези меня. Если не хочешь меня забирать, можешь убираться отсюда прямо сейчас."

Если ты осмеливаешься это сделать, то ты осмеливаешься быть им.

Он хотел посетить старое логово Линь Цинь Хуа, но ему не было бы жаль, если бы он не смог поехать из-за этого.

Линь Цинъюй снова молчала, и она опустила голову, проливая слезы и ничего не сказав.

Она думала или лизала раны в одиночестве?

Нин Тао совсем не знал об этом, и он не торопил ее, просто тихо ждал ее решения.

Какое-то время Линь Цинъю подняла голову: "Я возьму тебя, есть кое-что... Я тоже хочу это выяснить".

Часом позже.

Облако чернил и дыма пришло к западу от горы Yixi, ветви гор Qinling, где пики гор поднимаются и опускаются.

Это место на самом деле недалеко от Тайпиньского храма.

"Прямо у подножия этой горы". На выстреле в мясо Линь Цинь Юй подняла руку и указала на ненавязчивую горную вершину.

Нин Тао прошел глаза, чтобы посмотреть на эту горную вершину, которая была голая, но подножие горы было покрыто густым девственным лесом. Он привычно пробуждал глаза к состоянию проницательности, и его зрение перешло в другой трансцендентный режим. Лес полон "фонарей", некоторые из которых являются первым погодным полем белки, некоторые из которых являются первым погодным полем птиц, некоторые из которых являются первым погодным полем волков, а некоторые из которых являются первым погодным полем насекомых, которые не могут быть подсчитаны. Один фонарь освещал затемненный лес, его видение было снежным, и он даже мог видеть рябь на определенном листе.

Вскоре он почувствовал намек на ауру. В земле Хуаксия есть три жилы дракона, все из Куньлуна. Один из них - Южный Дракон, жила дракона Сунда. Цинлинские горы - средний дракон - с древних времен были местом, где практикующие врачи предпочитали практиковаться в уединении. Поэтому нет ничего необычного в том, что у этого места есть аура.

Тем не менее, даже с его трансцендентное состояние видения, он не нашел Линь Цинь Хуа старое логово нигде.

"Спускайся, только туда". Линь Цинъюй сказал.

Нин Тао кивнул, прижал голову пистолета, скользил некоторое время и расположился у подножия горы.

Линь ЦинЮй подошла прямо к подножию горной скалы и толкнула лицо к скале.

Через несколько секунд камень перед ней неожиданно раскололся на две части, открыв портал.

Нинг Тао замер на мгновение.

Это технология распознавания лиц в мире культивирования?

Он действительно не боится людей, культивирующих реализм, он боится, что у культиваторов есть культура.

Линь Цинъю помахал Нин Тао: "Пойдем со мной".

Нинг Тао подошел.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0788: Примечания Линь Цинхуа**

Глава 0788 Примечания Линь Цинь Хуа Войдя в каменную дверь, открытый камень снова закрывается.

Тем не менее, Нин Тао не волновался ни о чем вообще, даже если это была отчаянная ситуация без выхода, он все равно может открыть дверь удобства, чтобы уйти. Пока он хотел уйти, никто, ни одна тюрьма в этом мире не могла поймать его в ловушку.

Линь Цинъю шла вперед, ее шаги медленно.

Нинг Тао следовал за ней, наблюдая за всем, что он мог видеть.

После узкого прохода, длиной всего несколько метров, перед ними открылось пространство. Это не такая уж и маленькая пещера, часть природного пространства, часть искусственно вырезанного. Там также много странного технологического оборудования, и даже генератор, который использует технологию Shinto для обеспечения электричеством. Когда Нин Тао проследовал за Лин Цин Ю в комнату, внутри был включен свет, очень яркий.

Это место создавало впечатление, что оно находится в лаборатории пришельца, а вовсе не пещера для культиваторов.

В конце пещеры находился трапециевидный алтарь, на котором размещался штатив.

"Вот оно, Великий Священный Трипод". Линь Цинъюй сказала, как она указала на штатив на алтаре.

Нин Тао подошел и поднялся на алтарь, который был всего в нескольких метрах.

Так называемый Трипод Великого Бога был очень похож на тот, который он взял из Духовного Арсенала в Особняке на Черном Парусе, только он был немного больше и имел немного больше встроенных технологических компонентов.

Нин Тао нагромоздился рядом с Великим Божественным Триподом и вручил ему свои глаза. В горшке хранились десятки живых датчиков, большинство из которых были нетронутыми, но были и несколько оставшихся датчиков.

Очевидно, что именно здесь Линь Цинь Хуа усовершенствовал "Выжившего Дэна".

Глаза Нинг Тао переместились к задней части алтаря, где была вырезана каменная камера. Там была лунная дверь, но не было панели, и можно было с первого взгляда увидеть, что находилось в каменной камере. Там есть кровать, и книжные полки, и столы, и стулья, и прочее.

Может ли там быть рецепт Дэна Жизни?

Нинг Тао вышел из алтаря и вошел в каменную камеру.

Линь Цинъюй также последовали за ним, не останавливая Нин Тао от копаться в столах и книжных полках для чего-то, но просто смотреть на него молча. Ее эмоции выглядели низкими, и она только что узнала, что так называемый задний гроб на самом деле просит ее умереть, и что это ее собственный брат был убит человеком, который ей нравился. Любовь и ненависть - это одновременно и сильные эмоции, которые существуют в ее сердце, и она не может стать лучше, если захочет.

Нинг Тао обыскал всю книжную полку и не смог найти Дана Као сзади, но нашел тетрадь. Он сел на стул перед своим столом, на блокноте был замок, и как только он это сделал, он сорвал этот замок и открыл его.

Линь Цин Юй подошел: "Это блокнот моего брата, он никогда не разрешает мне его трогать".

Нинг Тао сказал: "Тогда давай посмотрим вместе".

На первой странице тетради есть предложение: каким человеком я хочу быть? Нет, я буду единственным богом этого мира. Те, кто последуют за Мною, будут жить, а те, кто выступят против Меня, умрут!

Нинг Тао не мог не посмеяться: "Твой брат действительно человек с великими идеалами".

Линь Цинъюй посмотрел на Нин Тао задумчивым взглядом и ничего не сказал.

Нин Тао нашел неуместным говорить такие крутые вещи, Линь Цинхуа - ее брат.

Он пожал плечами и перешел на следующую страницу.

Из тетради: хотя он этого не говорил, я знал, что он точно не современный человек, он был древним человеком. Карта сокровищ, которую он дал мне, была настоящей, я выкопал древнюю формулу, я действительно не знаю, какая медицина может быть сделана из этой формулы, может ли это быть своего рода медицина бессмертия, что Цинь Шихуань искал? Я с нетерпением жду этого.........

Хотя он не сказал, кто "он", Нин Тао знал, что "он" в ручке Линь Цинхуа - это Инь Мо Лань, и эта записка была написана Линь Цинхуа, когда он впервые вступил в контакт с "Поиском предков" Дана.

Если бы вы поменяли место работы, другие культиваторы определенно не стали бы писать такие заметки, но Линь Цинхуа был другим, он был высокообразованным литературным молодежным культиватором и даже гениальным ученым-биологом. Большую часть своей жизни он записывал, и такие вещи, как запись, давно уже просочились в его кровь.

Нинг Тао посмотрел вниз.

Последние несколько рассказов все о Линь Цинхуа исследования формулы предков Дана, фармацевтический процесс, он столкнулся со многими трудностями, но слова выявили сильную уверенность между строк. Даже когда он был болен, он верил, что может работать над лекарством, которое возьмет мир штурмом. Это также совпадает с его чрезвычайно сильным характером.

Потом Нинг Тао увидел, что к нему имеет отношение.

Из тетради: Редко трезвая, моя сестра сказала мне, что нашла мне бродячего фольклорного врача, который очень хорошо разбирался в медицине и хотел, чтобы бродячий врач меня вылечил. Я не верил ни одному странствующему доктору, но я не мог сказать "нет", я должен был заставить ее и моих родителей почувствовать, что я не сдался, и что я все еще могу поправиться, поэтому я сказал "да".

Линь Цинъюй в настоящее время контролирует Blueprint биотехнологии, что вполне может угрожать моему положению. Никто не может забрать Blueprint Biotech из моих рук, и она тоже, и такая глупая женщина, как она, не заслуживает управлять моей компанией. Черт, когда же мне станет лучше.............

Увидев этот параграф, Нин Тао подсознательно взглянул на Лин Цин Ю.

Линь Цинъюй была бесчувственной и молчаливой, выглядела спокойно, но ее глаза были наполнены печалью.

Она так любила своего брата, но теперь поняла, что в глазах Линь Цинь Хуа она была просто глупой женщиной!

Нинг Тао снова посмотрел вниз.

Из тетради: я не ожидал, что бродячий доктор будет таким молодым и моложе меня. У меня такое чувство, что он и древний человек - один и тот же человек. Это правда, он отвез меня в странную клинику, дал мне зелья и заставил подписать какой-то контракт. До тех пор, пока это вылечит меня, я буду подписывать любые документы.............

Он воистину исцелил меня, и я обрел могущественную силу пробуждать гены моих предков в моем теле в их подобие по своему желанию. Я также обнаружил, что мое тело обладает мощной способностью исцелять себя, даже ножом, в считанные секунды кровотечение прекратится, а рана исчезнет. Эта поговорка правдива, и она была исполнена во мне.............

Я чувствовал, что стал суперменом, но Нинг Тао сказал мне, что это новый демон. Это было мое первое знакомство со словом, и мое первое знакомство с миром культивирования. Я завидовал его заклинаниям и его способностям. Почему мир родил такого же хорошего человека, как я, но потом он родил Нинг Тао? Я не уйду в отставку, я буду поклоняться ему как учителю, и буду вести себя перед ним глупо.......

Чёрт возьми! Этот идиот Нинг Тао отказал мне, кто он такой, чтобы отказать мне? Я преклонил перед ним колени, и он не принял меня за своего ученика! Ненавижу его, ненавижу его убивать! Никто не может унизить меня, но он унизил меня, и я отомстила ему. До конца своей жизни я буду нуждаться в том, чтобы он пожалел об этом, я обгоню его, а потом унижу и лучше убью.....

Нин Тао не мог не хмуриться, письма Линь Цинхуа выявили болезненную ненависть между строк, и он на самом деле только сейчас узнал, с самого начала он посмотрел в сторону, в то время Линь Цинхуа притворялся, делая вид, что честно, персонаж был робкий, но я не ожидал от этого времени, Линь Цинхуа ненавидел его!

Тебе нужна причина кого-то ненавидеть?

Он был лучше, чем Линь Цинхуа, и он не принял Линь Цинхуа в качестве ученика, что было причиной, почему Линь Цинхуа ненавидел его.

Но люди иногда ненавидят человека даже не нуждается в причине вообще, Линь Цинь Хуа ненавидит его до сих пор имеет такую причину, которая также считается, чтобы дать ему лицо.

Продолжайте отказываться.

Из тетради: я отдам ему свою сестру, и если она станет его женщиной, я стану его шурином, может ли он все-таки отвергнуть меня? Однако моя сестра была слишком глупа, чтобы делать такие маленькие вещи, и я даже задавался вопросом, была ли она моей собственной сестрой. Зачем такой хорошей сестре, как я, иметь такую плохую сестру............

Он отверг мою сестру, он унизил меня во второй раз, и я поклялась, что обогнаю его в своей жизни и уничтожу все, что у него было.....

Мой шанс представился, когда в лабораторию пришел парень по имени Лян Кеминг, тупица из Академии. Он хочет использовать меня, ну, я притворюсь, что сотрудничаю с ним............

Эти вещи в прошлом.

Нин Тао перевернул его, только чтобы остановиться и посмотреть на него, когда он наткнулся на что-то интересное.

Перейдя на страницу, он сделал паузу.

Из тетради: Николас Конти хотел, чтобы я работал на него, так как я мог не использовать его? Я стал членом компании "Блэкфайер" и был раскрыт секрет компании "Блэкфайер". Боже мой, я только что обнаружил, что есть люди вне рая. Звездные врата открываются к звездным вратам, которые ведут в другой мир, который, по словам Николая Конти, называется "Рынок Бога". Хотя он не сказал, что это за мир, я проанализировал, что это должен быть мир, в котором существовала бы разрушенная цивилизация высокого уровня............

Этот мир разрушен? Я не знаю, но что я знаю, так это то, что люди в этом мире имеют ужасную технологию выращивания. Если вы вложите в эти звездные врата духовные материалы и огнестрельное оружие, вы сможете получить ужасающе мощные заклинания из огнестрельного оружия. Я также только что узнал, что Николас Конти совсем не из этого мира, и что его, скорее всего, заставили им стать. Я должен посетить этот мир и познакомиться с технологией выращивания в этом мире. Как только я овладею этой передовой технологией выращивания, весь мир станет моим............

Рынок богов?

Тогда секрет, что Николас Конти скорее умрет, чем расскажет, но он не ожидал, что это появится в записях Линь Цинь Хуа.

Нинг Тао продолжал искать.

Из тетради: мне нужен был Дэн Динг для моих исследований, но Николас Конти дал мне тест и попросил помочь ему против Нинга Тао. Разве я не этого хотела, я ему обещала. Я придумал план похищения моей сестры в США, зачем беспокоиться о том, что Нинг Тао не приедет? И его Солнечный приют в Горном городе, эти дети тоже его слабость, нападая на Солнечный приют, плюс снайперы должны быть в состоянии вытащить его, но тогда я не смогу унизить его до смерти.........

Губы Линь Цинъюй вздрогнули, больше не в состоянии поддерживать, что притворялся спокойным, и слезы попали ей в 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 0789 Тайна человека-гробовщика**

0789 Глава Тайна гробовщика Нин Тао мог чувствовать печаль в теле Линь Цин Юя, он хотел утешить ее, но он не знал, какие слова сказать, чтобы заставить ее чувствовать себя лучше.

Он опять перевернулся.

Из тетради: я наконец-то получил шанс добраться до монолита, но он проигнорировал меня. Я говорил с ним много, много раз, и я рассказал все о своем опыте, своих исследованиях, и сделал его доверенным другом для разговора. Мало ли я знал, что через несколько часов он наконец-то откликнулся, открылся и впустил меня. Я боялся в глубине души, но все равно вошел, потому что знал, что мне нужно мужество, чтобы заставить его умереть, чтобы завоевать доверие......

В нем не было ничего, серебристо-серый, который невозможно было увидеть с первого взгляда, земли и неба больше не было, я, казалось, плавал в пустом пространстве, как мост гигантского линкора, мой размер, вероятно, было зерно пыли в воздухе.......

Потом я услышала голос, который сказал мне, что я хороша и могу сделать семя, и спросила, хочу ли я этого. Конечно, я сказал "да" на одном дыхании. Потом я почувствовал, что что-то схватило меня и схватило вниз, и мне показалось, что я прохожу через временной туннель. Я не знаю, сколько времени прошло, мои ноги подошли к серебряной земле, она была подметаемой, плоской и гладкой, я почувствовал, что это металл.....

Мужчина подошел ко мне, очень высокий, Николас Конти был самым высоким и внушительным человеком, которого я когда-либо видел, но перед ним он выглядел как ребенок. Я думал, что он должен был быть богом, и я преклонил перед ним колени и посмотрел на него, но я не видел ничего, кроме золотого света и смутной фигуры. Он подошел ко мне и спросил, чего я хочу, и я сказал ему, что мне нужен горшок и оружие для алхимии, и он показал мне горшок для алхимии, и меч, и щит.......

Он сказал мне, что этот горшок называется горшок Великого Бога, этот меч называется Поглощающим Бессмертным мечом, а этот щит называется Щит Мести, все это волшебное оружие, созданное по голосу моего сердца. Мне нужны были жертвоприношения, чтобы получить эти три арканы, и я спросил его, в каких жертвах он нуждается. Он сказал мне, что я сам могу быть жертвоприношением, мои родители могут быть жертвоприношением, а моя сестра может быть жертвоприношением, пока они кровные родственники. Я был предназначен для великих вещей, как я мог предложить себя в жертву? Пока я думал об этом, я сказал ему, что могу пожертвовать своими родителями. Я думал о своей сестре, но она все равно была мне полезна.....

Он послал меня прочь и сказал, что как только я отдам жертву, у меня будут три мага. Я вернулся в горный город и убил своих родителей, затем встал на колени рядом с трупом и произнес заклинание, которое он мне передал. Пустота открыла портал, как удобный портал для Нинг Тао, и тогда я получил те три Оружия Дхармы...........

"Чудовище!" Эмоции Линь Цинъюя внезапно вышли из-под контроля, и он шипел от боли.

Нин Тао встал, обернул руки вокруг плеч и утешил ее тепло: "Не грусти, может быть, твои родители в порядке, он просто болен и пишет, чтобы играть".

Линь Цинъюй задохнулся: "Нет, я давно не связывался с родителями, я спросил его, он сказал мне, что... ради безопасности моих родителей, он поместил их в очень безопасное место... Я не ожидал, думал... он на самом деле пожертвовал моими родителями в качестве жертвоприношения этому зловещему богу... ууууууууууууууууууууууууууууууууу..."

Нин Тао на самом деле знал, что родители Линь Цинхуа мертвы, он просто говорил это, чтобы Линь Цинхуа почувствовал себя лучше. Хотя, он также знал, что это не так уж и много.

Линь Цинъюй похоронила голову в плече Нин Тао и плакала, этот блеск любовной энергии снова пузырился, на этот раз, как только он вышел, он был сильным.

Чувствуя этот блеск любящей энергии, Нинг Тао не осмелился продолжать обнимать ее, как он сказал: "Давайте продолжать видеть то, что написано позади него".

Он перевернулся.

Из тетради: этот бог сказал, что я - семя, и моя жертва была равносильна завету души. Хотя я не читал документ, мне все равно. Он сказал мне, что до тех пор, пока я дам ему Дух Дана Предка, Ищущего Дана, он поможет мне стать сильнейшим демоном Бессмертным или даже богом.........

Я должен захватить Духа Дана Предков, ищущего Дана, и я узнал, что Гробница Духов Инь может собрать Духов Инь и произвести живых мертвецов. Чтобы войти в прошлое пространство-время, нужно было иметь живых мертвецов, и эликсир, который он дал мне для Живого Дана, был именно тем эликсиром, который помог мне контролировать живых мертвецов. Семья Вител также хочет мой эликсир, конечно, я не буду давать его им, но я могу сделать им немного эликсира крови, который имеет немного лекарственного эффекта, чтобы заставить их думать, что я разработал лекарство, основанное на крови демона крови.........

Ха! Николас Конти наконец-то умер, что, вероятно, лучшая новость, которую я слышал за последнее время. Нинг Тао ах Нинг Тао, ты этот парень все еще очень сильный, не меньше моего оппонента. Но ты не будешь знать, что как бы ты ни старался, ты никогда не будешь так хорош, как я, и в конце концов на тебя наступит я.........

Ву Юэ эта женщина думает, что я не знаю, о чем она думает, она думает, что она умная. Она также хотела гроб с духом Инь, и башню времени Zhen в руках Ning Tao. Я сказал ей, что у меня есть "Выживший Дэн", который сохранит старого предка ее семьи, Ву Зетиана, живым. Она обещала работать со мной, чтобы сначала взять гроб духа, а затем работать вместе, чтобы разобраться с Нин Тао и прикончить его, чтобы получить башню городского времени. Но она не знала, что до тех пор, пока я мог достать гроб с духом Инь, мне вообще не нужна была башня времени Чжэнь в руках Нин Тао, и я мог использовать проход, открытый каменной скрижалью, чтобы войти в прошлое пространство времени, чтобы поймать Дэна Линга, она была просто похотливая и глупая женщина.........

У Юэ больше знала о Гробе Иньского Духа, и она сказала мне, что для того, чтобы управлять Гробом Иньского Духа, мне нужен был кто-то, кто мог бы носить его, и это должна была быть женщина. Она предложила позволить одному из своих учеников по имени Лю Сяньэр нести гроб, но я отказался, и я хотел, чтобы Цинь Юй нес его. Думает ли она, что я дурак, ее ученик идет нести гроб, тот, кто управляет гробом нидер-духа, будет ею, а не мной...........

Я знаю, что результат одержимости духом Гроба Души Инь заключается в том, что человек, который несет гроб, также станет марионеткой без ума и души, даже хуже, чем живые мертвецы. Но что с того, быть моей сестрой - это жертва, на которую я должна пойти ради своей большой карьеры....

Цин Ю согласилась, у неё не было выбора, потому что я был её братом. Она была эмоционально глупой женщиной, в сердце которой был только тот мальчик Нинг Тао. Но она просто не могла понять, как она может провести всю свою жизнь с моими врагами. Чем больше она думает о том, что все еще любит этого ребенка в своем сердце, тем злее я, настолько хорош, отпусти ее к гробу, она становится носительницей гроба-призрака, я контролирую ее, я контролирую и гроб-призрак, я контролирую гроб-призрак, я контролирую и мир живых мертвецов, я хочу тысячу армий и тысячу лошадей........

Метод У Юя был действительно эффективным, и с ее заклинаниями Цин Юй смог установить духовную связь с сосудом Гроба Души Инь. Эгоистичная женщина также имеет преимущество опыта, который она приобрела за свою многовековую жизнь. Но смысл в том, что меня все еще используют...........

Состояние Цин Юя становится все хуже и хуже, с тяжелым мертвым Ци на теле, но это также означает, что мой план становится все ближе и ближе к успеху. Чтобы отговорить ее, я подарил ей "Щит Бессмертия и Мести", чтобы она почувствовала себя теперь персонажем. Она сказала мне спасибо, как дура, и сказала что-то о встрече с Нин Тао и о том, что нужно бороться с этим ребенком, чтобы показать ему, насколько она сильна сейчас, как это по-детски...........

Единственная проблема сейчас была в том, что Трудное Бессмертное Формирование, его нельзя было нарушить, оно было так ненавистно! У Юэ получил наводку, что Окинавский клан Инь получил открывающую мотыгу Феи Инь Юэ, и они пришли уничтожить гроб Души Инь, это было богопознанием, пока я хватал открывающую мотыгу из клана Инь, мой план будет успешным.......

К этому моменту ноты уходят, а поворот назад - уже чистая бумага. Если бы Линь Цинь Хуа не умер, боюсь, что его записи все равно содержали бы его опыт и ощущение, что он был застрелен через сердце пулей во плоти. В будущем будет много других историй, таких как история о том, как он формировал армию из миллионов живых мертвецов, история о том, как он вел армию живых мертвецов в прошлое пространство-время, чтобы захватить Дэна Линга, и так далее.

К сожалению, Нинг Тао лично положил конец своей злой и нездоровой жизни.

"Ты все еще хочешь это увидеть?" Нинг Тао спросил ее.

Линь Цинъю ничего не сказала, она просто молча смотрела на Нин Тао, ее глаза полые. Этот блеск любовной энергии также исчезает из тела, заменяя его ненавистью.

Но эта ненависть больше не была связана с Нин Тао, она была связана с Лин Цинхуа.

Если бы она не прочитала записи Линь Цинь Хуа, она, вероятно, все еще была бы разорвана между ненавистью к Нин Тао и желанием отомстить ему, но теперь........

"Ненавижу его убивать!" Линь Цинъюй наконец-то заговорила.

Нин Тао сказал: "Он мертв, забудь о нем, это лучший способ отомстить".

Линь Цинъю внезапно ворвался в объятия Нин Тао и скулил.

Этот блеск любящей энергии снова пузырится, очень сильно.

Нин Тао не знал, что делать, ей было так грустно, что он все-таки не мог оттолкнуть ее, не так ли? Но позволяя ей плакать в его объятиях, энергия любви, исходящей от нее, снова была неотразима для него, соблазняя его выбрать в любое время.

"Атао... что мне делать?" Линь Цинъю задохнулась.

Нин Тао сказал: "Тебе нужно время, чтобы забыть об этих плохих вещах, тебе нужно собраться и жить хорошо, твои родители определенно хотят, чтобы ты тоже жил хорошо".

"Мама и папа любили его так сильно... как он мог быть грубым, даже если бы усыпил своих настоящих родителей... ууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу..."

Нин Тао сказал: "Мысли твоего брата слишком параноидальны и психологически больны, он думает, что каменная таблетка смотрит на его способности и на самом деле использует его".

Линь Цинъюй подняла голову с плеча Нин Тао и со слезами на глазах сказала: "А как же ты?"

Нинг Тао сразу замерз.

Да, он говорил это о Линь Цинхуа как о зрителе, и как его опыт и встреча похожи на опыт Линь Цинхуа, "хозяина", который подписал контракт души с Институтом Культивирования Небесной Семьи?

Однако, он никогда не думал об этом.

Линь Цинь Юй стал его свидетелем.

Но, не дожидаясь его, чтобы выяснить, как ответить на ее вопрос, ноги Линь Цинь Юя внезапно стали хромыми и рухнули в его руки.

"Киёсу"? Киёсу?" Нин Тао обнял ее за талию, прежде чем позволить ей скользить на землю, он назвал ее имя, но она даже наполовину не отреагировала.

Ее жизненная сила уже была слаба до глубины души, и она только что увидела ужасные новости о своих родителях из дневника Линь Цинхуа, которые были настолько раздражающими и болезненными, что как она могла до сих пор держать себя в руках?

Нинг Тао отнес ее на кровать...............

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0790 Хаос неизбежен.**

Глава 0790 Хаос Неизбежный Хороший и плохой диагноз деньги вошли в историю, и в бухгалтерской книге теперь дается краткий диагноз, который нужно брать или не брать. Медицинский зал "Небесный Дао" был модернизирован до Института Культивирования Небесной Семьи, и теперь, чтобы вернуть пациентов обратно, было очевидно, что нет никакого способа для Доброго и Злого Трипода, чтобы исцелить больных.

Теперь казалось, что Трипод Добра и Зла играл роль учителя, в то время как Нинг Тао был интерном, который следовал за учителем, чтобы изучать медицину. Теперь, когда его ординатура закончилась, он остался наедине с любым пациентом, который у него есть.

Хотя Линь Цинъюй видел свою душу контрактные отношения с Небесным Институтом Культивирования Семьи, как Линь Цинхуа контрактные отношения души с каменной стелой, и он сам чувствовал, что так, но в любом случае, вещи, которые Небесный Институт Культивирования Семьи попросил его сделать все вещи, которые наказывают добро и продвигают зло, и ни один из них не были вредны для Неба.

Кроме того, несмотря на то, что Закон о культивировании Небесной Семьи Юань был очень громоздким и всегда давал ему огромное давление, чтобы выжить, тем не менее, он приобрел от этого огромную силу и способности, так что он никогда не чувствовал, что его используют.

Что такое правда на самом деле, возможно, только в будущем будет найден ответ, во время, когда он переступит порог.

Нин Тао быстро отошла от риторического вопроса Лин "как насчет тебя" и посмотрела на Лин, когда она лежала на кровати и начала думать о том, как с ней обращаться.

Ее тело было вынесено с мертвой Ци, и ее жизненная сила была слабой до глубины души, которая была корнем ее болезни. Чтобы вылечить ее, она должна быть очищена от мертвого дыхания, но как?

Он никогда не сталкивался с таким пациентом, у которого не было никакого опыта. Однако, обдумав некоторое время, у него появилась идея в голове, и он решил попробовать.

Он снял щит мести, который был обернут вокруг ее руки, маленький круглый щит был похож на щит, который лучники обернули вокруг своих рук в старые времена, только больше по размеру. Он был не очень тяжелым, с весом, измеренным вручную, менее 10 фунтов, но именно этот маленький круглый щит предотвратил выстрел в его плоть.

Он скрестил ноги и сел, Гуаньинь, сидя в положении лотоса.

Он внутри, он вне игры.

Как только вышел его Младенец Юань, его голова утонула в бровях Линь Цинъюя.

При нормальных обстоятельствах, новый демон уровня Линь Цинъюй не сможет попасть в его тело вообще. Теперь, когда она была на самом слабом месте в своей жизни, можно было даже сказать, что ее жизнь была на кону, это дало ему возможность.

Хит Линь Цинъюя по миру был тихим, с небольшим количеством жизненных показателей, поддерживающих мозговые волны. Серия статических "фотографий" и движущихся "видео" плыла в его голове, охватывая все этапы ее жизни.

Динамическая память прошла мимо глаз Нинг Тао, и зрение Нинг Тао привлекло несколько знакомых лиц. С движением в голове, он выкопал головой вперед.

Свет вспыхнул, разноцветные лучи света вспыхнули в сторону Нинг Тао, как волны, и на рубеже веков все снова стабилизировалось.

Это святыня Пурпурно-звездного короля Тайпиньского Гуана.

Линь Цинъюй стояла рядом с Линь Цинхуа и смотрела, как она разговаривала с У Юэ. С точки зрения Нин Тао, это был Линь Циньюй, он мог видеть Линь Цинхуа и У Юэ, но он не мог видеть все Линь Циньюй, только один нос, и часть тела ниже шеи.

Воровство мечты, которое может быть сделано только с точки зрения мастера мечты от первого лица, очень ограничено, но не может быть предотвращено.

"Я получил сведения о том, что Окинавский клан Инь получил легендарную мотыгу, открывающую заклинания". У Юэ сказал: "То Хоу, открывающее гору - это волшебное оружие Инь Юэ Бессмертного, обладающее магической силой, чтобы сломать Формирование, открывающее гору, и это просто вещь, чтобы сломать Сложное Бессмертное Формирование".

Линь Цинхуа сказал: "Окинавский клан Инь, я узнал из системы разведки компании "Черный огонь", что Окинавский клан Инь является потомком народа Инь Юэ, а фея Инь Юэ является их божеством-покровителем, полусмертным, наполовину божественным существованием, которое является чрезвычайно могущественным". Но я думаю, что это просто легендарные персонажи, с большим компонентом лжи. Однако клан Инь настолько могущественен, что даже Николас Конти не посмел бы легко ухаживать за ними, а вы хотите вырвать открывающую мотыгу у них из рук?".

У Юэ сказал: "Тогда Трудное Бессмертное Формирование даже не может быть сломано, вы действительно ожидаете, что оно будет открыто с помощью этих технологических заклинаний? Надо будет достать открытую мотыгу, но и не волнуйся, нам не нужно убивать на Окинаву. Эта разведка сказала, что люди клана Инь придут в Чанъань через несколько дней, они не смогут приехать с большим количеством людей, я думаю, что это всего лишь дюжина элит во главе с Ди Рэндзи".

"Они и к гробу из потустороннего мира приударяют?" Линь Цинхуа спрашивала.

Wu Yue сказал, "они деиствительно бьют вверх на гробнице духа Инь, но они не пытаются ограбить гробницу духа Инь, но разрушить ее.".

"Уничтожить?" На лице Линь Цинь Хуа появился загадочный взгляд.

У Юэ сказал: "Это начнется с разрушения цивилизации народа Инь Юэ, и владелец этого гробницы души Инь, Хуан Цюань Тай Синь Лу Синь..........".

Как раз по мере того как Wu Yue рассказывал историю Lu Xin и людей Yin Yue, Lin Qing Yu двинуло ее глаза для того чтобы посмотреть вне божественного зала.

Облачный ветер внезапно подул в противоположном направлении.

Линь Цин Юй даже внезапно вздрогнула, и весь человек замер в одно мгновение.

"Твоя сестра это......." Голос Ву Юэ был наполнен сюрпризом и волнением.

Голос Линь Цинь Хуа: "Оставь ее в покое, воспользуйся тем заклинанием, которое ты произнес, дух сосуда Гроба Души Инь придет к ней каждый день в эти дни".

"Так вот оно что?"

"Готово".

"Ага!" Линь Цинь Хуа кашляла.

У Юэ пошла за ней и закрыла рот, больше не идя дальше. То, что она хотела сказать, на самом деле было несложно догадаться, это то, что как только инструментальный дух Гроба Души Инь поглотит душу Линь Цинь Юя, тогда Линь Цинь Юй станет человеком-гробовщиком на спине. В это время Линь ЦинЮй еще не полностью потеряла сознание, поэтому, конечно, она не могла произнести такие слова при ней.

Нин Тао хотел увидеть выражения и глаза двух мужчин в этот момент, но он не мог их видеть. Случилось нечто еще более странное, зрение Линь Цинъюя было окрашено в золотисто-желтый цвет, но не в чисто золотисто-желтый, был соединен черный фактор, было ощущение, как будто свет неба в сумерках, темнота и солнечный свет сосуществовали.

Это был золотой ученик Линь Цинсинь.

Сосуд Гроба Преисподней был на ее теле.

Внезапно в голову Линь Цинь Юя пришел скорбный голос: "Проклятие Земли Мими Баррадо............".

Это женский голос!

Нинг Тао был поражен, когда встретил трех инструментальных духов туда и обратно, первым был червь Эр, вторым - инструментальный дух Доброго и Злого Трипода, а третьим - инструментальный дух этой каменной скрижали. Все три инструментальных духа появились в мужских фигурах и говорили мужскими голосами. Однако не ожидалось, что сосудный дух Гроба Преисподней появится в образе женщины и будет говорить женским голосом.

Неудивительно, что в заметках Линь Цинь Хуа говорится, что женщина должна быть женщиной, чтобы стать носительницей гроба, дух гроба Духа Инь - это Инь, с определенной точки зрения, она - женщина. Как сосудистый дух может быть мужским телом?

Также, дух гроба произнес заклинание, что это было за заклинание?

Но, не дожидаясь Нин Тао, чтобы думать об этом, Линь Цинруй мышления вдруг стал вялым, и его сознание становилось все более и более скучным, и он был экранирован в мгновение ока.

Это конец этой памяти.

Нинг Тао был настолько отскочил от этого воспоминания, что не ввел никаких других воспоминаний. Он пришел к источнику мозговых волн, где душа была головой вперёд. Линь Цинъюй был очень слаб и в коматозном состоянии, и он контролировал ее с легкостью.

Призрак одержим, такие вещи уже были для него ветерком.

Управление телом Линь Циньюй, чувства Линь Циньюй были его чувства, он не мог почувствовать намек на температуру, весь человек был как будто погружен в холодный бассейн крови, с бесчисленными невидимыми духами, пожирающими его жизненной силы.

Если эта ситуация продолжится, она вообще не выживет.

Нинг Тао открыл глаза и пытался встать с кровати. Он увидел себя сидящим под кроватью и почувствовал себя интимным и странным. Скрестив ноги, он сел на кровать и вслух произнес: "Я отдыхаю в моем зародыше, слышу Великий даосский звук".

Чёрт!

Божественный колокол ударил, и звук Авеню упал.

У мертвого Ци, заразившего тело Линь Цинь Юя, появились признаки расшатывания.

Если бы это было его собственное тело, то это скандирование определенно очистило бы от всех мертвых Ци, но это было тело Линь Циньюя, а мана его Юаньской младенческой сутры была довольно ограничена.

Затем он сказал: "Когда небо и земля родили меня, родители оставили меня".

Горе ударяет, но горе - это только горе, а за горем следует сила.

"Нет конца морю страданий, одни только утиные дрейфы".

Одиночество приходит, но одиночество - это только одиночество, а после одиночества со мной - небо и земля.

"Ребенок-дух, спускающийся в мир, призрак или фея?"

Первый раз, второй раз, третий раз, третий раз, третий раз, третий раз, третий раз, третий раз, третий раз, третий раз, третий раз, третий раз, третий раз, третий раз, третий раз, третий раз, третий раз, третий раз, третий раз, третий раз, третий раз, третий раз, третий раз, третий раз, третий раз, третий раз, третий раз, третий раз, третий раз, третий раз, третий раз, третий раз, третий раз, третий раз, третий раз, третий раз, третий раз.

"Небесное пламя, очищающее Ваджру, требует сломанной сухожилия".

Трудно практиковаться, так же сложно, как нирвана. Небесное пламя не было освобождено, но Духовная Сила взлетела, и намек на мертвого Ци был вытеснен из тела!

Работает!

Нин Тао снова и снова читал пять стихов Твоей Сутры, вытесняя с каждым из них мертвый воздух, и состояние Линь Цинь Юя становилось все лучше и лучше.

Пока в Сутре появилось шесть стихов, но он не осмелился прочитать шестой: "У меня есть маленькая вселенная, которая может собирать звезды и луну". Первых пяти предложений было достаточно, чтобы вытеснить мертвого Ци из тела Линь Цинь Юя, и нет необходимости пробовать шестое предложение. Он не прошел шестого Писания, и как только он прочитал его, его Младенец Юань также будет затронут магической силой шестого Писания, и он не посмеет позволить Линь Циню вынести ужасное ощущение, что жизнь хуже, чем смерть.

Из тела Линь Цинъю был вытеснен след мертвого воздуха, и ее жизненная сила понемногу восстанавливалась, как будто струйка воды внезапно встретила весенний дождь и превратилась в маленькую речку.

Внезапно, сознание Линь Цинь Шу проснулось.

Контроль Нинг Тао над ее телом внезапно стал нестабильным.

Если бы это было обычное время, он бы немедленно вернулся к своему телу, но в ее теле все еще оставался мертвый воздух, который не был вытеснен. Он хотел попробовать продержаться немного дольше, полностью вытеснив мертвую Ци из ее тела.

"Ты... ты в моем теле!" Голос Линь Цинъюй, безошибочно нервный, также был немного необъяснимо взволнован.

"Ты ложись спать, я тебя лечу!" Нинг Тао сказал с тревогой.

Тем не менее, слова также исходили из уст Линь Цинъюй и ее голоса.

"Ты, что это? Залезай на меня без моего согласия!"

"Я пытаюсь спасти тебя, замолчи и ложись спать!" Возможно, в слишком большой спешке, Нин Тао хотел прилечь, но он пропустил тот факт, что его контроль над телом Линь Цинъю уже давно путают с ее пробуждением. Его приказание к мозгу заключалось в том, чтобы лечь и поспать, но после того, как это приказание было дано, его правая рука внезапно поднялась и протянулась к нему в одежду.

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/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**ГЛАВА 0791: Место странной автокатастрофы**

Глава 0791, Вне сцены странной автомобильной аварии То, что случилось и происходит, сложно и запутанно, но это можно обобщить в одном предложении.

Это...

Мужчина вошел в тело женщины, сжал ее душу, говорил ее ртом, поцарапал там, где он не должен был ее руками, а затем она закричала.

Нет позвоночника.

Но разве это конец?

Нет, хаос только начинается.

Ее сознание пробудилось, и ее душа была равносильна объединению с его Бытием, у меня есть ты, у тебя есть я. Он схватил ее тело в руках, и ощущение обратной связи с ее телом вернулось к нему.

Что еще хуже, так это то, что ощущение мета-вдохновителя даже сильнее плоти.....

Десять тысяч слов не могли даже описать ощущение, которое он испытывал в этот момент, Младенец Юань слился с его душой, и впервые в жизни он чуть не оборвался.

"Ты, ты не двигаешься, я ухожу, я ухожу." Он сказал, что это все еще исходит из чьего-то рта.

Линь Цинъюй внезапно обняла себя крепко: "Ты не можешь уйти, пока не прояснишь ситуацию!"

Нинг Тао: ".........."

Если бы это было раньше, с силой души, она могла бы выдавить Нин Тао Юань Младенец, как только она проснулась. Тем не менее, она была все еще очень слаба сейчас, и мертвые Ци в ее теле не был полностью вытеснен, и ее душа была настолько слаба, что она не могла заставить Нин Тао выйти вообще. И, каким-то образом, она также не хотела, чтобы Младенец Юаня Нин Тао ушел, поэтому она подсознательно обняла свое собственное тело.

Это объятие, Нин Тао снова получил кучу грязных чувств, и был чрезвычайно чувствительным. Он не осмелился больше оставаться в ее теле, и его разум двигался, желая от нее оторваться.

Не двигается.

Это было похоже на пребывание в трясине, она была слоистая и мягкая, как вода, тем больше он боролся, тем жестче ее заключение стало!

И чем больше он боролся, тем сильнее ощущал этот беспорядок...............

Что происходит?

Он сразу напрягся, такая ситуация была первой, с которой он столкнулся!

"Почему ты спас меня?" спросила Линь Цинъю, слезы у неё на глазах. Ее сердце уже было мертво, но Нинг Тао зажег еще один огонь в ее сердце.

Нинг Тао горько смеялся: "Ты умрешь, ты хочешь, чтобы я видел, как ты умрешь, а не спасал тебя"? Я врач, и это мое право по рождению - спасать жизни и помогать раненым".

"Ты лжешь!" Эмоции Линь Цинь Юя немного вышли из-под контроля.

Нинг Тао: "?"

Линь Цинъюй была в восторге: "Я знаю ваши правила, кто-то вроде меня достаточно долго, чтобы убить меня по вашим стандартам, вы можете полностью убить меня, но вы все равно должны спасти меня!

Нинг Тао замер на мгновение.

Она говорила правду, и Бамбук уже дал ей диагноз, что означает, что он действительно может убить ее, взять ее жизнь сущность и восполнить некоторый хороший человек, но его выбор был, чтобы спасти ее.

"Когда ты это делаешь, ты на самом деле думаешь обо мне, верно?" Линь Цинъю спросила после.

Нинг Тао сказал: "Успокойся, отпусти меня и поговори с тобой как следует, когда я вернусь".

"Я не ставлю!"

Нинг Тао: ".........."

Рассуждения с женщинами - это никогда не путь к возвращению.

Слезы Линь Цинъюй пришли ей на ум: "У моих родителей в сердце только брат, они с детства учили меня уважать брата и слушать его... Я чувствую, что я лишний человек, мое существование - для брата, вся моя жизнь - тоже для брата... Я не чувствую их любви, мой самый близкий человек - мой брат, но ты показал мне его истинное лицо... Я никогда не был так одинок, мое сердце уже было мертво, зачем ты зажег его снова и принес мне тепло и любовь..."...

Нинг Тао не знал, что сказать, он чувствовал ее печаль.

Нет большей печали, чем смерть ее сердца, которое уже было мертво, но он пробудил его снова.

В данный момент, она открыла свое сердце для жгучих эмоций, которые были скрыты внутри.

И этой эмоцией была вся любовь к нему, "бессердечному человеку".

Конечно, как только ее сердце открылось, энергия ее возлюбленной вспыхнула повсюду.

В тот момент Нин Тао была просто поражена своей любовью, своей любимой энергией настолько сильной, что он не мог в это поверить!

Если он сравнивал энергию Всевышнего, подобранную из Мягкого Небесного Голоса, с энергией шелкопряда, то энергии Всевышнего, которую он нашел и почувствовал в этот момент, было почти достаточно, чтобы стать коконом.

Дело не в том, что Софт Тяньцзинь любила его не так сильно, как Линь Циньюй, а в том, что Линь Циньюй и Софт Тяньцзинь были разными женщинами, и ее опыт работы с Линь Циньюй был разным. Жаркая жизнь Линь Чинг-ю чудовищна, так как с детства ей не хватало любви и она всегда подавляла свои эмоции. Если Цинъю Линь сравнивали с вулканом, то он был ее кратером.

В данный момент ее эмоции взорвались.

Это также правда, что сердца людей уже мертвы, и вулкан молчит, но вы хотите, чтобы пробудить их сердца и даже открыть каналы извержения, так что их эмоции не направлены на вас, но на кого?

Нинг Тао был в головной боли: "Что ты хочешь, чтобы я сказал? I......."

"Скажи, что я тебе нравлюсь", - сказал Линь Цинь Шу.

Линь Цинъю задохнулась: "Я просто хотела услышать, как ты скажешь что-нибудь, это все так сложно? Если я тебе не нравлюсь и я не в твоем сердце, тогда зачем ты меня спасаешь? Ты знаешь, через что я прошла, я не хочу жить в боли... ты, ты позволила мне умереть..."

Слова коснулись сердца Нинга Тао, и он на мгновение засомневался, закручивая голову и говоря: "Ну... ты мне нравишься".

Он мгновенно почувствовал облегчение, когда были произнесены слова, и оказалось, что это не так сложно, как он думал.

Однако, говоря обратное, он сам не знал, правда это или нет.

Тем не менее, правда или ложь, кажется, не имеет значения для Линь Цин Шу. Подобно тому, как он одолжил ей рот, чтобы произнести эти слова, ее любимая энергия внезапно увеличилась, и негативные факторы, такие как печаль, боль, ненависть и так далее, которые были зашнурованы в нее были сожжены до пепла, как засохшая трава в пламени огненного пламени, становясь чрезвычайно чистой в мгновение ока.

Это не одна нить, это кусок нити!

Шарики любимой энергии, обернутые вокруг Нин Тао, как даже, некоторые связали его ноги, некоторые связали его руки, некоторые связали его талию, некоторые связали его грудь. Если бы можно было нарисовать свою ситуацию в данный момент, то можно было бы получить картину, которая представляла бы высочайший уровень искусства в мире канатной кабалы.

Любовь обязательна.

Любовь Линь Цинъю была еще более дикой, связывая его напрямую веревкой любви.

Быть любимым - это быть счастливым, быть благословенным.

Нин Тао чувствовал себя так, как будто он был погружен в океан любви в этот момент, ее любовь была похожа на волну моря врезаться в него, мягко ласкает все о нем.

Потом, он не мог не ударить в толчок...........

Тело Линь Цинъю дрожало.

Я не знаю, было ли это потому, что она также ударил отрог момента, но после отрога момента, все бросилось на облака, в том числе младенца Нин Тао Юань. Ее рабство исчезло, и его младенец Юань вернулся в его тело. Но это был не только его Младенец Юань, он также вернул этот кокон любимой энергии, как шелкопрядный червь.

Энергию самой возлюбленной не нужно сознательно собирать, ибо сама по себе любовь, которая дается ему, обертывается вокруг него прядями и естественным образом возвращается к нему по возвращении его Младенца Юаня.

Младенец вошёл, он вышел.

Нин Тао открыл глаза и обнаружил, что Линь Циньюй уставился прямо на него, вода в его глазах, но он не знал, были ли это слезы или что за вода, и красный ореол заполз на его красивое лицо.

В каменной комнате было тихо, и атмосфера была необъяснимо неловкой.

Казалось бы, делая это в сердце вора, спустя дюжину секунд Нин Тао нарушил тишину между ними: "Хммм, я вижу, что ваше состояние сегодня не подходит для дальнейшего лечения, давайте сделаем это в другой раз, я дам вам лечение в другой раз".

Линь Цинъюй кивнула головой, она все еще была немного не в себе и, казалось, снова что-то вспоминает.

Нинг Тао встал и вышел: "Я снова выйду на улицу, ты отдохни, не думай ерунды, все пройдет".

"Подожди". Линь Цинъюй звал его.

Нинг Тао повернулась и посмотрела на неё: "Тебе ещё что-нибудь нужно?"

Линь Цинъюй колебался и все еще говорил: "Только что.......".

"Что только что случилось?" Мозг Нинг Тао уже раскрылся от боли.

"Ты попал в меня." Линь Цинъюй сказал.

Нин Тао замер, не может сказать ни слова из своего открытого рта.

Его самым заветным желанием было, чтобы она ничего не знала, но это было, очевидно, желаемое мышление, настолько сильное чувство, и это происходило в чужом теле, кто-то не знает?

"Почему ты больше не говоришь?" Линь Цинъюй посмотрела на Нин Тао озадаченными глазами, она, очевидно, хотела, чтобы он что-то признал.

Нинг Тао потом отозвался: "Я выйду и посмотрю".

"Ты все прояснишь перед выходом." Линь Цинъюй сказал.

Нинг Тао: ".........."

Слезы Линь Цинъюй вырвались у неё из глаз и она сказала.

У Нин Тао разболелась голова: "Цин Ю, это... ну, я признаю... но, я не это имел в виду, на самом деле, я тоже не знаю, что происходит".

"Какая разница, намеренно ли это?" Линь Цинъю задохнулась: "Главное, что ты... ты действительно попал в толчок в моем теле".

Да, какая разница, намеренно это или нет?

Главное, что он поразил стимул внутри тела человека, отнял у него любимую энергию. Что такая вещь значит для женщины, не нужно ничего объяснять, это может быть предложение, которое я не хочу пропустить?

Голова Нинг Тао стала больше один на два.

Это было, наверное, самое запутанное, что он когда-либо делал в своей жизни, и самое странное место ДТП, с которым он когда-либо сталкивался.

Это очень странная машина.

"Я знаю....................................................................................................................................................." Линь Цинь Юй опустила голову, опустила слезы, голос неглубокий.

Сердце Нин Тао было мягким, и было чувство вины, желая что-то сказать, чтобы утешить ее, но все равно не знал, что сказать.

"Я дам тебе немного времени... Мне тоже нужно немного приспособиться... что, ты, ты уходи, я немного нервничаю с тобой здесь." Она сказала.

"Ты, ты отдохни, а я пойду посмотрю." Нинг Тао наконец-то нашел, что сказать, закончил говорить, повернулся и побежал.

Выйдя за дверь, он дал себе минуту.

Почему ты так 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 0782: Почему бы не насладиться?**

Глава 0782: Почему бы не насладиться? Были десятки живых таблеток в Великом Божественном Зелье, и Нин Тао положил эти таблетки в фарфоровую вазу и убрал их. Жаль, что этот эликсир испорчен, возможно, будет полезно сохранить его на будущее.

После этого Нинг Тао бросил оборудование и духовные материалы этой пещеры в кэшинг-двор Небесной семьи. Эти устройства технологии культивирования из другого мира, даже если он не мог использовать их должным образом, все равно можно было бы использовать в качестве духовного материала для обновления других вещей. Не говоря уже о том, что он был окружен большой группой помощников, которых можно было использовать нормально.

"Позволь мне помочь тебе". Линь Цинъюй вышла из каменных камер.

Нинг Тао сказал: "Тебе нехорошо, просто отдохни, я сам понесу".

Тем не менее, Линь Цинъю засучила рукава и начала носить с собой вещи.

Все эти вещи принадлежали ее брату Линь Цинь Хуа, но теперь у нее больше не было этого брата в ее сердце, только этот человек, который ударил толчок в ее тело.

Нин Тао тоже перестал что-либо говорить и похоронил голову, чтобы тащить вещи.

Стыдно что-то говорить.

Вещей, оставленных Линь Цинхуа, было слишком много, и двое из них переместились на час. Эти вещи не могут быть оценены по достоинству, в процессе перемещения Ning Tao также думает о том, как сделать так, чтобы эти орудия для культивации разыграли свою ценность, но на некоторое время нет никаких подсказок.

После этого Нин Тао не вернулся в удобную для него дверь, а вытащил свой мясной пистолет и наступил на него: "Поехали в Исишань и посмотрим".

Линь Цинь Юй принесла с собой свой наказывающий бессмертный меч и щит мести, а также вошла в плоть и выстрелила. Она засомневалась на мгновение, затем протянула руку и обернула ее вокруг талии Нин Тао. Она даже не делала этого, когда пришла сюда, но этот человек ударил по ее телу, и все было по-другому.

Пара кошек поднялась до талии, и в этот момент тело Нинг Тао слегка замерзло. Ему также было неудобно, хотя он ударился толчком в тело, но настоящий физический контакт был на самом деле сейчас.

Китайское слово "дружба" - это "дружба". Это также относится к другу, у которого доброе сердце и который хорошо знает друг друга. Как только мы встречаемся, мы становимся друзьями.

Но в случае автокатастрофы, она имеет другое толкование.

Но кто в этом виноват?

Ночь глубокая, и город Чанъань освещен вдали, сцена процветания и процветания.

Облако чернильного дыма пронизывало воздух и висело над горой.

Голова этой горы, где Нинтао впервые спрятался, возвышается высоко, с каньоном на склоне горы Иси на виду у всех.

Дно каньона рухнуло в один кусок, и через него пробегали две ужасные трещины.

Большая группа людей с фонариками осторожно шла по каньону, некоторые с детекторным оборудованием. Но эти люди были не культиваторами или демонами, а скорее сотрудниками какого-то правительственного ведомства, например, Бюро по землетрясениям или что-то в этом роде. Здесь произошла сильная тряска, и правительство, безусловно, пошлет кого-нибудь для расследования.

"Найдут ли они гроб?" Линь Цинъю спрашивала.

Нин Тао сказал: "Тела живых мертвецов похоронены, и гробы духов Инь также похоронены, так что я не думаю, что они узнают". Но даже если его найдут, предположительно, он будет взят как артефакт и выставлен в музее, кто знает, что это такое, кроме нас, культиваторов".

Нинг Тао тепло сказал: "На моем месте ты можешь говорить все, что захочешь, не волнуйся ни о чем".

Линь Цинъюй горько улыбнулась: "Если бы не ты, пришедший и спасший меня сегодня вечером, боюсь, я бы стал носильщиком гроба". Еще печальнее то, что даже со стертой душой я даже не знал, что это мой брат предал меня. Ты дал мне знать правду, но это так жестоко, что я... думал, что умру.

Может быть, так будет лучше."

Нинг Тао нахмурился: "Смотри, что ты сказал, не двигайся и умри, это не твоя вина, что твои родители умерли, ты тоже жертва. Это не твоя вина, что твой брат сделал это с тобой, ты тоже жертва. Тебе не нужно беспокоиться о том, что он придет, чтобы причинить тебе боль сейчас, тебе просто нужно немного времени, чтобы отойти от этого и принять свою новую жизнь".

"Принять мою новую жизнь?" Углы ее рта были полны горечи: "Есть ли у меня новая жизнь?"

"Да, почему бы и нет, не обдумай это."

"Это большой мир, но я не могу сейчас найти место, где бы я мог осесть, у меня даже нет места, где бы я мог осесть, какая новая жизнь у меня есть?" Она внезапно пошевелила глазами, чтобы посмотреть на Нинг Тао, и силой улыбнулась: "Ты хочешь сказать, что возьмешь меня, да?"

Принять ее?

Она определенно не имела в виду, что все так просто.

Возьми ее и подумай на пальцах ног, что это будет стоить кучу неприятностей.

Тем не менее, Нин Тао не колебался ни в малейшей степени: "Если хочешь, можешь идти за мной".

"Ты имеешь в виду..." на этот раз улыбка появилась на лице Линь Цин Юя, улыбка, которая пришла из сердца.

Увидев ее реакцию, Нинг Тао на этот раз понял, какую ошибку он совершил. В его словах нет ничего плохого, но китайский язык - это язык этого стиля. Если вы спрашиваете людей у двери ванной комнаты и по дороге, если вам удобно, это удобство не является удобством. Если он говорит, что она может следовать за ним в этой ситуации, то это не то же самое, что он говорит ей следовать за ним в другое время и в других случаях.

Но если ты что-то говоришь, это вода, которая выливается, как ты можешь ее вернуть?

Более того, он также ударяет в чужое тело.

Духи и все остальное всегда были первородным грехом людей.

"Ты должен..." Нинг Тао не знал, что сказать.

Линь Цинъюй внезапно зарылась головой в его объятия и обернула руки вокруг его шеи, слезы счастья на ее глазах: "Я знаю, что у тебя есть другие женщины, я... я дам тебе время... я буду счастлива, если ты позволишь мне остаться рядом с тобой".

В таком случае, как человек не может быть перемещен?

Нин Тао колебался, его рука все еще поднималась и мягко обернулась вокруг талии.

После Мягкого Небесного Голоса он и представить себе не мог, что когда-нибудь получит пятую женщину. Кто бы мог подумать, что терапия с благими намерениями превратится в аварию?

В конце концов, это все равно провокация.

Мужчина наносит удар в женское тело, и с этим наступает ответственность.

В каньоне группа начала отступать. На входе в каньон была проведена пограничная линия и установлены предупреждающие знаки "Не входить в геологически опасную зону".

Эти люди действительно относятся к этому как к землетрясению.

После того, как эти люди ушли, Нинг Тао сказал: "Давай спустимся и посмотрим".

Линь Цинъю кивнула, и, не дожидаясь Нин Тао, чтобы поприветствовать ее, она подошла к выстрелу в мясо. В записях Лин она узнала об ужасных новостях своих родителей, но любовь - это лекарство от горя.

Нин Тао полетел к каньону у подножия горы Ли, но он почувствовал что-то другое в своей голове: "Я даже не придумал, как объяснить им, что случилось с Тянь Инем, но теперь у меня есть еще один Цинь Ю...........".

Они, естественно, три жены, которые все еще находятся в отступлении, Цин Чжуй, Цзян Хао и Бай Цзин. Три жены закрыты, и прежде чем они смогут уйти, семья Дауа Нинг неосознанно добавила четвертую и пятую.

каньон

Есть слабый остаточный запах крови, но у этих геодезистов просто нет такого носа, как у Нинг Тао, вообще не чувствуешь этого слабого запаха крови. Они также не знали, что здесь происходит не землетрясение, а битва между культиваторами.

Мясной выстрел остановился на земле, соответствующей скрытому пространству, и место обрушилось, опустившись на десятки метров ниже своей первоначальной высоты, похожее на естественную яму, обрушившуюся на землю в результате землетрясения.

Нин Тао вел свой мясной пистолет прямо на дно ямы, но это место до сих пор находится на глубине десятков метров от подземной щели, где были захоронены гроб и тело Лин Цинхуа. Чтобы спуститься, нужно использовать мотыгу, чтобы выкопать землю. Но в этом случае те исследователи, которые только что ушли, скоро придут сюда, в конце концов, это место находилось под наблюдением.

"Киёсу, ты чувствуешь присутствие Гроба Иньского Духа?" Нинг Тао внезапно спросил.

Внезапно он не почувствовал присутствия нидер-гроб.

Линь Цинъюй закрыла глаза и на мгновение осторожно почувствовала, а затем покачала головой: "Я чуть не стала ее защитницей, я знакома с ее запахом, но больше не чувствую его".

Нинг Тао на мгновение подумал и сказал: "Защити Дхарму для меня, я спущусь и посмотрю".

"Из тела?" Линь Цинъю спрашивала.

Нин Тао кивнул головой, ему не нужна была горная мотыга, чтобы выкопать это место, и первенец тоже мог спуститься вниз и посмотреть.

"Хмм!" Без малейших колебаний, Линь Цинъюй немедленно вступил в состояние охраны.

Она была взволнована, потому что знала, что если Нин Тао не полностью верить в нее и видеть в ней свою собственную женщину, он не мог выйти из младенца Юань перед ней, что было гораздо более убедительным и перейти к ней, чем те, что Лига Морской Морской Морской Силы.

Нинг Тао скрестил ноги и сел.

Он в деле, малыш.

Он видел собственное тело, и Линь Цинь Юя. Она стояла рядом с ним, как если бы она была противником, наблюдая за ее окружением бдительно. Из угла его рта появился намек на улыбку, и он мрачно сказал в своем сердце: "Это может быть Божественная Воля, Мне нужна энергия Возлюбленного, чтобы жить, и путь возделывания, чтобы продолжать, это все Божественная Воля, Я не могу отказаться от любви, так зачем же бежать?"

Если жизнь - это сильный сдвиг с небес, а борьба бесполезна, а сопротивление бесполезно, то почему бы не помочь ей стать удовольствием?

Гэндзи вошёл в глину и затонул.

В нескольких десятках метров Нин Тао по дороге вниз увидел довольно много кусков каменной мельницы, но не нашел гроб Призрака Инь. Было много трупов, похороненных в грязи, но он не нашел Линь Цинь Хуа.

Десять минут спустя он вернулся в свое тело.

Младенец вошёл, он вышел.

Нинг Тао открыл глаза, его выражение тяжелое.

Цинъю Линь с тревогой сказал: "Вы видели гроб Духа Инь? И он..."

Она не назвала своего имени, но Нинг Тао знала то, что хотела знать.

"Я не видел гроб духа, и я не видел тела твоего брата." Нин Тао сказал, как он не может понять, как такой большой рот полный гроб исчез без причины, и Линь Цинхуа, товар, очевидно, выстрелил в сердце его, также похоронен в грязи, как не может видеть?

"Что случилось?" Глаза Цинъю Линь были наполнены сомнениями.

Нинг Тао сказал: "Я тоже не знаю, давай вернемся, это неясно даже на некоторое время".

Линь Цинъю кивнул, вдруг вспомнил что-то и выглядел немного нервным: "Неужели они..... не примут меня?"

Нин Тао улыбнулась и сказала: "Они все еще в уединении, там только Тянь Инь, но тебе не стоит беспокоиться о ней, она очень проста и хорошо ладит".

Тем не менее, Линь Цинь Юй все еще выглядела немного нервной.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0783 Глава 0783 Сон старого капитана**

0783 Глава Старая Капитанская Мечта Некоторые из удобных дверей открылись, и Нинг Тао было ощущение, что негде уйти вниз, когда он вернулся в Небесную Семью Cai Tonic двор снова. Под стеной замка находилась куча вещей, которые были перемещены назад из такого места, как пещера Линь Цинхуа, и находились в беспорядке. Нин Тао хотел переместить их в библиотеку свитков для варп-каллиграфии, но потом подумал, что придётся снова их перевезти, так что он не потрудился их перевезти.

В горшке добра и зла не было ни добра, ни зеленого дыма, только немного золотистого света. Лица людей на треногах были наполнены гневом, и это было связано с прибытием Линь Цинъюя.

Линь Цинъюй выглядела такой нервной, что даже не осмелилась посмотреть на лицо человека на штативе, и не только это, она подсознательно уклонилась за спиной Нин Тао.

Нин Тао сказал: "Независимо от страха, этот темперамент брата Динг, у тебя есть злые помыслы и грехи на тебе, он навлекает на тебя гнев". Делайте больше добра в будущем, и когда злые помыслы и грехи в вашем теле будут удалены, это займет улыбку на вашем лице".

Линь Цинъюй кивнула, но все равно не осмелилась посмотреть на человеческое лицо на горшке, это место заставило ее почувствовать себя нервной, и давление, казалось, везде.

Нинг Тао подошел к Триподу Добра и Зла и заглянул ему в голову.

В дополнение к этому зерну божественного кристалла, был также кристалл немного розового цвета любимой энергии, немного больше, чем арахисовый рис. Это была Энергия Любви, которая была выбрана у Лин Цин Ю, ее любовь была дикой и не дикой, как можно было видеть из размера этого кристалла Энергии Любви.

Но при единственной кристаллизации энергии Всевышнего не хватает энергии Всевышнего, Всевышнего Зла, Всевышней Веры, и невозможно рафинировать божественный кристалл. Однако, энергия Возлюбленного также питала его спасательный круг, и укорачивание спасательного круга снова сильно замедлилось.

"На что ты смотришь?" Линь Цинъю спрашивала.

Нин Тао сказал: "Этот вопрос неясен в трех словах, давайте вернемся и поговорим об этом".

Линь Цинъю кивнула.

Дверь удобства открылась, и Нин Тао вывел Линь Цинъю из Небесного Семейного Двора починки Кай, который уже находился во дворе Северной Столицы.

Ночь была уже глубокой, но гостиная все еще была освещена.

Мягкий Тянь Тянь гулял по гостиной, она все еще ждала его.

Дверь удобства открылась в гостиной, когда Нинг Тао вышла из темноты, как чернильная дыра, она сделала большой шаг, чтобы встретиться, но прежде чем она могла броситься в объятия Нинг Тао и обнять его, женщина пришла из-за спины Нинг Тао снова.

"Как ты?" Мягкий Sky Tone остановился на его следах с удивленным выражением лица.

Когда был чужак, она назвала Нин Тао повелителем, только этого повелителя, она, очевидно, до сих пор не знала о замешательстве Нин Тао и относилась к Лин Цин Ю как к чужаку.

Нин Тао сказал: "Тянь Инь, Цинь Юй тоже жертва, что зверь Линь Цинь Хуа не только убил своих родителей, но и пытался убить Цинь Юя". Теперь она безжизненна и ей некуда идти, поэтому я вернул ее обратно".

"Линь Цинь Хуа мертв?" Мягкий Небесный Голос спросил.

Нин Тао сказал: "Однажды я ударил его ножом, один раз в сердце, а потом меня похоронили вместе с гробом духа".

Мягкий Небесный Голос укорочен от радости: "Это смерть, доброе убийство!"

Нин Тао на мгновение замолчал, прежде чем сказать: "Позже мой Младенец Юань вошел в землю, но я не видел гробницу Духа Инь или тело Линь Цинхуа в земле, поэтому я не был уверен, что он тоже был мертв".

Мягкая улыбка Небесного Голоса застыла на мгновение.

Нин Тао обернул руки вокруг плеч и улыбнулся: "Что это за выражение, если зверь не мертв, в следующий раз".

Встретимся и убьем его снова. Я голоден, у тебя есть что-нибудь поесть?"

Мягкий Небесный Голос потом отозвался: "Я приготовил тебе ужин, но он весь холодный, я пойду разогрею его для тебя".

Линь Цинь Шу сказала: "Мисс Софт, я пойду с вами".

Мягкая Tingyin слегка замерзла и посмотрела на Нин Тао, ничего не сказав на губах, но ее глаза, казалось, спрашивают Нин Тао, что происходит?

Нинг Тао кивнул и ничего не сказал.

Он не знал, что сказать, и были некоторые запутанные вещи, которые он не мог сказать.

Мягкие Тянь Инь и Лин Цин Юй пошли на кухню, в то время как Нин Тао сидел на диване и размышлял над вещами.

Гроб похоронен под землей и не может отрастить крылья? И этот Линь Цинь Хуа, которому выстрелили в сердце, почему он даже не покинул свое тело? Он первоначально заключил, что Линь Цинхуа был мертв, и когда это случилось, он должен был рассмотреть другую возможность, которая была, что Линь Цинхуа не был мертв, и что он оставил Секретную коллекцию Исишань с гробницей Духа Инь.

Прежде чем он смог разобраться в этом, Мягкий Tingyin и Лин QingYu пришли с их едой. Они втроем перекусили поздно вечером за кофейным столиком, и атмосфера была довольно неловкой.

Собрав посуду, Мягкий Небесный Голос сказал: "Мисс Лин, вы можете пока остаться в моем доме".

Линь Цинъюй сказала: "Спит с тобой?"

Мягкий Небесный Голос сказал: "Ты не можешь жить в доме трех матерей, ты не можешь жить в доме этого человека, ты можешь жить в моем доме только тогда, когда ты думаешь об этом, но я не буду спать с тобой, я должен служить Господу".

Линь Цинъюй: ".........."

Нин Тао потягивал чай, когда услышал последние слова Мягкого Небесного Голоса, и чуть не выплюнул полный рот чайного супа, который только что дотянулся до его рта. Мягкий Tingyin является лорд, по-видимому, пытается скрыть свои отношения с ним, но она сказала, чтобы служить ему, чтобы спать снова перед Линь Циньюй, которая не сообщает о себе?

Иди спать, ты же не спал. Двое из нее, трое из нее, четверо из нее, он прошел через них все, и он не боится одного из них?

Линь Цинъю кивнула, немного потеряла чувство в глазах. Мягкий Небесный Голос сказал в одном предложении, что она уже знала, что у Нинг Тао было несколько женщин, она была пятой, и это не было официальным. Но дело в том, что она не расстраивается из-за этого, в конце концов, она уже знает об отношениях Нин Тао с Цин Чжуем, Цзян Хао и Бай Цзин, теперь она просто мягкая Тянь Инь.

"Тогда отдохни". Нинг Тао сказал, что он тоже не выносит неловкости.

Сначала он вернулся в дом и обнаружил, что Мягкий Небесный Голос даже поставил для него воду для ванны, и это была не обычная вода, это была очищенная вода. Он пережил ожесточенную битву, был весь в крови и как раз вовремя принял ванну. К тому времени, как он вышел из душа, Мягкий Небесный Голос уже был в его утешителе, пижаме, тапочках, и все это было устроено в ясной манере.

Нинг Тао подошел и зарылся в одеяло. Мягкая кровать, ароматная подушка, ощущение дома и счастья живы и здоровы, очень удобны.

Мягкая Тингин зарылась в объятия Нин Тао: "Брат Нин, что Линь Циню странно на меня смотрит, я ей нравлюсь?"

Нинг Тао посмеялся: "Что творится у тебя в голове весь день, ты - женщина, она - женщина, как ты можешь ей нравиться? Вы же не лесбиянки."

"Значит, ты ей просто нравишься?" Мягкий Sky Voice сказал.

Это оборот слов.

Нин Тао горько смеялась: "Она на самом деле довольно жалкая, она помогла мне, когда я еще практиковал медицину в Маунтин Сити раньше, она была другом. Если бы не я и ее брат, она была бы очень счастливой женщиной".

Мягкий Небесный Голос мягко сказал: "На кухне я спросил ее.

она мне все рассказала, ее брат убил ее родителей и пытался ее убить, она действительно несчастна... она тебе нравится?"

Поговорим об этом.

Нин Тао заикался: "Что... Тянь Инь... Я должен сказать тебе кое-что запутанное... когда я лечил её, Младенец Юань овладел ею, потому что это был единственный способ избавиться от мёртвой Ци от её тела, а потом она проснулась..."

Больше не могу сказать.

"И что потом?" Мягкий голос неба преследовал любопытство.

"Тогда... она не отпускала меня, мой контроль над телом был сбит с толку... я попал в толчок... "Нинг Тао все равно заговорила.

"Что за шпора?" Мягкий небесный голос разбивает запеканку и просит до конца.

"Это... "Нинг Тао была смущена, "Это такое волнение, а потом я собрал у нее любимую энергию, какой большой кусок."

"Так и есть". Мягкий Небесный Голос внезапно просветился, затем она засмеялась: "Это хорошо, больше людей в семье будут еще более живыми, вы все еще можете забрать у нее Любимую Энергию, это также может питать линию жизни".

Никакой ревности, никакой ревности, она все еще была счастлива, такова была ее реакция.

Нин Тао стороне долго вздох облегчения, но все еще немного беспокоится, мягкий Tianyin сторона очень хорошо, чтобы иметь дело с, но три жены не так легко пройти. То, как она реагирует, вероятно, будет таким же, как у Мягкого Тингина, так что Бай Цзин трудно сказать, что ее разум самый неуловимый. Самое грустное препятствие - это Цзян Хао. Теперь он беспокоится о том, поднимет ли Король Ледяных Демонов крышу.

"Брат Нинг, я готов." Слова вышли из маленького небесного рта Мягкого Голоса.

Мысли Нин Тао были оттянуты назад, когда он любопытно спросил: "К чему ты готов?".

"Энергия ах, что тебе сейчас больше всего нужно, это энергия питательной линии, подойди и возьми ее, я чувствую, что уже есть хороший кусок на моей стороне." Она была так взволнована этим.

Нин Тао тоже смеялся, его улыбка капала от усталости.

Это сбор энергии для жизни, или это сбор энергии для жизни?

Это был вопрос, который он не мог решить сам.

Мягкий Небесный Голос спрятался под чехлами.

Нин Тао вдруг услышал звук заклинания, и он вдруг понял что-то и внезапно напрягся: "Не раскалываться"!

Как только его слова упали, пустота дрогнула, и утешитель внезапно оказался переполнен.

Четыре головы, вытолкнутые из одеяла, в унисон сказали: "Брат Нинг, что ты только что сказал"?

Нинг Тао хотел что-то сказать, но все равно ничего не сказал.

Долгое время все успокаивалось.

"Брат Нинг, ты отдохнул?"

"Ты, чего ты хочешь?"

"Я снова готов".

"......."

"Это вопрос жизни и смерти, ты не можешь расслабиться. Я тут подумал, мой первенец тоже может выйти из тела, ты тоже можешь выйти из тела, давай сделаем первенца вместе. Если ваш Младенец Юаня может забрать Энергию Любви из тела Линь Цинь Юя, он будет естественно забрать Энергию Любви и от моего Младенца Юаня". Очевидно, что она все спланировала.

Нинг Тао вздохнул и закрыл глаза.

Он в деле, малыш.

Мягкий Небесный Голос также закрыл глаза, и вышел Младенец Юань.

Младенец Юань - это небесный глаз, все видно, и природа может видеть друг друга.

Двое мужчин смеялись одинаково в пустоте, и Мягкий Небесный Тон взял его за руку и полетел на небо.........

Бабочки летают.

Морской бриз прошептал мечты старого капитана.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0784 Я твой Бог.**

Глава 0784 Я ваш Бог На следующее утро рано утром к офисному зданию Благотворительной компании Шэньчжоу прибыл электрический автомобиль.

Довольно многие смотрели на велосипедную молодежь и двух красавиц в машине странными глазами, особенно на успешных людей, у которых были парковочные места под открытым небом, один за другим со скептическим взглядом на жизнь. Они ездят на роскошных автомобилях на миллионы или даже миллионы долларов, и они большие шишки в этом офисном здании, но кто когда-нибудь сидел в роскошном автомобиле с такой гламурной, красивой женщиной?

И это два!

Двумя мужчинами и женщинами были Нин Тао, Мягкий Тингин и новичок Лин Цинъю, приехавший из дома.

Хотя он не был уверен, что Линь Цинь Хуа мертв или нет, и не знал, куда делся гроб с душой Инь, но кризис живых мертвецов был временно снят. Самым важным для Нин Тао сейчас было не искать Злого Лидера Чанъана, а зарабатывать энергию Самого Доброго Зла и Любви к Доверью.

План "Хорошие люди" был историей, и Нин Тао нужен был новый.

Этот план - Божественный план.

"Божественный план?"

"Какая именно наша компания?"

"Раньше речь шла о благотворительности, а теперь о том, чтобы сделать Бога, разве наша компания не может просто сделать что-нибудь серьезное?"

"Это для нас, чтобы поиграть в трюки........."

"Человек рядом с Софтскэ - вождь Бай и парень вождя Цин, вот он."

"Это тоже довольно красиво.

"Кто эта женщина, стоящая рядом с ним?"

"Я не знаю, кто знает?"

"Вы, ребята, потише, он Нинг Тао, Соединенные Штаты все еще ищут его, говорят, что он террорист номер один."

В большом конференц-зале, после того, как "Мягкий Небесный Голос" объявил о боготворительном плане, среди сотрудников компании раздался бормотание. У мужчин есть мужские слова, у женщин - женские. Мужчины в основном говорят о так называемом Божьем плане, в то время как женщины говорят о Нин Тао.

На этот раз он пришел без использования небесной глифической версии талисмана "Дух долины Инь", и ему было трудно не быть в центре внимания. Но обойти это было невозможно, потому что он был главным героем Божественного плана - он должен был сформировать бога, если он должен был собрать большое количество энергии Чжисиня.

Этот бог может быть только собой, а не Восходящей звездой.

Soft Sky Voice хочет успокоить персонал.

Нин Тао сказал: "Все в порядке, пусть они это обсудят, а также пусть говорят свободно, я хочу услышать, что они думают".

Его Боготворительный план - это лишь приблизительные рамки, или можно сказать, что это направление, без реальных шагов. За одну ночь он тоже не мог придумать идеальный план. Эти сотрудники могли бы дать ему небольшой совет или вдохновить его.

Мягкий Небесный Голос мягко ответил и сказал в микрофон: "Вы свободны говорить, говорить, что думаете о Божьем замысле, и если у кого-то есть хорошая идея, компания вознаграждает его".

"Сосукэ, когда вернется шеф Уайт?" Сотрудник-ветеран заговорил и спросил.

Мягкий Небесный Голос сказал: "Пока неясно, этот вопрос будет обсуждаться позже, на утренней встрече речь идет в основном о Божьем плане".

"Я выпускник университета Хокуто со степенью магистра физики, я сам даже не верю в существование богов в этом мире, как мы можем создать бога, чтобы заставить других поверить?" Мужчина средних лет в очень толстых очках говорил, с намеком на сомнение в его тоне.

Мягкий Небесный Голос не знал, что ответить, и подсознательно посмотрел на Нинг Тао.

Нинг Тао сказал: "Дай им поговорить".

."

Мягкий небесный голос сказал: "Продолжай".

Пухленькая девушка встала и робко сказала: "Хочу спросить, принесет ли этот Божественный план прибыль нашей компании"?

"Да, в прошлом благотворительность - это разбивать деньги, когда господин Бай еще мог продать какой-нибудь бальзам для красоты или что-нибудь, чтобы вернуть деньги, господина Бая больше нет, компания не зарабатывает ни копейки и продолжает разбивать деньги, как это может продолжаться". Кто-то прошептал.

"Когда мы только пришли в эту компанию, мистер Уайт сказал, что если мы будем делать хорошую работу, наша компания может вырасти в многонациональную компанию, и у каждого из нас будет своя стадия. Я выпускник финансового факультета ЕГУ, а теперь иди и притворись, что это..."

В большом конференц-зале снова пробормотала болтовня.

Нетрудно заметить, что заранее составленный план исследования Soft Tennyue не увенчался успехом.

Мягкий Небесный Голос снова посмотрел на Нинг Тао с видом помощи.

Нин Тао просто взял микрофон и сказал: "Я знаю, что у вас есть сомнения, вы все очень талантливые люди, но вы хотите работать здесь, что не связано с вашей профессией, хотя вы также получаете зарплату, но компания не предоставляет вам сцену, чтобы сделать большой эффект".

В конференц-зале замолчал.

Террорист номер один в мире, а также бойфренд вождя Бая и вождя Цин, обе эти личности дали Нин Тао престиж далеко за пределами Soft Tian Yin. На самом деле, многие люди здесь не воспринимают Мягкий Небесный Голос всерьез, в лучшем случае, они справляются с ним только поверхностно, и не многие люди за кулисами действительно думают, что она босс.

Но Нин Тао отличается, эта компания внутренняя с самого начала ее создания, некоторые люди говорят, что он является мастером золота за кулисами, это просто, что он не часто приходит и не знает.

Однако, несмотря на то, что сцена была подавлена, но что сказать дальше и как осуществить Боготворительный план, у Нинг Тао все еще не было конкретной идеи.

В современном мире существует недостаток веры. Люди на этой земле поклоняются богу богатства, если они хотят разбогатеть, богине судьбы, если они хотят умолять о сыновьях, богине милосердия, если они хотят хорошо сдавать экзамены, и даже вера утилитаризируется.

Хотя Ближний Восток не испытывает недостатка в энергии Всевышнего, это энергия других богов, а не Его. Даже если бы он отправился на Ближний Восток, ему было бы трудно встретить чистую энергию веры без примесей, и было бы бесполезно собирать ее.

Одно слово любви и веры - это ключ.

Как раз тогда Линь Цинъюй, который молчал, подошел к Нин Тао и прошептал: "Могу я что-нибудь сказать?".

Нинг Тао на мгновение замерла, затем кивнула и передала ей микрофон.

Я являюсь юридическим лицом Blueprint Biotechnology и генеральным директором Blueprint Biotechnology, в настоящее время я объявляю о слиянии Blueprint Biotechnology и Шэньчжоуской благотворительной компании. Все сотрудники Blueprint Biotech, включая меня, будут следовать указаниям господина Нинг Тао в будущем".

Когда эти слова вышли наружу, большой конференц-зал замолчал.

Нин Тао также был немного сбит с толку, он не ожидал, что Линь Цин Юй объявит такую большую вещь в это время, он не чувствовал ни малейшего предчувствия заранее.

Если это приданое, то оно слишком большое, верно?

Уже есть люди под "Байду Бипринт Биотех".

"Это действительно она, Цин-Ю Линь, босс "Blueprint Biotechnology"!"

"Blueprint Biotech - это биотехнологическая компания в Маунтин Сити, которая в основном производит фундаментальные фармацевтические препараты и биологические научные исследования, она не котируется на бирже, но ее активы оцениваются в два миллиарда или около того"!

"Вы, ребята, не сделали этого.

Послушайте, что она только что сказала, ее компания Blueprint Biotechnology Company объединилась с нашей компанией, и она и сотрудники компании Blueprint Biotechnology Company все прислушиваются к указаниям генерала Нинга".

"У меня кружится голова... Может, после того, как вождь Бай и вождь Цин, наш вождь Нин схватил еще одну богиню?"

Зал заседаний был переполнен всем, что было сказано, и редким было то, что все это было очень надежно.

Линь Циньюй добавил: "Что касается боготворительного плана Благотворительной компании Шэньчжоу, я полностью одобряю его, и Ланьтуская биотехнологическая компания, и я также полностью поддержу его, так что я приду к своему мнению сейчас".

В конференц-зале снова было тихо.

Другие компании производят продукцию или разрабатывают технологии и устанавливают отраслевые стандарты, но мы отличаемся от других, у нас есть свои убеждения", - продолжает Лин. Вы не должны думать, что, делая веру, вы не имеете свою собственную надлежащую арену, и я уверяю вас, что каждый здесь будет иметь надлежащую арену для своего собственного развития. Давайте объединимся вокруг мистера Нингтао и поработаем над созданием компании величайшего рода!"

Мягкий Небесный голос аплодировал, а затем в конференц-зале раздались аплодисменты.

Они до сих пор не знают, что такое боготворительный план, но это не останавливает их от поклонения Нин Тао. Тот факт, что он смог впитать в себя богини, которых они считали богинями двух компаний одновременно, господин Бай и господин Цин, уже был чудом в их глазах, а теперь кажется, что богиня Lantu Biotechnology Company также стала женщиной Нин Тао, не из того, что мягкий помощник - это тоже его женщина, такой крестный ведет себя сам, тогда какая причина не аплодировать?

Но Нин Тао с горечью сказал, что на самом деле он не был филантропом. Кроме того, когда Линь Циньюй вдруг объявил, что Blueprint Биотехнологии объединились в Шэньчжоу Благотворительность и объявил на публике, что она будет слушать его отныне, не так ли это непосредственно толкнуть его из-за занавеса?

Цинъю Лин передал тему Нин Тао: "С меня хватит, ты говоришь".

Нин Тао горько засмеялся и сказал маленьким голосом: "Почему ты не обсудил со мной заранее такое большое дело?".

Линь Цинъюй подошёл к его уху и прошептал: "Я же сказал тебе заранее, ты согласишься?". Моя жизнь вся твоя, а что нет?"

Подразумевается, что она его, в том числе и сама.

В тот момент, когда она оставила его ухо, сердце Нинг Тао тоже приняло решение.

Прямо перед занавесом!

Ранее при условии соблюдения законов клиник и медицинских учреждений не может быть никакого финансового участия в работе с пациентами. Теперь, когда деньги за добрый и злой диагноз - история, он больше не связан этим законом. Раз уж это провидение, давайте сыграем по-крупному. Даже если однажды он или она взлетит в Бессмертное царство, он или она должны будут оставить след на этом мире!

"Я просто скажу пару слов." Собрав свои мысли, Нин Тао взял микрофон и сказал: "Так как благотворительная компания Шэньчжоу и компания Blueprint Biotechnology объединились в одну компанию, я решил изменить название компании на ....Xin Shen Company, и бог, которого мы хотим построить, называется Xin Shen".

"Новый бог?" Пухленькая девчонка спросила: "Чем управляют наши боги?"

Нинг Тао встал: "Наш бог все делает и все управляет". И я, я Бог, Которого ты сотворишь. Разве вы не хотите, чтобы арена разыгрывала ваше особенное, чтобы открыть ваши мозги, чтобы сделать план, чтобы моя репутация превыше всего!".

Поскольку было решено стоять перед занавесом, почему бы не быть более прямым!

Все глаза были собраны на него.

В конференц-зале была тишина.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0785: Боготворительный план**

0785 Глава Боготворительный план Утреннее время Нинг Тао шел, чтобы посидеть в офисе и поразмыслить над своим Боготворительным планом, вначале все сложно, сейчас он находится в самом трудном периоде. Любой человек может претендовать на то, чтобы быть Богом, но это другое дело - привлекать верующих и получать от них энергию веры.

Линь Циньюй, с другой стороны, поручил нескольким руководителям из Blueprint Biotechnology немедленно прилететь в Бейтоу, чтобы встретиться с новым президентом и тем временем завершить слияние двух компаний.

До того, как Линь Цинхуа стала новым демоном, она была генеральным директором Blueprint Biotechnology, ее родители были убиты, а жизнь и смерть Линь Цинхуа до сих пор неясны. Она собиралась объединить Blueprint Biotech в Шэньчжоу благотворительность, и это было действительно ее слово в одиночку.

Мягкий Небесный Голос открыл свой разум и дал Нин Тао несколько идей, но все они были отвергнуты Нин Тао. Но она не разочаровалась, была отвергнута и втянула подбородок в размышления.

Через час она встала и пошла приготовить Нин Тао чашку дьявольского ягодного чая "Goji Berry Tea" и принесла Нин Тао: "Брат Нин, ты пьешь чай".

Нин Тао видел, как две демонские почки плавали в чашке, а материал духа - сильный мох или что-то вроде того, и его талия и ноги были необъяснимо больными и слабыми. Но перед Линь Цинью он не мог ничего сказать и просто сказал спасибо.

Мягкий Небесный Голос, однако, не ушел, улыбаясь и говоря: "Брат Нинг, я придумал еще одну хорошую идею".

"Что хорошей идеей?" Нин Тао попросил о сотрудничестве, когда он потягивал свой травяной чай с волчьим спиртом.

Мягкое небо сказало: "Многие люди сейчас бесплодны, и вы можете помочь парам, которые не могут забеременеть".

Мягкий Небесный Голос изогнулся в угол ее рта: "Эта идея, которую я придумал, хороша, брат Эй Нин, с вашими медицинскими навыками, не имеет значения, хотите ли вы, чтобы женщина забеременела, или бесплодный мужчина, чтобы вернуть себе способность рожать детей".

"Тогда я должен помогать малышам с домашним заданием? Я тоже могу делать домашнее задание". Нинг Тао в шутку сказал: "Будут ли они относиться ко мне, как к богу, и дадут ли они мне Высшую Энергию Вера?".

"Не можешь?" Глаза Мягкого Небесного Голоса были наполнены разочарованием.

Нин Тао сказал с улыбкой: "Конечно, нет, нет никакой возможности действовать". Посмотрите на все религии в наши дни, какая из них так поступает?"

"Подожди". Линь Цинь Юй внезапно перефразировала: "У меня есть мнение".

Нинг Тао посмотрел на нее: "Как думаешь, скажи".

Линь Цинъю на минуту подумала, прежде чем сказать: "Просто у меня такое мнение, и я не знаю, все ли в порядке".

"Скажи мне". Мягкий Небесный Голос призвал.

Линь Цинъю тоже было все равно, она улыбнулась: "Только что брат Нин сказал, что другие религии так не поступают, мне было интересно, почему мы должны быть похожими на другие религии. Нам не нужен бог, который ушел из жизни тысячу лет назад, наша цель - только вера в энергию. Мы те, кто мы есть, и мы идем своим путем. Брат Нинг, вы только что сказали дать домашнее задание детям, я думаю, это работает, детский ум чист, не слишком много отвлекает, мы действительно можем начать с детей, выполнять их желания, помогать нуждающимся детям, зарабатывать энергию веры от них".

Чувства Нинга Тао были в замешательстве, но мерцание духовного света также пронзило его разум.

Да, он не хочет создать божество, которое продержится тысячу лет, все, чего он хочет - это любимая энергия в верующем. Дети простодушны, их души намного чище, чем у взрослых, и легко вырабатывать энергию веры. И выполняя их желания, помогая им, защищая их все легко и не дорого, так почему бы не попробовать?

Он всегда верил в то, что в мире нет Бога, и что те, кто верят больше, имеют Бога. Энергии веры объединяются, чтобы оказывать влияние на верующего и мир, и эта сила называется божественной. До тех пор, пока есть верующие, которые верят и производят энергию веры, тогда жизненная сила Божья будет постоянной.

Боги, возникшие в древности, возникшие в соответствии с обстоятельствами древности.

Сейчас, когда наступил 21 век, окружающая среда уже не та, что была в древности, и как можно сформировать какого-то бога, как какую-то религию? Например, в древности люди не знали, как появились гром и молния, поэтому были такие боги, как Богиня Грома и Электрическая Мать. Но теперь люди знают, что гром и молния на самом деле порождаются трениями дождевых облаков, и нет бога, который бьет гром и разряды, а затем, чтобы сформировать подобных богов, некоторые люди верят в это.

Итак, идите в ногу со временем и формируйте богов нового мира!

Думая так, мысли Нин Тао становились все яснее и яснее: "Цин Ю, ты действительно дал мне хорошее вдохновение. Вы правы, и мы не ограничиваемся формированием бога в соответствии с тем, какая духовность нужна массам. Невозможно сделать домашнее задание для детей, я готов это сделать, но когда вы вернетесь, вы можете сформировать домашнюю группу заданий, использовать методы взлома, чтобы собрать информацию из группы учеников, найти цель, и тогда я появлюсь. Для этого проекта, мы назовем его "Бог Хокаге"."

"Ну, я выберу работника, который может сделать больше всего домашнего задания, чтобы сформировать команду домашнего задания." Мягкий Небесный Голос добавил: "А как же моя идея?"

Нин Тао улыбнулся и сказал: "Ваша идея также очень хороша, вы создали еще одну группу для сбора мужчин и женщин, которые хотят иметь детей, но не могут зачать, я вылечу их и позволю им осуществить свою мечту иметь детей". Для этого проекта мы будем называть Бога-Отправителя".

"Хихикай, да, я отвечаю за эту проектную команду." Мягкий Небесный Голос улыбнулся счастливой улыбкой.

Нинг Тао продолжил: "Создайте другую проектную группу, чтобы раздавать дома людям, ищите тех бедняков, которые просто нуждаются в доме, но не могут его себе позволить, и пока они готовы верить, что есть такой Бог, как я, я дам им дом".

Линь Цинъюй был перемещен и сказал: "Да, это идея, эта проектная команда хороша, обычные люди сходят с ума от дома сейчас, до тех пор, пока они дают им дом, они определенно будут доверять вам". Но есть стандарт, который должен быть установлен, и именно он может генерировать энергию Верховной Веры. Нам также не нужно строить дома самим, подержанные дома и поэтажные планы, которые продаются, мы все можем купить их для проекта".

"Сколько это будет стоить?" Линь Цинъюй сказал.

Линь Цинъюй сказал: "Это вопрос жизни и смерти брата Нинга, все мои деньги могут быть использованы на этот проект".

Нин Тао сказал: "Как это может сработать, хотя компания и объединилась, она не может использовать для этого ваши деньги". Мне легко зарабатывать деньги, и я забочусь о них".

Хотя Лин сказал, что даже она его и может использовать свои деньги на эти проекты, он отказался. Деньги, которые разбил Шэньчжоуский благотворительный фонд, на самом деле были деньгами, которые он заработал. Нынешний Божественный план нуждался в деньгах, и хотя план вставания был гораздо более сожжен, чем предыдущий план доброго человека, деньги никогда не были для него проблемой.

Линь Цинъюй улыбнулась, она знала, о чем думает Нин Тао и не настаивала, она сказала: "Кроме того, сегодня люди поклоняются силе технологий, я думаю, что если это вызовет сенсационный эффект в этой области, то проблема энергии Чжисиня будет решена".

Когда сердце Нин Тао переместилось, он подумал о том, что техника для возделывания земли из другого мира, которую он выкопал из пещеры Линь Цинхуа, и сказал: "Цинь Юй, ты имеешь в виду использовать эту технологию возделывания земли?".

Линь Цинъюй кивнула головой: "Верующие, с определенной точки зрения, также могут быть поняты как фанаты, мы создаем аккаунт, создаем аккаунт в Jiyin или Fast Hand. Создавайте технологические чудеса, исследуйте, какие технологии они хотят, затем заставьте их загадать желание, и мы исполним их желание, и я думаю, что мы сможем заработать огромное количество энергии Tozhi".

Нинг Тао не мог не улыбнуться, ''Хорошо, это хорошее решение! Затем мы сформируем еще одну группу по технологическим проектам, и наш бог проекта будет называться Тех-Бог".

Цин-Ю Лин сказал: "Позвольте мне позаботиться об этой проектной команде, я сделаю это с помощью Blueprint Biotechnology".

Нинг Тао сказал: "Хорошо, тогда тебе решать".

Просто говоря так, у Божественного плана был скелет, плоть и кровь.

Неосознанно прошло полдня, и Нин Тао отвез Софт Тиньинь и Линь Цинью в ресторан под офисным зданием на ужин.

Как только они вошли в ресторан, почти все глаза собрались и упали на Нин Тао, Линь Циньюй и Мягкий Тянь Инь.

Всего за полдня новость о слиянии благотворительной компании "Шэньчжоу" и компании "Blueprint Biotechnology" с целью создания компании "Синьсин" распространилась через офисное здание. То, что когда-то было компанией по производству нечетных мячей в этом офисном здании, "Шэньчжоу Чирити" стало борцом среди нечетных мячей.

В то время как другие компании заостряют голову, чтобы заработать деньги в собственных карманах, благотворительность Шэньчжоу разбивает деньги из собственных карманов и в настоящее время еще более возмутительно создать нового бога. Не говоря уже о том, что проектная биотехнологическая компания с хорошим бизнесом и тремя видами была затянута в воду, и вместе они сошли с ума и разбили деньги, чтобы строить богов.

Понятно, что компания тратит деньги на авианосец, но кто может принять такие странности, когда тратишь деньги на бога? Так вдруг появилось трио крестников, ресторан молчал, все смотрели на трех главных героев странными глазами - это не странно.

"Как насчет... пойдем поедим в другой." Линь ЦинЮй смотрела на нее с дискомфортом.

Нин Тао сказал: "Просто ешьте здесь, если я даже не могу ускользнуть от глаз этих парней, как я собираюсь встретиться с этими верующими? Для этого мне придется отточить щёки немного гуще".

Как ты можешь быть тонколицым, если собираешься притворяться?

Трое из них сели за стол, и Нин Тао нежно подал знак официанту, чтобы тот подошел и заказал еду.

"Этот человек - Нинг Тао, которого разыскивает весь мир Америки. ...в розыске террориста."

"Я слышал, что их компания сейчас делает богов, его мозг - это показуха"? Какой смысл зарабатывать деньги и убегать, чтобы делать богов?"

"Шепотом, я позвонил в полицию, сказал, что террорист номер один, разыскиваемый США, обедает здесь, хаха."

"Я пойду, ты не боишься, что он тебя прикончит?"

"Чего я боюсь? Я думаю, что его просто блефовали СМИ, я вижу, что он даже не может победить охрану нашей компании, как он посмел прийти за мной?"

"Я только что Байду, женщину слева от этого ребенка зовут Линь Цинъю, она босс Блупринт Биотехнологии, она очень красивая, жаль, что хорошая капуста архивируется свиньями."

"Разве она не боится, что ей промыли мозги, хорошая компания не бежит, и пришла сюда строить бога, этот ребенок такой привлекательный...................................".

Боинг и жужжание, как рой мух.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0786.**

Глава 0786 Хороший эй, ревность может заставить тебя сойти с ума.

Те, кто жевал их языки и двигался правильно и неправильно, или даже насмехался над Нин Тао, на самом деле просто думают о том, что Нин Тао разыскивается самой могущественной империей маяков в мире, они бы знали, что он не просто кто-то, с кем можно было бы связаться.

Но ревность может заставить людей игнорировать это.

Нин Тао имеет очень высокую репутацию в Китае, и он вылечил Мэн Бо, великого героя, и даже леди-лодку дракона китайского Возрождения, которая недавно попала в беду, был спасен из Канады, и не только это, но и убил ЦРУ и Канады. А за рубежом он террорист, который смешит людей, и тот, кто убьет его или предоставит информацию о его поимке, получит огромную награду. Как такой человек может быть простым персонажем?

Однако, поскольку Нин Тао сидел здесь, подавляющее большинство того, что он видел, было обычным молодым, низким и скромным, даже немного скучным. Многие мужчины в ресторане считали себя красивее, талантливее и способнее, чем он был, так почему же он должен быть в состоянии получить благосклонность двух великих красавиц? Как вам удалось ухаживать за Цин Чжуем и Цзин Цзин Баем, которые известны как богини в этом офисном здании? Что еще более преувеличено, так это то, что этот парень все еще хочет быть богом, не так ли искренне развлекать массы?

Если тебе не нравится, тебе не нравится, как воздух. В любом случае, если ты ему не нравишься, он все равно сможет выбить дерьмо из всех здесь?

Нин Тао до сих пор действительно не было реакции на стимуляцию, спокойно наслаждаясь обедом с Линь Циньюй и мягкой Тянь Инь. Звук этих жевательных языков перекликался с эхом в его ушах, но он оглох, отточив толщину щек.

Человек, который вот-вот потемнеет на дороге притворства, если он не выносит даже маленьких сплетен, как он может делать "большие вещи"?

Он выдержал, но две женщины не смогли.

"Кого, кого ты называешь капустой, а кого свиньёй?" Мягкий небесный голос яростен и свиреп.

"Я скажу, кто свинья, а ты не можешь меня победить?" Молодежь в костюмах сказала.

Не все в костюме джентльмены, но они могут быть подонками.

"Посмотрим, не оторву ли я тебе рот!" Мягкий Небесный Голос встал.

Нин Тао схватил ее за руку с нежным тоном: "Не беспокойтесь с этими людьми, какая разница между тем, что вы собираетесь ударить их и наступить на муравьев? Ты видишь рой муравьев, ползающих вокруг, ты собираешься затоптать их до смерти? В древние времена Будда видел, что ястреб собирается съесть кролика и порезал себе кусок плоти, чтобы ястреб съел и спас кролика, ты должен научиться".

Мягкий Небесный Голос моргнул ее глазами в недоумении.

Сколько времени нужно, чтобы стать богом?

Линь Цинъюй улыбнулась и сказала: "Да, это чувство, в будущем, когда вы встретите этих преданных, у вас должна быть такая модель".

Нинг Тао с радостью сказал: "Ты видишь, что у меня богоподобное поведение"?

Линь Цинъю кивнула: "Немного, но это нужно уточнить".

Нинг Тао улыбнулся и сказал: "Хорошо, я вернусь и скачаю 86-е издание "Путешествия на Запад" для хорошего взгляда".

Эта сторона говорила весело, но заброшенная молодежь уже не была довольна, и он встал с первого взгляда, и несколько его коллег, которые ели за тем же столом, как он следовал за ним в этом направлении.

"Женщина, которая сопровождает людей, чтобы они спали сверху, чей рот ты только что сказал, что собираешься плакать?" Молодой человек начал меня не любить.

Мягкая Тяньинь была в ярости и собиралась отругать, но, подумав о том, что только что сказала Нин Тао, она снова проглотила ругательные слова и просто в ошеломлении уставилась на молодого человека в костюме, все еще очень симпатичного по внешности.

Молодежь, однако, совсем не сдалась, и его слова становились все труднее и труднее услышать: "На кого ты смотришь, это ты говоришь". Глупая компания глупых людей, не принимая во внимание их добродетель, на самом деле хочет быть богом, я думаю, что это бог плода, так?"

Несколько его спутников засмеялись.

Нинг Тао сказал: "Ты сядешь, а я разберусь с этим".

"Хмм!" Мягкий Небесный Тон сел на стул в бедре.

Но даже если Нинг Тао не остановит ее, она, вероятно, не посмеет сделать это, в лучшем случае, всего лишь несколько слов проклятия. Она все та же моллюска, которая даже не может драться, если у нее в руках нет пистолета.

Затем Нин Тао пошевелил глазами, чтобы посмотреть на молодежь, и спокойно сказал: "Ты знаешь, кто я?".

Молодежь с провокационным взглядом посмотрела на Нин Тао: "Что за террорист, я вижу, что ты дурак, мой коллега вызвал полицию, полиция скоро приедет, ты смеешь меня бить?".

Нинг Тао покачал головой: "Я не буду бить тебя, это понизит мою оценку".

"Хаха......." молодежь смеялась, издевалась: "Самое странное в этом офисном здании - это то, что благотворительная компания "Шэньчжоу" устроила здесь беспорядок. В прошлом этот старый босс по фамилии Бай был здесь немного лучше, но как только ты приехал сюда, ты сделал какой-то боготворительный план, ты хочешь быть богом, ты можешь быть хоть немного смешнее?"

"Я не смешной, я серьёзно". Нинг Тао сказал.

"Я вижу, что ты не какой-то террорист, не говоря уже о божественном существе или дураке. Ты мужчина, когда я так ругаю тебя и ты смеешься?" Молодежь продолжает провоцировать.

Все глаза были собраны с этой стороны.

Это действительно не мужчина, чтобы быть терпеливым.

Нин Тао, однако, все еще сидел тихо, не реагируя с гневом на проклятия или удары.

Легкие Мягкого Небесного Голоса были на грани взрыва, и она дала пощечину обеденному столу и встала с пустым выражением: "Уйди с дороги!".

Молодежь смеялась: "Я не собираюсь катиться, как насчет того, чтобы ты катился первым и показывал мне".

Молодежь указала на Нинг Тао и сказала: "Послушай, с каким мужчиной ты встречаешься? Он просто мягкий мешок, и я даже думаю, что если он мужчина, то может последовать за мной".

Нин Тао внезапно сказал: "Тянь Инь, быстро фантазируй о боге, а потом молись о нем, чтобы он помог тебе и был благочестивым".

Мягкий Небесный Голос замер на мгновение и вдруг поняла, не сказав ни слова, последовала за ней и закрыла глаза, молясь обеими ладонями вместе, бормоча рот: "Боже мой мужской, помоги мне преподать этому ублюдку урок! Я предлагаю тебе мою самую верующую веру!"

Из ее тела был высвобожден намек на чистую энергию Жиксина.

Нин Тао протянул руку и схватил Мягкий Небесный Голос, и этот блеск чистой энергии Чжисина мгновенно был поглощен им.

Молодежь насмехалась: "Что эти два идиота делают?"

Нинг Тао внезапно повернулся, протянул руку и схватил юношу за плечо.

Молодежь давно была готова нанести удар, и на грудь Нин Тао была наложена пощечина.

Как раз в тот момент Нинг Тао упал в кресло и закрыл глаза.

Тело юноши немного откинулось назад, создается впечатление, что оно подверглось действию реактивной силы, и его организм потерял равновесие. Тем не менее, никто не заметил, что он на самом деле закрыл глаза перед Нин Тао, и даже замер на мгновение после этого.

Призрак одержим.

Когда я впервые увидел его, он 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. В момент, когда он схватил мальчика за плечо, намек на духовный шок выбил ему голову, и последующее завершение верхней части тела первенца произошло мгновенно.

Коллега задержал молодежь.

Молодежь оттянула ему руку, крепко схватила и сжала.

"Ах..." Где молодой коллега думал, что будет такая ожесточенная атака подлецом, склонившимся с жалким криком.

Несколько других коллег молодежи были ошеломлены.

Что здесь происходит?

Молодежь, однако, запрыгнула на стол, схватила горсть палочек и спела: "Хороший привет, чувствуй, что жизнь достигла своего пика, чувствуй, что жизнь достигла своего апогея....".

По всему подбородку.

Но это только начало.

Молодежь пела снова и снова, раздеваясь, выкручивая спины и задницы, а кокетливость была достаточно тяжелой, чтобы ослепить всех.

Женщина из ОЛ снимает видео со своим телефоном и твитами.

Молодежь внезапно спрыгнула со стола и набросилась на нее на землю.

"А..." женщина закричала: "Помогите!"

Затем коллега женщины выскочил из него, бросился и захлопнул скамейку в тело молодого человека.

Молодежь выползла из толпы, с зеленым облаком черного и белого на лице, но засмеялась с улыбкой: "Я так высоко!".

Он был под кайфом, как только оторвал единственный кусок ткани, который покрывал его тело.

Он снова набросился на другую женщину, гнался за ней, пока кричал: "Давайте играть, играть, хаха... давайте кайфовать"!

Опять же, другая группа людей собралась, бьёт и пинается.......

Группа полицейских ворвалась.

"Товарищ милиционер, он, он играл негодяя! Взять его!" Женщина, впервые подвергшаяся насилию со стороны молодежи, заплакала и пожаловалась в полицию, показав им порванную молодежью рубашку и сломанные подтяжки.

В этот момент Нинг Тао открыл глаза.

Ударил кого-то?

Он настолько вульгарен?

Всего несколько дней боли, чтобы избить пизду. Такой подонок заставит его страдать всю оставшуюся жизнь.

Мягкий Небесный Голос улыбнулся: "Брат Нинг, это был ты только что, да?"

Нинг Тао улыбнулся и кивнул.

Молодежь выползла из толпы, покрытая ранами, и закричала: "Полиция... помогите мне..."

"Негодяй! Я... забил тебя до смерти!" Вторая женщина, которую он растлил, была настолько зла, что внезапно догнала его в слезах и пнула молодого человека в определенном положении.

На ней были каблуки, которые били каблуками.

Полицейский вышел вперёд и вытащил наручники, один на запястье молодого человека.

Кого он арестует, если будет оскорблять женщин посреди ресторана голой задницей?

"Уберите его!" Офицер, возглавлявший группу, отругался.

Двое полицейских вытащили молодежь на улицу.

"Офицер, здесь еще один террорист, не верьте ни на сто градусов." Интересно, кто это сказал.

Офицер подошел к Нин Тао, слегка кивнул Нин Тао, затем понизил голос: "Господин Нин, принял полицию Я знал, что это вы, есть слова, чтобы привести вас, нет ничего, что вы просто не выходите, чтобы тусоваться ах, давление международного общественного мнения горный ах".

Нинг Тао улыбнулся: "Ладно, ладно, я соберу свои вещи и заберу их обратно поесть".

"Спасибо мистеру Нингу за понимание... пока." Офицер, возглавляющий группу, взлетел вперёд, "Отступаем!"

Нинг Тао подал знак: "Официант, собирайся!"

Официант в ресторане приехал помочь собрать вещи.

Глаза всех в ресторане были собраны на теле Нинг Тао.

Эта штука, она действительно бог?

Официант ударил по сумке, Мягкий Тингин носил сумку, Линь Цин-Юй носил сумку, а две женщины взяли Нин Тао на левую и правую руку одну за другой и направились к выходу.

Все на палубу.

Подойдя к двери ресторана, Нинг Тао остановился на своем пути и повернулся: "Если кто-то из вас хочет поклониться богам, приходите в компанию "Новый Бог" и узнайте 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 0787**

Глава 0787: Десять дней спустя.

Во дворе Небесного Семейства царила тишина, и из горшка добра и зла исходил чистый золотой свет. Лицо человека на горшке покоилось в спокойном состоянии с закрытыми глазами.

Нин Тао закончил свое возделывание и отправился в Добрый и Злой Трипод, посмотрев на двадцать или около того божественных кристаллов в штативе, из его сердца вырвалось чувство скорби.

Эти двадцать или около того божественных кристаллов были плодами битвы за последние десять дней.

Десять дней упорной борьбы и прилежного возделывания, в этом горшке добра и зла было всего двадцать или около того божественных кристаллов, как мог такой урожай не огорчить и не обескуражить его.

Более того, для этого жалко малого количества двадцати или около того божественных кристаллов, почти половина из них все еще поступает из вкладов Мягкого Тянь Иня и Линь Цинь Юя. Они думали о путях и средствах, чтобы принести ему самую любящую, самую верную, самую добрую энергию, и за это время он взял от внешнего мира самую злую энергию.

Программа "Боготворительность", осуществляемая компанией "Новый Бог", не увенчалась успехом.

Подавляющее большинство людей в наши дни не имеют ничего, кроме желания в своем сердце и никакой веры. Даже если вы поможете ему и исполнить его желания, то, что все еще возникает в нем с похотливой благодарностью, благодарностью за вас, все еще желая что-то от вас.

Однако было и нечто, что давало ему утешение, и это было его Духовное Возвышение.

В это время он был настолько занят сбором энергии для уточнения божественных кристаллов, что у него не было времени собирать зло, чтобы наверстать упущенное, поэтому его духовная сила не росла в объёме. Однако через эти дни раздробленности, то есть каждый раз, когда он очищал божественный кристалл, его духовная сила оказывалась под действием энергии божественного кристалла, и после десяти дней упорства его духовная сила, хотя и не увеличивалась в количестве, становилась чище и чище.

Однако, увидев, что линия жизни в штативе была укорочена почти на треть, его настроение опять испортилось.

"Брат Динг, хоть ты и будешь несчастен, но я все равно должен тебя побеспокоить, есть вещи, которые трудно удержать в сердце, не сказав их." Нин Тао ворчал на Добрый и Злой Трипод: "Прошло почти двадцать дней с тех пор, как медицинская школа была модернизирована до больницы Cai Tonic, еще несколько дней и десять дней будет месяц". При таких темпах эта роковая линия сокращается, если ситуация не улучшится, думаю, у меня не должно возникнуть проблем с выживанием в этом месяце, но это закончится в следующем месяце, поэтому я хочу поговорить с вами о завещании...........................".

Человеческое лицо на Добром и Злом Триподе открыло глаза, и древний и таинственный голос пришел со штатива: "Уже так поздно, что ты не возвращаешься спать, чтобы собрать Энергию Любви, на что ты жалуешься мне здесь?".

Она также знает, откуда берутся эти любимые энергии.

Нин Тао был немного смущен в сердце, но после того, как толщина его лица увеличилась, он также сделал вид, что не знает: "Это вопрос о моей жизни и смерти, позвольте мне поговорить о том, что случилось? Было бы неплохо иметь завещание, если бы я действительно умер".

"Почему ты думаешь, что обязательно умрёшь?" Лицо человека на штативе уставилось на Нинг Тао, этот взгляд, который имел немного ненависти к железу, которое не может быть сталью.

Нин Тао сказал: "Миру не хватает веры, энергию веры так трудно заработать, эта линия жизни с каждым днем становится все короче, как долго я могу прожить? Кроме того, ваш горшок настолько велик, что может вместить тысячу фунтов риса, верно? Я работал более десяти дней, чтобы рафинировать двадцать или около того божественных кристаллов, этого даже не достаточно, чтобы натереть одно рисовое тесто, разве оно не обречено?"

Голос из Доброго и Злого Трипода: "Ты на самом деле пытаешься получить от меня трещину, ноешь вместе со мной".

Честно говоря, Нинг Тао спокойно ждала.

"Я посылаю тебе шесть слов правды".

Нин Тао воскликнул: "Спасибо! Какая шестизначная правдивая поговорка?"

Голос из Доброго и Злого Трипода: "Небесные возможности не должны быть открыты".

Нинг Тао: ".........."

"Кроме того, это единственный мир, который могут видеть твои глаза?" Трипод Добра и Зла спросил риторически.

Сердце Нинг Тао дрогнуло: "Что ты имеешь в виду, брат Динг?"

Однако Добрый и Злой Трипод закрыл глаза и перестал его игнорировать.

Нин Тао дважды взывал, чтобы увидеть, что он не ответил и сдался, он размышлял в своем сердце последние слова Доброго и Злого Трипода: "Могут ли мои глаза видеть только один мир? Может быть, я могу видеть другие миры..................."

Мерцание духовного света внезапно промелькнуло в его сознании.

Может быть, это напомнило ему, что прошлое время могло заработать и эти четыре энергии?

Стать богом - это не то, что можно сделать за день или за дюжину или двадцать дней. Это равносильно строительству самой высокой в мире статуи Божьей, а рабочие все еще строят фундамент, так что тысячи верующих будут поклоняться ей, но не до тех пор, пока она не будет построена.

Но он не мог ждать этого дня. В соответствии со скоростью укорачивания роковой линии, если он не ждал, когда его боготворительный план увенчается успехом, он боялся, что ему придет конец.

Итак, в это время закладки фундамента, почему он не взглянул в прошлое и не поискал возможностей?

В прошлом невозможно было заслужить добрые мысли, заслуги и злые помыслы и грехи прошлого человека, но есть разница между энергией любви и веры и энергией добра и зла, которые не имеют ничего общего с заслугами и грехами, а являются энергией, генерируемой душой. Значит, теоретически возможно собрать урожай.

Просто сделай это.

Нин Тао взял пагоду Чжэнь Ши, доску дерева здания и облачную руду, положил их на пол вестибюля, а затем прикрепил на лоб очарование смерти. Затем он вытащил Дэна из маленького сундучка с лекарствами и откусил маленький кусочек.

Во время этого процесса он использовал послесвечение уголка глаза, чтобы посмотреть на человеческое лицо на добром и злом горшке.

Как он отреагирует, когда съест перед своим лицом Предкового Поискового Дэна?

Человеческое лицо на Триподе Добра и Зла не отреагировало наполовину.

Результат оказался таким, каким он ожидал.

Бряк!

Тьма пришла, как прилив.

После долгой минуты темноты окружающий свет вспыхнул, и казалось, что вокруг него течет красочная вода, а через мгновение он был зафиксирован.

Здесь была комната с письменным столом, книжными полками и стульями, а также столик для чая, накрытый прямо у окна.

На столе сидела картина женщины с кистью и чернилами.

Глядя на женщину на картине, Нин Тао необъяснимым образом чувствовал себя дежа вю в своем сердце. Но древние картины не были картинами маслом, они просто давали ему ощущение знакомства, но он не мог вспомнить, кто они такие.

Он подошел к окну и толкнул его.

Золотистое солнце отражалось на лице, и ветер дул, взъерошивая ивовые ветви.

Это был второй этаж, а внизу располагалась улица с магазинами, но пешеходов на улице было не так много.

Эта улица все еще была университетским переулком Чанъань, который он посетил в прошлый раз, и встретил принцессу Тайпин на этой улице, и проехал в ее паланкине до сада Фуюн, так что он узнал его с первого взгляда.

Университетская аллея все та же, но гораздо холоднее.

Нин Тао имел некоторые сомнения в своем сердце и тайно сказал: "Это период времени до принцессы Тайпин или период времени после?".

Внезапно сзади шли шаги, а потом дверной проем снова остановился.

Нинг Тао спрятался за вертикальным экраном.

Дверь в комнату открылась, и несколько мужчин в черных самурайских костюмах с черными капюшонами на лицах вошли в кабинет и вошли в последний, чтобы закрыть дверь.

Нинг Тао смотрел на этих людей через щели вертикального экрана.

Мужчины носили в руках заостренные ножи, каждый из которых был запятнан кровью.

Что здесь происходит?

Нин Тао приехал сюда, не задумываясь ни о чем другом, и его первой реакцией было наблюдать за его окружением, затем открыть окно, чтобы посмотреть на улицу, но он не ожидал, что это случится.

Человек в черной одежде остановился перед письменным столом, поднял только что написанную картину, взглянул на нее и холодно сказал: "Картина этого демона Ян Юхуань, чернила не высохли, Демоническая ручная роспись Святого Чжан Даози не должна была далеко уйти, ищите!

За вертикальным экраном сердце Нин Тао внезапно вздрогнуло, когда он пришел в пространство-время, где был Ян Юхуань!

Он не мог не возбудиться, желая знать, что если бы он мог встретиться с Ян Юхуань, то он был бы в состоянии получить правду об этом пророчестве из ее уст.

Исторический Ян Юхуань был дворянским супругом Тан Сюаньцзуна, который был у власти, но умер во время восстания Ань Ши, и ее тело было похоронено в Ма Шао По. Но история была написана человеком, и Ян Юхуань, которого он знал, был культиватором, и похоронен на дне Южно-Китайского моря!

Человек в черном быстро подошел к окну, зонд взглянул наружу, а затем снова закрыл окно.

Человек в черной одежде, держащий картину, пошевелил глазами, чтобы посмотреть на вертикальный экран, и холодно ворчал: "Выходи, не прячься, Духовная Рука, рисующая Святого Чжан Даози, я знаю, что ты прячешься за спиной".

Призрачная рука Чжан Даози, которого Нин Тао совсем не знает, в истории, которую он изучал, такого человека никогда не было, и в более поздней жизни не осталось родственных картин. Единственное, что он знал, это то, что его узнали, и эти люди не были обычными людьми.

"Выходи!" Человек в черном держит картину руганной.

Нин Тао вышел из-за вертикального экрана, черного тренча, голых бедер и пары носков, как и во время последней однодневной поездки в Гранд Тан.

После его последней встречи с принцессой Тайпин и ее поедания тофу в паланкине, он хотел вернуться и вытащить пару штанов, но был слишком занят, чтобы сделать это. На этот раз он снова приехал сюда по прихоти, так что у него до сих пор была только ветровка "Небесные сокровища" и пара носков, висящих в воздухе.

Хорошо, что ветровка была застегнута на пуговицу, в противном случае стойло было бы разоблачено.

Как только Нин Тао вышел, несколько человек в черной одежде бросились окружить его, и двое из них положили острый нож ему в руку на шею.

Человек в черном, который держал картину, очевидно, был главарем, и он вытащил сложенный лист бумаги из лацкана и открыл его, который также был картиной.

Картина является юношеской, зарисовкой кисти, и не похожа на Нин Тао, но человек в картине причудливо оставил дюйм, который снова похож.

"В конце концов, это ты!" Лидер людей в черном сказал.

Нинг Тао: ".........."

Древние люди использовали такой набросок кисти, чтобы поймать людей, так что шансы поймать не того человека - около семи из десяти, верно? Я не знаю, сколько людей умерло несправедливо.

Нин Тао был обманут, но он не возражал, эти чернокожие люди все исходили из сильной злонамеренной ауры, не хороший человек на первый взгляд. Нехорошие люди, с кровью на кончиках ножей, и, по-видимому, то, что они собирались сделать, тоже было нехорошо. Не более того, можно было бы собрать с них немного энергии до дьявола.

Решив, Нинг Тао открыл рот и сказал: "Несколько сильнейших, кто вы?".

Как только он заговорил, лидер в черной одежде хлопнул рукояткой ножа и сильно ударил его по маленькому животу.

Это совсем не больно, но Нин Тао все еще наклонялся с большим сотрудничеством, и соответствовал жалкому звуку: "Ой!"

Лидер в черной одежде яростно сказал: "Я спрашиваю тебя, когда придет этот демон Ян Юйхуань"?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0788: Прекрасный Ян Юхуань**

Глава 0788 Красота Ян Юхуань Простой вопрос содержит большое количество информации.

Чжан Даози и Ян Юхуань знали друг друга, и это выглядело так, как будто Ян Юхуань собирался прийти и иметь свидание с ним. Так эти люди похоронены здесь, готовы быть ее убийцами?

Смирить их в данный момент было для него ветерком, но у него было больше идей, и он сделал другой выбор.

"Забил меня до смерти, не сказав ни слова!" Нин Тао сказал с великой праведностью: "Тогда эти мятежные подданные, вы все умрете!"

Лидер чернокожего человека ударил по жизненно важной точке Нинг Тао с мощной и страшной ногой.

Все равно было совсем не больно, но Нин Тао все равно был очень сговорчив и прыгнул назад, затем упал на землю и тяжело вдыхал, вид невыносимой боли.

"Снимите его!" холодно сказал чернокожий лидер.

Один из двух мужчин в черной одежде схватил одну из рук Нинг Тао и вытащил его из земли, притащив к двери. Мужчина в черном открыл дверь, и двое мужчин в черном вытащили Нинг Тао прямо наружу.

За дверью находился проход, а внизу - двор, не очень большой, с посаженными деревьями и цветами, а посреди него - маленький пруд и фальшивая гора.

Нинг Тао был тащили во двор, где лежали дюжина трупов, в основном женщины, и седой старик.

Эти люди, казалось, были семьей Чжан Даози, но даже Нин Тао их не знал. Просто эти люди убивали даже стариков и женщин, и убивали стольких из них, что воздух наполнялся сильным запахом крови, давая ему такое возбуждение, что его злая сторона была немного глуповата.

Фигурист в черной одежде прижал остроконечный меч в руке к груди Нин Тао: "Дай тебе последний шанс, скажи мне, когда придет этот демон Ян Юхуань, чего она хочет, когда встретится с тобой"?

Нин Тао со слезами на глазах сказал: "Ты поэтому убил мою семью? Вы, убитые Богом, я всего лишь художник... она пришла ко мне... она хотела, чтобы я нарисовал ей картину, как видите, в кабинете, который я только что нарисовал, есть портрет благородной супруги, и она пришла забрать его..."

Несколько людей в масках, на которых ты смотришь на меня, а я смотрю на тебя.

Сердце Нинг Тао не могло не проклясть, эти ребята отреагировали так, как будто они что-то не так поняли, но убить семью художника из дюжины человек из-за неправильной информации было самой отвратительной вещью!

Его злая сторона была немного покорена.

"Чжан Даози, я вижу, что ты не видишь гроб, а только слезы." Голова человека в черной одежде с печалью сказала: "Не пытайся обмануть нас, ты художник на поверхности, но на самом деле ты Фан Ши, девушка-демон Ян Юхуань пришла к тебе, чтобы забрать картину - подделка, а ядовитое зелье реально, она хочет отравить нынешнюю святую, верно?".

Чжан Даози на самом деле был алхимиком, поэтому если Ян Юхуань знал о существовании "Поиска предков" Дана, то пришел ли он за ним?

Думая так, Нинг Тао мгновенно разбудил глаза и нос до состояния глядя и чувствуя запах. Поле этих чернокожих людей мгновенно предстало перед Его взором, и тысячи ароматов устремились к его ноздрям.

Толстая черная, как чернила, порочная аура в этих черных одеждах была в полях предыдущей погоды мужчин, и если она соответствовала стандартам предыдущей Небесной внешней клиники и Небесного медицинского центра Дао, то это было почти все искупление смертью, и никому из них не удалось спастись бегством. Кроме того, все они обладали очень нечистой энергией на теле, предположительно, это была внутренняя энергия древних боевых искусств.

Китайский кунг-фу известен во всем мире, но он передавался тысячелетиями и сохранил только свою форму, а не дух. Настоящие мастера кунг-фу - все в древности, но более поздние поколения - это просто кучка причудливых людей, которых нельзя назвать кунг-фу.

Кроме порочной Ци и внутренней энергии, на теле этих чернокожих людей не существовало никакой высшей духовной энергии, и они не были культиваторами.

Его глаза были устремлены во двор, а также на двухэтажное деревянное здание, но он не видел очевидного духовного энергетического поля. Кроме того, он не почувствовал запаха Данского Поиска, если в этом месте был Дан Поиска Предков, то он мог обнаружить его в этом скаутинге. Он не нашел никаких признаков существования Искателя предков Дэна, то, скорее всего, нет.

"Говори!" Фигуристая голова в черной одежде взорвала Нинг Тао кулаком в живот.

Нин Тао наклонился, притворяясь, что ему больно: "Если ты не скажешь мне, кто ты и какой эликсир ты ищешь, ты убьешь меня, и ты не дашь мне сказать тебе ни слова!"

Глава человека в черной одежде сказал: "Нет ничего плохого в том, чтобы сказать вам, что мы все Цзинь Увэй и получили приказ расследовать ваше и Ян Юхуань намерение восстать. Совершенные вами грехи наказываются по закону, а смерть вашей семьи и вас от наших рук на самом деле является даром. Если вы хотите, чтобы все девять кланов погибли, то вы можете сражаться и забрать с собой вашу тайну, и все девять связанных с вами кланов будут убиты чисто!".

Другой человек в черном сказал: "Если вы будете сотрудничать с нами и убьете эту бесноватую Ян Юхуань, мы также можем умолять нынешнего императора спасти вас от смерти". Как выбрать, ты принимаешь решение!"

Нинг Тао выглядел нерешительно: "Я.......".

На самом деле у него был только один выбор, и он заключался в том, что все здесь должны были умереть, и все они должны были стать высшей энергией зла, в которой он нуждался. Если бы Ян Юхуань не смог приехать сюда, он бы давно это сделал. То, что он делал сейчас, было ничем иным, как пробуждением времени, пока не появился Ян Юхуань.

К сожалению, его идеи хороши, но реальность сурова.

Не дожидаясь, пока он затормозит еще немного, лидер в черной одежде потерял терпение и сказал глубоким голосом: "Убейте его, мы устроим здесь засаду и возьмем Ян Юхуань, если он придет, если нет, мы сделаем другой план".

Человек в черном, который только что говорил, кивнул головой и внезапно ударил ножом в сердце Нинг Тао.

Нин Тао даже не шевельнулся, такой острый нож, обыкновенный мастер боевых искусств, даже если бы он не носил облачение "Небесные сокровища", не воспринял бы это всерьез, не говоря уже о том, что его тело все еще носит облачение "Небесные сокровища". Как раз немного жалости в его сердце, что он увидел мертвого Yang Yuhuan и даже вырвал жемчужину духа собирания из ее рта, и то сокровище все еще находилось в его маленьком сундуке с лекарством. Он видел мертвого Yang Yuhuan, но не живого Yang Yuhuan, откладывая в сторону, что таинственное пророчество и правда Ancestor Seeking Dan, даже если это была только она, он был очень с нетерпением ждет, чтобы увидеть его.

Ян Юхуань, она была одной из четырех главных красавиц, которые были признаны за тысячи лет истории!

Наконечник ножа дотянулся до груди.............

"Милорд!" Внезапно в дверной проем побежал человек, и прежде, чем добраться до него, сначала раздался голос: "Ваше Высочество здесь! Шпион пришел сообщить, что он добрался до улицы!"

Заостренное лезвие остановилось перед грудью Нинга Тао, всего в сантиметре от его плоти и крови.

"Лучше играй по-умному!" Лидер в черной одежде пригрозил: "Позже ты будешь стоять здесь, чтобы поприветствовать ее, пригласить войти, и если ты осмелишься двигаться или сказать слово, твои девять кланов будут казнены!

Нинг Тао кивнул в знак сотрудничества.

"Быстро! Приберитесь здесь". Лидер в черной одежде отдал приказ.

Несколько человек в черном избавились от тел на земле, все они были брошены в святилище, и кто-то с кухни принес ведро с водой, чтобы смыть кровь с земли, и кто-то вытащил экран окна и распространил его по пруду, чтобы покрыть тела.

После поворота кунг-фу, кроме слабого запаха крови, оставшейся в воздухе, здесь не было никаких признаков смерти.

Нин Тао стоял перед прудом, ворота в правильном направлении, с шиферной мощеной дорожкой, ведущей к воротам у его ног. На внутренней стороне главных ворот уже давно стоял охранник джинго, переодетый в одежду охранника. По обе стороны от него, в купе с левой стороны двора, а по коридору второго этажа справа, стоял охранник Jingo с сильным арбалетом, и всякий раз, когда он произносил слово или делал шаг, который они не позволяли, они двигались, чтобы застрелить его из сильного арбалета!

Эта сцена, которая может напугать обычных людей, чтобы нассать в штаны, не принесла ни капли давления на Нин Тао, который все еще стоит здесь только потому, что он хочет увидеть Ян Юхуань лично.

Когда он впервые увидел тело Ян Юхуань на дне Южно-Китайского моря, в затонувшем корабле рядом с Гробницей Дракона, он был ошеломлен ее красотой и был потрясен. Теперь, когда он собирался встретиться с ней лично, как его сердце могло не радоваться?

"Даосское имя Ян Юхуань - Тай Чэнь, история гласит, что она вышла из семьи и стала монахиней, но я знаю, что она культиватор, интересно, на что похоже ее культивирование? Если бы он выращивал Инь Мо Лань, или даже немного слабее, охранники Цзиньу, попавшие в засаду, были бы ее следующей трапезой. Она не погибла бы ни здесь, ни в Машупо, где оказалась на обломках того восточного корабля, и, естественно, мне не нужно беспокоиться о ее безопасности. И она, если у неё высокое возделывание, может сказать, что я - культиватор из будущего?" Еще до того, как пришел Ян Юхуань, разум Нин Тао уже был наполнен воображением.

На этот раз встретить одну из четырех главных красавиц в пятитысячелетней истории Хуаксии было действительно большим благословением в жизни. Кто такие миллиардеры будущих поколений, или даже президент или глава государства страны, которые имеют такую возможность на своих глазах?

Просто стоял там в тишине, ожидая и бродил.

Примерно через семь-восемь минут в дверь постучали.

Нин Тао собрал свои мысли и сделал глубокий вдох.

Почему ты так нервничаешь?

Он тоже этого не знал.

Джиньювэй, переодетый в охранника, открыл дверь.

Две женщины вошли в линию зрения Нин Тао, подросток с четким лицом и Сяо Он просто показал ей острые углы, детские. Другая ухаживающая женщина была молода и неотличима от других по возрасту, с пухлым телом и талией, стройной, как ива, и лицом, красивым, как любое другое. Слова "тонущие рыбы, падающие гуси, застенчивые цветы, закрывающие луну" используются в ее теле, что не является комплиментом, но даст людям вульгарное ощущение, потому что ее красота, а также ее темперамент имеют вкус, который не ест земной фейерверк.

Эта женщина - знаменитая Ян Юхуань, одна из четырех красавиц в истории.

У нее было такое же лицо, как и у женщины на затонувшем корабле, только чуть помоложе.

Хотя некоторые из окружающих его женщин очень красивы, каждый день лучшее морское ушко устает есть, видимый Ян Юхуань, сердце Нин Тао все еще трудно подавить волнение, и ощущение удивления также очень сильное.

Легенда гласит, что Ян Юхуань была настолько красива, что дворцовый живописец не смог нарисовать ее, и теперь он не смог найти слов, чтобы описать ее красоту.

Ян Юхуань провела подружку невесты через дверь.

Джиньювэй, переодетый в охранника, закрыл дверь.

Yang Yuhuan вышел из дверного проема, его глаза приземлились на тело Ning Tao, и он замер на мгновение, его шаги также остановились.

Охранник Цзиньго не знал Демонской руки, нарисованной святым Чжаном Даози, как она могла не знать?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0789 Глава "У тебя есть история, а у меня есть вино".**

Глава 0789 У тебя есть история, а у меня - вино. Что значит умирать при свете?

Это видит свет и умирает.

Несколько джинго охранников держа в руках набросок кисти, основанный только на стрижке, предполагается, что он призрак ручной росписи святого Чжан Даози, но Ян Юхуань знает Чжан Даози, эта замаскированная личность не просто взгляд, чтобы увидеть насквозь?

Тем не менее, Нинг Тао тоже был на своем пути.

"Колокола заставили замолчать пешки небесные, а под городской башней - деревья." Нинг Тао открыл свои уста и произнес первые два предложения этого пророчества.

Yang Yuhuan замер на мгновение, после этого понял что-то и улыбка появилась на его лице.

Эта улыбка на самом деле тысяча красавиц, застенчивые цветы и закрытая луна.

"Мастер Чжан, откуда вы?" Ян Юхуань также сказал, что у него нет мозгов.

Очевидно, что это дом Чжан Даози, но она спрашивает, откуда Чжан Даози.

Нинг Тао улыбнулся и поднял палец к небу.

Солнце светило высоко в небе и белые облака задерживались.

Его рука упала.

Джиньювэй, переодетый в охранника, вдруг помахал рукой.

Стрела в рукаве вылетела из его рукава и проткнула жилетку дворцовой девушки рядом с Ян Юхуань.

Дева Гонг задушила ворчание и упала, кровь вытекала со спины и в мгновение ока окрашивала одежду в красный цвет.

Нин Тао не двигался, потому что знал, что что бы он ни делал, он не может изменить судьбу сквайра. Даже это прошлое пространство-время, в которое он вмешался, было бы обнулено силой пространства-времени после того, как он ушел.

Появились охранники Jinwu, которые прятались по обе стороны, держа свои мощные арбалеты и направляя их на Yang Yuhuan.

Ян Юхуань, однако, посмотрел в сторону, она просто посмотрела на оруженосца, который рухнул рядом с ней, а затем сделал шаг навстречу Нин Тао.

"Искатель предков... ты на самом деле?" Возможно, из-за волнения голос Yang Yuhuan оттенялся легким трепетом.

Нинг Тао слабо улыбнулась: "Правда".

Несколько джинго-охранников прижались, круг сузился.

Ян Юхуань остановился перед телом Нин Тао, засомневался и поднял руку, потянувшись за щеку Нин Тао.

Нинг Тао знал, чего она хочет, но он не избегал этого.

Кошка Ян Юхуань приземлилась на лицо Нин Тао и мягко погладила и ущипнула его.

Будучи в состоянии прикоснуться к лицу Ян Юхуань, одной из четырех главных красавиц, такая странная встреча была возможна только для Нин Тао. Если бы это был кто-то другой, он, конечно, не позволил бы этого, но лицо Четырех Красавиц определенно должно было быть дано.

"Ян Юхуань!" Глава гвардии Цзиньго ругался: "Нам приказано взять тебя, если тебя поймают со связанными руками, мы ничего не сделаем, а если ты будешь сопротивляться, мы убьем тебя!"

Ян Юхуань сместила глаза, чтобы посмотреть на голову гвардии Цзиньву, затем ее глаза упали на окно экранированного пруда, и ее выражение вдруг замерзло: "Вы, собачьи лакеи, даже убили семью Чжан Даоци, так что давайте поблагодарим их за их грехи".

Несколько джинго-охранников посмотрели на шефа.

Голова Джиньювэя кивнула.

Это сигнал к принятию какого-то решения.

Несколько Цзюйгуй внезапно сломали механизм сильного арбалета.

Нин Тао пошевелился, его длинные ноги растоптали землю, и его тело выстрелило, как пушечное ядро. Ян Yuhuan был прямо перед ним, и с валком его левой рукой, его правая рука тянет вперед, облако чернил пистолет ци вырвалось, и пистолет во плоти пронзил сквозь облака.

Человеческий пистолет - это один.

Рисунок!

Охранник джинго был прострелен через грудь, и его тело разлетелось на части.

Ning Tao после этого обернуло его руки вокруг талии Yang Yuhuan через лопнувшую плоть и соус крови и достигло крыльца в мгновение ока.

Только в этот раз остальные несколько сильных арбалетов в руках охранников Jinwu выстрелили из своих арбалетных нитей, к сожалению, они давно потеряли свою цель.

Культивирование Духовной Силы осуществлялось с помощью божественной кристаллической энергии и становилось еще чище, и сила Нинг Тао также многократно возрастала.

"Он не Чжан Даози!" Глава гвардии Джинго заревел: "Убей!"

Ого!

Несколько арбалетных векторов улетели в сторону Нин Тао и Ян Юхуань.

Арбалет Jinyuwei был непрерывным арбалетом, а скорость и сила этого выстрела не отступали даже в 21 веке.

Но их противником был Нинг Тао, и пистолет в его руке.

Его правая рука дрожала, и чернильный пистолет qi внезапно вырвался, черно-белый, с пистолетом в качестве границы, это были чернила тайдзи!

Энергетическое поле нескольких арбалетов, выстреленных в болото, было медленным до глубины дуги.

Фигура Нинг Тао поколебалась, и двор был наполнен кровавыми цветами.

Убийство, страх, это источник конечной энергии зла.

Вот, они все Нинг Тао.

Убийство - это то, как собирается самая злая энергия.

В первый раз, когда я пошел в туалет, я узнал, что в прошлом мне удавалось собирать некоторые энергетические материалы.

На самом деле, причина успеха всегда была.

Четыре энергетических материала, Добро ко злу и Любовь к вере, - это энергия души, и у людей прошлого тоже есть души. Некоторые могущественные люди, которые даже оставляют после смерти призрака, существуют в определенной среде на протяжении сотен и тысяч лет.

Несколько охранников джинго рухнули в луже крови.

Нин Тао собрал свою плоть и посмотрел на Ян Юхуань: "Если бы я не выстрелил только сейчас, или если бы я немного опоздал, они бы тебя подстрелили, тебе не страшно?".

В углу рта Ян Юхуань пронесся намек на смех: "Я ношу доспехи из сокровищ на своем теле, я не боюсь мечей и луков, и мне легко их убить, но я хочу знать, спасешь ли ты меня".

Нинг Тао улыбнулась: "Поговорим здесь или пойдем куда-нибудь еще?"

Ян Юхуань сказал: "Люди здесь все мертвы, но все не так плохо, пойдемте в кабинет и поговорим".

"Хорошо, тогда мы пойдем в кабинет." Для него это не имело значения, даже если Ли Лонджи не возражал против посещения Дамского дворца.

Прислуга не заваривала чай кипяченой водой, поэтому они сели за маленький квадратный столик перед окном и болтали вместо воды.

Не сказав больше ничего, Ян Юхуань процитировал слова: "Боги молчат пешки небесного дауна, и деревья строятся под башней города".

Прочитав первые два предложения, она не продолжила, а уставилась прямо на Нин Тао с предвкушением в глазах.

Нинг Тао переехала в сердце, разве она не знала последние два предложения?

Сначала он использовал аллергическую реакцию Зелья Предков на тонущем корабле, чтобы увидеть прошлое пространство перед смертью, и две строки "Боги заставили замолчать пешку небесную, и дерево было построено под башней Чжэнь Чжэнь". В то время он всё ещё был огорчён тем, что рано или поздно он не рухнул, а только рухнул так же, как она собиралась зачитать остальную часть пророчества.

Похоже, что она также не знала.

Нин Тао улыбнулся и процитировал: "Нужно быть пионером, чтобы найти своих предков, есть тайный путь между жизнью и смертью.

Звук настроен, а послесвечение звука находится вокруг луча.

Yang Yuhuan замерла и замерла на полминуты, прежде чем она вернулась, и она произнесла низким голосом: "Вам все еще нужно искать ваших предков, прежде чем вы умрете, есть секретный путь между жизнью и смертью... Это последние две строки?"

Она правда не знает.

Нинг Тао кивнул: "Да, это последние два предложения этого пророчества".

Его сердце было наполнено разочарованием, только что он услышал, что это он хотел, и он думал о том, чтобы получить тайну пророчества от нее, теперь в этой ситуации, она даже не знала двух последних предложений, как много она может знать?

Нинг Тао знал, что она пыталась прощупать его пульс, так что она не уклонилась от него. Но сначала лицо было ущипнуто, теперь руки прикоснулись к нему, и его чувства были в замешательстве. Это одна из четырех красавиц, но она не может быть слишком случайной, верно?

"У тебя есть пульс, ты не мертв". Ян Юхуань в замешательстве сказал: "Что ты имеешь в виду под предвзятостью?"

Нинг Тао посмотрел на ее руку, которая все еще сжимала его и выпускала мягкий кашель.

Только тогда Ян Юхуань понял, что он все еще держал его за руку и отпустил в панике, и кошмар на мгновение тоже был слегка красным.

Нинг Тао сказал: "Это умершее тело означает смерть".

Ян Юхуань сказал непостижимо: "Но вы, очевидно, живой человек".

Нин Тао засмеялся и медленно сказал: "В поисках предков, конечно, предки в прошлом, так как это прошлое времени и пространства, не все ли эти люди мертвы? Эта смерть относительна, и для меня вы все умершие люди, и Я встречу вас и приду сюда искать моих предков, и Я превращу себя в мертвеца. Я сделал это с очарованием смерти, достигнутым с помощью заклинаний. Этот смертельный шарм может сделать меня на одном языке с вами, так что я могу прийти сюда, но это только на один день".

Ян Юхуань снова замерла на некоторое время, грызуя слова Нин Тао, а затем необъяснимо грустная: "Ты так говоришь, я уже... мертва?"

Нин Тао засомневался и легко кивнул: "Я пришел из мира тысячу лет спустя, и в этом мире нет ни династии Тан, ни тебя".

Ян Юхуань снова начала ошеломиться, а также знала, о чем она думает.

Нин Тао сказал: "Я Бу Восходящий Звездный Джун, меня зовут Нин Тао". Ваше Высочество не должно грустить, смерть - это часть жизни, и никто не застрахован от нее".

Ян Юхуань только вернулась к своим чувствам на этот раз, горькая улыбка всплыла в уголке ее рта: "Да, жизнь была с древних времен, кто не умирает, я понимаю эту истину, я не боюсь смерти тоже, просто внезапно столкнувшись с вами, вы говорите мне, что я уже мертва, это внезапно, я немного неудобно". После паузы она добавила: "Ты можешь поговорить со мной о том, как выглядит мир будущего"?

Нинг Тао засмеялся: "Конечно, это длинная история..."

"Подожди, я принесу алтарь вина, как может быть хорошая история без вина?" Ян Юхуань встала и пошла за вином, она повернулась назад и сладко улыбнулась перед тем, как сделать два шага: "У тебя есть история, а у меня - вино".

С такой улыбкой сотня цветов не имеет цвета.

Нин Тао на мгновение замерз, затем стучал зубами и улыбался.

Разве не здорово было бы выпить с Ян Юхуань, одной из "Четырех красавиц", и поболтать об историях?

Нин Тао толкнул окно, и на улице было мало пешеходов.

Jinyuwei уже сделали шаг против Yang Yuhuan, что означает, что теперь он находится в поздних стадиях исторического восстания An, говоря, что это не обязательно правда, что Chang'an уже окружен армией Ань Лушань, и Ли Longji собирается бежать из земли Шу, как это место все еще может быть живым?

Как раз тогда открылось окно напротив, а за ним появилась женщина.

Увидев ее лицо ясно, Нинг Тао замерла на мгновение.

Это снова она, Дэнлинг.

Ее внешний вид совсем не изменился, она оставалась чистой и красивой, на ее теле не было ни намека на фейерверк. Но она определенно не фея и не вдова, которая повесилась.

Нин Тао вдруг понял одну вещь, и это было то, что независимо от того, если он вмешался в некоторое прошлое пространство времени, его местоположение должно было быть близко к местоположению Дэна Линга.

Неизбежно, что Древний Дэн и Дэн Линг притягиваются друг к другу, как будто они магниты N и S.

Время Дан Юаня - это время, когда мы с тобой встретимся.

Нин Тао вдруг вспомнил слова, смутно он, казалось, понимал их смысл, но это было просто чувство, вспышка, и когда он вспомнил его снова, он понятия не имел.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0790: Предсказание древнего и нового**

0790 Глава Древнее и современное очарование Через дорогу женщина на чердаке подвинула глаза, а также посмотрела на Нинг Тао, который сидел перед окном.

Четыре глаза, без звука.

Нин Тао знал, что она была хозяином Ищущего Предка Дэна Данлинга, но он не знал ее имени и не мог забрать ее. Его сердце также не было так взволновано и спокойно, как при первой встрече.

Другая сторона все-таки была женщиной, и не осмеливалась смотреть на Нинг Тао больше одного раза, протягивая руку к окну и снова закрывая его.

В это время пришла Ян Юхуань, но то, что она принесла, было не одним алтарем вина, а двумя. Она поставила один из алтарей перед Нин Тао и спросила с улыбкой: "Нин Тай Син, ты можешь пить?".

Она считала его феей из будущего.

Нин Тао убрал взгляд из противоположного окна, и тоже не скромно улыбнулся: "Можно пить, технология будущего виноделия более развита, будущее вино высоко в алкоголе".

"Что такое алкоголь?" Ян Юхуань интересовался туннелем.

Нин Тао на мгновение подумал и сказал: "Вы можете интерпретировать это как силу вина, будущее вино еще сильнее, некоторые люди напиваются после двух глотков".

Она не могла понять, если бы объяснила ей, что такое алкоголь, как пахнет соус.

Немного тоскливой розы в глазах Ян Юхуань: "Я правда хочу пойти посмотреть на это, выпить немного того очень высокого алкогольного напитка, о котором вы говорили, можно мне пойти посмотреть?"

Нинг Тао покачал головой: "Не могу".

Ян Юхуань снова была немного божественно ранена, она вздыхала и горько смеялась: "Да, чуть не забыла, в вашем мире я уже мертва, боюсь, что этот мешок с кожей тоже превратился в пыль"?

Нин Тао хотел рассказать ей о Ма Шао По, хотел рассказать о затонувшем корабле на дне моря, но подумал об этом и сдался.

Какой смысл?

Как только он уйдет, все его следы будут стерты, а прошлое время обнулится, так зачем говорить с ней об этих плохих вещах?

Yang Yuhuan вылил 2 бутылки вина от банка чая на стол, подобрал одну из них, и поднял его брови в унисон, "Это действительно благословение для меня быть в состоянии выпить и поболтать с будущим Tai Sin. Нин Тай Син, я выпью за тебя бокал вина."

Нин Тао тоже встал, поднял свой мрамор, слегка прикоснулся к ней, а затем выпил.

Ян Юхуань прикрыл рот рукавом и выпил вино.

Несмотря на то, что это всего лишь простой акт питья, он благороден и элегантен, давая людям ощущение ритуала, радующего глаз, а также уникальной женской скромности и очарования.

Не быть превзойденным одной из четырех главных красавиц, каждый угол, каждая деталь так прекрасна, что неудивительно, что Ли Лонджи так безумно ее любит.

"Нин Тай Син, поговори со мной о будущем мире, я хочу знать, каков твой мир". Ян Юхуань устроился и посмотрел на Нин Тао с ожидаемыми глазами.

Нинг Тао засмеялся: "Я тоже не знаю, с чего начать, просто скажу это случайно". В мире, в котором я нахожусь, уже 2019 год, а культиваторов и демонов в этом мире мало, а подавляющее большинство секуляризовано. Летающие мечи, это очень мощное заклинание также кажется устаревшим, потому что даже обычные люди могут взять самолет в любую точку мира, купив билет на самолет...".

"Самолет"? Что это за заклинание?" У Яна Юхуана было глупое выражение лица.

Нин Тао засмеялся: "Это не легальное оружие, это обычное искусственное транспортное средство, которое может перевозить людей в полете, как экипажи и стулья для седанов этой эпохи, за исключением того, что оно летает в небе и может перевозить сотни людей одновременно". Есть также тип самолета для армии, называемый бомбардировщиками, который может взорвать город Чанъань с помощью одной ракеты, выпущенной за тысячи миль отсюда..."...

Вишневый маленький ротик Ян Юхуань был настолько открыт, что босс не мог его закрыть.

Судя по тому, как она смотрела в тот момент, у нее уже не было половины ауры благородной супруги, как будто она была наивной маленькой девочкой, слушавшей, как божественный дед рассказывал истории о божественных бессмертных.

Нин Тао также нравилось и даже нравилось это чувство, глядя в ее глаза, полные тоски и изумления, он чувствовал, что он всезнающий бог, он был всезнающий и всемогущий, направляя сухой мир и контролируя жизнь и смерть всех вещей.

Небольшой дрейф........

"Это то, что носят будущие мужчины?"

"Этот... стиль изобилует, это пальто траншеи."

"Могу я потрогать, текстура выглядит великолепно, мягче шелка." Когда она говорила, она не ждала, пока Нинг Тао согласится, одна рука отодвинула со стола и скрутила рукав Нинг Тао.

К счастью, это рукава.

Если бы это был подол, и она упомянула об этом с таким поворотом, то это было бы как будто король взрывается.

"Это облачения небесных сокровищ, которые я усовершенствовал, мечи недоступны, и вода и огонь не вторгаются." Нинг Тао пыталась отвлечь внимание.

Ничего страшного, если он так не говорит, когда он так сказал, Ян Юхуань внезапно пришел в себя и взволнованно сказал: "Это значит, что есть странное чувство, это оказывается одеяние, может ли Тай Тай Син снять его для меня, чтобы я увидел"?

Нинг Тао необъяснимо нервничал: "В этом нет необходимости, ты можешь видеть это, когда я ношу это, кроме того, в этом случае.... неприлично."

Ян Юхуань, казалось, что-то придумал, и одним движением лоб переместился поперек стола, пара красивых глаз переместилась к паре длинноволосых ног Нин Тао.

Нин Тао подсознательно сжимал ноги.

Он решил, что независимо от того, насколько он занят в этот раз, он должен успеть потянуть за шелк и сплести пару штанов или что-то в этом роде. Ранее принцесса Тайпин пошевелила рукой, и на этот раз она также познакомилась с Ян Юхуань, является ли династия Тан такой открытой?

Это правда.

Великий Тан настолько могущественен, что есть поговорка, что Великий Тан находится в полном расцвете. Династия Хань также имела сильную династию Хань, потому что император Хань Юань говорил: "Те, кто нарушают мою сильную Хань, будут казнены, даже если они далеко", что было хорошо воспринято будущими поколениями. Помимо династии Тан, у двух самых известных династий был еще один термин - "Грязный Тан, Грязная Хань".

Династия Тан была временем, когда отношения между членами королевской семьи были очень запутанными, например, У Цзэтянь, которая была женой Ли Шиминя, талантливого человека, который также был женой Ли Шиминя. Позже Ли Шимин умерла, и она вышла замуж за сына Ли, Ли Цзи. Позже она даже вышла замуж за сестру и племянницу за Ли Чжи, и вся семья была во главе.

На самом деле, Ян Юхуань передо мной также является примером. Сначала она вышла замуж за Ли Мао, сына Тан Сюаньцзуна, а затем была взята в монахини Ли Лунцзи, сыном Тан Сюаньцзуна, поэтому она приказала Ян Юхуань стать монахиней. Позже она просто попросила Ян Юхуань вернуться к ее обычаю, и после этого вышла замуж за Ян Юхуань сама.

Что касается притязаний Вонючего Ханя, то есть того, что королевская власть династии Хань популяризировала доброе дело Дракона Яна. И при господствующей культуре, такие вещи были не чем-то, что можно было увидеть, а чем можно было бы гордиться, очень высокопоставленным.

Поэтому неудивительно, что бывшая принцесса Тайпинь пошевелила рукой, а существующая Ян Гифэй пошевелила рукой.

"Ха..." - сказал Нин Тао, поднимая винный алтарь и наливая вино для Ян Юхуань, затем наливая еще одно для себя и поднимая его, - "Ваше Высочество, я выпью за вас кусочек вина, это также странная встреча для меня, чтобы встретиться с вами в этой жизни.

"Не стесняйся. Нефритовое кольцо первое." Ян Юхуань выпила вино в одной руке, прикрыла лицо одним рукавом, застенчиво и робко, но ее прекрасные глаза совсем не стеснялись.

"Ваше Высочество, почему бы вам не рассказать мне о вас". Нинг Тао сменил тему.

У него было бесчисленное количество тем о будущем, даже если бы он сказал ей, что будущее женщины случайно положить на макияж, просто фундамент, чтобы применить шесть слоев вещей, она, безусловно, будет потрясена, но эти темы бессмысленны, он также хотел бы знать о ней, и что пророчество.

"Что Тай Син хочет от меня услышать?" Два румяна вина уже поднялись на щеках Ян Юхуань.

Ее кожа изначально была белой и водянистой, с небольшим количеством вина, чтобы сделать красный, что ощущение, как лепестки персика цветут в марте, белый в красный, красный в воде, хороший взрыв, чтобы сломать.

"Это, кто твой хозяин?" Нинг Тао сказал.

Ян Юхуань сказал: "Мой господин Сян Сан, уроженец Чу в бывшей династии, назывался Цинлуози".

Сян Сан, это имя вошло в его уши, и разум Нин Тао вдруг вспомнил прошлый опыт во времени и пространстве. Это все еще были обломки, но это были не обломки Ян Гуйфэя, это были обломки людей Инь Юэ. В этом кораблекрушении он встретил старика, который был заключен в каюту корабля, и этим стариком был Сян Сан. Он утверждал, что является учеником Призрака Гуцзы, и даже сказал ему, что он оставил кое-что в Ечэне в королевстве Вэй, и сказал ему искать это, только чтобы все забыть, потому что он был слишком занят.

Но, к его удивлению, Ян Юхуань сказала ему, что она ученица Долины Призраков Цзы.

Эти люди, эти штуки, действительно ли в этом замешаны какие-то нити?

Ян Юхуань не знала, что происходит в голове у Нин Тао, и она продолжала: "Его Величество дал мне указ стать монахом, и я пошла в Тайпиньский храм, чтобы стать монахиней по священному указу". Я думал, что проведу всю свою жизнь с древним Буддой, но однажды наткнулся на даосиста, который был моим хозяином, Цинлуо Сян-саном. Когда мой хозяин увидел мой скелет, он захотел взять меня в ученики, и я так и сделала. Позже мой хозяин дал мне зелья, чтобы помочь мне построить свой фундамент и научил меня практике. Тем не менее, я все еще застрял в Бессмертном царстве, и мне никогда не удавалось прорваться и попасть в царство младенцев Юань".

"Боги молчат пешки небесные, и деревья строятся под башней города. Он и тебя научил этим двум пророчествам?" Нинг Тао спрашивал.

Ян Юхуань кивнул головой: "Хозяин семьи сказал, что есть еще два предложения, но он не сказал мне. Он сказал, что речь идет о Небесном Дао и что Небесную Машину нельзя разглашать, и сказал мне никому не говорить, и я даже не сказал Его Величеству".

"Что еще ты знаешь об этом пророчестве?" Нинг Тао спрашивал о нем.

Ян Юхуань сказал: "Я мало что знаю, только эти два предложения, и то, что это важно".

"Где сейчас твой хозяин?"

"Он отправился в путешествие по облакам и, как ожидается, вернется в конце года, в это время вы сможете встретиться с ним, когда приедете в Тайпиньский храм". Ян Юхуань сказал.

Тогда это невозможно увидеть.

Сердце Нин Тао тайно размышляло: "Та, которую я видел среди затонувших кораблей, я не знаю, сколько лет спустя она стала такой. Сейчас она все еще слаба, а Сян Сан ей мало что рассказал, похоже, мне придется пойти туда, о которой говорил Сян Сан, и посмотреть, что он оставил, сказав, что подсказки не обязательно будут".

Боюсь, что Ghost Valley Zi - один из немногих людей, которые взлетели до бессмертия после эпохи Линггу, и является легендой на тысячу лет. Он должен был иметь какое-то отношение к Поиску Предков Дэн, иначе он не сказал бы "Как ты смеешь, Поиск Предков" или что-то вроде этого на первой встрече.

"Как насчет того, чтобы потанцевать для Дейзена". Ян Юхуань сказал внезапно.

"А?" Разум Нинг Тао был грубо оттянут назад.

Но Yang Yuhuan не сказал много по мере того как она встала и погуляла медленно к пустому космосу рядом с чайным столом.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0791: Как ты можешь связываться с моим сердцем?**

0791 Глава 0791 Не могу шутить с сердцем Она действительно танцевала, танцуя, иногда легко, как летающая птица, иногда грациозно, как бабочка. Иногда, как веселая девушка, прыгающая между цветами, чтобы поймать бабочек, иногда, как эмоция, которая была подавлена, внезапно вспыхивая с силой алкоголя, случайная волна глаз - это сильная весенняя весна цвета.

Ваше Высочество пьян.

Нинг Тао внезапно вспомнил аллюзию.

Однажды ночью, Yang Guifei устроил банкет, ожидая прихода Li Longji, но Gaulix сказал, что император пошел в спальню супруга Wu Hui, Yang Guifei был очень ревнив, поэтому он и Gaulix оба выпили, выпив высокий стиль фантазии растлеваны Gaulix.

Внезапно...............

Ян Юхуань споткнулась и потеряла равновесие, упав головой в руки Нин Тао.

Большой бессмертный только что думал об истории пьянства благородного супруга, но он не захотел приходить, и он, большой бессмертный, тоже стал растлеванным Галлитом.

Галлит является евнухом, как растлевать бумажный тигр, но он настоящий тигр ах, благородный супруг однажды в руки, тигр проснулся, тигр власти.

Однако, в конце концов, город Тай Син - это тот, кто действительно испытывает, немедленно удерживая Ян Юхуань, вежливо сказал: "Ваше Высочество, вы пьяны, почему бы вам не пойти на свое место и немного отдохнуть"?

Однако, Yang Yuhuan не был Qing Zhui или мягким небесным Yin, они слушали к что он сказал и сделали что он сделал.

"Хмм." Yang Yuhuan дал мягкое да и сел на колени Tai Sin, и человек также прижимался к рукам Tai Sin в послушании.

Нинг Тао замерз вокруг, и реакция его мозга была медленной.

Что здесь происходит?

Ты играешь в эту игру при первой встрече?

Сначала она может выйти замуж за Ли Мао, а потом за Ли Лонджи, отца Ли Мао, и ей все равно.

Было так много в нем, что привлекло ее, его история, его сила, его молодость, его красота и прочность, как он мог сравниться с этим стариком Ли Лонгджи?

Но Нинг Тао не может, он никогда не был из тех, кто интересуется сексом.

"Ваше Высочество, вы не должны, это не должно." Он пытался забрать ее, но она просто не вставала. Он мог отшлепать ее, но не смог.

"Сделай, я сказал, сделай". Yang Yuhuan выдохнул ее дыхание, как орхидея, и ее очаровательные глаза были подключены: "Тай Син, это судьба тысячи лет, которые мы встречаем сегодня, это судьба небес".

Это провидение?

Разум Нинга Тао был ведомым, и он согласился с этой мыслью.

Ян Юхуань налил бутылку вина, согнул голову и передал ее в рот Нин Тао.

Красные губы, белые зубы и вино, древняя красавица сидит на голове.

Это не воля Божья. Есть ли какие-нибудь следы этого в истории?

Пить это вино или нет?

Тем не менее, как Нин Тао колебался, он вдруг почувствовал, что следы энергии Чжисинь высвобождается из ее тела.

Странным было то, что в нем было мерцание энергии любви, смешанной с энергией самых верных, но не противоречащих друг другу.

Этот проблеск энергии удивил Нин Тао, это был первый раз, когда он столкнулся с ситуацией, когда энергия Чжи Синь была смешана с энергией Чжи Аи. Как энергия веры, которая есть энергия веры, может проявляться одновременно с любовью между мужчиной и женщиной? Но только ради этого в ее теле появилась эта энергия "два в одном", настолько гармоничная, что не было полупустого конфликта.

Она поклонялась ему, как будто это будущий Тай Син, и тогда у нее была энергия Чжи Син. Но в то же время, она хочет иметь шанс с бессмертными, поэтому у нее есть немного энергии любви. Конечно, эта небольшая часть Энергии Верховной Любви была гораздо меньше, чем Энергия Верховной Веры, и были примеси, но при небольшом взаимодействии и руководстве он мог получить определённое количество Энергии Верховной Любви и Верховной Веры.

Он все еще может противостоять искушению, но не может противостоять энергии любви и веры.

Это была вся его жизнь, и как только его жизненный путь стал короче, он захотел заработать хоть немного любви к вере и добра к злой энергии. Эти четыре энергии души, предельное зло, легче всего заработать, просто убить его, а затем следует предельная добрая энергия, которая может быть получена путем совершения добрых дел с хорошими мыслями в уме, что очень похоже на предыдущую программу Добрых Людей. Самое трудное - это энергия любви, потому что истинную любовь трудно достать, истинная любовь драгоценна, и сколько истинной любви есть у людей в мире? Но самое трудное - это энергия веры. Людям в этом мире не хватает веры, кто верит в Будду, кроме денег и власти?

Чем реже это происходило, тем труднее ему было сопротивляться.

Как будто человек отравлен, ему нужна определенная доза противоядия, и вдруг женщина посылает противоядие, принимать его или нет?

Маркиза была передана в руки.

Глаза Яна Юхуана были наполнены предвкушением.

Нин Тао вздыхнул в своем сердце и тайно сказал: "Как только я это оставлю, разве все не сойдет на нет? Она меня не вспомнит, ничего, что я с ней не делал, не будет существовать..."

Лучше всего люди оправдываются за ошибки, которые они уже совершили или собираются совершить.

Винные календари открывали рот Нин Тао, а из наклоненных календарей в его рот стекало мягкое, густое вино, полное сладкого и густого, полного аромата цветка корицы.

Это всего лишь дюжина градусов густого вина, Нин Тао не будет пить даже десять фунтов, но в данный момент один из них пьян.

Тинкл!

Колонина упала на пол.

Ян Юхуань закрыл глаза и медленно двинулся к Нин Тао.

Никто не может устоять перед закрытой луной.

"Что я делаю? Это правда, что она одна из Большой четверки, это правда, что она красивая, это правда, что я ошибаюсь. Она только что разбила моё сердце Дао? Неужели моя сила воли настолько слаба в ее присутствии, что я прочитала так много сутр, каждая из которых прошла испытание, и если я не могу даже пройти эту, то какой смысл в тех сутрах, которые я прочитала?". В этот момент из сердца Нинг Тао прозвучал голос самоанализа.

Если она попадет под юбку граната, потому что она Ян Юхуань, одна из четырех красавиц, то если она снова встретится с Сишуем и Дяочжаном, то не попадет ли он и под чью-то юбку граната? О чем еще он говорит? Какой смысл говорить о выращивании?

В небольшом нирванном состоянии тело подобно ваджре, а разум должен быть твердым, как скала, чтобы естественным образом чувствовать небо и землю и просветляться.

Поэтому для практикующего, входящего в царство мини-нирваны, не самое главное предлагать духовную практику, а главное - почувствовать небо и землю и естественным образом просветлить Дао, и возделывать сердце Дао до твердого скального состояния. Если нет, то как мы можем пережить катастрофу?

Вишневые губы Yang Yuhuan прижаты к соответствующему положению, и с криком, они смогли расплавить железные кости также.

Но Нин Тао уже вышел, и как раз в момент контакта, его душевное состояние было пустым и ясным, без половины желания. Он откинул голову назад, и ноги тоже встали со стула.

Yang Yuhuan выскользнул из его рук, и его ноги инстинктивно стояли на земле, не падая.

Нин Тао сказал: "Встань на колени, и этот Тай Син пошлет тебе творение, которое поможет тебе превратиться в Золотого Дана в Младенца Юаня, а потом мы поговорим о чем-нибудь другом".

Yang Yuhuan был так счастлив, что он встал на колени перед Ning Tao с обеими ногами, трепещущими вместе, и сказал почтительно и благоговейно: "Спасибо за просветление ученика".

В этот момент энергия Жиксина, исходящая из ее тела, стала чрезвычайно чистой и значительной.

Управляя Небесной Семейной Техникой Сбора, Нин Тао протянул руку помощи, и одним движением, мерцание энергии Чжи Синь пролетело в его тело.

После этого намек на любовную энергию пузырился из тела Ян Юхуань.

Ян Гифэй - это Ян Гифэй, и в настоящее время она все еще думает о таких вещах.

Нинг Тао горько смеялся и протянул руку помощи, чтобы снова уловить этот след Высшей Энергии Любви.

Это вроде как большая удача от этого путешествия во времени и пространстве.

Когда коллекция закончилась, Нин Тао расправил ладонь правой руки и схватил верхнюю часть головы Ян Гифэй, особая духовная энергия была впрыснута, сначала в ее Дворец грязевых пилюль, затем протекала через ее конечности и скелеты, странные меридианы и восемь вен.........

Тогда Чен Пингдао использовал таблетку для очищения костного мозга, чтобы помочь ему заложить основу для своего просветления, но как эта таблетка для очищения костного мозга может сравниться с духовной силой, которую он испытывает сейчас, с отрисовкой божественного кристалла. Его духовная сила была эффективнее любого эликсира для культиватора низкого уровня, такого как Yang Yuhuan, и он непосредственно помогал ей очищать костный мозг и разрезать Священные Писания, а также питал Золотой Дан и ускорял рост ее Младенца Юаня.

Примерно через полчаса, Yang Yuhuan упала хромой на землю, пропитанную потом, пот был черный и вонючий, все примеси, которые были очищены от ее тела.

Нин Тао тоже устал, у него болят руки и ноги, он сел на стул и посмотрел на Яна Юхуана, который спал на земле, он вдруг вспомнил что-то, потом похлопал по голове: "Я запутался... Как только я уйду, это прошлое время будет очищено, я помогу очистить костный мозг и перерезать сутру, накормить младенца Юаня, все это бесполезно, почему я так серьезен"?

Он мог просто проигнорировать ее на несколько минут и вырубить, но он очень устал от работы на полчаса.

Но это было то, о чем он думал и считал правильным.

"Старая поговорка гласит: "Хорошо умирать по утрам, когда слышишь новости". Я сказала, что даже если у человека есть только полдня ощущений, или даже момент ощущений, это все равно правда и он будет очень счастлив. Если я собираюсь флиртовать с людьми и обманывать их, то это вопрос моего характера". Думая таким образом, сердце Нинг Тао снова стало светлым и счастливым.

Он снова толкнул окно.

Кстати, в это время женщина, находившаяся напротив, просто открыла окно и снова увидела Нин Тао.

Четыре глаза.

На этот раз она не сразу закрыла окно и не спряталась, а просто избегала глаз Нинг Тао.

Она была той, кого он больше всего хотел видеть.

Прибытие Yang Yuhuan - это спичка, сделанная за тысячу лет, но в конце концов, это не правильно, и даже если это неправда, это неправда, но женщина через дорогу - это та, которую он хочет.

Нин Тао встал, посмотрел на женщину за противоположным окном и улыбнулся: "Могу я спросить у девушки ее имя?".

Бах!

Противоположные секунды в окне.

Нин Тао замерла на полминуты, пока не вспыхнуло предложение: "Почему у нее такой плохой характер?"

Он посмотрел на улицу внизу и обнаружил, что в это время года никто не проходит через этот участок. Ему также было все равно, он наступил на подоконник, сделал вертикальный прыжок, с лестницей под ногами, сделал два шага в пустоту и легко приземлился на крышу противоположного чердака.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0792: Странные вещи случаются.**

С другой стороны мансарды находился небольшой двор с платанником и пышной листвой. Нин Тао не смог остаться на крыше дома девушки средь бела дня, и он спрыгнул с крыши на дерево, а затем снова наступил на ветку в коридор на втором этаже мансарды.

Дверь женской комнаты находится по ту сторону коридора, Нинг Тао подошел к двери, но снова засомневался в своем сердце, так что прямо вломился в женскую комнату, что это считается ограблением, верно?

Если бы он мог забрать ее обратно, это стоило бы быть бандитом, но он прекрасно знал, что даже если он поспешит, он ничего не получит.

Как только он засомневался, из-за двери вдруг раздался женский голос: "Не смейте перевернуть комнату и подойти к моей двери"?

Нин Тао на мгновение замерз, затем протянул руку помощи и постучался в дверь комнаты.

"Входите". Женский голос исходил из-за двери, ясный и приятный.

Нинг Тао протянул руку помощи и открыл дверь, зайдя внутрь.

Комната за дверью была небольшая, с резной кроватью из цветов, комодом с медным зеркалом и несколькими коробками румян и порошка. Есть также вышитая полка с незавершенной работой, вышитая в виде влюбленных птиц, играющих в воде.

Она стояла рядом с вышитой полкой, выглядя всего лишь семнадцать или восемнадцать лет и причудливо позируя. Ее глаза были смелыми и прямыми, создавая впечатление смелости. Игра юаньян рядом с ней, казалось, ее незаконченная работа, которая могла бы дать Нин Тао ощущение, что она определенно не была женщиной, которая пряталась на чердаке и вышитые цветы.

"Разве ты не боишься меня, когда знаешь, что я переворачиваю дом, и у тебя хватает наглости позвать меня в свой дом"? Нинг Тао сказал с улыбкой.

"Даже если бы я тебя не позвал, ты бы все равно пришел, верно?" Она сказала взглядом, который ее совсем не напугал.

Нинг Тао засмеялся: "Ты не слишком старый, но не слишком смелый, не боишься, что я плохой человек?"

Ее лоб слегка нахмурился: "Мне восемнадцать лет, а все мои товарищи по пьесе уже мамы, как ты смеешь называть меня маленькой?"

Нин Тао только тогда вспомнил, что это древние времена, девушка может выйти замуж в возрасте тринадцати или четырнадцати лет, ей восемнадцать лет еще на чердаке, в эту эпоху уже считается "оставшейся девушкой".

"Как зовут девушку?" Нинг Тао спрашивал.

"Как тебя зовут?" Она спросила риторически.

"Меня зовут Нинг Тао, а тебя?"

"Чжан Сяоцин". Она произнесла свое имя, а затем добавила: "Слово Циннин, ты можешь звать меня Сяо Цин, ты можешь передать мне Циннин, или можешь звать меня Мисс Чжан".

Сяо Цин, это прозвище Нин Тао для Цинь Чжоу, улыбнулся и сказал: "Тогда я буду звать тебя Цинь Нин".

Чжан Сяоцин сказал: "Разве у тебя нет слов?"

Нин Тао сказал: "Есть, я................................................... слово Бу Ри Синцзюнь".

"Бу Рицукунэ"? Чжан Сяоцин зачитал это, а потом засмеялся: "Ты действительно дикий человек, на самом деле имеющий такую репутацию".

Нин Тао пробудил глаза на состояние глядя на нее и сказал, наблюдая за ней: "Разве мисс Цингнин также смелый человек, вы даже не знаете меня и осмеливаетесь впустить меня в свой дом, не боитесь быть замеченным, чтобы разрушить свою репутацию"?

Чжан Сяоцин минуту молчал и вдруг сказал: "Это я попросил тебя испортить мне репутацию".

Нинг Тао замер на мгновение.

Поворот был немного большой, а кран изогнут.

Его телескопический диагноз тоже закончился, она была обычной девушкой без экстрасенсорных способностей и без внутренних сил. Она даже немного нездорова, сидит долгое время вышивая, с небольшим грыжей в поясничном отделе позвоночника и немного близорукого зрения в глазах.

От этих недугов он мог легко излечить ее, но срок был меньше одного дня, и в этом не было смысла. И я боюсь, что она сама не заботится об этих маленьких проблемах, не говоря уже о ощущении, что нечего умирать на ночь.

"Но не думай ерунды, я зарежу себя до смерти, если ты попытаешься пошевелить руками." Чжан Сяоцин схватила один из ножниц рядом с рамкой для вышивки и прижала его к собственной груди.

Он очень хорошо развит, пухлый и красивый, очень привлекательный.

Нин Тао не мог не смеяться горько, на этот раз прошлое пространство-время вошло, как получилось, что все встречи были странными людьми, странными вещами? Только что он почувствовал, что голова сгибается, она сказала что-то настолько показательное, но потом взяла ножницы на грудь и пригрозила ему, он почувствовал, что машина больше не может сидеть.

"Успокойся". Нинг Тао сделал шаг назад: "Я не понимаю, что ты имеешь в виду, чего именно ты хочешь?"

Чжан Сяоцин сказал: "Мой отец - купец, он доставлял личи и чай Яну Гуйфэю из Лингнаня, но его ограбили за пределами города Чанъань, деньги, вложенные в него, не могли быть возвращены, часть денег была занята в банке денег этого хулигана, и проценты были очень высоки. Мой отец не смог заплатить, и хулиган предложил мне выйти за него замуж как наложнице, и я скорее умру, чем буду подчиняться, и если ты придешь и испортишь мне репутацию, хулиган может не жениться на мне".

Нин Тао любопытно спросил: "Тогда что я должен сделать, чтобы сломать твою репутацию?"

Чжан Сяоцин сказал: "Ты раздеваешься, я кричу, а потом выпрыгиваешь из моего окна".

Нинг Тао: ".........."

Чжан Сяоцин добавил: "В первый момент, когда я увидел тебя, я понял, что ты бродяга из Цзянху, и тот факт, что ты смог прилететь ко мне из дома напротив, показывает, что твои боевые навыки очень высоки. Пожалуйста, Великий Воин, помоги мне, маленькая девочка никак не сможет отплатить тебе в этой жизни, и она обязательно отплатит тебе в следующей жизни".

Сердце Нин Тао было наполнено жалостью: девушке, похожей на цветок, очень жаль, что она столкнулась с такой вещью, но он не мог не улыбнуться, когда увидел, что она выписала пустой чек в серьезной и разумной манере.

"Что ты будешь делать, если не получится?" Нин Тао не смеялась до конца, она могла бы принять такое решение - это действительно не выход, если он снова посмеётся, она будет выглядеть бессердечной и бездушной.

Глаза Чжан Сяоцина наполнены слезами: "Если я не справлюсь, я повешусь здесь, пожалуйста, выньте мое тело из ворот Аньхуа и отдайте его младшему брату, чтобы он мог похоронить меня у себя во дворе".

"Как зовут этого младшего брата?"

"Чжай Вэй, слово Пинчуань, имя Цинлинь Цзюши". Когда прозвучала строка имен, в глазах Чжана Сяоцина поднялось сильное чувство привязанности, но больше грусти.

Нин Тао вспомнил имя и спросил еще раз: "Он читает?".

Чжан Сяоцин кивнул.

Нин Тао сказал: "Ладно, обещаю, ты тоже не умрёшь, я отправлю тебя прямо на встречу с твоим любовником, Чжай Вэй, я даже могу убить этого хулигана ради тебя". Однако, у меня есть одно условие, с которым вы должны встретиться".

"Удовлетворить тебя... чем?" Глаза Чжана Сяоцина подсознательно приземлились на длинноволосые ноги Нин Тао, и его цвет лица внезапно напрягся.

Нин Тао сказал: "Не нервничайте, я не из тех, кто пользуется людьми, мои условия на самом деле очень просты, скажите мне, вам когда-нибудь снился странный сон".

"Странные сны?"

Нин Тао кивнул: "Был ли у тебя когда-нибудь такой сон, когда ты слышишь женский голос, говорящий тебе пойти и встретиться с ней, а затем ты входишь в туманный мир, где ты ходишь и ходишь, и, наконец, встречаешь женщину в красном". Ты спросил ее, кто она, и она повернула голову, и это был скелет..."...

"Прекратите!" Реакция Чжан Сяоцина была настолько сильной, что она закрыла уши: "Не говори больше, не говори больше........."

"У тебя ведь были такие сны, да?" На самом деле, только по ее реакции, Нин Тао смог определить, что у нее был тот же кошмар, что и у нее был с Ищущим Бессмертного и повешенной вдовы, и, судя по ее сильной реакции в данный момент, было еще больше, чтобы ее кошмар!

Чжан Сяоцин выглядел больным: "Пожалуйста, не говорите больше........".

Нинг Тао не захотел сдаваться, затем он произнес вслух: "Боги заставили замолчать пешки небесные, и под башней в городе были построены деревья. Существует секретный путь между жизнью и смертью. Это пророчество, которое ты оставил позади, и ты говоришь, что время Дан Юаня, когда мы с тобой встречаемся, ты все забыл?"

Улучшение стимула.

"А!" Чжан Сяоцин внезапно издал жалкий крик и упал прямо на землю, вспениваясь во рту и дёргаясь конечностями.

Нин Тао в панике бросилась наверх, протянула руку и схватила запястье, вливая немного духовной энергии в свое тело.

У Чжан Сяоцина перестали дёргаться конечности, как только она повернула глаза, но глаза выглядели жутковато, и как раз в этот момент в ее глазах вспыхнула золотая аура.

Это мерцание золотой ости отлетело, но Нин Тао все равно поймал его, и его сердце вдруг возбудилось: "Может ли быть, что у нее есть более полный Предк ищет младенца Дан Сянь Юаня на ее теле?".

Именно в это время Чжан Сяоцин открыл свой рот и сказал: "Время Дань Юаня - это время, когда мы с тобой встречаемся........................".

Не сказав ни слова, она закрыла глаза и потеряла сознание. Это дало ему ощущение, что она исчерпала всю свою энергию и силы, сказав это.

Он отпустил ее руку и сел рядом с ней в положении креста ноги, богиня милосердия, сидящая в положении лотоса.

Он в деле, малыш.

В следующую секунду он окунулся в голову Чжана Сяоцина.

Статические "фотографии" и движущиеся "видео" фрагменты памяти плавали в ее голове.

Он видел ее после работы.

Он видел, как она вышивала цветы.

Он видел, как она ухаживала за собой.

Он увидел воспоминания о ней и о ее младшем брате Чжай Вэй, выходящем за пределы города, и она была счастлива. Младший брат был белым, с лицом, похожим на нефрит, симпатичный мужчина, но его одежда была потрёпанной, и он был бедным школьником. Но в древности не было много историй о богатых девушках, которые влюблялись в бедного ученого и готовы были на все, чтобы сбежать с ним?

Потом, наконец-то обнаружив скрытый кошмар, он окунулся в него с головой.

В туманах, окутавших небо и землю, не было ничего, кроме звука направляющего голоса женщины.

Нин Тао подошел к ней с точки зрения Чжан Сяоцина от первого лица и, наконец, увидел ее, рыжей, как огонь, с длинными волосами и талией. Просто глядя сзади, она определенно была абсолютной красавицей.

Внезапно она повернула голову.

Нинг Тао был ошеломлен.

Скелетное лицо было все тем же скелетным, но с дополнительной губой.

Она открыла рот и сказала: "Ну вот опять?"

Губки сжаты, голос чист.

Но Нин Тао не мог говорить, и это был только мир мечты Чжана Сяоцина.

"Ты разбудил меня, мое время на исходе..."

Нинг Тао была шокирована в сердце, что она имела в виду?

"Помни, время Дан Юаня - это время, когда мы с тобой встретимся." Она сказала, что потом встала и пошла в глубины тумана.

Человек, который раньше мечтал, был напуган, и на этот раз именно она встала и ушла.

Кошмар Чжан Сяоцина к этому моменту закончился, и Нин Тао тоже был изгнан. Он снова искал в своем разуме, но больше не нашел, и вернулся в свое собственное тело.

Внезапно снизу раздались шумные звуки.

"Ублюдок! Старый Бессмертный, отдай ее или я сломаю одну из твоих собачьих лапок!" Пришел голос.

Этот голос..................

Знакомо!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0793**

Глава 0793: Воин объявляет на улице Нин Тао внимательно слушал голос, чувствуя, как будто он где-то слышал его, но не мог вспомнить, где он его слышал, или чей это был голос, но странно было то, что голос давал ему очень знакомое ощущение.

Как здесь может быть знакомый, с которым можно поговорить, если у него нет друга, знакомого?

Чжан Сяоцин неторопливо проснулась, она все еще не знала о ситуации внизу, только чтобы оказаться на земле, воин сидел со скрещенными ногами рядом с ней, боковыми ушами слушая то, что звучало.

Затем она увидела непристойную сторону воина и запаниковала в сердце, схватила ножницы и ударила воина ножом в маленький живот.

Нинг Тао посмотрела вниз и вырвала ножницы из руки, "Разве ты не хотела, чтобы я испортила твою репутацию? Сейчас самое время".

"Ты........" Чжан Сяоцин посмотрел на Нин Тао в недоверии, как только она проснулась, она почувствовала, что Нин Тао приставал к ней, но в это время она снова нашла одежду на теле нетронутой, она тоже не почувствовала никакого дискомфорта, так что она не была уверена в том, что произошло.

"А!" Внезапно, снизу раздался крик.

Чжан Сяоцин услышал жалкий крик и подполз, как условный рефлекс, вскрикнул: "Папа!"

Нин Тао также встал с земли: "Этот хулиган идет, убегай, я прогоню его, и твоя цель будет достигнута". Я убил хулигана, притворился, что забираю тебя, и отвел к твоему младшему брату. Чего ты ждешь, убирайся!"

Только тогда Чжан Сяоцин проснулся, как во сне, и бросился к двери, высунув ноги.

Нинг Тао дал еще одно напоминание: "Не забудь немного приоткрыть воротник".

Чжан Сяоцин на мгновение замер, оттянул воротник, затем открыл дверь и выбежал.

Её голос доносился из прихожей: "Помогите... помогите!"

Нинг Тао вздохнул: "Я теперь профессиональный актер?"

"Папа... что ты делаешь?" Голос Чжана Сяоцина, напряженный.

"Зачем? Я пришел специально, чтобы жениться на тебе сегодня, пойдем со мной!" Злой голос.

Нинг Тао ушел, теперь пришло время для его дебюта.

"Грин, что ты делаешь?" Голос старика, который, кажется, был ее отцом.

Чжан Сяоцин плакал: "Кто-то... денгтуй забрался в мой дом и взял меня, взял меня... ой, я не хочу жить!"

"Тогда где Дентин?" Знакомый голос, который, казалось бы, был слышен до того, как пришел, полный гнева, "Черт, даже женщина моего старика осмеливается прикоснуться! Я убью его!"

Нинг Тао вышел через пасть лестницы.

В доме в коридоре стояло восемь человек, и без одежды Чжан Сяоцин стоял рядом со стариком, который был довольно прилично одет, но одно лицо было ударили по голове свиньи, и он явно был отцом Чжана Сяоцина.

Напротив отца и дочери стояли шесть человек, один яростный, с рукавами и голыми грудями, похожий на старомодного пса.

Тот, что во главе, носил шелковый халат с зеленым квадратным шарфом, обернутым вокруг головы, вполне читательский темперамент.

Когда глаза Нинга Тао приземлились на его лицо, он был внезапно ошеломлен, взглянув поближе.

Этот так называемый хулиган был не кто-то другой, а живой мертвый Чжоу Син.

Неудивительно, что голос, который он только что услышал, имел ощущение дежа вю, потому что тогда, когда он следовал за ними от Университетского переулка до Тайпиньской Гуань, он услышал разговор между Чжоу Син и Лай Цзюньчжэнем, так что у него сложилось впечатление.

Это ненормально.

Чжоу Син был крутым чиновником во времена У Цзэцзяня, а его история с Лай Цзюнчжэнем - знаменитая "Приглашение короля в банку". Он стал живым мертвецом, участвовал в битве при горе Ё, как он снова пришел в это прошлое живым мертвецом?

И появление здесь!

"Может ли быть, что Линь Цинхуа не умер, и он начал свой план поиска предков, чтобы заставить живых мертвецов вернуться в прошлое пространство-время, чтобы захватить Дух Дэна?" Нин Тао смотрел прямо на Чжоу Син, его глаза как мечи.

Он узнал Чжоу Синь, но Чжоу Синь его не узнал.

В тот день он все это время работал как массовый актер, только чтобы выпустить свой пистолет с мясом и сражаться с Линь Цинхуа, У Юэ и Линь Циньюй в тайном укрытии, которое Чжоу Син вообще не мог видеть.

Именно во время этой битвы он выстрелил в сердце Линь Цинхуа, и Гроб Духа Инь также упал в землю и был похоронен вместе с Линь Цинхуа. Однако, встретив Чжоу Синь здесь, предчувствие в его сердце, что Линь Цинхуа не умер, стало еще сильнее.

"Черт, кто ты?" Чжоу Син ругался: "Ты, отродье, даже прикоснуться к моей женщине не посмел?"

Нин Тао посмотрел на Чжана Сяоцина.

Чжан Сяоцин взяла отца за руку и сделала два шага назад, вспомнив план Нин Тао, что он убьет хулигана, а затем отведет ее к младшему брату Чжай Вэй.

"Все еще ищешь? Сражайтесь за старика!" Чжоу Син сказал гневно.

Пять телохранителей пришли в спешке и окружили Нинг Тао ударами и пинками.

У Чжана Сяоцина рот распахнулся, безмолвный.

Она представляла, что Нинг Тао использует свои боевые искусства, чтобы убить хулигана, а затем взять ее на встречу с младшим братом, но она не ожидала..........

Пятеро домохозяек разбежались.

Нинг Тао вздрогнул и упал на землю громкой аварией.

Чжан Сяоцин был ошарашен. Если у тебя нет такой способности, что ты за воин?

"Уведите его, вернитесь, порежьте и покормите собакам!" Чжоу Син приказал.

Вдруг Чжан Сяоцин отпустила руку отца и бросилась к двери с нарисованными ногами.

Чжоу Син сделал шаг и схватил Чжана Сяоцина за талию в одной руке.

"Отпустите меня! Отпустите меня.............." закричал Чжан Сяоцин, борясь.

Чжоу Син хе смеялся: "Маленькая красавица, ты не можешь убежать, вернуться со мной и насладиться благословением".

"Пффф!" Чжан Сяоцин открыл рот и плюнул в лицо Чжоу Син.

"Ёбаная сука!" Чжоу Син отпустил Чжан Сяоцина, но, не дожидаясь, пока она сделает шаг, кулак врезался в храм Чжан Сяоцина.

Чжан Сяоцин задушил ворчание и упал на землю.

"Маленький Грин!" Старик набросился вызывающе.

"Старая бессмертная штука!" Чжоу Син отругала и пнула старика в грудь.

Старик взлетел от земли, сильно ударился спиной об столб, изо рта вылилось много крови, и он потерял сознание.

Нин Тао страдал больше всех, но он пошел к единственному, кто был еще трезв. Эти пять ударов и пинков клерков не были для него даже щекоткой, как они могли его вырубить. Именно тот факт, что такой злой поступок произошел перед ним, посредником между добром и злом, стимулировал его злую сторону, чтобы быть глупым, но у него не было нападения, а скандировали сутры и подавили его.

Его план состоял в том, чтобы убить хулигана, а затем отвести Чжан Сяоцина к ее младшему брату Чжай Вэй, и он чувствовал, что даже если бы он мог дать ей всего лишь день счастья, это все равно имело бы смысл. Однако ему не пришло в голову, что хулиган, который хотел забрать Чжана Сяоцина, оказался живым мертвым Чжоу Синь, и его планы пришлось изменить.

Приведет ли Чжоу Син Чжан Сяоцин в Линь Цинхуа?

А еще, гроб духа грядет?

Это то, что он хочет выяснить.

В прошлом у него не было врагов и угрозы, но появление Чжоу Син принесло ему ощущение кризиса. Вот почему он сознательно принял избиение и притворился, что без сознания. Если бы Чжоу Син не забрал его, он бы проследил за ним. Если бы Чжоу Син забрал его, было бы еще меньше проблем.

Каждый из двух клерков схватил одну из рук Нин Тао и вытащил его, на улице припарковалась карета, и два клерка бросили его прямо в карету. После этого два других служителя дома вынесли Чжан Сяоцина, который упал в обморок, вышел и бросил его в карету.

Чжоу Син сел в карету, водитель кареты уехал в карете, а пять слуг семьи побежали за каретой. На улице было мало пешеходов, и никто не осмелился сказать ни слова, когда увидел его. Кто хочет участвовать в войне?

Карета пересекла несколько улиц и поехала прямо из города Чанъань, затем направилась вниз еще по одной дороге.

Карета была ухабистой, Чжан Сяоцин проснулась и открыла глаза, первое, что она увидела - это лицо Нин Тао, лежавшего рядом с ней. Потом она увидела лицо Чжоу Син. Ее сознание мгновенно вернулось в реальность, и она боролась за то, чтобы встать.

Чжоу Син нарисовал острый нож из-за талии и жестоко ударил его по табуретке рядом с ним, сказав: "Если ты осмелишься сбежать, я сниму с тебя пару подколенных сухожилий".

Чжан Сяоцин сдвинула глаза, чтобы посмотреть на паланкиновый занавес кареты, и сквозь качающийся паланкиновый занавес она увидела пятерых слуг дома, которые бегали за каретой, как собаки. Очевидно, у нее возникла идея прыгнуть в карету и убежать, но она внезапно сдулась при виде пяти семейных слуг.

"Это все ты!" Эмоции Чжан Сяоцина внезапно вышли из-под контроля, и удар приземлился на маленький живот Нин Тао.

Она была так зла в сердце, что не осмелилась вынести его на Чжоу Син, что могла вынести его только на теле Нин Тао.

Нинг Тао вообще не реагировал, сохраняя комфортное положение во сне.

Чем больше смотрел Чжан Сяоцин, тем злее он становился, подпрыгивая на тело Нин Тао и постоянно колотя Нин Тао.

Тело Нин Тао изначально было только ветровка, по ней эти царапины и разрывы, лацкан открылся, подол был кривой, момент весеннего света, некоторые углы еще горячие глаза.

"Срань господня! Неужели этот парень такой потаскушка?" Чжоу Син смеялся.

Чжан Сяоцин перестал бить, как ударить Нин Тао не отреагировал, и глаза у нее были острые. Она села рядом с Нин Тао, скорбя от всего сердца, слезы падают один за другим.

Чжоу Син протянул руку и зацепил подбородок Чжана Сяоцина: "Красавица, это тот парень, который приставал к тебе, ты хочешь, чтобы я убил его и вымещал это на тебе? Если ты просто кивнешь головой, я убью его сейчас же!"

Чжан Сяоцин плакал: "Мое тело было осквернено этим парнем, тебе не плохо? Отпустите меня, вы забираете его, он вор, суд держит за него награду, возьмите его за награду".

Двух щедрот до сих пор не хватает? Неважно, кто оскверняет твое тело, мне все равно, хе-хе-хе... Говорю тебе, я хочу совсем не твое тело".

"Так чего ты хочешь?"

Чжоу Син хладнокровно ворчал: "Небесный шанс не должен быть раскрыт, вы узнаете, когда он придет".

Чжан Сяоцин внезапно закричал и набросился на Чжоу Сина с широко раскрытыми плечами.

Чжоу Син вонзил кулак в маленький живот Чжана Сяоцина.

Чжан Сяоцин издал жалкий крик и упал на вершину Нин Тао.

"Лучше будь честен со мной, а то у тебя будет горечь!" Чжоу Син сказал злобное слово и пнул Нин Тао по голове.

Нинг Тао до сих пор не отреагировал.

"Милорд, вот оно." пришел голос кучера.

Карета замедлилась, а затем остановилась.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0794: Возвращение великого мудреца**

Глава 0794 Возвращение Великого Святого Раб поднял занавеску, затем схватил одну из лодыжек Нинг Тао и утащил его прямо вниз.

Нин Тао лежал на земле, неподвижный, его лохматые ноги покрыты пылью.

Это небольшой фермерский дом с несколькими травяными хижинами и большим бамбуковым лесом за домом. Немного дальше находится катящаяся зеленая гора, предположительно также ветка гор Цинлинь.

"Отпустите меня, я знаю, что упаду!" Голос Чжан Сяоцина вышел из кареты, полный отчаяния и гнева.

"Йо-хо, все еще маленькая дикая лошадка, мне нравится, ха-ха-ха!" Чжоу Син смеялся.

Чжан Сяоцин прыгнул из кареты, увидев лежащего на земле Нин Тао, она была в ярости, она подняла ногу и наступила на спину руки Нин Тао, она также намеренно повернула его.

Нинг Тао все еще не отреагировал.

Чжан Сяоцин вспыхнул и отругался: "Что ты за воин? Фу! Ты лжец, ты заставил меня пройти через многое!

К концу проклятия уже были за пределами рыданий.

Несмотря на то, что Нинг Тао был ударил и пнул ее, ему было очень стыдно злиться на нее. Действительно, это его первая яма для людей, но это также не вопрос выбора, убийство Чжоу Синь легко для него, но убийство Чжоу Синь равносильно тому, чтобы сломать след.

Нин Тао пробудил свои глаза и нос до состояния глядя и чувствуя запах, и хотя его глаза были закрыты, в состоянии глядя, его закрытые глаза также могли видеть предыдущее поле погоды, а также злой Ци и добрый Ци.

Одно первое поле погоды вошло в его видение, и тысячи ароматов затопили его ноздри. Некоторые запахи приходят издалека, и он их не видит, но его мозг способен построить точную форму объекта на основе информации о запахе.

Например, в бамбуковом лесу за хижиной воробьи тянут на землю кучу птичьего дерьма. Он вообще не мог видеть ни птицу, ни кучу птичьего дерьма на земле, но его мозг построил изображение воробья и кучу птичьего дерьма на основе соответствующей информации о запахе, не говоря уже о 100%-ном совпадении, а о совпадении не менее семидесяти-восьмидесяти процентов.

Эта магическая способность пришла из тела Небесного Семейства Ваджры, подаренного Маленькой Нирваной, а также отрисовка божественного кристалла на его духовной силе. Даже если бы это был культиватор или демон того же уровня, такого не было.

Вдруг он почувствовал запах ауры, источник которой был в комнате. Он запер свое обоняние в этой комнате, но не было другого особого запаха, кроме запаха ауры, и его мозг не мог построить, как эта штука выглядит, основываясь на информации о запахе.

Что спрятано в этом доме?

Его сердце было наполнено удивлением и изумлением.

В этот момент кучер выгнал карету, оставив во дворе только Чжоу Син и пятерых слуг семьи, а также лежащего на земле Нин Тао и плачущего в слезах Чжана Сяоцина.

"Иди и вытащи вещи". Чжоу Син сказал.

Домработник с особенно густыми волосами на груди ответил и вошел в комнату. Через некоторое время он обнял коробку из дома и поместил ее рядом с Чжоу Синь.

Глаза Нинга Тао открыли тонкую щель, и его зрение заперто на коробке.

Этот сундук был источником ауры, которую он только что обнюхал.

На коробке были начертаны руны, плотно упакованные, и на первый взгляд это было шестистороннее Скрытое Сокровище Формирование.

Это шестистороннее скрытое образование сокровищ изолировало запахи внутри груди, а также свет, так что вы не могли видеть, что находится внутри, и не могли чувствовать запахи, выпадающие наружу.

Чжоу Син улыбнулся и сказал: "Красавица, это мое приданое для тебя, иди и открой его".

Но Чжан Сяоцин посмотрел в сторону за стеной двора, слезы упали, весь человек как будто потерял душу.

Очевидно, она думала о своем младшем брате Чжай Вэй.

Младший брат ждет ее, чтобы сбежать с ней, но она упала в огонь.

"Черт, я с тобой разговариваю, ты что, не слышал?" Чжоу Син отругала и гневно ушла, схватив Чжан Сяоцина за волосы и потянув ее к коробке.

Чжан Сяоцин боролся на земле, крича: "Брат Вэй, давай снова станем парой в следующей жизни!".

Чжоу Син хладнокровно засмеялся, "Загробная жизнь"? Давай поговорим об этом после того, как ты пройдешь через эту ситуацию перед тобой!"

Вдруг Чжан Сяоцин протянул руку и схватил острый нож, который застрял у нее в талии, подернул его наружу, а затем вонзил нож в ее собственное сердце.

К тому времени, как Чжоу Син отреагировал, он уже опоздал на шаг, его глаза были широко раскрыты, а рот - широко открыт, но он не смог вовремя вырвать ни слова.

Внезапно!

Фигура качалась и прибыла на сторону Чжоу Синь и Чжан Сяоцина, быстрее ветра и быстрее фантома!

Острый нож в руке Чжан Сяоцина находился всего в одном сантиметре от того, чтобы проткнуть ее собственное сердце, но именно этот сантиметр она уже не могла проткнуть, потому что воин схватил ее за запястье.

Нинг Тао горько засмеялся: "Ты не можешь просто позволить мне оставить закуски? Я сказал спасти тебя, тогда я спасу тебя, куда ты торопишься?"

Чжоу Син внезапно схватил Чжан Сяоцина за руку, которая держала острый нож, и ударил его в грудь Нин Тао.

Безо всяких подозрений, заострённый нож воткнулся в грудь Нинг Тао.

К сожалению, острый кончик ножа даже не проткнул одежду Нинг Тао.

"А!" Чжан Сяоцин кричал в шоке.

Нин Тао отпустил запястье Чжана Сяоцина и вонзил кулак в грудчатую клетку Чжоу Синь.

"Пуф!" Чжоу Синь вырвал полный рот крови, сломав как минимум три ребра в грудной клетке, все из которых застряли в его легких!

Практически смертельная боль, а также страх, поражающий каждый божественный кристалл в его теле, и крайняя злая энергия в его теле быстро поднимались, становясь все более и более чистыми.

Но сейчас не время собирать злую энергию.

Несколько членов семьи нахлынули, некоторые с мечами в руках, некоторые с мечами в руках, и все они были яростными и свирепыми, борясь за то, чтобы первыми встретить тело Нин Тао с оружием в руках.

С качелями правой руки, облако чернил и дыма лопнуло, и пистолет во плоти пронзил облако, и за одну паузу, она уже проникла в грудь домохозяина.

Намек на худшую энергию был отнят в тот момент.

Самой злой энергией было убийство Кая, сейчас не время позволять Чжоу Син умирать, но некоторым из его собачьих ног больше не нужно было оставлять их в живых.

Пистолет дрогнул, и в мгновение ока на земле появились еще несколько тел.

Спайк!

Чжан Сяоцин был ошарашен и его челюсть упала на землю.

Воин, которого она только что назвала лжецом, тот, которого она считала мертвой собакой, теперь размахивает вокруг, как великий святой, возвращающийся!

Кучер просунул голову в дверной проем: "Милорд.........."

Ого!

Не дожидаясь, пока водитель скажет еще одно слово, плоть была прострелена через рот, и его голова взорвалась в тот момент, оставив только половину шеи, чтобы упасть на землю с авиакатастрофы.

Одним ударом измерительной руки пистолет Нинг Тао улетел обратно и упал в его руки.

Во дворе осталось только три живых человека: Нин Тао, Чжан Сяоцин и полумертвый Чжоу Син. Запах крови быстро наполнял воздух, а рыбный запах пах рыбий.

"Вау...................... Чжан Сяоцин склонился к рвоте, ни следа крови на мальчишеском лице.

С таким же страхом в ее теле не появилось никакого подобия энергии Злодея.

Нин Тао подошел к Чжоу Син, его глаза темные, как чернила.

"Кто ты, ты... ты?" Чжоу Син сказал в ужасе, ноги перемешали землю и ползли назад, но движение, чтобы перетянуть рану, что больно ему дышать снова и снова.

Нин Тао остановился перед Чжоу Син, посмотрел на ящик, затем снова посмотрел на Чжоу Син, его голос холодный: "Чжоу Син, ты хочешь жить?".

Чжоу Син дрожащим голосом сказал: "Ты, ты меня знаешь"?

Нин Тао сказал: "Я не только знаю тебя, но и знаю, кто твой повелитель, это Лин Цинхуа, верно? Возможно, вы также следуете приказам Ву Юэ, рядом с ней женщина по имени Ву Ванронг, тогда у Ву Ванронга есть другая личность, то есть живой мертвый Ву Ванронг, я прав?"

Из угла рта Нинг Тао появился намек на жестокий смех: "Слушай, я знал, что ты умный, так как ты умный человек, думаю, ты должен знать, что делать, чтобы спасти свою жизнь"?

"Я, Я..."

Нин Тао ругал: "Скажи мне, где Линь Цинхуа!"

"Он, он........" Чжоу Син посмотрел в сторону груди.

Нинг Тао холодно сказал: "Что в этой коробке?"

"Я не знаю!" Я не знаю, откуда взялось мужество, Чжоу Син бросился в Нин Тао и заревел: "Убей меня, я все еще могу найти носителя, чтобы вернуться живым! Ты убиваешь!"

Гроб с духами также был еще там, в основном в руках Линь Цинь Хуа.

Нин Тао внезапно ударили ножом вниз, голова пистолета пронзила бедро Чжоу Син и прижала его живым к земле.

Кровь брызнула на метр-два в высоту.

"Ух ты!" Чжан Сяоцина опять вырвало.

Нин Тао нахмурился: "Если ты не выдержишь, иди спрячься в доме, я позвоню тебе позже!"

Чжан Сяоцин вытянула ноги и побежала в сторону комнаты с открытой дверью, но она не сделала и двух шагов, прежде чем остановиться снова, она посмотрела на Нин Тао и нервно сказала: "Нет... Я лучше останусь рядом с воином и буду в безопасности".

Нин Тао также проигнорировал ее, когда он схватил рукоятку своего пистолета и повернул его.

Нин Тао холодно сказал: "Как вы думаете, Линь Цинь Хуа будет использовать гроб вашего Духа Инь для перегруппировки вашего Духа Инь и позволит вам пойти в будущий мир, чтобы найти хозяина, который будет рожден заново? Говорю тебе, когда я убью тебя, я заставлю твою душу уйти, и что возьмет гроб духа подземного мира, чтобы снова собрать твой дух?".

Глаза Чжоу Син вдруг изменились, только теперь у него все еще был проблеск мужества, смелость кричать на Нин Тао, но на этот раз его сердце осталось только со страхом.

Нин Тао сказал: "Скажи мне, где Линь Цинхуа, что в этой коробке, как он тебя сюда привел, и как ты нашел эту девушку?"

Чжоу Син сказал дрожащим голосом: "Я, говорю тебе, ты не убьешь меня?"

Нинг Тао поднял рукоятку мяса, выстреленного вверх.

Еще один душ крови.

Нин Тао хлопнул о грудь Чжоу Сина прикладом своего плотопроницающего пистолета: "У меня нет времени торговаться с тобой, скажи мне, или я убью тебя по кусочкам прямо сейчас и разгоню твою душу!".

Чжоу Син громко задохнулся: "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/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0795 Гигант с гробницей**

Глава 0795 "Гигант с гробницей" "Он в Чанъане". Опять же, Чжоу Син всё ещё говорил: "В тот день земля обрушилась, мы все думали, что он мёртв, но он всё ещё был жив". Даже Небесный Бессмертный сказал, что он мертв, но он вернулся с гробом Призрака Инь на спине".

Сердце Нин Тао дрогнуло: "Он возвращается с гробницей с духом Инь на спине"?

Чжоу Син кивнул: "Да, я видел это собственными глазами".

Это было для Линь Цинь Хуа, чтобы позволить ей нести гроб, то есть для Линь Цинь Хуа умереть, он пришел, чтобы получить преимущества. После этой битвы Линь ЦинЮй выжил в битве при Человеке-Гробах, но он стал Человеком-Гробах, так что неясно, кто получил выгоду.

Может, это Лин Цинхуа.

Может быть, гроб с духами.

Нин Тао на мгновение замолчал и снова спросил: "Чанъань, это тоже Чанъань, ты сказал, что он в Чанъане, он в этом Чанъане, или в этом Чанъане".

Рядом с этим Чжан Сяоцин не мог не затронуть любопытство: "Старший, есть ли в этом мире еще один Чанъань?".

Нинг Тао смотрел на нее.

Чжан Сяоцин закрыла рот, в этот момент Нин Тао и Нин Тао в ее будуаре были как два человека, и это перед ней заставляло ее чувствовать себя напуганной.

"Скажи!" Нинг Тао ругал.

Чжоу Син сказал: "Его здесь нет, но он что-то придумал, я не думаю, что это займет много времени, прежде чем он придет".

"Как он тебя сюда привел?"

"В ту ночь он послал за мной, чтобы я пришла и встретила его, и я пошла за ним. Когда я добрался до места, то понял, что это массовое захоронение, а он стоял перед гробницей. Он сказал мне, что хочет вернуться в династию Тан, и я спросил его как, и я сказал, что это невозможно, но он вытащил коробку. Он сказал мне, что ящик вернет меня в прошлое, и сказал, чтобы я нашел женщину, схватил ее и ждал его указаний".

"Какие инструкции?"

"Он в этой коробке". Чжоу Син указал на коробку.

Нинг Тао сказал: "Давай, открывай".

Чжоу Син заполз и вытащил шокирующее пятно крови на землю. Но чтобы жить, он проявил удивительную настойчивость. Поднявшись на боковую сторону корпуса, он повернул лицо в сторону корпуса.

Слабый зеленый свет исходил из коробки и светил на лицо Чжоу Син, а через две секунды коробка издала звук "щелчка".

Распознавание лиц.

Этот сундук не был чем-то из этого мира, а был чем-то из мира этого Божьего Рынка. Это был второй раз, когда Нин Тао столкнулась с этой техникой выращивания, первый раз в пещере Линь Цинхуа, и именно с ее лицом Линь Цинъюй открыла потайную дверь пещеры, спрятанную в горном теле.

Что это за мир, так называемый "Рынок Бога"?

Нинг Тао становился все более и более любопытным в этом мире.

Коробка открылась быстро, как будто блок был быстро демонтирован невидимой рукой, и все части подвешены в пустоту, формируя форму птичьего гнезда, вращающегося медленно. Руны мерцают внутри каждого куска дерева, излучая темно-синий свет энергии.

Внутри птичьего гнезда находился темно-синий энергетический вихрь, похожий на древнее звездное небо, которому не хватало света, и которое было вырублено каким-то божеством и помещено в это птичье гнездо.

Внезапно появилось изображение из вихря темно-синей энергии.

Это было лицо, снежинка, как будто постоянно меняется.

Поиск по лицу?

Я не знаю, что случилось, когда эта мысль пришла мне в голову, Нинг Тао чувствовал себя "земляком" в своем сердце. Перед техникой выращивания, связанной с "Божьим рынком", он действительно чувствовал себя земляком, который никогда не видел мира.

Если сравнить Тяньцзя-Чжай пошивочный дом и каменную скрижаль вместе, то создается впечатление, что Тяньцзя-Чжай пошивочный дом - это салон красоты в центре города, а каменная скрижаль - это небо и земля Бэй-Ду.

Внезапно снежинка, как лицо в водовороте энергии, застопорилась, и лицо быстро увеличилось.

Это Чжан Сяоцин.

Чжан Сяоцин посмотрела на себя в этом энергетическом водовороте в изумлении, и она повернула голову, а та, что в энергетическом водовороте, тоже повернула голову. Она протянула руку, чтобы коснуться ее лица, и энергия, кружащаяся вокруг нее протянула руку, чтобы коснуться ее лица, прекрасно синхронизированы, без видимого запаздывания.

Чжоу Син сказал: "Я не знаю, как оно это делает, но оно скажет мне, что делать".

Подобно тому, как его слова упали, голос внезапно пришел из энергетического водоворота: "Приведите ее".

Этот голос..................

Это был голос Линь Цинь Хуа!

Внезапно Чжоу Син открыл рот и крикнул: "Милорд.........".

Внезапно пришел чернильный пулевой газ.

Его голос остановился.

Выстрел в мясо остановился, с головой пистолета с левой стороны головы Чжоу Синь и стволом с правой стороны головы.

"А" Чжан Сяоцин кричал в шоке, а потом снова наклонился, чтобы его стошнило.

Энергетический вихрь согнул ее, и ее тоже рвало, в полной синхронизации.

Внезапно, энергетический вихрь, в котором она находилась, исчез, заменен тьмой.

Стук, стук, стук, стук..............

В темноте раздался звук ходьбы по бетонным туннелям в железных сапогах, и немного цепей, тонких и редких, перетаскиваемых по земле.

В энергетическом водовороте в темноте было немного света, и фигура постепенно выходила из тумана в ясную.

Глаза Нинг Тао приземлились на его лицо, больше не в силах отойти.

Это был Линь Цинхуа, а не Линь Цинхуа.

Лицо, которое появилось в энергетическом вихре, было все тем же, но и лицо, и тело были как минимум в два раза больше, чем раньше! Первоначально он был очень тонким, давая людям нежное и спокойное ощущение, но теперь он три метра и пять футов в высоту, его тело полно мышц, давая людям ощущение бесконечной силы.

Цепь была обвязана вокруг его плеч, и цепь обмотала полный гроб, который носили на его спине, был гроб Иньского Духа.

Он стал тем, кто нес гроб.

Сейчас он не похож на нормального человека, как он похож на демона из ада.

Чжан Сяоцин побледнел от страха и спрятался за Нин Тао.

"Это невозможно......." пришел голос Линь Цинхуа, урчащий голос: "Ты живой человек 21-го века, как ты можешь уйти в прошлое!"

Нин Тао вышел из шока и открыл рот: "У меня, естественно, есть свой путь, ты хочешь знать? Ты скажешь мне, откуда взялась эта коробка, и я скажу тебе."

"Думаешь, сможешь обмануть меня своим трюком? Ты все еще такой самодовольный". Линь Цинь Хуа хладнокровно посмеялся: "Мне не нужно, чтобы вы говорили мне, что я скоро покорю этот аспект техники, в то время давайте встретимся в пространстве-времени, и я покажу вам, что случится с вами против меня!".

Нин Тао слегка нахмурился, он должен был отрезать Линь Цинхуа голову вместо того, чтобы ударить его в сердце в ту ночь посреди тайного укрытия, если бы он знал, что это был такой результат.

К сожалению, в этом мире нет таблеток, которые можно было бы принимать.

Вдруг он протянул руку и схватил за рукав пальто Чжана Сяоцина.

"Что ты... делаешь?" Чжан Сяоцин сразу напрягся.

Нин Тао сильно дёрнул и шипнул, а рукав Чжан Сяоцина был оторван по-крупному, обнаружив участок руки, похожий на корень лотоса.

Чжан Сяоцин был шокирован и ошеломлен.

Выстрел плоти в руку Нинг Тао внезапно взмахнул и перекинулся через верхнюю часть ее головы.

С ее головы также упала прядь зеленого шелка.

Нин Тао протянул руку и схватил его, и вместе с рукавом он только что оторвал, бросил его в энергетический вихрь приостановлено в пустоте.

В мгновение ока одежда и волосы легко соприкасались с энергетическим вихрем.

Одежда превратилась в летучую золу.

Волосы также превратились в летучую золу.

Когда энергия закружилась, зеркальное изображение Линь Цинь Хуа также показалось удивительным.

Нинг Тао сказал: "Я думал, что ты овладел такой удивительной техникой, чтобы вернуть Дэна Линга в наш мир, но оказалось, что ты просто прикасался к камню, чтобы переправиться через реку. Ты сказал Чжоу Синь найти Дэн Лин и ждать твоих указаний, а твои указания должны были привести Дэн Линь к тебе, верно? Но никто из прошлого не может этого сделать для вас, и в будущем, даже если вы убьете себя и превратите себя в живого мертвеца, вам не удастся прийти сюда".

Линь Цинь Хуа на минуту замолчал, прежде чем сказать: "Ты боишься".

Нинг Тао выпустил холодный смех, "Я боюсь тебя? Не дразни меня, я убил тебя однажды, и убью во второй раз, когда увижу тебя снова".

Голос Линь Цинхуа был плоским, но ледяным до глубины души: "Я прямо перед тобой, так почему же ты ждешь будущего, давай, войди в дверь и убей меня".

Нинг Тао сделал шаг вперед.

Чжан Сяоцин внезапно набрался храбрости и схватил Нин Тао за руку: "Воин..................... не уходи!"

Нин Тао остановился в своих треках, и звук голоса Чжана Сяоцина успокоил его.

Все о нем было вынесено Смерть Талисман маны, ничем не отличающиеся от тех, что из прошлого, может ли он пройти через эту дверь был вопрос. Другая проблема, с которой он должен столкнуться, это то, что как только он проходит через ворота, это дом Линь Цинхуа, и таинственная каменная табличка, вероятно, за воротами, так что какое преимущество он может получить, если он проходит через?

Линь Цинхуа засмеялся: "Нин Тао, это все, что у тебя хватает смелости сказать, чтобы убить меня? Ты просто трус".

Нин Тао сказал без обиняков: "Я действительно труслив, а не так труслив, как ты, и ты продал свою душу, убив своих родителей ради жертвоприношения, чтобы стать сильнее". Такое животное, как ты, не заслуживает жить в этом мире, и я уверен, что твой отец на небесах сожалеет, почему он не выстрелил в тебя на стене. Я думаю, будь то твои родители или сестра, они все хотят, чтобы я убил тебя. Ты набираешь силу, но теряешь близких, думаешь, что заключил хорошую сделку, ошибаешься, и в итоге ничего не получаешь".

"Ты тоже!" Лин Цинхуа гневно кричал на Нин Тао.

Нин Тао сказал: "Я такой же, как ты? У меня есть хотя бы совесть за небо и землю, семью и друзей".

Линь Цинхуа внезапно исчезла.

Фрагменты, из которых состояла коробка, быстро вращались, а энергетический вихрь в середине быстро разрушался. В этом месте колебания энергии внезапно стали интенсивными.

Нин Тао вдруг что-то понял и бросил выстрел в плоть, одной рукой схватил Чжана Сяоцина за талию и прыгнул в выстрел в плоть.

Ого!

Пистолет, выстреливший из плоти, устремился в небо, мгновенно прорвавшись через звуковой барьер, оставив в пустоте чернильный остаток.

Бряк!

Коробка взорвалась, и приливная волна энергии толкнула ее во все стороны, сметая!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0796 Неожиданный выигрыш**

Глава 0796 Неожиданный урожай за воротами Аньхуа, большая дорога протянулась на запад, не имея конца на виду с первого взгляда.

Закат был сумеречным и завис над западными холмами.

Мужчина и женщина, как правило, идут на запад.

Женщине восемнадцать лет, гусиное желтое платье, чтобы одеть чистое лицо.

Мужчина был солнечный и красивый, с головой, которая вскоре после возвращения монаха, и без штанов на длинных ногах, только жесткие линии мышц и бесчисленные длинные волосы. На ногах тоже не было пары туфель, только пара носков. Таким образом, придорожный тутовник собирает большую девочку, на берегу реки целлюлозно-бумажная стиральная одежда маленькой невестки смотрят друг на друга, кто-то смеется, кто-то свистит, кто-то говорит что-то, что неправда.

Эта молодёжь была Бу Восходящая Звезда Чжун Нинг Тао.

У него было глубокое чувство...

Вот сколько женщин-хулиганов было в династии Танг.

Кроме Чжана Сяоцина, который следил за ним.

Нинг Тао продолжал идти по стопам, и он ласково ответил: "Да, да".

Это был один из немногих случаев, когда ее рот был тихим, всегда скрежещущий губы, спрашивающий то и другое и спрашивающий восток и запад. Сначала он объяснил, потом не потрудился объяснить, и что бы она ни сказала, он сделал это отчаянно.

"Тогда возьмут ли Дамсель меня и моего младшего брата на небо?" Чжан Сяоцин посмотрел на Нин Тао с надеждой и тоской в глазах.

Нинг Тао улыбнулся: "Поднять тебя на небо? Скажи мне, что ты можешь сделать?"

Чжан Сяоцин всерьез подумал: "Мой младший брат умеет петь стихи, я могу подметать пол и готовить, я также могу вышивать цветы и стирать одежду.........".

"Бессмертное царство безжалостно, после того, как ты отправишься в Бессмертное царство, тебя отделят от твоего младшего брата, ты даже забудешь его, ты все равно уйдешь"? Нинг Тао спросил ее.

"А? Тогда я не пойду".

"Когда познакомишься со своим младшим братом, не говори, что знаешь меня и не упоминай."

"Почему?"

"Я бог, боги должны дать тебе смертное объяснение?"

"О, это правда....."

Нинг Тао ускорил темп.

Перед ним река с арочным мостом.

На другой стороне моста была небольшая деревня, готовящая дым.

В этом конце моста у реки пил старый конь, а рядом со старым конем стоял тряпчатый ученый, тоньше лошади.

Ученику около двадцати лет, тело ученого сильно залатано, бедняки бедны, но человек статный и чистый.

"Брат Вей!" Увидев ученого, Чжан Сяоцин переехал с приветствием.

Этот книжный червь был ее младшим братом Чжай Вей.

Нин Тао все еще помнил свое имя и номер, Пинчуань и Цинлинь Цзюши, но в книгах по истории такой фигуры не было. Но это нормально. Сколько людей в этом мире могут войти в историю? Волны смывают героев, и все существа находятся в грязи.

"Маленький Грин!" Цуй Вэй бросил в руки бразды правления, а также побежал в сторону Чжан Сяоцина.

Нин Тао думал, что оба любовника не могут не обниматься, но оба остановились, когда были в шаге друг от друга. Чжан Сяоцин опустил голову овец. Когда я увидел его в первый раз, он был слишком занят, но не смог дозвониться до читателя, поэтому ему пришлось сдерживать его и смотреть на свою возлюбленную обоими глазами.

До сих пор небо было прекрасным, и в послесвете заходящего солнца тени двух мужчин слились воедино, неотличимые друг от друга.

Углы рта Нин Тао показывали намек на улыбку, и после работы большую часть дня, воссоединение двух влюбленных было его величайшей наградой.

Исторически сложилось так, что любовники не были вместе, но, по крайней мере, теперь они вместе.

Многие люди, которые любят друг друга, не могут быть вместе до конца жизни, поэтому они могут, по крайней мере, провести эту ночь вместе, получить то, что они хотят, и провести полнолуние.

"Максимально используй этот раз". Нинг Тао мягко сказал в сердце, когда повернулся к отъезду.

Глаза Цуй Вэя переместились на спину Нин Тао, бормоча: "Сяо Цин, кто этот человек?".

"Я не знаю". Чжан Сяоцин посмотрел на спину Нин Тао, и на его глазах появились слезы.

"Он выглядит так странно".

"Немного странно".

"Пошли".

"Куда?"

"Блуждание..........."

Нин Тао не мог не посмеяться, он оглянулся назад, старая лошадь с Чжан Сяоцином и Чжай Вэй пересекала мост, каменная плита была твердой, и старая лошадь шла с большими усилиями. Пересекая мост, он медленно бежал вперед. Я не знаю, идти ли в определённый дом, который курит, или продолжать бежать вперёд, в неизвестность, к краю земли.

Чжан Сяоцин оглянулся назад.

В послесвечении заходящего солнца на молодом лице радостная улыбка.

Нинг Тао помахал ей и повернулся, чтобы уйти.

Некоторые встречи не рассчитаны на длительный срок, но они оставляют след, который остается с ними на всю жизнь.

Становилось темно.

Нин Тао прибыл в город Чанъань, вошел в таверну, заказал несколько маленьких блюд, заказал горшок вина и сел под окно на втором этаже, чтобы выпить. Он размышлял и восхищался ночным видом на Чанъань. Такой опыт не является чем-то, что каждый может испытать, если он хочет, это драгоценно.

Он мог бы закончить эту прошлую поездку пораньше, но если бы он это сделал, то мир Чжан Сяоцина и Чжай Вэя, состоящий из двух человек, закончился бы на этом, и он хотел дать им немного больше времени. Если это прекрасный сон, то пусть они останутся во сне чуть дольше.

Это все, что он мог сделать.

В таверне оставалось все меньше и меньше людей, а в конце концов, остался только один человек - Нин Тао. Двое владельцев магазинов, бухгалтер и даже повар на кухне - все вышли и пристально посмотрели на Нинг Тао.

"Зачем вы так на меня смотрите?" Нинг Тао спросил с улыбкой.

"Не так давно была закусочная и пьяница, которая не заплатила и пришла домой и пролежала в постели месяц, ты же не хочешь платить, правда?" Мистер Буккипер сказал.

Нинг Тао улыбнулся и сказал: "Какой из твоих глаз видел деньги, идущие ко мне?"

"Ударьте этого парня!" Повар закричал.

Двое владельцев магазинов собрались.

Внезапно из тела Нинга Тао вышел черно-белый небесный огонь, и он встал, сказав низким голосом: "Я - Властелин Восходящей звезды Бу из-за пределов небес, позволь мне совершить для тебя бессмертное заклинание, выступить в роли винных денег".

Комната, полная людей, была ошеломлена.

Одним ударом правой руки пистолет Нинг Тао, работающий на плоть, выстрелил в его ладонь и улетел к окну. Он прыгнул во плоть и улетел со своей винтовкой.

Двое владельцев магазина, господин бухгалтер, и повар с кухонным ножом бросились к окну и посмотрели на летящую Бу Ри Синьцзюнь.

Он должен был быть таким высоким!

Он так быстро летит!

"Боги!" Продавщица закричала.

"Быстро поклоняйся богам!" Повар был взволнован.

Несколько человек упали на колени.

Люди на улице услышали шум наверху, а также посмотрели на небо. В результате все встали на колени, чтобы поклониться богам.

В небе Нин Тао вдруг почувствовал появление энергии Чжи Синь, посмотрел вниз и был ошеломлен. На главной улице, в домах, повсюду были пузырьки энергии Жиксина.

Он вдруг понял, что у древних не было никаких научных концепций по сравнению с более поздними поколениями, они все верили в призраков и богов. Все, что ему нужно было сделать, это заставить людей думать, что он - божественное существо, и он получит самую тяжелую энергию Чжисиня!

Плоть попала в пистолет сдавливанием по голове, и Нинг Тао налетел на него. Ему было все равно, с чем на него смотрели древние, и ему было все равно, как сильно он здесь помешался. Он вел свой пистолет и летал по улицам в поисках чистой энергии Зитина и собирал ее.

Многие люди на улице поклонялись богам и бессмертным, но чистой энергии Истинной Веры было очень мало, а среди десятков людей редко встречался древний человек, который высвобождал чистую энергию Истинной Веры. Но это было довольно хорошо по сравнению с будущим в 2019 году. Ему было труднее всего найти человека благочестивой веры в ту эпоху недостатка веры.

"Может быть, я смогу немного отточить свои средства, и в следующий раз, когда я приду на поле боя или место, где бушует чума, я буду играть на свои силы, я буду помогать существу, и, возможно, я смогу заработать немного больше энергии To-Shin". У Нин Тао была идея в голове.

Старая крона встала на колени на земле, скандируя слова из своего рта, как будто она загадывала ему желание, божественное существо.

Немного чистой энергии Верховной Веры было высвобождено из тела старухи.

Нин Тао пролетел, но не дождался, когда он соберет этот кусочек энергии Чжисиня, окружающий свет внезапно исказился, город Чанъань ушел, древние тоже ушли, остались только красочные искажения.........

Время вышло.

По мере того, как темнота угасала, в глаза сиял свет Семизвездной Лампы в Небесном Дворе Культивирования Семейства. Он никогда не заправляется, но время от времени загорается.

Нин Тао поднял штаны, трусики, обувь и все, что упало на пол, и надел их, а потом не мог дождаться, когда побежал на сторону Доброго и Злого Динга.

В Тропе Добра и Зла было немного больше энергии Чрезвычайного Зла, и это было собрано от нескольких гвардейцев Джинго. Также было относительно объективное количество энергии Чжисиня, которую собирали древние жители города Чанъань.

"Ха!" Нин Тао улыбнулся счастливо: "Брат Динг, ты действительно прав, мои глаза не должны быть только на этом мире, чем шире мои горизонты, тем больше божественных кристаллов я могу заработать". Просто подожди, я наполню тебя божественными кристаллами и освобожусь!"

Человеческое лицо на Добром и Злом Триподе даже веко не подняло.

Сам Нин Тао был счастлив какое-то время, и как только волнение прошло, он сел со скрещенными ногами, чтобы утончить божественный кристалл.

Процесс рафинирования божественных кристаллов на самом деле был также процессом духовного возделывания, энергия божественных кристаллов давала ему духовную силу, приводя к тонким изменениям и воздействию на него.

В Триподе Добра и Зла были еще десятки божественных кристаллов.

К сожалению, кажущаяся объективной сумма на самом деле даже не покрывается дном штатива и все еще жалко мала.

Он утверждал, что хочет наполнить Добрый и Злой Трипод божественными кристаллами, но это определенно было нелегкой задачей. Казалось, что он ремонтирует Великую стену, он только что положил несколько кирпичей.

После этого он нашёл духовное вещество, вытащил красивый горшок с благовониями, который долгое время не использовался, начал рафинировать духовное вещество, а затем выщипал шёлк, чтобы переплетать ткань.

Каждый раз, когда вы входите в прошлое, на вас надевается только пальто траншеи, и вы вешаете передачи на нейтраль, и вы случайно выставляете рычаг переключения передач и коробку передач, которая не похожа на фею. Это неловкое чувство также вызвало у него головную боль, поэтому на этот раз, даже если бы он оставил в покое Мягкий Небесный Голос, ему пришлось бы вязать штаны!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0797: Истории о призраках в 15:00.**

Пара штанов Тенбао не была вязана, когда телефон внезапно зазвонил с входящим звонком.

Думая, что это был Soft Tingyin, Нин Тао вытащил телефон и понял, что это был Lin Qingyu. Он снова посмотрел на время на экране, и к этому времени уже было три часа ночи.

Что происходит в это время дня?

С некоторым беспокойством в сердце Нин Тао, он ответил на звонок: "Цин Ю, это я, что случилось?"

Почти в то же время, голос Линь Цинъюя был слышен с телефона: "Где ты? Все в порядке?"

Он заботился о ней, и она заботилась о нем так сильно, что в то же время она сказала что-то подобное значение на одном дыхании.

Потом оба замерли на мгновение, чувствуя себя более или менее смущёнными.

"Я на сборочном дворе................ ты все еще не спишь в такой поздний час?" Нинг Тао искал тему.

Линь Цинъюй сказала: "Посмотрите на номер звонящего в вашем телефоне".

Нин Тао взглянул на нее, и обнаружил, что она звонила ему дюжину раз за прошедший день, а затем он спросил: "Что происходит? Ты и Тянь Инь в порядке?"

"Ты заботишься о ней или обо мне?"

Нинг Тао: ".........."

"Забудь, я знаю, кто я такой". Я звонил тебе столько раз, потому что беспокоился за тебя, но не мог дозвониться, предполагая, что тебя нет в зоне обслуживания. Потом я немного поспала и вздремнула. Ты мне снился во сне, и кто-то преследовал тебя и разбудил меня... так что я сделал еще один звонок и не ожидал, что он пройдет". Она сказала.

Когда о Нин Тао заботились, о нем думали, его чувства согревали: "Я должен был быть в династии Тан в то время, когда еще был жив Гифэй Ян".

"Ты ходил в династию Танг?" В голосе Линь Цинъюй был вкус сюрприза.

Нинг Тао улыбнулся и сказал: "Да, я остался там на день, а потом вернулся".

"Ты видел Гифэй Яна?"

"Видишь ли, я даже немного выпил с ней."

"Хихиканье........."

"Над чем ты смеешься?"

"Я верю, черт возьми, в тебя".

"То, что я сказал - правда".

"Потом ты вернешься и расскажешь мне, как выглядит Гифэй Ян."

"Забудь, иди поговори с Тянь Инь, что я для тебя.....". Ее голос был немного грустным.

Нинг Тао сказал: "Хорошо, я сейчас вернусь".

Он встал и подошел к стене замка.

Люди звонили ему более десятка раз в день, все их сердца были на нем. Если он просто хочет поговорить с ним, если он отказывается, то это немного неразумно.

Дверь удобства открылась, и Нинг Тао вышел из темноты, как чернильное отверстие.

Это была комната Мягкого Небесного Голоса, временно отданная Линь Цин Юю для проживания.

В доме было темно, без света, и Линь Циню сидела в одеяле с поднятыми руками на коленях и тонкой ночной рубашкой на теле, очень ленивая. Как только Нин Тао вошла в дом, все ее тело мгновенно освежилось, и она подползла от утешителя с ворчанием: "Ты вернулась, я пойду поставлю тебе горячую воду, чтобы ты могла искупаться".

Я думал, ты рассказчик. Зачем ты принял душ, когда пришел?

Нин Тао поспешил сказать: "Нет, нет, не делай ничего, ночью холодно, просто оставайся под одеялом, я сяду на край кровати".

Божественный свет разочарования вспыхнул в глазах Линь Цинъюя, и она снова села, но вместо того, чтобы зарыться в утешитель, она села прямо на утешитель, согнув ноги, руки на коленях, подбородок покоится на коленях, оба глаза смотрели прямо на Нин Тао, ожидая своей истории.

Нин Тао сел на край кровати, только чтобы обнаружить, что ее ночная рубашка была слишком тонкой, и в ней не было нижнего белья, но его глаза не были затронуты тьмой, и те, которые не должны были быть найдены, были четко представлены в его глазах, поэтому он не знал, куда положить свои глаза. Грубо не смотреть. Видишь ли, стыдно быть смущённым.

Казалось бы, не зная, что случилось с ее ночной рубашкой, Линь Цинруй подумала: "Скажи мне, как выглядит Гуйфэй Ян?".

Только тогда Нин Тао вспомнил, зачем он приехал, вспомнил, как выглядела Ян Гифэй, и открыл рот: "Она, наверное, выглядит чуть больше 1 метра 6, она должна весить 130 кошек...........".

"Она настолько толстая? Разве это не из-за "Четырех красавиц"?"

"Династия Тан использовала жир как красоту, и кроме того, она совсем не была жирной, ее следует считать слегка жирной".

"Она красивая?"

Нин Тао улыбнулся и сказал: "Красота, разве одна из четырех главных красавиц не может быть красивой? Она держала этот титул более 1000 лет, и он гораздо реальнее, чем те, что "Мисс Вселенная". Особенно, когда она пьет, эта красавица, я даже не знаю, как ее описать... Твоя Верховная Супруга пьяна, пойми это, и ты поймешь, какая она красивая, когда она пьет".

"Я уверен, раз уж ты зачарован ею."

"Видишь, что ты здесь говоришь, она еще и культиватор, разве это не нормально, что мы случайно встретились и выпили вместе, как даосисты?" Нин Тао может говорить только о красоте Ян Гифэй, Ян Гифэй хочет поехать с ним на тысячу лет, так что хорошо, что он знает такие вещи в одиночку.

"Я верю тебе". Линь Цинъюй сказала с улыбкой.

"Тогда почему ты улыбаешься?"

Вместо этого Линь Цинъюй улыбнулся более очевидно: "Даже если бы этот Ян Гифэй хотел иметь с тобой то же самое, ты бы определенно отказался, не так ли?"

Нин Тао замер на мгновение, не меньше, чем сестра Лин Цинхуа, этот интеллект!

"Тогда знаешь, почему я тебе верю?" Линь Циньюй спросила риторически.

Нинг Тао покачал головой.

Линь Цинъюй улыбнулась и сказала: "Я уже такая, ты все еще сидишь там, даже не прикасаясь ко мне, ты просто современная версия Лю Сяхуй, сидишь там и не шутишь".

Нинг Тао: ".........."

Атмосфера между ними стала неловкой, в остальном - уморительной темой, и кто-то задавался вопросом, не стоит ли продолжать. Сердце Нин Тао также понимало, что она была пьяна в вине, в человеке, который нес бутылку.

"Это, позволь мне рассказать тебе больше о твоем брате." Нинг Тао нарушил тишину между ними.

"Я не хочу это слышать... у меня нет брата..." ее настроение упало.

Нин Тао подошла чуть ближе и похлопала по плечу: "Не грусти, время все успокоит, и мы с тобой".

"Меня больше никто не волнует, все, что меня волнует - это ты, пока ты рядом со мной, со мной все будет в порядке." Она сказала.

"Это хорошо, я рад, что ты так думаешь." Нинг Тао сказал.

Линь Цинъюй посмотрел на него и засомневался перед тем, как сказать: "Я уже давно в твоей двери, когда ты сказал дать тебе время подумать об этом, я хотел спросить... как ты думал об этом?".

"Да, прошло много времени, и не похоже, что проблемы между нами сложны, используй их, подумай о том, как долго." Она сказала, пара глаз, уставившись прямо на Нин Тао, глаза, которые, казалось, пронзили его тело и душу.

Голова Нинг Тао стала на два размера больше и больше.

"Это... ты же не собираешься отрицать это, не так ли?" Она сказала.

Нинг Тао: ".........."

Во что она ввязалась?

Но дело не в том, чтобы войти или не войти.

Корень проблемы все еще в той провокации.

Проблема, с которой он сейчас сталкивается, сводится к тому, что он был в теле кого-то другого.

Он дева, он находится в теле другого человека, чтобы стимулировать, такого рода вещи можно сказать, чтобы не быть ответственным.

"Это ты говоришь". Голос Линь Цинъю был маленьким, и ее глаза были наполнены несколькими слезами.

Чего Нин Тао больше всего не мог выносить, так это то, что женщина проливала слезы, и его сердце мгновенно смягчалось: "Тогда как ты хочешь, чтобы я... как ты хочешь, чтобы я выражал свои чувства"?

"Тогда я спрашиваю тебя, какие у нас сейчас отношения?"

Несколько ключевых слов промелькнули в голове Нин Тао, друзья, любовники, пары, товарищи по оружию.......

"Не смей говорить "друг", я уйду, пойду к Линь Цинь Хуа, или убью его, или он убьет меня." Она сказала.

Нинг Тао горько смеялся: "Я этого не говорил".

"Так какие у нас отношения?" Линь Цинъюй последовало еще одно напоминание: "Я также запрещаю тебе говорить "союзник", если ты осмелишься сказать, что мы союзники, я уйду сейчас, я поеду в Линь Цинхуа, либо я убью его, либо он убьет меня".

Нинг Тао: ".........."

Линь Цин Юй вздохнула: "Ты настолько застенчив? Я представляю его тебе, твой выбор."

Нинг Тао издал слабый вздох облегчения, "Хорошо".

"Пара, пара, даосская пара, выбирайте." Она сказала.

Нинг Тао: ".........."

Линь Цинъюй немного молчала: "Вокруг тебя четыре женщины, три в уединении и одна дюймовая последовательница, я знаю, что ты находишься в трудной ситуации, и я не принуждаю к славе, мне просто нужно, чтобы ты признал, что я твоя женщина, это так сложно?"

Слезы попали ей в глаза.

Набережная в сердце Нин Тао была раздавлена ее слезами и рухнула в беспорядок, он протянул руку к ее плечам и мягко сказал: "Ты моя женщина, это твой дом, не плачь, хорошо?".

Линь Цинъюй выпустила крик и погрузилась в его руки, ее лицо наполнено счастьем и волнением, но ее слезы текли еще быстрее. Небеса были справедливы, она потеряла все и получила то, что хотела больше всего.

Нинг Тао нашла тему, чтобы отвлечь ее внимание: "Позвольте мне еще раз поговорить с вами о Дэне Линге, я снова встретил ее, ее зовут.........................".

Но прежде чем он смог закончить свое предложение, Линь Цин-Юй в руках внезапно протянул руку и обернул ее вокруг шеи, и маленький лоб оборвал его рот.

Что, черт возьми, ты говоришь мне посреди ночи?

Мужчина и женщина одни.

Картинка такая же грязная, как на ней написано.

Лодка чистой дружбы переворачивается, когда говорит, что будет.........

"Брат Нинг, ты вернулся?" Мягкий небесный голос внезапно раздался за дверью: "Ты в доме?".

Спутавшиеся мужчины замерли, и через несколько секунд расстались, словно на электрическом стуле, собирая свою одежду.

"Брат Нинг"? Что ты делаешь?" Мягкие небесные голоса.

"Нет, я рассказывал историю". Нинг Тао сказал, когда он уходил и открывал дверь.

Мягкий Небесный Голос вошёл с подозрением: "Чёрный свет, ты рассказываешь истории о призраках"?

Нинг Тао: ".........."

Линь Цин Юй спешил: "Точно, брат Нин рассказывает мне истории о призраках, он познакомился с Ян Юхуань, а Дань Линь, о да, брат Нинь, разве ты не говорил, что познакомился с моим братом, быстро расскажи мне, что случилось?".

Нинг Тао кашлянул: "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/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0798 Охота за сокровищами в Ечэне**

Глава 0798 "Охота за сокровищами" в Ечэне, Ечэн, штат Вэй.

Ечэн на самом деле является сегодняшним округом Линь Чжан. Нин Тао оставил в Хэбэе кровавый замок, и перед рассветом удобная дверь привела двух девушек. Затем воспользовался предрассветной ночью, чтобы проехать на мясном выстреле, выстрел в три, и полетел в округ Линь Чжан, следуя указаниям навигационного программного обеспечения.

В этот момент небо все еще было открыто.

Нин Тао также отвез Линь Цинъю и Мягкого Тяньцзиня в уличный закусочный бар, где он попробовал кнедлики и завтрак, а также приветствовал интернет-автобус и направился прямо к развалинам Ечэна.

"Брат Нин, этот Сян Сан дал тебе конкретный адрес?" Машина, спросил Мягкий Небесный Голос. С тех пор, как вчера вечером она услышала историю о Нин Тао и Ян Юхуань, она была взволнована предстоящей охотой за сокровищами и была не только взволнована, но и встревожена.

Нин Тао кричал на нее, намекая на то, что ее водитель был в машине и не говорил об этом.

Мягкий Tingyin замер на мгновение, и вдруг подошел и поцеловал его в губы, как стрекоза.

Нинг Тао замер на мгновение.

Уголок рта Линь Цинъюй бледно изогнутый, лицо недовольства, был ли Демонесса клана Бенг объявила ей что-то, сделав это? Если бы это было в другой раз, она не была бы такой скупой, кошачьей, но прошлой ночью она и Нин Тао доброе дело должны были сбыться, но гоблин семьи Бенг пришел на полпути, чтобы послушать историю с призраком, это не искренняя беда? Теперь ты все еще целуешь Нинг Тао перед ней, хотя у тебя есть на это право, но это слишком раздражает, верно?

"Как мы можем пойти на поиски сокровищ без определенного адреса?" Он поцеловал Нинга Тао, а Мягкий Небесный Голос добавил еще одно предложение.

Осмелюсь сказать, что она интерпретировала этот внушающий жест Нинг Тао, как Нинг Тао, желающий, чтобы она поцеловала его.

Линь Цинъюй уже злилась в сердце, но, глядя на то, как наивна она была, крошечный воздушный шар в животе был проколот булавкой.

Нинг Тао сказал: "Я знаю общее направление, давай тогда поговорим об этом".

Он все еще помнил, что Сян Сан сказал ему в горе в пятидесяти милях к востоку от Yecheng. Древний Yecheng и современный Lin Zhang были определенно две разные вещи, он должен был пойти к Yecheng руины сначала и затем пойти пятьдесят миль на восток, чтобы найти гору. Хотя конкретного места сокровищ не было, пока он находил эту гору, у него был бы способ найти то, что оставил Сян Сан. Более того, он также носил с собой самого сильного, трогательного в золоте полковника в мире, сидящего справа от него.

Линь Цинъюй тихо протянул руку и взял Нин Тао левой рукой, его верхняя часть тела также намеренно опирается на плечо.

Тело Нинг Тао снова слегка окоченевшее.

Водитель взглянул в зеркало заднего вида, и один глаз внезапно засиял в виде шарика с корицей. Что это за ситуация с Нимой, левый просто немного поцеловал ребенка, правый снова обнял ребенка за руку, двойной выстрел?

Мягкий Цинь-Цинь быстро узнал об этом, и она дала Линь Цинь-Цинюй взглянуть.

Линь Цинъю притворялся, что не видит, все еще держит Нин Тао за руку, не отпуская его. Она только осмелилась быть настолько "безудержной" перед мягким Тянь Инь, если три до сих пор закрыты, она определенно не посмеет.

Внезапно Мягкий Небесный Голос также протянулся и взял левую руку Нинг Тао, ее верхняя часть тела также опиралась на левое плечо Нинг Тао.

Нетизин внезапно сбился с курса и направился к обочине.

Нинг Тао сказал: "Хозяин, смотрите и ведите машину, смотрите, где находитесь".

Водитель насквозь опрокинул руль и продолжил движение. Он неловко улыбнулся и сказал: "Брат, какое благословение, я никогда не видел вас в такой гармонии".

Нинг Тао проигнорировал его и выглянул в окно.

На обочине дороги, кусок античной архитектуры вошел в его взгляд, великолепный по масштабу и внушительный. Вдруг он вспомнил место, упомянутое в лирике, когда он был в Байду-Ечэн.

Это терраса Медного Воробья, построенная Цао Цао.

Сломанные алебарда и песчаное железо еще не проданы, я буду вымыт, чтобы признать предыдущую династию.

Восточный ветер не встречается с Чжоу Лан, медный воробей весной запирает двух мышей.

Это "Удар" Дю Фу от "Красной скалы". Он изучал это стихотворение, и когда увидел террасу Медного Воробья, это стихотворение пришло ему в голову.

Внезапно в его сердце зародилась мысль: стоит ли ему пойти к развалинам террасы Медного воробья и войти в прошлое время и пространство, чтобы увидеть Цао Цао, увидеть Большого Цяо и Маленького Цяо? Кроме того, в пространстве-времени, где был Цао Цао, появится ли Дух Данского Предков?

Эти догадки чреваты соблазном.

Но в конце концов он подавил желание в своем сердце и отправился смотреть Цао Цао на террасу Медного Воробья, что, конечно, очень интересно, но на этот раз это была охота за сокровищами, охота за сокровищами - это настоящая вещь.

После поездки водитель отвез машину на развалины Ечэна. Из машины вышла семья из трех человек, но вместо того, чтобы купить билеты на въезд в живописную местность, они въехали в деревню в километре к востоку.

Когда он не увидел никого на дороге, Нин Тао привел Линь Циньюй и Мягкий Tingyin в небольшой лес на обочине дороги.

"Тенгу, Мисти Ковер, я возьму нашу машину". Нинг Тао сказал.

Мягкий Небесный Голос ответил, и с толчком обеих ладоней вперед очищающая вода выстрелила, но вместо того, чтобы быть водяным столбом, она была непосредственно разорвана в водяной туман. Небольшие леса превратились в туманную дымку с видимостью менее метра.

Некоторые из удобных дверей открылись, и Нинг Тао вошёл и вышел, а к тому времени, как он вышел, на Небесной дороге уже был лишний электромобиль.

Когда клиника была модернизирована до больницы сбора и тоника Тяньцзя, делая бизнес на каждом шагу из сотен миллионов и миллиардов, но его автомобиль никогда не был заменен, не забывая о первоначальном сердце, только навсегда.

Нинг Тао толкнул машину с аккумуляторной батареей "Небесный Дао" на дорогу, сначала обгоняя машину, а затем приветствуя: "Вы, ребята, садитесь".

Линь Цинъюй так хотела сесть позади Нин Тао, что она использовала послесвечение из угла глаз, чтобы взглянуть на Мягкую Тянь Инь, и она снова засомневалась. В конце концов, она новичок, так что она не посмеет ошибиться перед старшими. Мягкая Тингин - это лучшее, с чем можно поладить, она также должна объединиться, иначе как она сможет ладить в этой семье в будущем? Трое, особенно Цзян Хао и Бай Цзин, не очень хорошо ладят с женщинами, с ними не так-то просто ладить.

Думая так, Линь Цин Юй открыла рот и сказала: "Сестра Тянь Инь, ты иди первой, я сяду сзади".

Мягкий Tingyin улыбнулся и толкнул Линь Цинью в сторону автомобиля, говоря: "Вы сидите позади брата Нин, вы не часто ездите в этой машине, безопаснее сидеть посередине". Я привык сидеть сзади".

"Садись в машину". Мягкий Tingyin толкнул Линь Цинъю в сторону машины, призывая ее войти.

Линь Цинъю замерла и не знала, что делать.

Нинг Тао не мог не посмеяться: "Как долго вы, ребята, должны быть вежливыми, чтобы приходить и уходить?"

Только тогда Линь Цинъю сел в машину и сел за Нин Тао. Мягкий Tingyin также забрался в машину и сел позади Лин Цинъю.

Нин Тао завел машину и поехал вперед, привлекая по пути много странных глаз. Но он привык к этому и ему было все равно. Напротив, Линь ЦинЮй был немного застенчив и похоронил компанию на спине.

Дюжина километров или около того прошла быстро, и деревня осталась позади, деревенская дорога была сломана, а грунтовая дорога протянулась вперед. Впереди, недалеко была полоса холмов.

Это ветка гор Тайхан.

Линь Цин-Ю тряслась на спине Нин Тао, ее лицо покраснело красным. В конце концов, она была старшей девушкой, которая не имела опыта работы с персоналом и была более чувствительной, и некоторые прикосновения и чувства смущали бы ее.

Машина сбежала с дороги до того, как добралась до горы.

"Брат Нинг, какая это гора?" Мягкий Небесный Голос спросил.

Нин Тао посмотрел вверх, вершины в его прямой видимости волнистые, он покачал головой, "Что Сянцзан только рассказал мне о горе в пятидесяти милях к востоку от Ечэна, есть так много вершин здесь, я не знаю, какая из них тоже. Сначала поедем в гору, я поставлю аккумуляторную машину обратно, а потом поищем".

Две женщины последовали за Нин Тао в гору, Нин Тао открыл дверь удобства и поставил аккумуляторную машину обратно во двор семейства Тянь чай тоник, когда он вышел со своей маленькой аптечкой.

Он открыл маленький ящик для лекарств, вытащил камень для чернил и впрыснул тридцать миллилитров чернил в камень для чернил.

Чернила плиты с чернилами для земляных поисков, измельченные в одном направлении одновременно.

Нинг Тао смотрел в этом направлении с камнем чернил в руке, и коварная горная вершина вошла в его поле зрения.

Первое, что нужно искать - это духовную почву, если нет духовной почвы, то ищите духовные материалы. Дело в том, что неизвестно, есть ли в сокровище Сянсяна духовная земля, но направление поиска земли и камня туши очень близко к истине.

Горная вершина все еще находится в нескольких милях отсюда, и подняться на нее было бы большой потерей времени, а здесь никого нет, поэтому Нин Тао просто выпустил выстрел из плоти, прыгнул на пистолет и сказал: "Вы все поднимитесь, мы возьмем пистолет".

Две женщины прыгнули на пистолет, и Линь Цинъюй обернула свои руки вокруг талии Нин Тао, в то время как Мягкая Тяньцзинь обернула свои руки вокруг талии Линь Цинъюй в струну.

Плоть вскочила напротив горного леса и улетела к этой вершине, и в мгновение ока достигла вершины этой вершины.

Нин Тао остановил ружье и посмотрел вниз со скалы на вершине горы, стоящей высоко над ней, его вид на всю вершину и на подножие горы был настолько ясен, что он мог видеть всю дорогу вниз.

Пульсации чернил в чернильном камне, который искал землю, сходились посередине и указывали вниз.

У подножия горы есть долина, окруженная со всех сторон, в нее нет ни прохода, ни выхода. Долина небольшая, площадью три-четыре квадратных километра, покрыта густым девственным лесом. На склоне этой вершины выскакивает взгляд земли, плещущейся на сотни метров, а у подножия горы находится бассейн с водой, который в свою очередь вытягивается в лес долины в маленький ручей.

"Это место действительно хорошее, подходит для уединенного выращивания, я действительно хочу построить здесь дом и приезжать сюда и жить здесь время от времени". Линь Цинъю воскликнул.

Нинг Тао улыбнулся и сказал: "Это нелегко, здесь много дров, если вам действительно нравится, мы как-нибудь построим здесь дом".

Прилив радости рос на лице Линь Цинъюя, все еще слегка покрасневший.

Нин Тао вел свою винтовку вниз к подножию горы, в результате чего Линь Цинь Яо выпустил испуганный крик и крепко обнял его вокруг талии.

Мягкий Небесный Голос постучал в угол ее рта, намек на презрение также всплыл в угол ее рта, и она не знала, если она бормочет снова в своем сердце, что Линь Циньюй был робкий, или если она бормочет что-то другое.

Нинг Тао собрал свой пистолет у бассейна под горным родником, и чернила из чернильного камня устремились вперёд.

В этом же направлении течет и ручей в водной скважине.

"Иди, посмотрим". Нин Тао идет вдоль ручья с камнем чернил в руках.

Линь Цинъюй и Мягкий Тенгьинь пристально следили 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/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0799: Не могу летать вместе.**

Глава 0799 Не может летать дважды Полностью закрытая долина, окруженная горами со всех сторон, обычные люди не могут попасть внутрь, это место также поддерживает стиль первобытного леса, лес полон древних деревьев, виноградных лоз и шипов повсюду. Ручей впал в естественную тропу, и трое из них вклинились в середину долины.

Пульсации чернил от ищущего землю чернильного камня указывали на землю.

Нинг Тао ступил на поляну у ручья и, оглянувшись вокруг, быстро остановился на одном месте.

Там был кустарниковый участок, и из кустарника можно было разглядеть небольшие развалины здания.

"Там что-то есть, давай пойдем туда и посмотрим." Нин Тао подошел к кусту, где стояли шипы, и смахнул в куст со своим мясно-нейтральным пистолетом.

Неважно, какой кустарник, неважно, насколько он жесткий, это присутствие тофу, похожее на тофу, в лице пистолета в мясе.

Нинг Тао попал под сломанную стену, стена была сделана из камня, большая ее часть обрушилась, осталась только небольшая часть, каменные плитки кишили мхом, и выветривание было суровым, большинство каменных плиток потеряли свои углы кирпича.

За разбитой стеной были еще развалины зданий, спрятанных в густом подлеске.

"Кажется, здесь была маленькая деревня." Линь Цин Юй сказала, что она также видела руины здания в кустах.

"Может ли это место быть местом, где живут этот Сян Сан и его клан?" Мягкий Sky Voice сказал.

Нин Тао сказал: "Обычные люди не могут войти или выйти отсюда, люди, которые могут здесь жить, определенно не обычные люди". Это место, на которое указывает Искатель Ту Янь, Цин Юй наблюдает за тобой".

Линь Цинъю кивнула, а потом сняла куртку. Внутри она носила комбинезон, напоминающий гидрокостюм, а изгибы ее тела были очерчены до девяток.

Нинг Тао был немного смущен, но должен был посмотреть еще раз. Он открыл маленький сундук с лекарствами и вытащил палку с рецептом на бумаге для духов с нарисованным на ней кровавым замком и передал ее Линь Цинююю: "Цинюй, возьми это с собой, если под ним есть могильная комната или тайное укрытие, ты можешь положить этот амулет в подходящее место, и я открою дверь и подойду".

"Хмм." Линь Цинъюй ответила и потянула за вытягивание комбинезона.

Внезапно обнажился белоснежный пейзаж с горами и рвами.

Мягкий Небесный Голос также был смущен и заблудился над ее головой. Казалось, в ее реакции было что-то такое, чего Нинг Тао не мог видеть.

Нин Тао также поднял голову и посмотрел на небо над головой.

Над его головой прошло белое облако.

Линь Цинъюй сказал маленьким голосом: "Ты все еще ведешь себя серьезно, кто тянул мою одежду вчера вечером"?

Нинг Тао была довольно безмолвна, но не могла больше притворяться и смотрела на нее неловко.

Линь Цинъюй положил палку с нарисованным на ней кровяным замком в канаву и застегнул ее снова застежкой-молнию после того, как она осталась прежней.

Нин Тао тогда понял, почему она думала, что она расстегнула молнию, это место было действительно хорошее место, чтобы скрыть вещи.

"Не на что смотреть". Линь Цинъюй снова сказал ему.

"Что ты имеешь в виду?" Нинг Тао не мог не спросить.

"Думай сам". Линь Цинъюй сказала, что когда она сделала два шага назад, выжимала заклинание руками и скандировала что-то из своего рта. Из ее тела высвобождалось своеобразное энергетическое поле, после чего земля под ногами бесшумно обрушивалась, и ее тело исчезало в грязи.

Однако Нинг Тао все еще вспоминала слова, которые она только что сказала.

Ты видел это зря?

Что ты имеешь в виду?

Это необъяснимо..............

Мягкий Тяньцзинь уставился на Линь Циньюй Ту Дунь: "Она не может быть ученицей Ту Синь Сунь, верно? Это заклинание такое редкое!"

Нин Тао засмеялся и сказал: "Ты знаешь, как расстаться, так ты ученик Небесного Великого Святого Ци?".

Мягкий Небесный Голос завопил: "Хотел бы я действительно быть учеником Великого Мудреца Ци, я превращусь в семьдесят два, выйду, поиграю с тобой и дам тебе семьдесят два обезьяны".

Нинг Тао: ".........."

"Кстати, брат Нинг, можешь дать мне такое очарование смерти? Я хочу попробовать посмотреть, работает ли это, и если да, то я мог бы последовать за вами в прошлое время и пространство". Мягкий Небесный Голос посмотрел на маленький сундук с лекарствами Нин Тао озадаченными глазами и отправился с ним в увлекательное приключение, в котором было что-то, что было у нее на сердце.

Нин Тао толкнул ее пальцем, но он также открыл маленький сундук с лекарствами и вытащил из него очарование смерти и передал ей его.

Одним из сырьевых материалов этого амулета был Иньхэр, и она проявила достаточную терпимость к "входу" Линь Цинъюя. Если это сработает, отведи ее туда в будущем, или сломай ее разум.

Смертельный Талисман был прикреплен к лбу Мягкого Тянь Иня, и Нин Тао рассказал ей о двух заклинаниях: заклинании для активации Смертельного Талисмана и заканчивающем заклинании для окончания манны Смертельного Талисмана. Если второе заклинание произнесено в прошлом, то оно выйдет раньше, а если оно произнесено в этом мире, то закончится состояние прошедшего человека.

Мягкий Небесный Голос скрестил ей ноги и сел: "Я немного нервничаю".

Нинг Тао сказал: "Все в порядке, я рядом с тобой, не помешает попробовать".

Мягкий Небесный Голос кивнул и прочитал заклинание, которое активировало Талисман Смерти.

После того, как последний слог руны вырвался из ее рта с духовной энергией, мёртвая руна, прикреплённая к её лбу, взорвалась, пролившись на её тело, как пучок энергии. Ее тело мгновенно потеряло прежнее погодное поле, а нежная кожа, изначально белая и красноватая, мгновенно побледнела, без малейшего кровяного цвета на лице.

"Сработало?" Мягкая Tingyin посмотрел на ее руки в изумлении, все еще чувствуя, что этого недостаточно, и развязал ее Tianbao одежды, поднял футболку внутри и обнажил ее маленький живот, а также.

Ее маленький живот немного детский, а один пупок круглый и симпатичный. Но на данный момент, цвет ее живота был также цвет лица мертвеца, жалко белый, без полу- намека на кровь.

Нин Тао спросил: "Ты чувствуешь запах?"

Мягкий Небесный Голос подергивал нос: "Да, я чувствую запах тебя и деревьев".

Нин Тао слегка нахмурился: "Тебе холодно?"

Мягкий голос сказал: "Это не холодно, это тепло".

Нинг Тао не спрашивал, и результаты были готовы. Хотя она выглядела так, как будто вошла в состояние человека из прошлого, между ней и состоянием способности входить в прошлое пространство-время существовал определенный разрыв.

Причина была все та же, этот естественный посредник между добром и злом практиковал приемы культивирования Небесного Дао, а талисманы, которые он нарисовал, были также талисманами Небесного Дао, и все это в соответствии с его собственными обстоятельствами. Он уже был культиватором Малого Нирванского царства, но не мог использовать заклинания и магическое оружие обычных культиваторов и демонов в обычном порядке. Точно так же обычный демон или культиватор, естественно, не сможет правильно использовать свои заклинания и магическое оружие.

На самом деле, очарование души долины Инь, полученное от Тан Цзисяня, было примером. Он не мог использовать обычную версию талисмана "Дух долины Инь", он мог использовать только версию талисмана "Дух долины Инь" с "Небесным характером", которая была изменена им.

Казалось, что для того, чтобы смягчить использование талисмана смерти Тянь Инь или Линь Цинь Юя, его все равно нужно как-то изменить. Но такие вещи - это просто вопрос удачи, ты не можешь просто изменить это? Более того, талисман, который был изменен, не обязательно был талисманом смерти, он может превратиться в талисман массового уничтожения, как талисман Белой Голубки.

"Брат Нин, в любом случае, Цин Шу еще не вышел, почему бы тебе не попробовать, как насчет того, чтобы пойти в прошлое пространство времени и посмотреть?" Мягкий Небесный Голос все еще не знал о ситуации, был очень взволнован и взволнован.

Нинг Тао сказал: "Обычно ты не чувствуешь запах и не чувствуешь ни капли температуры, так что....."

"Что случилось? Но теперь я чувствую себя мертвецом". Глаза Мягкой Тингин были полны разочарования, но она не умерла, и он умолял: "Попробуй, просто попробуй, хорошо?"

Нинг Тао не смог ее размолоть и отреагировал.

Он открыл маленький сундук с лекарствами и вытащил башню Zhen Zhen, доску дерева здания и руду облака и поместил ее рядом с ним и мягким небесным голосом. Впоследствии он наложил на свою голову еще один талисман смерти и активировал его.

Очарование смерти трансформировалось в пятно энергетического света, проливавшегося на его тело, и он также вошел в состояние человека прошлого. Но он не чувствовал и половины температуры, и запаха.

Он вытащил еще один маленький фарфоровый флакон из маленького сундучка с лекарствами и вылил внутрь Предков, ищущих Дана.

Мягкий Небесный Голос спросил: "Хочу ли я тоже?"

Нин Тао на секунду подумал, прежде чем сказать: "Не знаю как ты, но ты можешь взять немного, а потом прийти и активировать Башню Времени Чжэнь".

Он передал Дэну "Поиск предков" Мягкий Небесный Голос.

Мягкий Небесный Голос укусил маленький кусочек и передал Нин Тао "Поиск предков" Дэна.

Нинг Тао тоже немного перекусил.

Бряк!

Мягкий тианьин вообще не имел лекарственной аллергической реакции, но Нин Тао мгновенно вступил в лекарственную аллергическую реакцию.

Башня Чжэньчжэнь активировалась, и его глаза упали в темноту. Он не мог видеть мягкий небесный голос, но чувствовал, как она дергает его за руку.

Возможно ли вместе уйти в одно и то же прошлое?

Нинг Тао был удивлен и смущен в своем сердце, если это так, то его суждение было неправильным, но, основываясь на природе прошлого времени и пространства, Мягкий Небесный Голос мог учуять запах и чувствовать температуру, которая была равносильна симулирующей смерти, как она может быть скрыта от глаз небесных?

Но, не дожидаясь, пока он задумается над этим вопросом, перед его глазами вспыхнул свет, и тогда его глаза стабилизировались.

Долина все та же, со всех сторон окружена густыми девственными лесами, древними деревьями, повсюду поют птицы и насекомые.

Однако, когда он пришел, Мягкий Небесный Голос не был рядом с ним. Только что он отчетливо почувствовал, как мягкий небесный голос тянул его за руку, но в какое время он отпустил, он совсем не почувствовал.

Я уверен, что это не сработало.

Такой результат также ожидается, даже Lin Qinghua не в состоянии решить проблемы с обслуживанием клиентов, что так просто получить то, что вы хотите?

Нин Тао встал, протянул глаза и с первого взгляда увидел маленькую деревню. Куста не было, а дома в той маленькой деревне все еще стояли, не падали. Просто некоторые крыши обрушились, и никто не ходил, и вся деревня молчала.

Он пробудил глаза к их телескопическому состоянию.

Первым погодным полем, которое он увидел, было поле некоторых насекомых и птиц, но их было довольно много.

"Каждый раз, когда я входил в прошлое пространство-время, я был поблизости от Дэна Линга, здесь даже нет человека, где Дэн Линг?" Такие сомнения пузырились в голове Нинг Тао.

Внезапно, сломанная дверь открылась, и в дверном проеме появилась женщина в красном.

Просто думая о ней, она появилась.

Дух Дэна предков.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0800 Руины девственного леса**

Глава 0800 Руины в первобытном лесу Это особый случай, но не особенный.

В ее организме не было ни погодного поля, как у живого человека, ни запаха, только формы энергии.

Первоначально все духи Дана, которых Нинг Тао видел под наркотической аллергической реакцией Предков Дана, были просто виртуальной тенью, то есть такой энергетической формой.

Но потом живым человеком стал Дань Линь Предков, Сянь Синь во времена принцессы Тайпин, Чжан Сяоцин во времена Ян Гуйфэя и вдова, повесившаяся на шее земли в какой-то неизвестный период, - все они были живыми женщинами. Прошло много времени с тех пор, как он увидел чистую энергетическую форму Духа Данова, и теперь она появилась снова.

Ты смотришь на меня, а я смотрю на тебя, как на любовников или родственников, разлученных на тысячи лет, и внезапно вижу друг друга на протяжении тысяч лет во времени и пространстве.

Нин Тао выглядел спокойным, но не был совсем спокойным в своем сердце: "В прошлом, у меня не было очарования смерти и не мог войти в прошлое пространство и время, просто двигаясь немного пространства и времени прошлого, построенного башни Чжэнь Чжэнь рухнет, между мной и ней это было похоже на реку времени, разделенную сотнями тысяч лет, я не мог поймать ее на всех. С помощью Смертельного Талисмана я смог войти в прошлое пространство-время, но не в ее настоящее пространство-время. Теперь, когда она приняла чистую форму энергии, интересно, смогу ли я... поймать ее?"

Эта мысль внезапно появилась из сердца Нин Тао, и в тот момент его ноги свернулись и перемешались, и весь человек выстрелил в женщину в красной одежде, как пушечное ядро.

Женщина в красном просто посмотрела на него и не уклонилась.

Это был всего лишь миг, когда Нинг Тао набросился на краснопокрытую женщину.

Ничего не было поймано.

Он проник прямо через тело краснопокрытой женщины и врезался в дверь. За дверью стоял разлагающийся стол, который разбился при столкновении, когда он так захлопнул его.

Он яростно повернулся, и Небесная Семейная Техника Культивирования бесшумно активировалась, его ладонь снова схватилась за краснопокрытое плечо женщины.

Я не могу удержать ее, так что я всегда могу поймать ее, используя тоник Небесной Семьи, верно?

Однако, несмотря на то, что идеалы пухлые, реальность ужасна.

Несмотря на то, что он использовал Небесную Семейную Технику Культивирования, его рука все равно схватила пустую и ничего не взяла.

"Я просто не верю, что ты злой!" Нин Тао размахивал руками и продолжал хватать тело женщины в красной одежде, и сила отсоса, созданная Небесной Семейной Техникой Культивирования, также была приложена к крайности, как будто в пустоте была сильная присоска, которая сосала женщину в красной одежде.

Но...

Он все еще ничего не поймал, он был как психически больной с руками на краю танца, как ветряная мельница, и все же он ничего не поймал.

Красноватые женские губы двигались, как будто что-то говорили. Но у нее нет настоящего тела, и у нее нет настоящего голоса.

В прошлом, Нин Тао все еще имел Шепот, чтобы поймать ее голос, но теперь, когда он был в прошлом, он не мог следовать за часы Шепот, так что он не мог поймать ее голос тоже.

Тем не менее, ее рот не был сложным и, казалось, повторял начальные слова: "Ты приходишь, ты приходишь....".

Нин Тао перестал царапаться и в депрессии посмотрел на краснопокрытую женщину, которая была рядом: "Ты пришел? Я мог поймать тебя, когда ты был жив, но я не мог забрать тебя. Когда ты был в форме энергии, я думал, что смогу взять тебя, но ты не дал мне поймать тебя, что, черт возьми, ты делаешь?"

Красная женщина просто посмотрела на Нинг Тао и даже не пошевелила губами.

"Если ты будешь продолжать в том же духе, я не буду с тобой играть." Нин Тао пробормотал ей в лицо: "Моя миссия состоит только в том, чтобы заработать божественные кристаллы, пока я наполняю штативы добра и зла божественными кристаллами, я смогу вернуть себе свободу". Так что не то, чтобы я должен был тебя поймать, зачем мне тебя трахать, когда тебя так трудно трахать?"

Красная женщина все еще молча смотрела на него, не сказав ни слова.

Нинг Тао ворчал еще несколько раз, обнаружив, что это само по себе бессмысленно, он прошел прямо сквозь ее тело и сделал еще несколько шагов на улицу, прежде чем развернуться.

Но именно этот поворот заставил женщину в красном исчезнуть.

Она пришла без знака и ушла без знака.

Нин Тао некоторое время смотрел на пустой дверной проем, пока не пришел в себя, он не мог не смеяться с горечью: "Такой дух танца, как ты можешь позволить мне поймать его? У меня твоя сестра!"

Однако, сказать "нет", чтобы схватить, это просто момент гнева. С момента входа в Царство Культивирования, люди и вещи, с которыми он познакомился, были почти неразрывно связаны с Искателем Предков Дэном. Даже каменная скрижаль божественной Пустоты, которая пыталась захватить Дух Дана, заставила Николая Конти и Линь Цинь Хуа работать на нее. Казалось бы, даже Институт по изучению культивирования Небесной Семьи дал согласие на то, чтобы он усовершенствовал и употребил в пищу Поискового Дана, так что кто может гарантировать, что Институт по изучению культивирования Небесной Семьи не захочет получить Поискового Духа Дана от Дана?

И что больше всего заинтересовало и привлекло Нинг Тао, так это не только тайна Древнего Поиска Дана, но и окончательное изменение Древнего Поиска Дана, то есть - Дана Творения!

Неоднократно он фантазировал о том, чтобы захватить Дух Дана Предков и усовершенствовать его, чтобы получить это легендарное всеохватывающее небесное творение!

В то время я боялся, что пережить небесное бедствие - это всего лишь тривиальная вещь, даже если бессмертные могут стать богами!

Кроме того, неспособность должным образом использовать обычные культиваторы и магические талисманы демона всегда была болезнью ее ума. В будущем, если он действительно обретет свободу и уйдет из Института выращивания небесной семьи, как он будет продолжать культивировать и продвигаться по службе? Значит, он хотел этого творения больше, чем кто-либо другой!

Он некоторое время гулял по пустынной деревне, ожидая, что вновь появится женщина в красном, которая, к сожалению, так и не появилась. И, не найдя ничего ценного или подсказки в деревне, он, наконец, прочитал Заклинание Завершения, заканчивая состояние маны человека своего прошлого.

Свет вокруг него искажался, и он был похож на пыль, проходящую сквозь обширное звездное небо со скоростью света, не видя ничего, кроме красочного света, который проносился мимо его глаз.

После десятка секунд очень сильной невесомости, окружающий свет стабилизировался. Он видел мягкие небесные звуки, и башню городского времени, которая была установлена рядом с ним, доску для строительства деревьев и облачную руду, и вещи, которые он упал на землю, брюки, нижнее белье, обувь и часы-шепталку, мобильный телефон и все такое.

Это был первый раз, когда он закончил свое путешествие в прошлом, и это было настолько отличается от естественного конца, что он все еще был немного рассеян, когда он вернулся.

"Брат Нинг, что с тобой? Ты в порядке?" Мягкий Небесный Голос сказал с тревогой, пара прекрасных глаз, наполненных встревоженным божественным светом.

Нин Тао оглянулся, ничего не сказал, потом вспомнил кое-что, а потом снова спросил: "Я почувствовал, как ты взял меня за руку, мы пошли вместе, но я не увидел тебя, когда мы приехали, что случилось?".

Мягкий Небесный голос показал смущенное и подавленное выражение: "Я не уверен, я активировал Башню Времени Zhen, а затем взял вас за руку, я хочу пойти в то же время пространство времени, то же самое место с вами". Но ты уходишь, а я остаюсь."

"Тогда ты видел, как я ушел?" Нинг Тао на самом деле тоже интересовался этим.

Мягкий Небесный Голос сказал: "Я тоже не видел его ясно, я видел только красочный свет, который наполнял небо, я не мог видеть все здесь, я не мог видеть и тебя тоже, тогда я мог видеть вещи нормально, но только твои брюки и туфли или что-то в этом роде".

Нин Тао в какой-то степени понимал, что на самом деле он не пересекал обширное звездное небо, а лишь то, что Башня времени Чжэнь, Цзяньская древесная плита и Облачная руда открыли пограничную стену прошлого временного пространства, а затем позволили этому прошлому пространству стабилизироваться. Все это время он сидел на земле, не двигаясь, и возвращался тем же путем, иначе он не сидел бы со скрещенными ногами на земле. Это на самом деле объясняет, почему каждый раз, когда вы вводите прошлое время, местоположение не меняется, а просто меняется время.

"Вздыхать". Мягкий Небесный Голос вздохнул: "Кажется, что я не благословлена тем, что пошла с вами на исследование прошлого времени, мне интересно, есть ли у этих трех главных матерей такое благословение".

Когда Нин Тао действительно было что сказать, чтобы утешить ее, земля перед ней внезапно двинулась, и голова внезапно появилась из грязи.

Линь Цинь Юй вернулся.

Но она была "из земли" не в том месте, ее голова была прямо перед скрещенными ногами Нинг Тао, а рядом с ней был треугольник из маленьких штанишек..........

"Ой!" Линь Цинъюй яростно закрыла глаза, ее брови избороздились до изгиба, и в марте ее лицо покраснело, как вишня.

"Это... простите.......................... Нинг Тао только тогда поняла, что увидела и оторвалась от земли.

Но неожиданно Мягкий Небесный Голос поднял маленькие треугольные штанишки и вызвался добровольцем: "Милорд, позволь мне помочь тебе надеть их".

Нинг Тао: ".........."

В последующих сценах наблюдалась некоторая путаница, но настроение участников было довольно стабильным.

Нестабильный также должен притворяться стабильным.

"Что вы делали?" Линь Цинъюй выполз из грязи и посмотрел на Нин Тао, а затем на Мягкий Небесный Голос, в жизни появились подозрения, и какой-то загадочный фактор.

"Мы разговариваем". Сказал Мягкий Скай Голос.

"Снять штаны и поболтать?" Странное выражение пересекло лицо Лин Цин Ю.

Нин Тао неловко кашлянул: "Я только что вошел в прошлое время, я не знаю, в какую эпоху я пошел, в этой деревне все еще есть дома, которые не рухнули, но в то время никого не осталось. Кстати, что ты там нашел?"

Тема должна быть направлена на правильный путь, и если мы продолжим эту путаницу темы, мы можем закончить тем, что людей убьют.

Линь Цинъю покачала головой.

Нинг Тао сказал: "Что ты имеешь в виду, покачивая головой? Там внизу ничего нет?"

Однако Линь Цинъюй снова засмеялась: "Нет, я не знаю, как это описать, я положила под нее наклейку с рецептом, который вы мне дали, вы можете увидеть ее, когда откроете дверь и подойдете".

"Тогда мы откроем дверь сейчас и вернемся внутрь." Нинг Тао последовал за ним и пошел к маленькому сундуку с лекарствами, чтобы получить палку с нарисованным на ней кровяным замком.

Линь Цинъюй сказал: "Тогда я не войду в удобную дверь, я буду ждать вас внизу".

Сказав это, она сжала заклинание, и ее тело быстро погрузилось в землю, мгновенно исчезая в грязи. Но земля осталась нетронутой и никаких следов.

Нин Тао собрал свои вещи, открыл удобную дверь и привел Мягкого Тянь Иня обратно во двор Небесной Культуры Семьи, прежде чем найти кровяной замок, который Линь Цинь Юй поместил под землю на стену замка, а затем он снова открыл этот кровяной замок.

Открылась ещё одна удобная дверь, и Нин Тао взял мягкую руку Тянь Иня 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/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0801 ГЛАВА 0801 Зеркало Демона и Дриада**

Глава 0801 Зеркало Демона и высохшие трупы прошли сквозь темную, как чернила дыру, встречный свет был оранжевым и желтым, настолько мягким, что казалось, будто входишь в янтарный интерьер. Здесь все изображено в этом оранжево-желтом цвете, как будто все разделено куском янтаря, свет искажен, а формы предметов размыты.

Это рукотворная адская дыра.

Четыре стены - это природные камни, а после сглаживания вырезаны четыре огромные фрески, левый зеленый дракон и правый белый тигр, верхняя птица-вермилион и нижняя Xuanwu. Каждая фреска высотой в десятки метров, похожая на живую и божественную.

В центре дворца был построен трапециевидный алтарь, высота которого также составляла несколько десятков метров.

Источник этого оранжево-желтого света, который окутывал Дворец Земли, находился чуть выше того алтаря.

Глаза Нин Тао переместились на вершину алтаря, где сидел сухой труп, держа в руке бронзовое зеркало.

Это было то бронзовое зеркало, которое светилось оранжевым и желтым.

Силуэт внезапно упал с арочного купола подземного дворца и приземлился рядом с Нинг Тао и Мягким Небесным Голосом.

Линь Цинъюй пришла сюда только тогда, у нее была способность к мелиорации земли, но она была не так быстра, как Нин Тао, который открыл дверь.

"Вот оно". Линь Цинъюй сказал: "В первый раз, когда я увидел это бронзовое зеркало, я был ошеломлен".

"Что это за зеркало?" Мягкий Небесный Голос спросил, и она не могла оторвать глаз от этого медного зеркала.

Нин Тао подумал об одном из десяти лучших заклинаний Фиендиша в списке: "Я думаю... это похоже на... Сияющее Зеркало Демона".

В список десяти самых злых заклинаний, от десятого до первого, входят, по порядку, Урн-духъедающий, Зеркало Демона, Башня Чжэнь Ши, Шесть Путей Реинкарнации, Корабль-призрак, Гроб-призрак, Бессмертная веревка, Небесный меч Господень, Небесный топор и Жезл Трех Царств.

Он уже видел Поглощающий Дух Урн, пагоду Чжэнь Ши, схему реинкарнации Шести Дао, корабль-призрак и гроб с душой, а пагода Чжэнь Ши была еще более заклинательной под его контролем. Схема реинкарнации "Шесть Дао" была в руках Фокс Цзи, гроб с душой Инь был на спине Линь Цинхуа, а Урн, пожирающий дух, и корабль-призрак были потушены им с помощью Небесной внешней клиники, и теперь остались только Просвещающее Демоническое Зеркало, Связывающая Бессмертная Веревка, Мастер Небесный Меч, Открывающий Небесный Топор, и Силовой Жезл Трех Царств. Бронзовое зеркало перед вами - девятое зеркало в списке десяти лучших злых оружий!

"Освещая Зеркало Демона, не будет ли это......." Мягкий Небесный Голос остановился на мгновение или сказал: "Не заставит ли это нас появиться в нашей первоначальной форме?"

Цинъю Лин размышлял: "Может, это и правда Сияющее Зеркало Демона, я был близок к нему раньше и почувствовал загадочное энергетическое поле, я......................".

"Что с тобой?" Мягкий Небесный Голос выглядел взволнованным.

Линь Цин Юй горько улыбнулась: "Не могу сказать, это было очень странное чувство".

"Давай поднимемся и посмотрим". Нинг Тао сказал.

Линь Цинъюй и Мягкий Небесный Голос ответили и последовали за Нин Тао к алтарю в центре подземного дворца. Подойдя к подножию алтаря, трое поднялись по каменным ступеням.

Общее количество каменных ступеней составляет триста шестьдесят пять, и неизвестно, соответствует ли это число тремстам шестьдесят пяти дням в году, или оно имеет какое-то другое значение.

После того, как Нинг Тао сделал последние каменные шаги, он привел двух женщин на вершину алтаря. У подножия была платформа из четырех квадратов, около двенадцати или трех квадратов. Высушенный труп с намотанными ногами был подвешен чуть выше этой платформы, на высоте семи-восьми метров над землей. Если бы он сидел на алтаре, то не был бы виден под углом зрения, а оранжевый и желтый свет, исходящий от бронзового зеркала, которое он держал в руках, не мог бы охватить весь подземный дворец.

Одежда на засохшем трупе была хорошо сохранена, и складки в одежде были хорошо видны. Это был старый мужчина, с чистым и тонким лицом и бровями, который наклонно летел в его виски, и хотя он был мертв, и хотя его глаза были закрыты, это давало ощущение бессмертия.

Кто он?

Ни за что не узнаю.

Однако было ясно, что он не был Сян-саном, так как тело Сян-сана находилось на дне моря на Окинаве, на затонувшем корабле "Лунный Человек Инь".

Нин Тао сложил ладони и глубоко поклонился: "Старший, простите, что беспокою вас". Простите, простите."

Он прыгнул вверх, с лестницей у ног, сделал два шага в пустоту, и достиг высоты, параллельной высоте сухого трупа на сухой земле. Труп был подвешен в пустоту, зная, что теперь он не видел ни малейшего следа. Но он тоже не был готов его изучать, протянул руку и схватил бронзовое зеркало.

Оранжевый и желтый свет, который обволакивал весь дворец внезапно откинулся назад в медное зеркало, и медное зеркало, которое было уже ярче, внезапно стало сиять, которое чувствовалось, как полуденное солнце, делая невозможным для людей смотреть прямо.

Зрение Нинга Тао не было запечатлено сильным светом, и он видел себя в этом медном зеркале. Его тело было окутано черно-белым полем, предшествовавшим погодным условиям, а лицо окаймлено бровями, черная половина - яростью, а белая - улыбкой, выглядящей очень жутко.

Добрый злобный посредник, вот его настоящее лицо!

Но, в том числе и он сам, впервые увидел, как на одном лице одновременно появляются и его добрая, и злая стороны, и он явно не спровоцировал ни одну из них в этот момент.

"Неужели это действительно демоническое зеркало?" Сердце Нинг Тао раздулось от волнения.

Если бы это было так, у него было бы два из десяти самых порочных заклинаний. Хотя Зеркало Демона девятого ранга еще не было известно, хуже и быть не могло.

Но как раз в тот момент, когда он собирался убрать медное зеркало с рук сухого трупа, сухой труп вдруг открыл глаза, и в мгновение ока из глаз сухого трупа высветились две жалкие зеленые ауры, сияющие на лице Нинг Тао.

Разум Нинг Тао замер и замер, и человек упал вниз.

Сухой труп не собирался отпускать Нин Тао, конечности открылись, паук обычно обернулся вокруг Нин Тао.

"Брат Нинг!" Мягкий Небесный Голос выпустил испуганный крик и прыгнул высоко, протянув руку помощи, чтобы подготовиться к поимке Нинг Тао.

Но вместо того, чтобы ждать, пока Нин Тао упадет в открытые объятия, Линь Циньюй внезапно бросилась поперек и обернула руки вокруг талии, сбивая ее с ног.

Бряк!

Спина Нин Тао сильно ударилась об алтарь, и из-под его спины внезапно улетело густое облако пыли.

С высоты в несколько десятков метров сухой труп не упал на куски, но все же паук, как правило, обернулся вокруг Нинг Тао. Его конечности цеплялись за конечности Нин Тао, туловище - за туловище Нин Тао, а голова - за голову Нин Тао. Бронзовое зеркало было прямо над ним, а грудь Нинг Тао излучала жгучий свет.

В этом свете руны мерцают в обмороке!

Под маной медного зеркала, Нин Тао почувствовал, что его жизненная сила быстро истощается, и его кожа потеряла свой блеск и эластичность в мгновение ока, слегка обезвоженной! В отличие от него, кожа дриада удивительным образом приобрела небольшой блеск и увлажнение - она пожирала его, наполняя себя!

Бряк!

Мягкие Тянь Инь и Линь Цинь Юй упали на край алтаря, почти скатываясь с алтаря по инерции.

"Что ты делаешь?" Мягкий небесный крик толкнул ладонь на плечо Лин Цин Ю.

Она не знала, как бороться, но у нее были силы, и Линь Цинь Юй был оттеснен. Она подпрыгнула с карпом и нагло обвинила Нинг Тао снова.

Линь Цинъюй внезапно подпрыгнул сзади и обнял Мягкого Цинъюйна одной рукой: "Не ходи туда! Опасность!"

Мягкая Тянь Инь была встревожена и разгневана, подняла руку и схватила Линь Цинъюя за волосы.

В этом разница между гоблином, который умеет драться, и гоблином, который не умеет.

Но, не дожидаясь, пока Мягкий Цинь-Цзинь сдернет горстку волос Линь Циньюя, Нин Тао вдруг закричал: "Не подходите! Отойди от меня!"

Рука Мягкого Небесного Голоса застыла на мгновение.

Звук заклинательного пения внезапно появился из уст трупа, слегка слышимый звук, такой же высохший, как и сам по себе, и в то же время дающий жуткое и страшное ощущение. Еще более причудливо, его голос снова преломлялся медным зеркалом, которое перекликалось со всем подземным дворцом. Весь дворец был высушен заклинаниями, похожими на полет комаров, зовущих и жужжащих, тысячами и тысячами, каскадирующих!

Жизнеспособность и влага в теле Нинг Тао снова исчезли, в то время как высушенный труп снова наполнился.

Он съест Нинг Тао, рожденного от трупа!

На самом деле, он не только собирался съесть Нин Тао, так как звук заклинания заполнил весь подземный дворец, влажность и жизненная сила Мягкого Небесного Голоса и тела Линь Цинъюя также быстро проходили. Две женщины с ужасом наблюдали, как их кожа переходила из влажной в сухую, а тело быстро ослабевало!

"Брат Нинг, открой дверь и возвращайся!" Линь Цинъю кричала.

Нин Тао хотел, но его рука вообще не могла двигаться, он мог только открыть рот: "Ты забираешь Тянь Инь, иди!".

"Я не пойду!" Мягкий Небесный Голос плакал с тревогой.

С одним топотом ног, Линь Циню прыгнул с алтаря, в то время как она все еще имела некоторые силы остались в ее теле, держа Soft TianYin в руках.

Как раз в это мгновение медное зеркало вдруг выпустило облако оранжевого света, и вся верхняя часть алтаря была окутана.

Руны мерцают в оранжевом свете.

Медное зеркало и высушенный труп принесли Ning Tao в подвеске и вернулись на прежнюю высоту. К этому времени Нин Тао уже казался человеком, который был тяжело болен, и весь человек похудел, в то время как сухой труп наполнился большим количеством.

Он в очень опасной ситуации!

"Что ты починишь на лаврах, когда не пойдешь и не поможешь ему, а ты придешь и остановишь меня!" Под алтарем, Мягкий Тянь Инь, который только что встал, был в ярости и одной ногой пнул Линь Цинъю в маленький живот.

Линь Цинъю была снова ударила ее ногой по земле, но она не ударила по Мягкому Цинъю, она просто закричала на нее: "Успокойся! Это зеркало! Мы с тобой оба демоны, и когда мы поднимемся туда, мы покажем свою истинную форму и будем поглощены ею! Брат Нинг не демон, если он не может с этим справиться, то мы............................."

Она не смогла продолжить, и слезы попали ей в глаза.

Мягкий Небесный Голос был ошеломлен, но буквально через секунду-другую она внезапно отпустила пару крыльев бабочки и подняла крылья, чтобы улететь к алтарю.

На этот раз Линь Цинъю не остановила её снова, и если Нин Тао умерла, она не хотела жить. Только что она попыталась изо всех сил предотвратить приближение Мягкого Небесного Голоса к Нин Тао, именно она узнала заклинание, зная его природу и потрясающий характер. Мягкий Tingyin поднялся только умереть, она и мягкий Tingyin не могли помочь Нин Тао вообще. В то время она все еще верила, что Нин Тао сможет разрядить кризис и найти способ справиться с сухим трупом и зеркалом, но она также потеряла боевой дух.

"Раз уж я умру, то... умри на кусок." Линь Цинъюй также нарисовала ноги и зарядила их к верхней части алтаря.

Внезапно из уст Нинг Тао вышел Священный Писаний: "Небесное пламя, очищающее Ваджру, нужно ломать сухожилия".

Бряк!

Черное и белое небесное пламя было выпущено изнутри тела Нинг Тао, пылающее пламенем!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0802 Человек в зеркале**

0802 Глава 0802 Человек в зеркале не мог пошевелить ни руками, ни ногами; он был похож на свинью, привязанную к столу убоя, и его можно было только зарезать. Однако, пока один рот может двигаться, для Нинг Тао это не отчаянная ситуация.

Небесное пламя проникло в тело, и сухой труп мгновенно был поглощен огненным пламенем.

Какой самый страшный страх засохшего трупа?

Это огонь!

Как только появилось Небесное Пламя Нинг Тао, оно загорелось!

Небесный огонь Нинг Тао уже обладал волшебной силой, способной изгнать демонов и зло, и, естественно, он также был заклятым врагом таких мертвых существ, как он.

"Поглотить меня"? Укради мою и поменяй ее обратно на меня!" Нинг Тао ударился головой о сухой труп, Небесная Семейная Техника Культивирования побежала, и все те жизненные силы и влажность, которые были высосаны, вернулись обратно. До "Скайфайра" он сильно похудел, но в мгновение ока оправился.

Высушенные трупы сгорели, а одежда и высушенная плоть упали, как летучий пепел.

Оранжевый свет, окутывавший алтарь, все еще был там, но больше не было вспышек руны.

Мягкие Tingyin и Lin QingYu бросились к алтарю, и в тот момент, Ningtao ударил по горящему трупу.

Ка-чау!

Дриада сломалась и упала.

Он еще не упал на землю, он сгорел до пепла.

То, что упало на алтарь, было всего лишь зерно пепла.

Оранжевый свет, окутывавший алтарь, вдруг восстановился, а бронзовое зеркало в его руке потеряло блеск и выглядело как обычное бронзовое зеркало.

"Брат Нинг!" Мягкий Небесный Голос набросился на него.

На этот раз Нин Тао не остановил их, на самом деле у него все еще оставалась немного встряхнутая остаточная ползучесть, которая все еще нуждалась в небольшом времени, чтобы немного расслабиться.

Две женщины остановились перед ним, и если бы не бесовское зеркало в его руке, которое их напугало, они бы испугались, что зарылись в его объятия.

Нин Тао наконец-то вышел из страха и сказал: "Я в порядке, всё было так близко... Цин Ю, повезло, что ты остановил Тянь Инь, иначе последствия были бы невообразимы".

Лицо Мягкого Небесного Голоса выглядело позорным: "Небесный Голос, я... прости, я слишком торопился........"

Линь Цинъю улыбнулась: "Что такого вежливого в семье? Я знаю, как это потрясающе, потому что я изучил десятку лучших злых заклинаний в списке заклинаний. Ты храбрее меня, и я восхищаюсь этим".

Мягкий Небесный Голос открыл ее руки и обнял Линь Цинъю: "Я была Бесстрашной, спасибо, ты спасла меня".

Точно так же, как две женщины были вежливы, Нинг Тао взял в руку демоническое зеркало и засиял им на двух женщинах.

Две женщины не изменились наполовину, но то, что появилось в медном зеркале, было другим существованием.

Тело Линь Цинъюя было песчинкой желтого песка, и без одежды оно было похоже на красивую скульптуру из песка.

Это было связано с ее демоническим состоянием, а ее способность к мелиорации земли была связана с ее демоническим состоянием.

За спиной Мягкого Небесного Голоса стояла пара огромных моллюсков, их тела мягкие, как кости, и водянистые и нежные. Она также не была одета в зеркало, все видимое, что родной жемчуг сияет. Вместо того, чтобы отвлечься от ее красоты, пара моллюсков давала ощущение водной феи.

Это было Состояние Мягкого Небесного Голоса Устрицы Демона, которое было способно хранить и очищать воду и было связано с ее родной жемчужиной.

Мягкие Тяньцзинь и Линь Цинъю расстались, переместили глаза и вдруг увидели себя в медном зеркале. Почти в это же время две женщины прикрыли выступающую вперед часть своего тела, а ноги рефлекторно подтянуты.

"Брат Нинг, ты...................... что с тобой не так?" Мягкий Небесный Голос сказал в застенчивости, что ее тело тоже отошло в сторону.

Бронзовое зеркало, с которого она пришла, почти на той же высоте, что и ее тело, заблокировали оболочку моллюска.

Хотя Линь Цинъю ничего не сказала, она также смущенно повернулась в сторону и сделала движение вниз на корточках.

Нин Тао не мог не посмеяться, он не исследовал, какая у него была другая мана в зеркале, но у гоблина в зеркале не было одежды, но эта функция была очень интересной. Однако, убив его, он даже не стал бы использовать зеркало, чтобы осветить Инь Мо Лань и этих четырех самец рыб демонов. Теперь это открывашка для глаз, если ты собираешься сфотографировать мужчину-лепрекона, то это горячий глаз.

Он опустил сияющее зеркало демона: "Ладно, не прячьтесь, вы же не видели его раньше".

Мягкий Тянь Инь ничего не упал, но из-за этого утверждения, Линь Цинь Юй уже красные щеки добавил еще несколько вспышек покраснения.

"Цин Юй, ты сказал, что изучал десятку лучших Злобных Заклинаний, что ты изучал?" Нинг Тао спрашивал.

Линь Цинъюй встал прямо, но все еще поддерживал движение покрытия его важных частей: "На самом деле, это был Линь Цинхуа, который проводил исследования, я вступил в контакт с некоторыми из его материалов исследований, те, с которыми я вступил в контакт с большинством были Башня Чжэнь Чжэнь и Демон Сияющий Зеркало, которое Линь Цинхуа собрал".

Нинг Тао сказал: "Расскажи мне о демоническом зеркале".

Башня Чжэнь Ши была в его руках, и он знал это лучше, чем кто-либо другой, но Демон Сияющее Зеркало был незнакомцем.

Цин Юй Линь сказал: "Вы уже открыли самую базовую функцию Зеркала Демона, оно может заставить демонов появляться в их первоначальном виде. Если бы она активировала свою ману и использовала ее для атаки, то имела бы сильную убивающую силу против демонов. Кроме того, по информации Линь Цинхуа, он также обладал заклинанием под названием "Человек в зеркале", с помощью которого человек, которого он пожирал, становился его марионеткой. Более того, процесс будет очень быстрым, маленький демон моего ранга и ранга сестры Небесного Голоса просто не сможет выдержать его пожирания, боюсь, что он превратится в сухой труп через несколько секунд и десять секунд, как только приблизится!".

Мягкий Небесный Голос взглянул на груду пепла на алтаре и в ужасе услышал в ее сердце: "Это сухое тело - Зеркальный Человек?".

Линь Цинъюй кивнула головой: "Так и должно быть, пока я на самом деле не был уверен, что это Сияющее Зеркало Демона, когда я был уверен и вспомнил, насколько оно мощное, брат Нин уже поймал его. Вот почему я отчаянно пытался остановить тебя, когда ты захотел пойти."

Мягкий Небесный Голос похлопал ее возвышающуюся грудь, ее сердце пульсирует.

Нин Тао не мог не поднять зеркало, освещающее демона, и зеркало столкнулось с Линь Циньюй и Мягким Тянь Инь.

В бронзовом зеркале Линь Цинлю превращается в девушку с желтым песком, а Линь Цинлю превращается в фею из ракушки моллюска, и все видно.

Два гоблина выпустили мягкий хныканье, прикрыли сундуки и ноги и повернулись, эти глаза ненавидели чистить панцирь Нинг Тао и есть его.

Это весело.

Нин Тао не может не думать о Цзян Хао, Цин Чжуй и Бай Цзин с зеркалом, он видел демоническую форму Цзян Хао, мускулистую девушку в бешенстве, и Цин Чжуй тоже, наполовину человек, наполовину змея в болоте Полки Дракона, но теперь она уже дракон, ее демоническая форма определенно отличается.

А Белый Цзин, Король Демонов Ведьмы, вот-вот превратится в дракона, она такая грязная, ее дракон отличается от Зеленого преследователя, верно?

"Брат Нинг, ты не можешь быть таким?" Мягкий Небесный Голос нежно умолял: "Если ты это сделаешь, то образ твоей возвышенной славы в моем сердце будет разрушен".

Нин Тао опустил освещенное демоническое зеркало и с улыбкой сказал: "Ну, я закончил играть, кстати, я никогда раньше не видел твоего демонического состояния, ты можешь изменить его для меня?".

Линь Цинъю наклонила угол своего рта: "Разве ты не видела достаточно?"

Мягкий Небесный Голос помог: "Точно, ты все видел какое-то время, и даже дважды видел".

Нинг Тао сказал: "Это отражение в зеркале, оно не считается, я хочу увидеть твое истинное демоническое состояние".

Два гоблина не ответили.

Нин Тао снова сказал: "Тянь Инь, будь послушным и переоденься в моллюсковую сущность, чтобы я видел".

"Тогда... только взгляни". Мягкий Небесный Голос" был первым, кто пришел к компромиссу, она втиснула заклинание и слегка прочитала его во рту.

Ее натальная жемчужина вдруг засияла ярко, красочный жемчужный свет внезапно обернул ее вместе с очищающей водой. Вода пульсировала, бусы сверкали, и сцена ее превращения была наполнена мечтательными цветами, великолепными.

Весь процесс завершился за несколько секунд, вода и жемчуг света были убраны, и вдруг она появилась из ниоткуда, не дискета, а пара больших моллюсков на спине моллюсковой эссенции.

В точности как у демона в зеркале, кожа была белой и нежной до невероятности, мягкой и кремовой, кристаллической текстуры.

Странно, но одежда пропала.

Нинг Тао посмотрела вниз, и обнаружила, что ее одежда упала на пол.

Нинг Тао врасплох сказал: "Что не так с твоей одеждой?"

Мягкий Небесный Голос звучал: "Как я могу так одеваться, с такой большой раковиной моллюсков?"

Нинг Тао: ".........."

В следующую секунду, его разум был не по вопросу одежды причудливо исчезает, и он не мог не возбуждать и любопытство в его сердце, протягивая руку и касаясь ее щек. Щупальца были шелковистым ощущением, которого раньше не испытывали, выглядя мокрыми, но совсем не мокрыми, и пальцы впивались ей в лицо с небольшой силой, когда действительно мягкие до костей.

Мягкая Тингин была немного застенчивой и слегка оттолкнутой в сторону.

Нин Тао также был слишком смущен, чтобы исследовать то, что еще было волшебным в ее демоническом состоянии, в конце концов, Линь Цинъю все еще был здесь, слишком не на своем месте было не очень хорошо.

Его взгляд переместился на тело Линь Цинъюя, его глаза были наполнены предвкушением.

Линь Цинъюй дал ему пустой взгляд и сжал, все еще щемящая заклинание и скандируя заклинание. Из ее тела внезапно вырвался земной желтый демонический свет, и это зрелище было похоже на тонну желтого песка, спрятанную в ее теле, внезапно пролившуюся наружу.

В повороте событий, она не была той, что она была, ее тело превратилось в тело, сделанное из зерен желтого песка. Эти зерна песка медленно сжались, формируя ее пять чувств, изгибы ее тела.

Нин Тао протянул руку и дотронулся до нее, но пальцы мгновенно опустились, давая ему ощущение, что не ласкает песчаную скульптуру, он все еще чувствовал тепло и деликатность ее кожи, а также обладал неописуемой эластичностью в ней. Еще более странным было то, что эти зерна песка продолжали тереться о его пальцы, слой за слоем, как горячий источник.

"Как ты его связал... ты его вытащил." Голос Линь Цинъю немного дрожал.

Какова была реакция?

Нин Тао поспешно вытащил пальцы и неловко сказал: "Вы, ребята, переоденьтесь, давайте узнаем, есть ли здесь еще какие-нибудь сокровища, я не верю, что Сян Сан только что оставил здесь одно освещающее демоническое зеркало".

Это хороший отвлекающий маневр.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0803: Долина призраков и Долина призраков**

Они втроем обыскали все вокруг и ничего не нашли в большом дворце, кроме алтаря и зеркала, которое было помещено в мешок.

Трое, которые разошлись, чтобы найти друг друга, собрались под алтарем.

"Я ничего не нашел". Мягкий Sky Voice сказал.

"Я тоже ничего не нашел, может это просто демоническое зеркало?" Линь Цинъюй сказал.

Нин Тао вспомнил, что сказал Сян Сан: "Старейшина Сян Сан сказал, что оставил мне кое-что, чтобы я мог приехать и забрать, и если я встречусь с потомками секты Демонской долины, я отдам то, что он оставил потомкам секты Демонской долины". Думаю, должно быть что-то еще".

"Если в будущем мы встретим потомков Секта Демонической Долины, не будет ли это освещающее зеркало дано потомкам Секта Демонской Долины?" Мягкий Sky Voice сказал.

Нин Тао на мгновение подумал, прежде чем сказать: "Если это истинный потомок Демонской долины и есть только это зеркало, я верну его потомкам Демонской долины, я обещал старейшине Сян Сангу, что сделаю это".

Зеркало Демона было очень важным для игры, а также это было очень мощное магическое оружие, особенно то, которое имело сильную убивающую силу на демонах.

Если бы не "последние слова" Сян Санга, он бы не пришел сюда и не получил бы зеркало демона. Он не отказался бы вернуть его только потому, что хорошо сиял в зеркале демона и веселился.

"Тогда мы посмотрим еще раз и скажем, что не обязательно что-то еще." Мягкая Тингыин сказала, что с точки зрения ее "любовницы", она, очевидно, не была готова вернуть демоническое зеркало потомкам Ворот Долины Призраков Нин Тао.

Нин Тао открыл маленький ящик с лекарствами, готовый вывезти из земли камень в поисках чернил, чтобы попробовать, но в результате увидев демоническое зеркало, помещенное в маленький ящик с лекарствами, немного непослушных мыслей появилось в его сознании снова. Он тихо вытащил демоническое зеркало и просветил его на Линь Цин Юя и Мягкого Тянь Иня, которые обсуждали, как найти сокровища.

Две женщины появляются в своей оригинальной форме - красавица из желтого песка и фея моллюсков.

Внезапно каменная глыба позади двух женщин засияла немного оранжево-желтой.

Глаза Нинг Тао приземлились на каменный кирпич, и руна в нем слегка вспыхнула!

Когда Линь Цинъю и Мягкий Тяньцзинь увидели, как Нин Тао сияет на них демоническим зеркалом, каждый из них выпустил мягкий крик и спрыгнул, закрыв грудь. В результате, этот прыжок также увидел, что еле-еле светящийся каменный кирпич, а потом зрелище не удалось убрать.

Нинг Тао подошел к каменной глыбе с сияющим зеркалом демона.

Написано, что это каменный кирпич, но он почти одного человека ростом и весит несколько тонн, по крайней мере.

Руны в каменном кирпиче становились все ярче и ярче по мере приближения Нинг Тао к зеркалу, а оригинальный серый каменный кирпич обладал некоторой прозрачностью. Это немного прозрачно, и внутри смутно виден круглый узор.

С движением в уме, он протянул руку и проткнул поверхность каменной глыбы. Оказалось, что этот мешок показал, что поверхность кладки была покрыта слоем пыли, которая выглядела как часть скалы, потому что она была того же цвета, что и скала, но оказалось, что это не так.

Он спустил пыль вниз, чтобы обнаружить яму, в которой только что оказалось зеркало демона. Светящиеся оранжево-желтые руны были вырезаны в ямах, и без пыли, чтобы их спрятать, они были хорошо видны.

Нинг Тао поместил демоническое освещающее зеркало в пустоту в каменном кирпиче.

Щелчок!

Когда демоническое зеркало было совмещено с ямой в каменном кирпиче, зеркало было плотно заперто.

Чуг...............................

Вышла струна машинных звуков, каменные кирпичи опустились на землю, и был обнаружен проход.

Каменные памятники в проходе были вырезаны рунами, каждый из которых излучал это оранжевое и желтое сияние, и весь проход был сделан и освещен.

Нинг Тао взял на себя инициативу и вошел.

Линь Цинъюй и Мягкий Циньинь последовали за Нин Тао в проход также.

Глубина прохода руны составляла десятки метров, а в конце располагалась каменная комната.

Каменные плитки в каменном помещении также были вырезаны рунами, а оранжевый свет окутывал каждый сантиметр каменного помещения, как во сне.

В каменном помещении была куча набросков бамбука, а также растение рисового зерна.

Это рисовое зерно не было обычным рисовым зерном, не было Долиной Духа в Царстве Культивирования, все его тело было черным, как чернила, и то, что оно излучало, было не аурой, а смертоносной аурой, которая пугала людей.

Легенда гласит, что мать Долины призраков была обручена с сыном мужского пола по фамилии Чжоу, а позже родители семьи Чжоу умерли, и судьба семьи пошла прахом. Мать Призрака Гуцзы, семья Чжао, раскаивается в своем браке, а внук семьи Чжоу остался жив и зол. Мать Призрачной Долины побежала к его могиле и плакала так сильно, что потеряла сознание. Ей приснился сон перед гробницей, в котором сын-мужчина семьи Чжоу попросил ее взять одно из растений перед домом гробницы. Когда она проснулась, то увидела растение риса и взяла его домой, панировала и съела, а потом забеременела и осталась с мальчиком, а тот мальчик был из Долины призраков.

Но, к моему удивлению, в потайной камере этого алтаря был спрятан штамм риса, мог ли это быть тот же штамм риса, который оплодотворил нынешнюю беременность Гоку-цзы?

Мягкий Небесный Голос потянулся за рисом.

Нинг Тао, которая думала об этой истории, остановила ее в панике: "Не двигайся, это сделает кого-нибудь беременным"!

"А?" Мягкий Небесный Голос засосался, чтобы убрать руку, чего было недостаточно, и снова сделал несколько шагов назад, как будто уклоняясь от чумы.

Линь Цинь Юй сказал: "Я знаю эту историю, я не знаю, правда ли это."

Нинг Тао сказал: "Правда это или нет, все равно лучше быть осторожным, я могу это выдержать, но вам, ребята, лучше не трогать".

Линь Цинъюй улыбнулась и сказала: "Ты боишься, что мы забеременеем? Разве ты не был бы хорошим отцом, если бы мы забеременели?"

Нинг Тао сказал: "Это должен быть и я лично".

"Как тебе не стыдно, я не буду тебя рожать". Линь Цинъю слегка плюнула, но ее глаза были полны радости.

Если он говорил с ней такие грязные разговоры, это означало, что он принял ее за свою женщину, как Мягкий Небесный Голос и как тех трех женщин.

Нин Тао подошел и осторожно подобрал рисовое поле, а затем вытащил Бамбуковую книгу и поместил рисовое поле на Бамбуковую книгу.

"Баг 2, бизнес под рукой". Нинг Тао позвонил.

На бамбуковом эскизе бухгалтерской книги вырвалось пятно энергетического света, и Червь Эр выполз из бамбукового листа.

У него есть еще одна нога, но она не симметрична и выглядит комично. Но комик есть комик, и нельзя терять свою имперскую осанку. Она слегка наклонила голову, пухлый пояс слегка наклонился назад, с жестом глаз над верхней частью и с видом на все, что не хватает.

Линь Цинъю была удивлена и любопытна, когда впервые увидела Червяка Эр, и помахала Червяку Эр: "Привет, маленький червяк".

На бамбуковой тетради появились слова Червя Эра: "Дерзкая женщина, я король, кого ты называешь Червяком? Если вы осмелитесь сделать это снова, я немедленно прикажу секретарю Нин Э отдохнуть от вас!

Линь Цинъю замерла на месте.

Нин Тао сказал: "Ладно, ладно, давайте я узнаю этот сорт рисового зерна и какой духовный материал.

Как только его слова упали, Червь Эрихи зарылся в черное, как чернильное растение риса.

Только тогда Линь Цин Юй открыла рот и сказала: "Что это, такая большая полка?"

Нин Тао смеялся и сказал: "Это инструментальный дух Бамбуковой книги Джейн, имя, которое я дал ему Червь Два, что ублюдок думает, что он император, он всегда говорит в этом тоне, вы привыкнете к нему медленно".

"О". Линь Цинъюй ответила и уставилась прямо на бухгалтерскую книгу Bamboo Jane.

Через несколько секунд вышел Bug II и начал лазать по бамбуковым чипсам.

Его слова взяты из бамбуковой тетради: "Долина призраков", редкий духовный материал в подземном мире, и "Урожай семян", который может питать призраков. Женщина в мире солнца не может его съесть, и если она его съест, то родит призрачного ребенка.

Кажется, что легендарная история правдива, что мать Долины призраков родила Долину призраков, потому что съела ее.

Нинг Тао сказал: "Кажется, ты можешь потрогать, но не есть".

Мягкий Небесный Голос покачал головой, как гремучая змея: "Такой отвратительный материал злого духа я к нему не прикоснусь". Ты сажаешь в будущем в поле духов, а я его не поливаю".

Нин Тао улыбнулся, это духовное материальное семя или нет, у него еще не было решения в голове. Но потом он подумал о Небоне, станет ли она сильнее, если посадит призрачную долину, чтобы готовить для нее? А те живые мертвецы, если бы они съели Долину Привидений, разве они не могли бы жить лучше?

Слова Червя Er появились на бамбуковой тетради снова: "Министр Нин Ай, я открыл дело о жертвоприношении для вас, пожалуйста, подпишите его позже, чтобы подтвердить.

Впоследствии из бамбукового эскиза бухгалтерской книги появились соответствующие действия.

Нин Тао подписал, а затем положил бухгалтерскую книгу, бамбуковые журналы, и что один штамм призрачной долины в маленький ящик с лекарствами. Он подошел к куче набросков бамбука и осторожно подобрал один из них, открыв его, чтобы прочитать содержимое.

Куски бамбука - это лингжи, поэтому они могут быть сохранены и по сей день.

Надпись на Бамбуковой Джейн тоже была ясной, но Нинг Тао ее не узнал.

Линь Цинъюй подошел, посмотрел на него и сказал: "Это большая печать времен Воюющих Штатов, я знаю это".

Сердце Нинг Тао радовалось: "Ты действительно знаешь, что там написано?"

Линь Цин Юй сказал: "Это Истинная Сутра Долины Призраков, которая учит людей культивировать секретные техники Истинного Духа".

Нин Тао сказал: "Долина призраков Цзы - гений тысячи древних, и он один из немногих людей, которые взлетели до бессмертия после Древней Эры Линга". Истинная Сутра Долины Привидений, которую он оставил позади, должна иметь большую ценность, возвращайтесь, и вы ее изучите, все люди в нашей семье смогут ее выучить".

Линь Цинъюй улыбнулся и кивнул: "Я вернусь и расшифрую содержимое бамбуковых журналов и переведу их на упрощенные символы, все, что я могу понять".

Нинг Тао открыл еще несколько бамбуковых скетчей, все из которых были "Настоящая сутра долины призраков".

У людей той эпохи еще не было бумаги, а слова были написаны на бамбуковых эскизах. Эта куча набросков бамбука, по оценкам, не так уж много слов, но обойти ее невозможно.

"Я думаю, что это то, что старейшина Сян Санг хочет, чтобы я передал потомкам Секты Долины Привидений, и если я наткнусь на потомка Секты Долины Привидений, который является настоящим, я передам ему эти бамбуковые наброски, и это будет считаться невыполненным обещанием". Нинг Тао сказал.

В качестве курьерского гонорара, Шоу Демон Зеркало и Долина Привидений он принял с улыбкой.

В потайной комнате открылась удобная дверь, и Нинг Тао унес груду бамбуковых зарисовок в Небесный Двор Культивирования Семьи, и рассеял штамм призрачной долины в духовное поле.

Он понял, что хотя этот духовный материал Долины призраков и является злым, он также может иметь свое применение. Если в будущем он встретит плохую женщину, было бы забавно наказать ее, подарив ей долину призраков и сделав ее беременной, не говоря уже о том, что он может воспитывать призраков.

Посеяв семена риса, он вернулся в секретную камеру подземного дворца.

И Мягкий Тянь Инь, и Линь Цинь Юй все еще ждали его в секретной комнате.

"Куда мы пойдем дальше?" Линь Цинъю спрашивала.

Нинг Тао сказал: "Разве тебе не нравится здесь, мы останемся в этой долине на ночь".

Не зная, о чём подумала Линь Цинъю, у неё слегка покраснели щеки.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0804 "Ночь в Долине".**

Глава 0804 Ночь в долине Ночное небо омывалось звездами.

Сколько звезд над этим небом?

Никто не знает.

Тем не менее, Линь Цинъю знала, как она счастлива.

Нинг Тао на самом деле построил ей деревянную хижину, прямо рядом с ручьем в лесу. Несмотря на то, что это был скромный и минималистский коттедж, для нее это было похоже на любовное гнездышко.

Она потеряла все, даже сердце. Но Нин Тао зажгла сердце и подарила ей теплый дом, подарив ей тепло и любовь.

Помогите................

Внутри хижины, Нин Тао рубит древесину с гильотиной от Tianjia Cultivation and Mending Yard, укладывая простые обработанные деревянные доски на пол.

"Ужин подан". Рядом с кучей костров, Мягкий Небесный Голос приветствовал: "Вы двое подойдите и попробуйте моего жареного кролика, он такой ароматный и вкусный".

Нин Тао высунул голову из каркаса двери деревянной хижины без двери: "Тянь Инь, ты иди туда и ешь первым, я скоро высохну".

"Хочешь, чтобы я помог?" Линь Цинъю выглядела несколько разбитой душой.

Нин Тао улыбнулся и сказал: "Как ты можешь делать такую грубую работу, просто подойди и поешь, я буду готов через минуту".

"Тогда поторопись и иди сюда, я позволю сестре Тянь Инь спасти тебе кроличью лапку". Лин Цинши ушла.

Мягкая Цинь-цзинь сломала кусок кроличьего мяса для Линь Цинью, ласковая улыбка на ее лице: "Вот, попробуйте мое ремесло".

Взяв кролика, Линь Цинъюй оглянулся на маленькую деревянную хижину, глаза устремились к ним с тоской.

Мягкий Небесный Голос улыбнулся и сказал: "Не смотри, он не может убежать, поесть".

Щеки Линь Цинъюй немного покраснели, когда она слегка укусила в кусок кроличьего мяса: "Сестра Тянь Инь, ты.........."

Мягкий Небесный Голос сказал: "Здесь только мы, сестры, если у вас есть что-то, что вы стесняетесь сказать, идите и скажите это".

Ее отношения с Линь ЦинЮй был не так хорош, на самом деле, у нее не было хорошего впечатления о Линь из-за некоторых вещей до этого, но когда Линь ЦинЮй спасла свою жизнь дважды в подземном дворце, она пнула кого-то, она чувствовала себя виноватой и благодарной, что сделало ее отношения плохими.

Линь Цинъюй колебался маленьким голосом: "Я знаю, что ты прощаешь и можешь принять меня, но эти трое..........."

"Ты ведь говоришь о трех главных матерях, да?" Мягкий Sky Voice сказал.

Линь Цинъю кивнула.

Мягкий Небесный Голос издал мягкий вздох: "Сказать по правде, они тоже не знают обо мне и моем повелителе, они все еще в отступлении".

Линь Цинь Юй был удивлен: "Они даже не знают о ваших с ним отношениях?"

"Да, так что какого черта, просто повеселитесь". Мягкий Небесный Инь подошел к уху Линь Цинъюя и прошептал: "Ты думаешь, господин роговой, да?"

Линь Цинъю замерзла слегка, затем кивнула.

Мягкий Tingyin смеялся легко: "Он выглядит как этот человек, но на самом деле он очень застенчивый и очень серьезный, вы должны взять на себя инициативу". Позже я найду повод уехать ненадолго, и ты можешь подумать о сегодняшней брачной ночи с ним".

Линь Цинъюй посмотрела на Мягкий Тяньцзинь с широкими глазами, так тронулась, что не знала, что сказать.

Нинг Тао вышел из кабины.

Мягкий Небесный Голос последовал: "Брат Нинг, я пойду посмотрю в лесу".

Нинг Тао сказал: "Уже так поздно, что ты увидишь в лесу?"

Мягкий Небесный Голос" сказал во время прогулки: "Я только что видела духовный материал, когда охотилась на зайца, я пойду соберу его и посажу в поле для духов".

При этом она исчезла в густом первобытном лесу.

Нин Тао подошёл к костру и сел рядом с Лин Цин Ю, улыбаясь и говоря: "Я только что видел, как вы бормотали, о чём вы шепчетесь"?

"Ничего... женское слово, ты не можешь слушать". Линь Цинъю сломала кроличью ногу и подарила ее Нин Тао: "Ешь, пока горячо".

Нин Тао взял кроличью лапку и открыл рот, неоднозначно сказав: "Я все еще немного голоден... хм, очень вкусно".

Линь Цинъюй посмотрела на Нин Тао, который пренебрег ее едой внешний вид, с улыбкой на углу ее рта и ее глаза наполнены нежностью.

Нинг Тао сказал: "Не смотри на меня, ты тоже ешь".

"Хмм." Линь Цинъю принял еще один маленький кусочек кроличьего мяса, затем медленно жевал. Почему-то она обычно не была такой нахальной, но этот вечер был особенно нахальным.

Немного кунг-фу и кролик - это все, что осталось.

Нинг Тао взглянула в сторону, откуда ушёл Мягкий Небесный Голос, и любопытно сказала: "Какой духовный материал она нашла, она не возвращалась так долго".

Нин Тао ответил и встал, чтобы отвезти Лин Цинруя в хижину.

Причина, по которой он построил здесь хижину, заключалась в том, чтобы удовлетворить желание Лина, а также в том, что это место было окружено горами и в него никто не мог войти, окружающая среда была красивой и аура присутствовала, поэтому это было хорошее место, чтобы использовать его как институт для практики. В будущем, где бы она ни была, через нее пройдут двери удобства, и не будет ни дальнего пути, ни горы, чтобы идти в поход, ни чего-либо еще.

Кабина была покрыта полом, и в ней не было ни кровати, ни стола, ни стула, но Линь Цинъюй, похоже, смотрел на линию и восхвалял мастерство Нин Тао.

Нин Тао была немного смущена своим комплиментом: "Что я за ремесло, я просто работала на полставки, когда была студенткой Горного медицинского университета, помогала школе ремонтировать сломанные столы и стулья, учила себя плотницкой работе".

Линь Цинъю мурлыкала губами и улыбалась: "Ты лучший мужчина в моих глазах, скромный что".

Нинг Тао засмеялся: "Ты глаз любовника из красоты, я определенно лучший".

Линь Цинъю подарил ему игривый белый глаз: "Посмотри на себя, ты все еще западная красавица, я не лесбиянка, ты больше похожа на Пан Ан."

Нин Тао, который недавно настроил толщину своего лица, также чувствовал себя неловко и даже немного онемел, и он изменил тему: "Что... сегодня не хватает времени, я добавлю немного мебели в дом, когда я приеду в следующий раз, только с мебелью я могу иметь вид дома".

Голос Линь Цин Юя был нежным: "Это все равно, что иметь тебя дома".

Сердце Нин Тао было теплым, но он выглянул за дверь: "Почему Тянь Инь еще не вернулся?". Ей небезопасно в лесу одной, я пойду проверю."

Линь Цинъюй внезапно протянул руку и схватил ее: "Не ищите ее, это она... это она заставила нас остаться вместе".

Нин Тао все сразу понял, и люди необъяснимо немного нервничали.

Линь Цин Шу мягко сказала: "Она действительно права".

Нинг Тао любопытно спросила: "Что она сказала?"

"Она сказала, что ты выглядишь возбуждённым, на самом деле очень застенчивым человеком и очень приличным".

Нинг Тао: ".........."

Почему ее слова звучали унизительно?

"И она повела меня, дай мне..." она собиралась сказать что-то снова.

"Позволить тебе что?" Ему было любопытно, когда занудная мозговая дыня Мягкого Тянь Иня придумала идеи для такой умной женщины, как Линь Цинь Шу?

"Она, она... позволь мне взять инициативу на себя". Ее голос был легким, как комар: "Она также сказала... что сегодня вечером мы будем считать нашу... брачную ночь..."

Она зашла так далеко, что он бы понял, даже если бы он был свиньёй.

Все просто, но он не знает, что с этим делать.

Он похож на похотливого человека, иногда флиртует, но в костях у него застенчивый и серьезный человек. Первое, что нужно сделать, это проявить инициативу, но он все еще стоит здесь, не зная, что делать.

Тема мертва.

Неловкость протекала через кабину вместе с запахом свежего дерева и гормонов, смешанных в щекотливом виде, который невозможно описать.

Через несколько секунд Линь Цинь Шу вдруг сказал: "Забудь об этом, я не буду с тобой вежлив"!

Нинг Тао: "?"

Линь Цинъю налетел и прихватил его на пол.........

Некоторые вещи трудно начать, но как только вы начинаете с начала, все остальное проходит гладко.

Тогда есть активное, а крайнее активное - пассивное.

В Триподе Добра и Зла было немного больше Энергии Любви.

В долине был необъяснимый порыв ветра, настолько сильный в конце, что он тряхнул пологом деревьев, но ветер не заставил себя замолчать.

На крыше коттеджа царит теплая и спокойная атмосфера.

"Брат Нинг, когда ты сказал, что они втроем выйдут?" Пальцы Линь Цинъюй нарисовали круги, и в ее голосе была усталость.

"Я тоже не уверен, время их отступления на этот раз немного длинное, но оно короткое по сравнению с обычными культиваторами и демонами, так что я не уверен, когда они выйдут". Появление трех жен пришло в голову Нин Тао, и в его сердце темно возникло чувство вины.

Такого рода вещи, хотя у него была насущная потребность заработать Энергию Любви, и некоторые другие причины, но это все-таки была его вина.

"Они выйдут и увезут меня?" Линь Циньюй сказала, что обеспокоена.

Нинг Тао слегка ударил ее: "Не говори так, это моя вина, это не твоя вина, если они хотят кого-то выгнать, то и меня тоже."

Под звук хрустящего звона Линь Цинруй гневно сказала: "Это они не могут расстаться".

Нин Тао сказал: "На самом деле, с ними не так трудно ладить, как вы думаете, особенно с Цин Чжуем и Цзин Цзин Баем, которые ничего не говорят, я ее хорошо знаю, Цзин Бай не заботится ни о чем из этого, единственный, кто немного не в себе, это Цзян Хао, но не волнуйтесь, я поговорю с ней".

Линь Цинь Юй на минуту замолчала, прежде чем сказать: "Обещай, что не скажешь".

Нинг Тао слегка замерз, "Почему?"

Линь Цинъюй сказал: "Пока что... лучше держать это в секрете, мне немного страшно, давай подождем, пока я сначала с ними разберусь и проверю".

Нин Тао что-то придумал: "Это решение вы обсуждали с Тянь Инь?"

Линь Цин Юй слегка кивнула.

В этот момент за дверью вдруг раздался голос: "Упс, ребята... я ничего не видел".

Нин Тао не хватило милости сказать: "Если ты войдешь, я обещаю не бить тебя".

"Неудобно, правда?" Мягкие небесные голоса.

Линь Цинруй улыбнулась и сказала: "Сестра Тянь Инь, входите, что неудобно для семьи?".

Внезапно в дверном проеме оказался один и тот же человек.

"Брат Нинг, ты действительно хочешь ударить меня в сердце, не так ли? Я взял на себя инициативу получить семейное право". Четыре мягких небесных голоса, сказанные в унисон.

Опять же, инициатива.............

Нинг Тао нервно покачал головой: "Нет, нет... У меня определенно нет этого сердца... вы, ребята, говорите, я выйду ненадолго".

Два мягких небесных голоса заблокировали дверь.

Нинг Тао открыл 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 0805: Выход из Чжужуана**

Глава 0805... сбрасывает из ворот через три дня.

Алеппо, турецко-сирийская граница, под землей.

Черная, как чернила, дыра появилась из ниоткуда, и Нин Тао привел Мягкого Тянь Иня и Линь Цинь Юя к подземному храму Небоны.

Здесь не было света, но Мягкий Небесный Голос превратился в гуманоидный фонарь. Ее натальная жемчужина излучает мягкий перламутровый свет с красочным мечтательным оттенком.

Нин Тао вообще-то не нужен был свет, она просто хотела сама увидеть трех бабушек.

Три женщины все еще в отступлении.

Голова белого Цзина в форме дракона, а дракон уже в форме, с пятью когтями и зубами.

На вершине головы Цинь Чжоу также висело облако дракона в форме демонического ци, большого зеленого дракона с чешуей и когтями, чешуя дракона уже покрыла все его тело. Кроме того, что на голове у неё не было рогов, её Форма Дракона Демона Ци была почти неотличима от истинного дракона. Но это было недостижимо, Змеиный Дракон уже был ее величайшим творением, и Истинный Дракон родился. Слово "истина" - непреодолимая чума небес.

Состояние Цзян Хао было таким же, как всегда, толстый слой льда образовался вокруг ее тела, толщиной три фута. Она превратила себя в ледяную статую, с двумя ноздрями на всем теле без льда. Над ее головой было подвешено облако белого демона Ци, создающее впечатление, что в любой момент пойдет снег.

Внезапно...

ЩЕЛКНИ!

Твердый лед на земле внезапно треснул, и паутина треснувших пауков разлетелась на куски, и все разлетелось на куски в одно мгновение!

Бряк!

Твердый лед на теле Цзян Хао внезапно взорвался, и сильный ветер устремился к его лицу, и все ледяные глыбы мгновенно встряхнулись в ледяной шлак!

Ему просто пришло в голову, что Цзян Хао выходит из ворот, а Цзян Хао выходит.

"Фу......." Цзян Хао выпустил холодное дыхание и открыл глаза.

Нин Тао прошел быстро, взволнованный и испуганный в своем сердце, с радостью и предвкушением, но и чувство вины, очень сложно.

Мягкий Тянь Инь и Линь Цинь Шу позади него были его грехи.

Цзян Хао также видел Нин Тао и ничего не сказал, когда он подпрыгнул, сделал несколько лихих шагов, и выкопал головой в его руках.

"Ну... эм!" Не дожидаясь, пока Нин Тао закончит свое предложение, губы Цзян Хао были отпечатаны на его губах.

Для Цзян Хао все сказанное было излишним. Она нуждалась в интенсивном прикосновении, дикий поцелуй, чтобы освободить мысли, накапливающиеся в ее сердце.

Линь Цинъюй и Мягкий Теннъин стояли вдалеке и смотрели тихо.

Проходит минута...............

Линь Цинъюй не могла удержать его в течение некоторого времени: "Как долго она держит его в руках?"

Мягкий Небесный Голос сказал маленьким голосом: "Прошло много времени, она закрылась передо мной и только что вышла... она будет здесь с братом Нингом... и что с того?"

Линь Цинь Юй кашляла в стыде.

Несмотря на то, что Нинг Тао переходила от девушки к женщине, среда, в которой она училась и воспитывалась, отличалась от Мягкого Небесного Голоса, она всегда должна была быть сдержанной. В долине Восточной горы Ечэн, Мягкий Тяньинь был разделен на четыре, и они с Нингтао шутили друг с другом, то, что она боялась никогда не забыть в своей жизни, и ей было стыдно думать об этом.

Возможно, один звук кашля сработал, и Цзян Хао и Нин Тао наконец-то разошлись.

Цзян Хао было много слов в ее сердце, что она хотела сказать Нин Тао, но в конце концов, она нашла Линь Циньюй и мягкий Тяньцзинь стоял недалеко, уставившись прямо на нее и Нин Тао, и слова в ее сердце были заблокированы назад, и ее брови слегка нахмурились: "Хабби, почему она здесь?".

Зная, что она говорила о Лин Цин Ю, Нин Тао необъяснимо напряжена, "Это... это сложно, ее брат убил ее родителей ради жертвоприношения, а также сделал ее той, кто нес гроб Инь Души, убив ее. Теперь у нее нет семьи и ей некуда идти. Она была готова помочь мне против Линь Цинь Хуа, и я позволил ей следовать за мной".

"Первое, что вам нужно сделать, это посмотреть на истинное лицо Лин Цинхуа, и очень жаль, что она оказалась в этой ситуации.

Китайский язык - самый очаровательный и художественный язык в мире.

Следование" приобретает другое значение, когда используется в разных местах.

Голова Нинга Тао немного увеличилась, его сердце наполнилось чувством вины и душевной боли, когда он сделал глубокий вдох: "Я имею в виду........"

"Здравствуйте, сестра Цзян." Линь Цинъюй быстро подошла, улыбаясь и приветствуя.

Слова Нинг Тао были прерваны.

Цзян Хао посмотрел на Линь Цинюя, его тон был все еще вежливым: "Здравствуйте, мисс Линь".

Линь Цинъюй пришла к Цзян Хао и Нин Тао, держа улыбку на лице: "Поздравляю сестру Цзян с уходом, интересно, какой уровень возделывания духовной силы сестра Цзян достигла сейчас"?

Цзян Хуо молчал, кажется, что-то задумал.

Ум Нин Тао также был отвлечён Лин Цин Ю, который также интересовался текущим выращиванием Духовной Силы Цзян Хао и спросил: "Ну, вы провели так много времени в отступлении на этот раз, и вы используете полный Поиск Дэна качества одной трети Бессмертного Дана, ваше выращивание Духовной Силы должно быть очень высоким". Ребенок может выйти из тела, верно?"

Это было его суждение, и это было его ожидание.

Мягкий Небесный Инь также подошел и сказал хрустящие слова: "Мастер Цзян уверен, что сможет выбраться из Царства Младенцев Юаня, я вошел в Царство Младенцев Юаня это отступление".

Только тогда Цзян Хао открыл рот и сказал: "Я не чувствую присутствия Младенца Юаня, но я уверен, что моя духовная сила намного сильнее, чем раньше".

Она прощупывала руку, и внезапно в ее ладони появился озноб, когда температура вокруг ее тела упала. И вместо падения влажности на несколько градусов, это мгновенное падение на несколько градусов и на десять ниже нуля. Это все равно было что-то, что она сделала случайно, и если это было сделано намеренно, то, боюсь, это может довести температуру вокруг ее тела до десятков градусов ниже нуля или даже сотен градусов!

Не было никаких сомнений, что ее повышение силы было довольно страшным в этом закрытии.

Сердце Нин Тао чувствовало и желание, и некоторое замешательство: "Я чувствую это с этим твоим ударом, ты намного сильнее, чем раньше, и разумно сказать, что ты должен был прорваться в Царство Завершения и войти в Царство Младенца Юаня, или даже достичь Царства Младенца Юаня, но почему ты не можешь почувствовать существование Младенца Юаня?".

На лице Цзян Хао тоже было озадаченное выражение: "Не знаю, наверное, я недостаточно силён, да?"

"Это не так", - сказал Линь Цинь Шу.

Глаза Нин Тао и Цзян Хао упали на Линь Циньюя, и Нин Тао спросил: "Циньюй, ты знаешь, о чем речь?".

Линь Цинъюй сказал: "Линь Цинхуа однажды изучал это, и он сказал, что демоны вроде нас, которые были созданы благодаря Поиску Древнего Дана, отличались от естественных демонов, и что для нас еще более невозможно вырастить Младенца Юаня, если мы не сможем вырастить Младенца Юаня, и Младенец Юаня выйдет из организма". Он назвал таких демонов, как мы, "новыми людьми" и сказал, что хотя мы не могли искусственно создать Младенца Юаня, как рожденные демоны, наши тела были сильнее, и у нас также были суперспособности, появившиеся из наших генов. Он также сказал, что Естественный Рожденный Демон столкнется с небесным бедствием, когда он прорвется через Царство Бессмертия Демона, и что наши физические и духовные силы также привлекут небесное бедствие, когда мы будем культивировать в эквивалентном царстве, но наш успех в выживании небесного бедствия намного больше, чем Естественный Рожденный Демон".

"Новые люди?" Нин Тао сказал: "Это имя действительно его стиль, так как это так, вам не нужно заботиться о Младенце Юаня, до тех пор, пока вы настаиваете на практике, вы станете демоном бессмертным в один прекрасный день".

Цзян Хао взял руку: "В Бессмертное царство"?

Нинг Тао кивнул: "Наверное, ты не хочешь пойти в Бессмертное царство"?

Цзян Хао стучала зубами и улыбалась: "Я пойду, если ты пойдешь, я не пойду, если ты не пойдешь".

Линь Цинъюй и Мягкий Цинъюй предотвратили их взгляд немного неловко.

Нин Тао взглянул на Линь Циньюя и Мягкого Тяньцзиня с послесвечением из угла глаз.

Линь Цинъюй качала головой намеренно, величина движения почти незаметна.

Она просто бросилась, чтобы прервать слова Нин Тао, чтобы помешать ему рассказать свой "секрет" о ней и Мягкий Tingyin. Это также стало результатом ее беседы с Мягким Тингином, а также оба раза напомнили Нин Тао несколько раз, но он все равно почти высказался. Она хорошо знала Цзян Хао, и для Цзян Хао, конечно же, было нехорошо смотреть в лицо измене мужа, как только она вышла из ворот.

Нин Тао закрыл рот, у него было похожее чувство, что открывать рот прямо сейчас - это определенно нехорошо.

"Дорогая, что ты делала все это время?" Во время разговора Цзян Хао намеренно и непреднамеренно взглянул на Софт Тинъинь и Линь Цинъю.

Как она могла не знать своего мужчину?

Нин Тао более традиционный мужчина и очень серьезный мужчина, если бы не женщина, которая берет на себя инициативу, чтобы соблазнить и установить ловушку или что-то вроде того, он, конечно, не сделал бы ничего плохого для нее. Но ее мужчина настолько красив и симпатичен, что странно, что ни одна женщина не заинтересована.

Нинг Тао сказал: "Я много чего сделал, я убил Николаса Конти".

"А?" Цзян Хао мгновенно взволновался: "Хорошее убийство! Как его убили?"

Нинг Тао улыбнулся и сказал: "Это длинная история......."

Не дожидаясь его продолжения, пространство в храме внезапно вздрогнуло.

Вид Нин Тао и трех женщин собрались в одном направлении одновременно, и как раз в этот момент в безмолвном пространстве вдруг зазвонил драконье пение!

Дракон, как демон Ци, подвешенный над головой Цинь Чжоу, внезапно вернулся в ее тело, и ее глаза открылись в мгновение ока, и в мгновение ока появились две золотые маркизы, эти глаза были свирепыми, таинственными, и полными божественности!

Если бы не знание того, что она была создана Змеевидным Драконом, никто бы не подумал, что она была Леди Дракона из Клана Истинных Драконов только с этого момента!

"Чинг-Чоу!" Нинг Тао взволнованно кричал.

Несмотря на то, что он не сравнивал женщин в этом доме, больше всего он любил и любил Цинь Чжуй. Когда он был еще маленький пердун врач, Цинь Чжуй последовал за ним без жалоб и угрызений совести, и был послушен ему, даже идя на большие расстояния для него, готовый нести гнёт Небесного Дао. С Цинь Чжоу у него была не только любовь, но и благодать.

"Брат Нинг!" Цин гналась за ней с радостью и с небольшим количеством обеих ног, ее фигура покачивалась, а голова приземлялась в объятиях Нин Тао.

Бряк!

В момент прикосновения двух тел, Нин Тао задушил ворчание, и его тело было разбито воздушным змеем, который вылетел на большое расстояние, прежде чем упасть на землю.

Цинь Чжуй был ошарашен.

Цзян Хао, Линь Циньюй и Мягкий Циньюй также были ошеломлены.

Это самая сильная затяжка в истории, да?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0806 Раз, два, три, четыре, пять**

0806 Глава первая, вторая, третья, четвертая, пятая Отложив в сторону все остальное, наполненное чешуей дракона, глаза золотого дракона ничего не говорят, стал ли Цинь Чжоу сильнее или нет, можно увидеть из этого нетерпеливого объятия.

В прошлом, когда случайные объятия постучали в ее мужчину до сих пор?

Ее силой была не та, что была раньше, а сила дракона!

Но такое столкновение совсем не может навредить Нин Тао, зная, что он человек, который может позволить поезду случайно попасть в него.

За один прыжок неровное и стройное тело Цинь Чжоу качнулось в пустоту и мгновенно достигло тела Нин Тао снова.

"Я в порядке, но у тебя гораздо больше сил." Нинг Тао сказал с улыбкой.

Цинь Чжуй стыдливо улыбнулся и снова вонзился в объятия Нин Тао. На этот раз она показалась осторожной и маленькой по силе, не откладывая больше никаких несчастных случаев.

Знакомый аромат, знакомая нежность и густая, безошибочная любовь, которая была в ней, они остались неизменными. Нин Тао обернул свои руки плотно вокруг нее, его сердце наполнено баловством.

Тем не менее, перед Цзян Хао, Линь Циньюй и Мягкий Циньюй, он более или менее контролировал свои эмоции немного, его руки и ноги были честными, и его рот был честным, и он не двигался и не жевал.

"Я так скучаю по тебе, ты скучаешь по мне?" Цинь Чжоу устал быть в объятиях Нин Тао, и эти глаза ненавидели расплавлять Нин Тао.

В первый раз, но это предложение любви и ласковые любовные слова Нин Тао спровоцированы, не может с собой справиться, он больше не может контролировать свои эмоции, поцелуй в ее вишневые губы ..........

Цзян Хао, Линь Цинъюй и Мягкий Тяньинь - все они отвлекли глаза, хотя все они знали, какие у Нин Тао и Цинь Чжуй были отношения, и все они это приняли, но такие вещи выглядели неловко, и они не могли не чувствовать себя немного кисловатыми и ревнивыми.

Независимо от того, кто эта женщина, любимая вещь в жизни - уксус.

К счастью, Нинг Тао все еще сдерживал себя, и только одна минута прошла.

Цинь Чжуй также покраснел и отпустил Нин Тао, она также знала, что Цзян Хао, Линь Циньюй и Мягкий Тяньцзинь смотрят сбоку, более или менее смущенно.

"Цинь Чжоу, в каком царстве достигла твоя духовная сила?" Нинг Тао спрашивал.

Цинь Чжуй закрыл глаза.

Внезапно подошел мрачный ветер и снова обдул лицо Нинга Тао и его окружение.

Хотя Нин Тао не мог его видеть, он знал, что это был Младенец Юаня Цинь Чейна.

Когда ветер Инь исчез, Цинь Чжуй открыл глаза и открыл свои зубы: "Брат Нин, какое царство ты можешь угадать"?

Нинг Тао засмеялся: "Первенец вышел из тела, это хоть догадка?"

Цинь Чжуй, однако, покачал головой.

Нин Тао замер на мгновение, за ним последовал возбужденный голос: "Может быть, это...."

Цинь Чжоу посмеялся и с гордостью сказал: "Маленькая Нирвана"!

"Ух ты!" Как только Нинг Тао обернул руки вокруг ее маленькой грубой талии, он поднял ее.

Рядом с этим Цзян Хао слегка наклонил угол своего рта: "Подними его высоко, старый имбецил.......".

Напев!

Вдруг в храме снова прозвучало пение дракона.

Все глаза были собраны в сторону Бай Цзина.

Только что появилось видение.

Шнековый дракон, парящий над головой мисс Уайт, дважды обвел мисс Уайт, а затем поднялся в воздух, нечеткие, связанные со змеей черты "падают" в процессе, полностью преображая дракона!

После того, как дракон трансформировался, демон дракона ци, парящий в пустоте, нахлынул вниз и похоронил себя в теле Бай Цзина.

Она также положила начало величайшему творению своей жизни: змея превращается в дракона, дракон - в успех!

Белая Цзин открыла глаза, и в них вспыхнул блеск золота.

Нинг Тао взволнованно сказала: "Цзин, как ты себя чувствуешь?"

Белый Цзин наклонил голову и засмеялся: "Хахаха........."

Нин Тао идет к Бай Цзину, немного странно в сердце тоже. Когда он больше всего нуждался в помощи, никто из них не выходил, сегодня было просто проверить ситуацию, я не ожидал, что они выйдут, но я не ожидал, что они втроем соберутся в кучу.

Это обсуждалось?

"Хахаха...................................................................................................................................................." сказал Уайт, все еще смеясь.

Как она могла не улыбаться, когда была змеиным драконом, конечным творением змеиного демона?

Нин Тао улыбнулся и сказал: "Посмотри на себя, как ты счастлив, скажи мне, в какое царство ты попал сейчас?".

Уайт не сказал ни слова, но вдруг она ударила ладонью по кровати, и весь человек выстрелил в Нинг Тао, как пушечное ядро.

Еще одно объятие дракона?

Остальные четыре женщины не могли не закрыть глаза на мгновение.

Нинг Тао мог легко уклониться, но не смог. В этой семье нехорошо связываться с Королем Ведьмы-демона, тебя ждет кучка мотыльков.

В следующий момент она сидит на плече Нинг Тао.

Царь Ведьма-Демон был все тот же Царь Ведьма-Демон, и даже дракон-змея не мог этого изменить.

Нинг Тао неловко сказал: "Цзин, прекрати, поторопись....".

Прежде чем закончить предложение, Белая Цзин внезапно прикрепилась к нему, ее яркие и нежные вишневые губы блокировали его рот.

В следующую секунду язык во рту был умножен на два.

"Ну... грязь... креветки наи". Он не мог нормально говорить.

Цзян Хао прикрыл лоб, голова болит.

Цинь Чжуй тоже не мог смотреть на это, двигая глазами, чтобы посмотреть на идола Небоны.

Мягкие Тянь Инь и Линь Цин Юй посмотрели на своих оппонентов, а "Четыре или пять секретных отрядов" продолжали хранить молчание.

Три минуты спустя...

"Отстой!" Только тогда Бай Цзин отпустил Нин Тао и долго вздохнул.

Нин Тао дотянулась до талии и дважды щекотала ее, притворяясь свирепым, и сказала: "Ты дракон, и ты все еще такой худой, спускайся сюда, или тебе принесут!

Длинные ноги девушки обернуты вокруг ног, и она прыгает с плеч Нин Тао, ее ноги крутятся, а в следующую секунду она оказывается на руках у Нин Тао: "Муж, девушка-дракон Цзин готова принять семейный закон, или ты можешь попросить их подождать снаружи, чтобы наказать меня семейным законом".

Нинг Тао: ".........."

Она уже видела Линь Цинъюй, но только что она была одна в своем сознании, так как она могла думать о чем-то еще?

Золотая ость появилась в глазах Линь Цинюя... Черты, связанные с драконами, ничуть не уступали Грин Чейзу.

Это также было нормально, так как ее демонские кости были очищены Нин Тао с помощью костей духа дракона, и ее тело также было эквивалентно истинной драконьей кости!

Линь Цинъюй немного нервничала: "Я.......".

Нин Тао сказал: "Цинь Юй теперь бездомная, она и Линь Цинхуа затаили обиду на убийство отца и матери, и эта наша семья будет ее домом в будущем......".

Не дожидаясь Нин Тао, чтобы закончить, Линь Цинъюй interjected: "Я также хотел бы попросить трех мастеров, чтобы принять их".

Она уже поставила свою фигуру очень низко, но ради Нинг Тао, она готова отдать все, что у нее есть, так чего же стоит это самоуважение?

Нин Тао изначально хотел разорвать отношения с Линь Циньюй и Мягким Циньюй, но она прервала его снова. Он понял ее разум, ее добрые намерения, и его рот снова был закрыт.

Будучи главой семьи, он должен был сохранять спокойствие, иначе семья не смогла бы оставаться единой и гармоничной, даже если бы она не развалилась на части.

Три жены обменялись взглядами.

Первой отпустила Цзян Хао, которая считалась самой трудной в общении и общении, которая открыла рот и сказала: "Цин Юй, мы все друзья, нет никаких отношений хозяин-служитель, мой муж уже сказал, что отныне этот дом будет твоим домом, ты можешь остаться, если хочешь".

"Спасибо, хорошая сестра". Линь Цинсинь вздохнула с облегчением.

Цзян Хао сместил глаза и посмотрел на Нин Тао: "Хабби, ты ведь относишься к Цин Ю как к сестре, да?"

Нинг Тао крепко кивнул.

Белый Цзин подошел к уху Нин Тао и сказал: "Муж, как ты решил эту проблему, когда мы так много времени проводили в отпуске?".

Нинг Тао врасплох сказал: "Как все прошло?".

"Это, ты знаешь, о чем я говорю." Глядя на Лин Цин Ю, Уайт Цзин сказала: "Она помогла тебе разобраться с этим? А еще, эссенция моллюсков рядом с ней?"

Нинг Тао: ".........."

Голос Уайта негромкий: "Что это? Если хочешь, я тебя подставлю".

Нин Тао не рассердился и сказал: "Я устроил тебе ад, позволь спросить, в каком царстве достигло твоего духовного роста в этом отступлении?".

Белый Цзин мягким голосом прижимался к рукам Нин Тао: "Муж, угадай.

Нинг Тао дал ему пощечину: "Хорошо говори".

С Королем Демонов Ведьмы, обычные средства определенно не сработали бы.

Под звук, Цзин Цзин выпустил преувеличенный крик и уклонился с дороги, затем улыбнулся и дал Нин Тао Аве Мария: "Благодаря благословению твоего мужа, твой маленький Цзин вошёл в царство Маленькой Нирваны".

"Ух ты! Это здорово!" Нин Тао очень счастлив, его три жены и два дракона вошли в царство маленькой нирваны, и Цзян Хао тоже неплохо.

"Муж, благодаря тебе, это творение было дано тобой". Глаза Цзиндяна Бая полны благодарности и привязанности, редко бывают серьезными.

Нинг Тао засмеялся: "Что за парочка говорит об этом?"

Белая Цзин мурлыкала губами и улыбалась: "Это правда, я отплачу тебе сегодня вечером".

Слишком много для ее приличия.

У Нинга Тао заболел мозг, и он не хотел говорить с ней ерунды, он искал движение, и родильное полетело обратно в шуршание, мгновенно уменьшаясь и приземляясь в ладони, размером с книгу.

Он родился с кроватью в руке, и в его сердце возникли большие амбиции. Наконец-то он вернулся. С ним в руках, почему он должен бояться этих гоблинов?

Линь Цинъюй смотрел, как Нин Тао манял кровать в его руки, все еще сокращается мгновенно, удивлен и любопытен в своем сердце, и не мог не спросить: "Брат Нин, что это за волшебное оружие?".

Нинг Тао сказал: "Это называется естественная кровать, ты хочешь......"

Без единого слова от него, глаза по крайней мере четырех женщин собрались на нем.

Я чуть не пролил бобы!

Это было близко!

Нин Тао последовал за ним и добавил: "Хочешь прийти и посмотреть?".

Линь Цинъюй покачала головой в панике: "Хватит смотреть, хватит смотреть".

"Интересно, как дела у Старой Восьмерки Ван?" Мягкий Небесный Голос поспешил сменить тему.

"Не нужно". Из дверей божественного зала раздался голос: "Я только что посмотрел на него, боюсь, что пройдет какое-то время, прежде чем они смогут выбраться".

Это Инь Мо Лан, он тоже вышел.

Что за хороший день?

Нин Тао приветствовал его и с улыбкой сказал: "Старейшина Инь, поздравляю с уходом".

Инь Мо Лан глубоко поклонился Нин Тао, сжал руки в кулак и вежливо сказал: "Благодаря благословению моего господина, мне посчастливилось прорваться через Царство Младенцев Юаня, и теперь я могу выбраться из Царства Младенцев Юаня".

Нинг Тао засмеялся: "Отлично, отлично! Пойдём домой и выпьем сегодня пару хороших напитков!"

Когда ты в хорошем настроении, ты должен пить вино!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0807 Общество Мэгпи-Бридж**

Глава 0807 Общество Соломенного моста Голубая планета висит в небе, и море облаков вспыхивает с великолепием.

Это Земля.

Смотреть на землю на луне - это другое чувство, чем смотреть на луну на земле.

И какое место может быть более значимым и романтичным, чем раздавать трех жен на Луне, чтобы поднять ветер и смыть пыль?

Без кислорода его не существует.

В середине горы мягкие небесные звуки распыляли воду, и Цин Чжуй и Белый Цзин использовали дыхание дракона, чтобы сжечь воду, которая разлагалась в водяной пар, и был кислород. Как только Бусины Съезжающего Духа были выпущены, аура пришла, чтобы собраться во всех восьми направлениях, и снова появилась аура.

Без вина?

Открывается дверь удобства и супермаркеты в Киото покупают столько вина, сколько они хотят.

Без еды?

Лобстер и морское ушко все еще живы и здоровы, когда вы ходите по дну Южно-Китайского моря, и вы можете есть столько, сколько захотите.

Нин Тао тоже хотел залечь на дно, но сила не позволила.

Группа людей сидела на полу, используя камни в качестве столов, ела морепродукты и пила вино, разговаривала и смеялась, атмосфера была веселой и живой.

Цинь Чжуй, Цзян Хао, Бай Цзин и Инь Мо Лань так много пропустили, сделали пистолет во плоти, убили Николаса Конти, пробуждение Тан Цзисянь в прошлой жизни, отправились в сказочный мир в виде сказочной луны, Линь Цинхуа стал задней частью гроба, и несколько поездок в прошлое, все эти истории удивительны.

История была рассказана, и вино было выпито.

Инь Мо Лань сказал: "Милорд, я никогда в жизни не думал, что смогу поехать на Луну, это место неплохое, тихое и полное ауры, я хочу найти здесь место для жизни, в следующий раз, когда я возьму отступление, я приеду на Луну для отступления, абсолютно никто меня не побеспокоит".

Нин Тао сказал: "Семь пунктов греха на небесах, старейшина Инь, вы должны быть ясны".

Инь Мо Лан смеялся: "Люди, живущие - это грех, мне все равно". Кроме того, мы последуем за вами в наказании за зло и пропаганде добра, и семь пунктов греха будут иметь семь пунктов, которые нужно устранить, так что мы не будем стоять на пути".

Нин Тао улыбнулся и сказал: "Хорошо, что эта пещера изначально была пещерой Феи Инь Юэ, где бы ты ни жил".

"Спасибо, милорд, несколько матерей, я пойду посмотрю, чтобы не помешать вашему воссоединению семьи." Инь Мо Лан встал, чтобы попрощаться и сказал уйти.

Линь Цинъюй и Мягкий Тяньцзинь нервничали необъяснимым образом, потому что фраза Инь Мо Лань "несколько мастеров", похоже, включала в себя и их.

Линь Цинъюй потянула за рукав Мягкого Тяньцзиня.

"О, хорошо". Мягкий Небесный Голос ответил сердечно, а затем встал, чтобы попрощаться: "Милорд, три господина и матери, вы найдете покой".

Линь Цинъюй и Мягкий Цинъюй также слева.

За "обеденным столом" остались только Нин Тао и три его жены.

Цзян Хао посмотрел на спину Линь Цинюя Юя Мягкого Тяньцзиня, и в его глазах вспыхнул подозрительный божественный свет: "Хабби, остались ли Линь Цинюй и Мягкий Тяньцзинь с тобой во время наших трех ретритов?".

Вы должны знать, что за это время я убил остатки Второй мировой войны и заработал много плохих мыслей и грехов, был серьезный дисбаланс между добром и злом, очернение было равносильно тому, что вы сошли с ума во время тренировки, если бы не она, вы трое, наверное, не увидели бы меня.........................".

Три женщины были тронуты этим.

Ning Tao продолжало: "Я спас ее от сражения между Lin Qing Hua и Wu Yue. Она знала что после того как Lin Qing Hua убило ее родителей для силы принести в жертву, она сломала с Lin Qing Hua. Чтобы помочь мне заработать кристаллы Бога, она даже объединила Blueprint Biotechnology с Shenzhou Charity............"

Об истории Мягкого Тянь Иня и Линь Цинь Юя, он рассказал намного больше.

Слова Цзян Хао ударил ноготь по голове, когда она улыбнулась в угол ее рта: "Хабби, Линь Циньюй даже объединил компанию в Lantu Biotechnology, это может быть ее приданое?"

Нинг Тао: ".........."

Как женщины могут быть такими умными?

Как ответить на этот вопрос, Нинг Тао застрял.

Уайт заставил Цзян Хао взглянуть: "Хорошая сестра, даже если это приданое, и что? Мы, выращивающие сыновей и дочерей, должны смотреть в сторону, иметь большое видение, большое сердце.....................................".

Цзян Хао посмотрел в ответ и прервал слова Бай Цзина: "Ты пытаешься сравнить мою грудь?"

Я не уверен, что это хорошая идея, но я не уверен, что это хорошая идея, но если это хорошая идея, но если это хорошая идея, но если это хорошая идея, но если это хорошая идея, но если это хорошая идея, но если это хорошая идея, но если это хорошая идея, но если это хорошая идея, это хорошая идея, но если это хорошая идея, это хорошая идея, но если это хорошая идея, это хорошая идея, и если это хорошая идея, это хорошая идея, и если это хорошая идея, это хорошая идея, и если это хорошая идея, это хорошая идея, и если это хорошая идея, это хорошая идея, и если это хорошая идея, это хорошая идея.

Цинь Чжоу вздохнул: "Вы двое, вы были врагами в предыдущей жизни?"

"Кхм!" Нин Тао кашлянул и сменил тему: "Я провожу вас на прогулку, назову эту гору Лунной горой Инь и покажу вам Землю".

Глаза трех женщин сходились на их мужчине.

Качанием правой руки вырвалось облако чернильного пистолета qi, и пистолет во плоти вылез через ладонь, с двухметровым стволом, семидюймовым наконечником и черно-белым пистолетом qi, переплетенным, наполненным национальным стилем.

"Это выстрел в мясо?" У Цинь Чжуй было удивленное и любопытное выражение лица.

Нинг Тао улыбнулся и сказал: "Можешь думать об этом, как о моем летающем мече".

Цзин Цзин хихикала: "Муж, это должно быть твое имя? Ты все еще крутой".

Нин Тао проходил мимо с белым глазом: "Достаточно плохо для вас, это секретная техника, данная Червем Два, у меня есть Кун Мясо, Драконья Кость и Дерево Строительная Пластина, так что я усовершенствовал это Мясо Среднее Оружие, это волшебное оружие большого человека в Бессмертном Царстве". В бессмертном мире это называется мясной укол".

Цзин с улыбкой сказала: "Давай, давай, я верю, что ты еще не можешь это сделать? Дай мне почувствовать тебя во плоти".

Нинг Тао: ".........."

Через несколько минут они вчетвером вылетели из пещеры Феи Инь Юэ, затем поднялись и направились к вершине горы.

Мясной выстрел действительно является альтернативным видом летающего меча, но иногда изображение выглядит как шампур, если на нем слишком много людей.

Например, сейчас Нин Тао обнимает одного на руках и держит за спиной двоих, и оба до сих пор не честны.

"Не двигайся, мне плевать, если ты упадешь." Мозг Нинг Тао болит.

"Муж, этот выстрел в мясо - сокровище, дай мне два дня на игру." Голос Бай Цзина.

"Я вижу, ты говоришь о том, что этот пистолет летает, да?" Голос Цзян Хао.

"Ну и что, что это........."

"Вы, два анти-климатических дверных бога, прекратите." Голос Цинь Чжоу.

У Нинг Тао продолжала болеть мозг.

Мясной укол остановился на вершине горы, Нин Тао собрал мясной укол и вытащил из маленького сундучка с лекарствами. Кровать внезапно стала длиннее и больше, как только она вышла из-под контроля, превратившись в кровать шириной один метр пять и длиной два метра.

Семья из четырех человек, сидящих в постели и наслаждающихся землей.

Голубая планета выглядела большой, и океан и континенты над ней были хорошо видны, и океан окутывал ее в море облаков и был очень красивым.

В то время как романтика чужой семьи - это семья, наслаждающаяся Луной, романтика семьи Нин - это семья, наслаждающаяся Землей на Луне.

"Дорогая, где, ты сказала, Бессмертное царство?" Цзян Хао посмотрел на огромное звездное небо, почувствовал что-то в сердце и пробормотал вопрос.

Нинг Тао также посмотрел на звездное небо и воскликнул: "Может быть, это где-то в этой вселенной, это еще и планета, может быть... В другом пространстве люди слишком малы и слишком мало знают об этой вселенной".

Цинь Чжоу прислонился к плечу Нин Тао, его голос был нежным: "Где бы это ни было, я думаю, мы определённо сможем пережить небесное бедствие и отправиться в Бессмертное царство, и когда мы доберёмся до Бессмертного царства, мы всё ещё будем вместе, как пара".

Нин Тао нежно обхватил ее руками и прислонил голову к ее талии.

Цзян Хао просто легла и положила голову на колени Нин Тао, она была в спокойном состоянии, но не знала, чего она жаждет в своем сердце.

Я начну зарабатывать кристаллы для тебя завтра."

Нинг Тао снова подробно описал источник четырех типов энергии души и способ их сбора.

Три женщины слушали и размышляли.

После того, как Нин Тао закончил, Цзян Хао сказал: "Hubby, Линь Циньюй объединил Blueprint биотехнологической компании в Шэньчжоу благотворительной компании, и вы также запустили Божественный план, и в сочетании с составом и методом сбора кристаллов Бога, который вы только что упомянули, у меня есть идея в моем сердце".

У Нинг Тао дрожал разум: "Какая у тебя идея, скажи мне".

Цзян Хао сказал: "Божественный план выглядит безумным, и обычные люди даже не могут его понять. Вы говорите, что пробовали несколько раз, но с небольшим успехом. Так почему бы нам не воспользоваться луной и не сыграть по-крупному?"

Белый Цзин встал с круга Нин Тао, посмотрел на Цзян Хао и любопытно сказал: "Хорошая сестра, ты сказала, играй по-крупному, как ты это делаешь"?

Цзян Хао сказал: "Мы построим на Луне базу и будем эксплуатировать лунные ресурсы, часть которых будет передана в дар стране, а часть будет использована для боготворящего проекта". С современной технологией людей мы не сможем этого сделать, но если мы это сделаем, муженек, то вы станете новым богом в сердцах бесчисленного множества людей, и у вас будет столько энергии веры, сколько вам нужно в то время".

Сердце Нин Тао открыл окно, появившись на солнце, он не мог устоять, протянув руку и обняв Цзян Хао, втянул ее в свои объятия, смеясь: "Эта идея хороша, вы можете использовать свои ресурсы, чтобы поговорить с заинтересованными людьми, я не хочу, чтобы они делали что-нибудь, до тех пор, пока это уместно, чтобы дать некоторую официальную огласку на него. Их сторона набирает обороты, наша сторона движется по течению, великие дела могут быть сделаны!".

Цзян Хао смеялся в объятиях Нин Тао, не зная, над чем она смеялась.

Я думаю, что ты немного старомоден, муж, - сказала мисс Уайт, - и я хочу поговорить о таком прекрасном времени.

Нинг Тао улыбнулась и сказала: "Чего ты хочешь?"

Белый Цзин смотрит на Нин Тао своими любящими глазами: "Муж, тело моей наложницы наполнено энергией моей возлюбленной, ты приходишь и выбираешь ее".

Нинг Тао: ".........."

Цинь Чжуй также пришла, чтобы присоединиться к веселью, и посмотрела на Нин Тао с прямым лицом: "Муж, посмотри, сколько у меня энергии Любви? Много, не так ли?"

Цзян Хао также спросил: "Сколько у меня с собой?"

Нинг Тао почувствовал это рано, и на них на обоих было несколько намеков, с небольшим количеством примесей, но всегда немного, а также немного взаимодействия, чтобы достичь стандарта сбора.

"Вы, ребята, думаете, что это похоть, их гораздо больше, их нелегко иметь при нормальных обстоятельствах, у вас их несколько." Нинг Тао сказал с улыбкой.

"Тогда выбирай". Уайт сказал.

Нинг Тао сказал врасплох: "Здесь?"

Три женщины смотрят на меня, я смотрю на тебя, нет общения, но это кажется коллективным выражением.

Нинг Тао ущипнул заклинание и скандировал заклинание.

Естественная клумба Небесного дара становится все больше и больше, а трава растет на дереве, и цветы расцветают.

Кровать - это не кровать, это новый мир.

Долгое прощание лучше, чем новый брак.

Как чего-то можно избежать?

В Эрлонге также есть Ледяная Супергерл, которая является хозяином тигра и волка. Но энергию их любви нужно было собрать, не говоря уже о том, что Тянь Цзи вернулся с родины, так почему же он должен бояться?

Над белой луной.

Золотой ветер и нефритовая роса, которые встречаются, лучшие 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 0808 Новый план**

0808 Глава Новый план Три жены за воротами, многие вещи не нуждаются в Нинг Тао, чтобы беспокоиться, и он не беспокоится, что кто-то осмелится прикоснуться к своим мыслям.

Мужья и жены делят свою работу и идут своими путями.

Луна, пещера горы Инь Юэ.

Самое важное, что Нин Тао сделал за последние несколько дней, это выяснил, что с ними делать, и отладил их.

Именно в эти несколько дней в пещере Инь Юэ было включено электричество, в результате работы этого Генератора Культуры.

Вся гора Инь Юэ имела еще одно энергетическое поле, которое было эквивалентно существованию щита, способного удерживать воздух от просачивания, а также противостоять низким температурам более ста градусов ниже нуля ночью, и ультра-сильным ультрафиолетовым лучам солнца днем. Это было также результатом работы Оборудования для Культивирования Технологий, Нинг Тао не знал его предыдущего названия, он назвал его "Занавес Духа".

Существовал также 3D-принтер, который поначалу он считал устройством, похожим на блок питания, но он не ожидал, что это будет 3D-принтер для технологии Shinto. Он зарядил этот 3D-принтер энергией, использовал немного случайного спиртового материала и распечатал лопату.

Существовали также некоторые технологии выращивания оборудования для рафинирования и обработки духовных материалов, которые были малозначительны для него, но они имели большую ценность, если они были массовым производством некачественных эликсиров или повышением эффективности оружия.

Эффект от этих устройств для культивирования проявлялся один за другим, и разум Нин Тао также был озадачен еще одним.

Линь Цинхуа предал свою душу, чтобы получить это оборудование для культивации из каменного памятника, представляющего Рынок Бога, что он хотел сделать с этим оборудованием для культивации?

Это оборудование технологии выращивания охватывало все виды дисциплин, хотел ли он производить эликсиры для укрепления телосложения живых мертвецов, а затем сделать большое количество оружия для выращивания в рамках подготовки к строительству империи живых мертвецов, а затем завоевать весь мир?

Такие вещи, наверное, встречаются только в фильмах-героях Lighthouse Land, где есть злодеи, которые хотят уничтожить весь мир, и таких злодеев много, но никто никогда не добивается успеха, и все они оказываются мертвыми от рук героя.

Возможность такой гнилой улицы сам Нин Тао не верил, но кроме этой возможности, он не мог думать о том, что Линь Цинхуа получил от божественного рынка это оборудование для культивации.

Прошла еще одна ночь.

Нин Тао положил в руку устройство для технологии культивации, которое до сих пор было неясным в отношении его назначения, и пришел в угол пещеры.

Инь Мо Лан использует лопату, распечатанную на 3D-принтере, чтобы выкопать землю, делает это с силой, Нин Тао пришел и не остановил работу в руках.

Ка-чинг, ка-чинг...............................

Будь то камень или грязь, Инь Мо Лан был как лопата для тофу, и одна лопата вниз была большой кусок.

Нин Тао сказал: "Старейшина Инь, я возвращаюсь, вы возвращаетесь вместе"?

Только тогда Инь Мо Лан остановила работу в своих руках и повернулась назад: "Я не вернусь и куплю два-три дня, чтобы выкопать двухкомнатную и один зал".

"С поваром?" Нинг Тао сказал со смехом.

Инь Мо Лань также смеялся: "Не приносите, чтобы решить проблему, мы выходим на улицу, чтобы решить, не может оставить грязный Ци в этой пещере, это пещера феи, я не осмеливаюсь осквернить".

Нин Тао пошутил: "Эта пещера - только передняя база, в будущем мы построим на этой луне виллу, по одному комплекту на человека".

"Хаха......." Инь Мо Лан засмеялся от души.

"Тогда ты занят, я вернусь первым." Нинг Тао сказал.

"Милорд". Инь Мо Лан позвал Нин Тао: "Милорд, есть поговорка, что я не знаю, когда говорить неподобающе".

Нинг Тао засмеялся и сказал: "Когда ты заикаешься, вот он я, тебе есть что сказать".

Инь Мо Лан колебалась, прежде чем открыть рот: "Милорд, я не осмелюсь говорить, пока здесь нет нескольких матери-мастеров. Ты должен заботиться о своем теле, его нелегко культивировать, тебе нелегко зайти так далеко, так что этот аспект... ты должен быть сдержан. Ты знаешь, что среди трех основных матерей есть две самки драконов? Хотя они оба были новыми демонами, у меня было боевое искусство, чтобы войти в Дао, и она была превращена в демона Даном. Я был на несколько сотен лет старше ее, но ее сила теперь была выше моей, и она была настолько доминирующей в демонической силе. Ты будешь выдолблен, если будешь потакать нежной стране".

Нинг Тао был смущен.

Инь Мо Лан сказал: "Я верен, ты слушаешь, если думаешь, что я прав, ты не должен слушать, если думаешь, что я не прав".

Нинг Тао горько улыбнулась.

Слова Инь Мо Лана действительно были верны его словам.

Как говорится, долгое прощание лучше, чем новый брак, и он на самом деле хочет провести ночь дома, обнимаясь и наслаждаясь всем сексом............

Но сила не позволяет!

Три жены, две - самки шнеков и одна - ледяная самка супергероя, какая из них - энергосберегающая лампа?

Кроме того, он должен позаботиться о Лин Цин Ю и Мягком Тянь Ине, особенно о Мягком Тянь Ине, который делится на четыре.............

Некоторые вещи, он думал, повредили его мозг.

Изначально он думал, что Рождение на Небесах сделает его королем, но на самом деле он все еще был бронзовым.

Через несколько дней в Триподе Добра и Зла было еще более десятка божественных кристаллов, но каждый из них был пропитан потом и кровью сущности.

На этот раз одна Демоническая Почка в Духовом Поле Небесного Семейного Культивируемого Двора была почти ощипана им. Если он не спрячется какое-то время, ему придется придумать шесть ароматов Ди Хуан Дан, чтобы компенсировать это.

Вот почему он побежал на Луну, чтобы забарабатывать эти устройства для культивации.

Однако, эти слова, очевидно, не должны были быть сказаны Инь Мурану, это было слишком много капли в ведро.

"Старейшина Инь, спасибо, я буду внимателен, а потом вернусь первым." Нинг Тао сказал.

Инь Мо Лан кивнул и помахал лопатой, чтобы выкопать две его комнаты и один холл.

Нин Тао открыл удобную дверь и вернулся в Киото, небо Киото только что открылось в это время.

Женщины в семье проснулись.

Цзян Хао и Цин гнались за ними, готовили завтрак, Soft Tingyin убирали, а Бай Цзин и Лин ЦинЮй обсуждали вопросы компании.

Комната, полная превосходно красивых женщин, которые ослепляют глаза.

Во время завтрака Цзян Хао сказал: "Хабби, верхушка ответила".

Нин Тао потягивал кашу и спрашивал: "Что говорит верхняя часть?"

Цзян Хао сказал: "Высшее руководство в это не верит, а также из-за моего хронического отсутствия меня уволили из Бюро специальных служб".

Нинг Тао: ".........."

Изначально он думал, что с особым статусом Цзян Хао он сможет наладить канал диалога с вышеперечисленными и получить некоторую поддержку, но он не ожидал, что Цзян Хао принесет такие плохие новости.

"Что тогда?" Белый нахмурился: "Разве план рекламы, который мы сделали, не будет отменен?"

Лин сказал: "То, что мы собираемся сделать, настолько преувеличено, что никто не поверит в это без участия официальных СМИ, и это будет расценено как шутка".

Нинг Тао впал в глубокое раздумье.

Трудно что-то начинать, но на этот раз слишком сложно. Предыдущая массивная программа хороших людей потребляла сумму денег, которую он заработал от Карла, и провал программы создания Бога после того, как Небесный Дао медицинский зал был модернизирован в Небесный дом тоник для выращивания семей почти поглотили последний бит денег от благотворительной компании Шэньчжоу.

Идеи, которые дают дома бедным и помогают детям с домашней работой, работают в теории, но не работают на практике, вкладывая много человеческих и материальных ресурсов и получая очень мало взамен.

Людям сегодня не хватает веры, благодарности, только наживы, и они будут делать все, что угодно ради наживы. Их вера - это скорее сделка, сделка с Богом, откуда приходит истинная вера и энергия высшей веры?

Забавно, что команда компании дала домашнее задание некоторым отобранным детям, а он, "бог школьной учительницы", раньше получал конфеты. Эти дети обменяли свои конфеты на его помощь, как "бог-школьник". Где энергия веры?

Значит, этот почти считается провалом.

Ему нужен был новый план.

Он думал об одном человеке, Мен Бо.

Если бы Мэн Бо отвезли на Луну и посмотрели на базы на Луне, с его статусом и сетью связей, все было бы намного проще.

Он снова подумал о Fan Wah Lum, используя социальный круг Fan Wah Lum для придания импульса, все было бы также намного проще.

Но подумав об этом, он снова отказался от этой идеи.

Неважно, был ли это план создания Бога, который провалился, или план Нового Света сейчас, конечной целью было превратить его в Богоподобное существо, а затем собрать энергию веры. С помощью пропаганды национальной пропагандистской власти, но и с помощью социального круга Fan Wah Lumen, чтобы заниматься пропагандой для расширения влияния, бог, созданный средствами массовой информации, сколько людей пойдут к вере?

"Мы были неправы". Нинг Тао сказал.

Глаза пяти женщин собрались на тело Нинг Тао, каждая из них с удивленным видом.

"Где все пошло не так?" Цзин Цзин сказал в недоумении.

Нин Тао сказал: "Я не какой-то бог, даже если бы я был создан, это все равно было бы псевдо-богом, ничем не отличающимся от божественного злодея". Даже если мы потратим больше денег и впитаем больше так называемых чудес, чтобы выйти наружу, никто по-настоящему в них не поверит, не говоря уже об энергии Высшей Веры".

Цзян Хао сказал: "Но вам нужна Высшая Энергия Веры, главное, что вы можете прояснить ее снова в будущем".

Линь Цинъюй также сказала: "Это верно, сестра Цзян права, мы все знаем, что вы не бог, но вы должны зарабатывать большое количество энергии Верховной Веры, это вопрос вашей жизни, смерти и свободы".

Цинь Чжуй также сказал: "Брат Нин, я знаю, что это тяжело, но с нашей семьей, работающей вместе, мы определенно сможем справиться с этим, ты не должен сдаваться".

Мягкая Tingyin хотел сказать что-то снова и снова, казалось, что-то хотел сказать, но как только она думала о своей первоначальной идее сделал Шэньчжоу Благотворительность потерять много денег и не удалось, она не могла сказать ничего больше.

Нин Тао, однако, посмеялся: "Я вдруг понял, вместо того, чтобы умолять народ пропагандировать ложного бога, мы должны сделать что-то, чтобы выйти и позволить народу взять на себя инициативу, чтобы пропагандировать для нас. Кстати, заработай и немного денег".

"У тебя есть какие-нибудь планы?" Уайт спросил.

Нинг Тао на мгновение подумал, прежде чем сказать: "Есть место, где я смотрю, которое не очень хорошо проходит, когда я читаю, и я решил покровительствовать ему сегодня вечером".

"Какое место?" Цзян любопытна.

Нинг Тао улыбнулся и сказал: "Пока держи это в секрете, увидишь, когда пойдешь сегодня вечером".

В одно мгновение два белых глаза близко друг к другу, один для Цзян Хао и один для Бай Цзин.

Теперь, новый план!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0809 Город Мейшань**

Глава 0809 Город Меккан на востоке Парижа, у Сены.

Дневной солнечный свет окутывает город Фонтенбло и, недалеко от него, дворец Фонтенбло, красивый пейзаж, который напоминает картины некоторых мастеров, с воздухом искусства во всех направлениях.

Фонтенбло означает красивый источник и был построен Людовиком VI в 12 веке как замок к источнику для охоты и отдыха, который стал дворцом Фонтенбло.

Во дворце хранилось более 30 000 драгоценных реликвий, похищенных из Китая, в том числе более восьмисот самых изысканных. Можно даже сказать, что дворец Фонтенбло является репродукцией Юань-миньюаня, так как подавляющее большинство коллекций в нем принадлежит Юань-миньюанюань.

Дворец Фонтенбло был тем местом, где Нинг Тао сказал, что он был впечатлен, услышав это от своего учителя истории, когда он учился. Он даже вспомнил возмущенный взгляд учителя истории, когда говорил о 30 000 или около того драгоценных реликвиях Китая во дворце Фонтенбло.

А вот и Нинг Тао.

Отбросив в сторону этих национальных врагов и ненависть, он думал про себя, что его разум еще не так высок. Просто никто не может иметь душевного спокойствия на своем месте после того, как сделал что-то плохое.

Люди, вторгшиеся в покойного Цина, были уже мертвы, и он не мог заставить этих людей снова искупить себя. Но вещи, которые эти люди украли из Китая, все еще выставлялись здесь, продавая китайские народные деньги на билеты, такие отвратительные вещи абсолютно не допускались на его место.

Было утро в Китае, на этой стороне поздний день, и он пришел после завтрака, чтобы подготовиться к вечернему мероприятию. В Париже у него не было удобных ворот, но в Германии у него было несколько удобных ворот, и две страны граничили друг с другом, поэтому он открыл одни из них внутри Германии и на мясном ружье улетел в сторону города Фонтенбло.

Все это время он был на высоте 10 тысяч метров, и никто его не видел. Столкнувшись с прилетающим самолетом, он просверлил прямо в облаках и не летел вниз с 10 000 метров в воздухе, пока не достиг города Фонтенбло.

Без паспорта Нин Тао не планировал снимать комнату для аренды в городе Фонтенбло, он отправился прямо во дворец Фонтенбло.

Полный билет за 11 евро, Ning Tao купил полный билет и просмотрел весь путь до павильона Хуа Гуо.

Без китайского представления он мог с первого взгляда сказать, что эти антикварные реликвии - все, что он вывозил из Китая.

Восхищаясь артефактами, он также искал места, где можно было бы предотвратить нанесение надписей на рецепты с кровавыми замками.

С нынешними силами семьи Нинг, никто не сможет помочь ему, если он напрямую убьет его и сожжет дворец Фонтенбло огнем, но он хочет сделать это немного более технически.

Увидев возможность, которой не было ни у кого из его окружения, Нинг Тао положил в вазу разминаемую палочку с кровяным замком.

Колокольчики джингл, колокольчики джингл...............

Телефон внезапно зазвонил с входящим звонком.

Нин Тао достал свой мобильный телефон и посмотрел на него, а затем поцарапал кнопку ответа.

"Дорогая, ты уже там? Когда ты заберешь нас?" Голос Цзян Хао.

Нин Тао прошептал: "Я только что приехал, я открою дверь, чтобы забрать тебя через некоторое время, а вечером мы поужинаем здесь".

"Да ладно, мы все ждем тебя, и о чем это место ты говоришь?" Голос Бай Цзина.

Мозг Нинг Тао болит: "Я знаю, я знаю, разве я не говорил тебе, ты будешь знать ночью".

Сотрудник посмотрел на Нинг Тао с явным отвращением на лицо.

"Брат Нинг, будь осторожен". Голос Цинь Чжоу.

В углу рта Нинг Тао появился намек на улыбку: "Ну, я буду осторожен, дурак смотрит на меня, я вешаю трубку".

Когда он говорил об этом, подошел сотрудник и поговорил с ним на французском языке.

Нин Тао не знал, что он сказал, но по выражению лица этого белого сотрудника было видно, что то, что сказал этот парень, определенно нехорошо. Он пожал плечами, показав, что не понимает французского языка, затем убрал телефон и снова пошел вперед.

Он не знал, что будет считать, но белый рабочий взял его за руку и сказал ему по-английски: "Ребята, вы что, не слышите, что я говорю?".

На этот раз Нин Тао понял, а также сказал по-английски: "Я могу понять по-английски, что вы только что сказали? А еще, за что ты держишь меня за руку?"

Он посмотрел на висящий на груди белый рабочий жетон сотрудника, на котором были как французские, так и английские имена - Альфонс.

"Я сказал, никаких телефонных звонков, у тебя проблемы с ухом?" Тон Альфонса был совсем не вежливым.

Как раз тогда белая женщина прошла мимо Альфонса и Нинг Тао, разговаривая по мобильному, когда она шла.

Она говорила по-французски, и как Нинг Тао, она не могла понять, что говорила. Но Альфонс, который держал его за руку, даже не сказал ни слова, вместо того, чтобы смотреть на него с презрением.

Нинг Тао не мог не посмеяться: "Я сказал, что с тобой как с человеком, разве ты не говорил, что не можешь сделать телефонный звонок, тогда что не так с дамой, которая только что проходила мимо"?

Альфонс сказал: "Все, что я вижу, это тебя по телефону, и то, что это Франция, и ты должен следовать правилам здесь, и если тебе это не нравится, пожалуйста, уходи".

В сердце Нинг Тао поднялся огонь, и злая сторона показала признаки пробуждения.

"Кажется, ты не понимаешь ни слова, убирайся отсюда!" Альфонс взял Нинга Тао за руку и вышел за дверь.

Ноги Нинг Тао не двигались, а руки Альфонса выпрямились за один шаг.

Рост Альфонса - почти метр девятый, а тело - крепкое.

"Что там случилось?" Некоторые китайские туристы узнали об этой стороне: "Это наша группа?"

"Нет, я не видел, что с ним и охранником?" Кто-то сказал.

"Парень может быть в беде, пойдем посмотрим, ему может понадобиться помощь." Старший мужчина, который был немного старше, сказал.

Вокруг собралась группа китайцев.

Нинг Тао открыл рот и сказал: "Вы, ребята, не приходите, не связывайтесь с верхней частью тела".

Китайцы, которые были готовы прийти на помощь, остановились на своих путях и в недоумении посмотрели на Нин Тао.

Только что Нинг Тао внезапно отпустил свою руку.

Альфонс, который сильно тянул его, потерял равновесие и упал на землю на задницу.

"Фарк!" Альфонс проклял английский язык и встал с земли на кости, тянул за повешенного через плечо коммуникатора и кричал: "На меня напал китаец, просит подкрепление!".

"Не будь импульсивным, парень, это Франция, а не наша земля." Старик громко напомнил, что его лицо наполнено взволнованным взглядом.

Альфонс закричал на старшего: "Заткнись! Вы, ребята, издаете много шума, куда бы вы ни пошли, вам здесь не рады!"

Молодая девушка, которая знала английский, вернулась по-английски: "Ты вежливо говоришь, мы должны злиться на тебя за то, что ты платишь за то, чтобы быть здесь"?

"Сука!" Оскорбительное слово пузырилось изо рта Альфонса, и он наступил на девушку.

Девушка сразу напряглась.

Нин Тао внезапно протянул руку Альфонсу и схватил его: "Срань господня, тупица, ты ел дерьмо из своего рта?"

Альфонс яростно повернулся и ударил прямо в лицо Нин Тао.

Бах!

Глухой звук.

Тем не менее, Нинг Тао даже не тряслось.

Альфонс замер на мгновение, и вдруг еще один удар вонзился в лицо Нин Тао.

Условия съемочной площадки были достигнуты, и Нин Тао не нужно было делать второй удар. Как только Альфонс нанес второй удар, он поднял и приземлился на маленький живот Альфонса.

Бряк!

В мрачной стреле тело Альфонса весом не менее двухсот килограммов взлетело с земли, взлетело на несколько метров от земли, а затем снова сползло на несколько метров от земли.

"Вы все расходитесь и не ввязывайтесь в неприятности". Нин Тао наставлял китайских туристов и шел с большим шагом в сторону Альфонса, который был прижат к земле, плача.

Те туристы, которые намеревались протянуть Нин Тао руку помощи, были напуганы и рассеяны толпами.

Точно. Если люди такие опытные, зачем нам их помощь?

Нин Тао подошел к Альфонсу и с горсткой зондирующих рук схватил Альфонса за волосы и потащил его к воротам павильона Хуа Гуо.

В результате, не сделав двух шагов, он дёрнул Альфонса за волосы. Эта штука была такой тяжелой, что его волосы просто не могли выдержать вес тела.

"Ты ешь только корм?" Нинг Тао ругал, прощупывал два пальца, щелкал ноздрями Альфонса и продолжал вытаскивать их наружу.

"Я убью тебя... ах...." проклятый Альфонс, также плачущий, как кровь поднимается из угла его рта.

Только что после этого удара, Нинг Тао на самом деле все еще под ногами, иначе удар может забить его до смерти. Однако, даже если он был снисходительным на ногах, его внутренние органы все равно получили серьезные внутренние повреждения.

Полицейские в красных нарукавниках "POLICE" ворвались, не дожидаясь, пока Нинг Тао притащит Альфонсе к двери. Однажды, дуло пистолета в его руке заперто на Нинг Тао.

"Отпустите его!"

"Лежать!"

"Руки за голову!"

Через секунду пришло несколько заказов.

Нин Тао, однако, как будто не слышал, продолжил зажимать ноздри Альфонсу и подошел к двери.

Несколько полицейских собрались, и один из них захлопнул рукоятку пистолета на затылке Нинг Тао.

Тело Нинг Тао качалось, пытаясь упасть назад.

Полицейский снова повернул рукоятку своего пистолета и сильно ударил его по голове Нинг Тао.

Тогда-то Нинг Тао и упал на землю.

Два полицейских вытащили Нинг Тао.

Два полицейских взяли Альфонса к ногам, и Альфонс пнул Нинга Тао в живот, а затем снова проклял в гневе: "Желтая кожа, маленькие глазки, ты мертв!".

Нинг Тао не отреагировал.

В его плане не было этого шага, но план никогда не мог идти в ногу с изменениями.

Но эта перемена была не плохой вещью для него, но хорошей вещью.

Разве он не пытается сделать себе имя и создать ажиотаж?

Прямо сейчас это прекрасная возможность.

Представьте, что может быть более сенсационным, чем захват террориста номер один?

Был пойман террорист номер один в мире, и Дворец Фонтенбло был выставлен на всеобщее обозрение, что привело бы в бешенство всю западную прессу!

Волочась по земле, как швабра, из угла рта Нинг Тао появился намек на смех.

Только, никто не видел.........

PS: Извините, сегодня немного поздновато для третьей смены, так как сегодня немного сложнее писать, это поворот, постарайтесь завтра быть пораньше.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0810 Глава 0810 Семья террора**

Глава 0810 Семья ужасов Несколько женщин сидели в гостиной в четырёхугольнике, каждая делала своё дело.

"Почему брат Нинг еще не вернулся?" Цинь Чжоу посмотрел на дверной проем, немного встревоженный.

Цзян Хао сказал: "Да, разве муженёк не говорил, что заедет за нами через некоторое время, почему он ещё не вернулся?"

Белая Цзин посмотрела на телефон, медленно говоря: "Куда ты торопишься, он такой большой, что не может потеряться".

Цзян Хао сказал: "Разве ты не торопишься? Что если...

Бай Цзин прервал Цзян Хао: "Прекрати, ворона, я никогда в жизни не стану вдовой, если этого не случится".

Цзян Хао сказал: "Это ты говоришь, как ворон, что это за вдова? Не повезло!"

Цинь Чжуй прикрыл ему лоб: "Вы двое можете перестать спорить? Если бы брат Нинг был здесь, он бы точно отшлепал тебя!"

Но Цзян Хао и Цзин Бай смотрят друг на друга и снова смеются. Мужчина, родившийся в постели, бросает постель в конец.

"Мне любопытно, к чему муж пытается клонит, ребята, вы можете догадаться?" Белый Цзин сменил тему.

Цзян Хао сказал: "Думаю, это та святыня для военных преступников в Японии, место, которое он ненавидел, когда учился, я думаю, это то место".

Мягкий Небесный Голос сказал: "Семья Инь находится на Окинаве, давайте поедем туда, чтобы навлечь на себя неприятности, будьте осторожны с семьей Инь, открывающая мотыга теперь в руках Господа, они непременно придут за ней".

Нин Тао также рассказал о семье Инь, в том числе о Кайшань Хоу и об этом остатке Второй мировой войны, но это было относительно просто. Цзян Хао, Бай Цзин и Цинь Чжоу в то время были в уединении и не испытывали этого, поэтому все они чувствовали себя очень чужими для семьи Инь.

"Теннен, ты хорошо знаешь семью Окинавань Инь?" спросил Цзян Хао.

Мягкий Тингин кивнул: "Я пошел с милордом.......".

Она внезапно пожалела о словах, но они были похожи на воду, которая была вылита и не могла быть восстановлена.

Конечно, то, чего она боялась, обернулось тем, что случится.

Цзян Хао осторожно сказал: "Это ты тогда служил своему господину всю дорогу, не так ли?"

"Как ты подаешь?" Цзян Хао продолжил вопрос легким тоном, но уже немного пахло полицейским допросом подозреваемого.

Линь Цинъюй вручил Цзян Хао свежеободранное яблоко и с улыбкой сказал: "Сестра Цзян, возьмите яблоко".

"Спасибо". Цзян Хао взял яблоко и сказал спасибо.

Она также поймала морское ушко, но спрятала его, опасаясь, что это может раздражать чувствительные нервы Цзян Хао.

Линь ЦинЮй передал еще одно очищенное яблоко ЦинЮю и Бай Цзину, и, наконец, еще одно яблоко Мягкому ТяньИню.

Мягкая Тяньцзинь бросилась на Линь Циньюй и улыбнулась, благодарность спряталась в ее улыбке.

Эта гостиная наполнена ароматом шпионажа, в котором сражаются три женщины-солдата-националистки и две женщины-подпольщицы.

"Почему бы мне не позвонить мужу еще раз и не спросить, когда он вернется, чтобы забрать нас, и мы могли бы подготовиться". Уайт сказал.

Как раз в это время от двери постучали.

"Может ли быть, что Господь вернулся? Я открою дверь". Мягкая Tingyin вытащил ее ноги и ушел, боясь, что Цзян Хао будет задавать ей больше вопросов.

Нин Тао был прав, она также чувствовала это полностью, Мастер-мистер Бай не заботился вообще, Мастер-мистер Цин не сказал бы ничего даже больше, только Мастер-мистер Цзян было трудно иметь дело с. Офицер разведки очень подозрителен и ревнив!

Дверь комнаты открылась, но Мягкий Небесный Голос замер на месте.

За дверью стояла не Нин Тао, а Инь Рэньцзе, а большая группа культиваторов клана Инь. Один подходит вверх и вниз, давая вид, что большая команда по продажам из какой-то компании приходит к двери.

Она только что говорила о клане Окинавань Инь, а вот и клан Окинавань Инь.

"Мягкая девочка". Инь Рэндзи открыл дверь и сказал горе: "Мы пришли к господину Нин, пожалуйста, также проинформируйте нас".

Мягкий Небесный Голос сказал: "Милорда здесь нет".

Инь Сюэ сказал: "Его здесь нет, так где же он?"

Мягкий Небесный Голос сказал: "Не знаю, что вы ищете милорда?"

"Ты должен знать, чего мы хотим." Инь Рэндзи сказал.

Мягкий Небесный Голос сказал: "Я правда пока не знаю, но мне тоже не интересно знать, вы идите, милорда здесь нет".

"Ха!" Инь Сюань холодно хрюкнул и невозмутимо сказал: "Он не может прятаться, да? Скажите ему, что нечего скрывать, что некоторые вещи, которые нужно держать, - это бич!"

Это уже не просто недоброе, это даже немного угрожающее.

Мягкий Тянь Инь сразу нахмурился: "Лучше обрати внимание на то, что ты говоришь, и не смотри, что это за место"!

Холодная улыбка появилась из угла рта Инь Иска: ''Какое место? Говорю тебе, мир не..."...

Не дожидаясь, пока он закончит свое предложение, Инь Рэньцзе вдруг прервал его: "Сюэ Эр, заткнись".

Несколько женщин шли сюда.

"Тянь Инь, кто это." Уайт спросил.

Мягкий Небесный Голос сказал: "Это из семьи Инь".

"Это та семья Окинавань Инь, о которой ты говорил?" Голос Цинь Чжоу.

Мягкий Небесный Голос ответил: "Хм".

Просто в пространстве двух предложений, три главные матери, а также Линь Цинь Юй, все пришли к двери.

Порог Четырех Домов стал разделительной линией: женщины из семьи Нин с одной стороны, один, два, три, четыре, пять, а мужчины из семьи Окинавань Инь с другой, добрая десятка или около того. Однако именно мужчины из семьи Инь нервничали из-за этой, казалось бы, односторонней сцены.

Особенно Инь Рэньцзе, как и остальные четыре женщины, он увидел блеск золота в глазах двух из них! Кроме того, он также почувствовал большое количество демонического ци, которое ощущалось как демоническое облако над головой!

Но в конце концов, это он увидел большой ветер и волны, он быстро успокоился и осторожно сказал: "Это они?".

Мягкий Небесный Голос сказал: "Это мои мамы-хозяева, что вы пытались сказать?"

Моллюск на власти хозяина и матери!

Разве вы, ребята, не стали злыми?

Давай я покажу тебе еще одну!

Один из глаз Цинь-Чжоу покраснел золотистым, и на его шее быстро появилась кожа с драконьей чешуей, наполненная враждебностью: "Кто сказал, что мой муж только что прятался?".

"Ты... леди-дракон?" Голос Инь Рэндзи изменился, когда он говорил.

Хотя на ее шее не было чешуи дракона, на тыльной стороне ее руки были чешуи дракона, и десять пальцев быстро сменились в сторону когтей дракона.

Был также Цзян Хао, прохлада была выпущена из ее тела, температура вокруг нее мгновенно упала на десятки градусов, и земля перед дверью начала замерзать, как только она повернулась!

Это признак того, что нужно сделать.

"Это... раз мистера Нинга здесь нет, мы навестим его в другой раз, до свидания." Инь Рэндзи повернул и уехал.

Что это за семья!

Официантки - все демоны, а есть драконы!

Тогда Нинг Тао может есть!

Когда Инь Рэньцзе и большая группа культиваторов клана Инь последовали за Инь Рэньцзе, даже молодой и легкомысленный Инь Рэньцзе стал честным.

Не приходите с пустыми руками в следующий раз, принесите подарок, это тоже вежливо".

Мерцание гнева вспыхнуло в глазах Инь Рэньцзе, когда к нему, хозяину семьи клана Инь, когда-нибудь относились с таким презрением? Тем не менее, злой, как он был, он не остановился на своих путях и не повернулся, чтобы сказать ни слова.

Несколько женщин вернулись в гостиную.

"Теннен, эти люди из Окинавского клана Инь?" Бай Цзин спрашивал.

Мягкий Небесный Голос сказал: "Да, этот старик - Инь Рэндзи, хозяин семьи Инь". Молодой человек, который говорил вне очереди, был его сын, по имени Инь Сюнь. Хотя они ничего не говорили о приезде к Господу, я знаю, что они пришли попросить горную мотыгу".

Цинь Чжуй холодно ворчал: "Рассчитывай на то, что они будут ехать быстро, если он посмеет попросить, я оторву ему рот".

Ее характер не изменился.

"Забудь об этом, не обращай внимания на идиотов, давай продолжим разговор, что это было?" Бай Цзин сказал, что и в семье Инь она не очень-то много вложила.

Окинавское поджелудочное?

Перед семьей Хуа Гуо Нин - подонок войны пятерых.

Цзян Хао подумал об этом: "Я только что сказала позвонить мужу, я сделаю это".

Она вытащила свой телефон.

Но как раз в это время на экране ее мобильного телефона появился заголовок твита, и с первого взгляда ее глаза сразу же починили.

Из этой истории: драматические западные СМИ сообщили, что французская полиция только что захватила Нинг Тао, террориста номер один, разыскиваемого США во дворце Фонтенбло.....

"Срань господня!" Тон Цзян Хао был преувеличен: "Хабби поймали!"

"А?"

По всему подбородку.

В то же время.

В комнате для допросов в полицейском участке в Фонтенбло дюжина полицейских направила оружие на молодого китайца, прикованного наручниками к стулу, как будто ему угрожала опасность.

Этот молодой человек из Китая был их мужчиной, Нин Тао, который заставил пять женщин-глав семьи Нин издалека в Китае опустить челюсти в шок.

"Ребята, вы так нервничаете?" Нинг Тао засмеялся и сказал: "Вы, ребята, надеваете на меня наручники и направляете на меня столько пистолетов, я настолько страшный?"

Альфонс, плевавший кровью рядом с мусорной корзиной в углу стены, мгновенно стимулировался, когда услышал это, и он бросился в два шага, кулаком прокачанным по затылку Нинг Тао.

Глухой стук.

Рука Нин Тао внезапно сломалась при щелчке наручников, и его правая рука в тот же миг перевернулась, ударив Альфонсу в лицо качающимся ударом.

Пуф!

Полный рот крови в сочетании с дюжиной зубов вылетел из рта Альфонса, и его тело в тот же миг оторвалось от земли, ударившись о стену, прежде чем снова упасть на пол.

На этот раз он не смог снова встать.

"Не двигайся!" Комната, полная копов, кричала.

Нин Тао поднял руки и медленно сел на стул, улыбаясь, как он сказал: "Дайте мне еще пару более крепких наручников, те, что только что были слишком плохого качества".

Он ударился в позу, ожидая, когда на него наденут наручники, но никто не осмелился выйти вперёд.

Атмосфера в комнате для допросов была слишком напряженной и деспотичной для того, чтобы дюжина французских полицейских-оружейников была вообще дружелюбной.

Нин Тао пожал плечами: "Я знаю, что вы, ребята, хотите меня застрелить, но это меня американцы хотят захватить, а вы не смеете стрелять, так когда же американцы придут? Если кто-нибудь из вас позвонит, чтобы поторопиться, я тороплюсь".

Он опасается быть самым высокомерным заключенным, арестованным полицией со времен Французской революции.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0811: Высокомерные преступники**

Глава 0811 Высокомерный преступник Белый мужчина средних лет в костюме с чайными очками вошел.

Позади него шли двое мужчин, оба в костюмах и с более мощными штурмовыми винтовками, хотя дула не были направлены на Нинг Тао.

После того, как трое мужчин вошли, белый мужчина средних лет помахал рукой, и полицейские в комнате для допросов вышли из комнаты для допросов в схватке, как будто они были помилованы. Двое из них вынесли также Альфонса, который упал в обморок на земле, и несчастный истекал кровью из его рта, а половина его лица опухла в свиную морду. Даже если бы его можно было спасти, боюсь, что мозговая дыня не была бы такой подвижной, как раньше.

Нинг Тао даже не смотрел на Альфонса, в его глазах другая сторона была эквивалентом муравьиного существования.

Белый мужчина средних лет сидел напротив Нинг Тао и в спокойном тоне сказал: "Мистер Нинг, хотите что-нибудь выпить?". Кофе или черный чай? Черный чай в полицейском участке настолько плох, что я могу попросить кого-нибудь сходить в кафе через дорогу и принести тебе чашку".

Чувство Нинга Тао было немного неестественным, он думал, что те немногие, кто приходят, будут допрашивать его строго, но он не ожидал, что другая сторона будет настолько вежлива, и он также считал, что кофе в полицейском участке был не достаточно хорош, чтобы послать кого-то, чтобы купить его для него.

Это тот случай?

"Не нужно". Нинг Тао сказал: "Я не хочу ничего пить, просто спрашивай, что хочешь, не надо бить по кустам".

Белый мужчина средних лет улыбнулся: "Ну, тогда позвольте мне сначала представиться, я из Главного управления внешней безопасности, меня зовут Лорис. Мистер Нинг, мы знаем, кто вы и что вы здесь делаете."

Главное управление внешней безопасности, также известное как Седьмое управление, является французским разведывательным агентством, эквивалентным ЦРУ в Соединенных Штатах.

Этот Лорис не сказал своего звания, но оно не должно быть низким.

Нинг Тао засмеялся: "Ты имеешь в виду дворец Фонтенбло?"

Лорис кивнула и вежливо сказала: "Также сообщите".

Нин Тао сказал: "Во дворце Фонтенбло есть большая коллекция реликвий династий Мин и Цин, разграбленных из Китая, я просто хочу пойти и посмотреть на них. Кроме того, я купил билеты за полные 11 евро".

"Эти артефакты - собственность Франции". Лорис сказал.

"Французская собственность?" Холодная улыбка появилась из угла рта Нинг Тао: "Но это даже не то, что я вижу".

Лорис сказал: "Мистер Нинг, я знаю, что вы будете говорить о вещах, но история есть история, она ушла".

Нин Тао сказал: "История - это история, но прошлое - это не прошлое, у меня здесь есть бухгалтерская книга".

"Хочешь ограбить?" Голос Лорис тоже остыл, не так вежлив, как только что.

Нинг Тао улыбнулась безвкусно, "Ограбление"? Ты ведь не можешь забрать его у меня, не так ли? Я хочу его вернуть, и никто из вас не сможет остановить меня, и кто бы ни стоял на моем пути, он умрет".

Лорис больше не мог сдерживать свой нрав и дал пощечину на столе для допросов: "Мистер Нинг, вам лучше понять, где вы находитесь! Тебя арестовали и ЦРУ уже едет! Вы будете экстрадированы в США, чтобы получить санкции США".

Нинг Тао сказал слабо: "Я знаю, что люди из ЦРУ придут, но я должен сказать вам, что я убил довольно много людей из ЦРУ, а люди из седьмого бюро не убили ни одного". Тебе лучше продолжать быть вежливой, как только что пришла, или ты будешь первой".

Кто хороший парень, парень с информацией?

Убей его или убей.

Теперь ему не нужно было впитывать доброе qi и злое qi из доброго и злого горшка, но основой его возделывания всегда были добро и зло. Убив зло, чтобы компенсировать добро, он способен получить зло и добро qi непосредственно от зла и добра, что на самом деле является более прямым и более эффективным.

"Не смейте угрожать мне?" Лорис рассмеялся в ответ: "Ты самый безудержный человек, которого я когда-либо встречал, у тебя есть сила заставить людей бояться, но на этот раз ты по-настоящему закончил".

Нинг Тао пошевелил глазами, чтобы посмотреть на дверной проем.

Как раз тогда дверь в комнату открылась, и в нее вошел старик.

У этого старика были серебристые волосы, бледная кожа и пара глаз, наполненных божественным светом орхидеи, что давало людям жуткое ощущение.

Нин Тао увидел красочное, в отличие от обычных людей, его предыдущее погодное поле было окутано серо-черным мертвым Ци, который все еще смешивался с намеком на кровь Ци.

Этот старик был кровавым демоном.

Лорис последовал за ним и встал, склонив голову с уважением к старику.

"Убирайтесь отсюда и дайте мне с ним поговорить." Старик сказал.

"Да". Лорис при всем уважении, затем вышел из комнаты для допросов с двумя агентами Седьмого Бюро на буксире.

Следы троих мужчин остановились прямо за дверью и не ушли далеко.

Нин Тао тоже не удосужился позаботиться об этих трёх агентах Седьмого Бюро, он посмотрел на старика, который только что пришёл и тёмно в сердце сказал: "Может, это кто-то из Вительного клана?".

Из Уиттлов, естественно, больше всего его знали Чарльз и Зобела, плюс несколько второстепенных персонажей. И этот человек перед глазами был не маленький характер, как с точки зрения его ауры, так и с точки зрения демонской ауры на его теле, как кровь демона.

Неудивительно, однако, что семья Вител на протяжении сотен лет доминировала на континенте, а теперь, отступая за кулисы, фактически контролирует землю каким-то особым образом, что не является преувеличением, чтобы описать ее как невидимую империю.

Старик сел на стул, в котором только что сидел Лорис, а также посмотрел на Нинг Тао.

Вы двое смотрели на меня, а я смотрел на вас и не разговаривал по крайней мере дюжину секунд.

В конце концов, это Нингтао нарушил тишину: "Ты из семьи Вител?"

Старик открыл рот и сказал: "Можешь звать меня герцогом Марком".

Герцог, который является самым высокопоставленным аристократом в западной системе титулов.

Его китайский язык очень стандартный.

Нин Тао осторожно сказал: "В таком случае, мне повезло, что я встретил сегодня лидера семьи Вител, так?"

Дюк Марк слабо кивнул.

Нинг Тао засмеялся: "Я думал, что приедут люди из ЦРУ, но я не ожидал, что приедут большие, но... чего ты от меня хочешь?"

Дюк Марк сказал: "Я не верю, что эти глупые копы могут поймать тебя, и меня интригует, что ты здесь, потому что хочешь быть. Кроме того, из-за того, что случилось с Чарльзом и Зобелой, я почувствовала необходимость встретиться с тобой, так что я здесь".

"Разве Чарльз и Зобела не вернулись?" Нинг Тао спрашивал.

"Если бы двое моих детей вернулись, я бы не пришел сюда, чтобы встретиться с вами, а вы бы осмелились упомянуть двух моих детей в моем присутствии?" Герцог Марк сказал, что в его глазах блеск крови.

Нин Тао слабо сказал: "Есть старая поговорка на нашей стороне, откройте лук и нет обратной стрелы, я не буду останавливать вас, если вы хотите ударить, но как только вы это сделаете, только один из нас сможет уйти отсюда стоя, так что я призываю вас думать ясно".

"За более чем двести лет ты первый человек, осмелившийся сказать такое при мне, ты все еще очень высокомерен!" Голос герцога Марка был полон гнева.

"Для всего есть первый раз". Нинг Тао сказал.

Цвет крови в глазах герцога Марка становился гуще, а его ногти, состоящие из десяти пальцев, быстро удлинялись, с металлической заостренностью по краям.

Он действительно не мог устоять перед желанием нанести удар.

Нин Тао, однако, был равнодушен: "Так как вы уже приняли решение, чего же вы ждете? Я прямо перед тобой, протяни руку и убей".

Однако именно эта бесстрастная фраза заставила герцога Марка внезапно успокоиться, кровь в его глазах спряталась, а гвоздь, который подпрыгнул, чтобы быть отрезанным, он сказал: "Ты не ответил на мой вопрос, что ты здесь делаешь?".

Нинг Тао сказал: "Антикварные артефакты, собранные во дворце Фонтенбло - это все, что мне нравится, я хочу забрать их обратно".

Нин Тао посмотрел на него и улыбнулся, а правая рука, положенная на стол, была намеренно и непреднамеренно направлена на герцога Марка, который сидел напротив.

Чарльз и Зуо Белла были вынуждены им прыгать в энергетические ворота, ведущие к Божьим руинам, жизнь или смерть была неопределенной, но было подсчитано, что шансы на выживание были не более одного процента, что было бы равносильно смерти от его рук. Пришел лидер семьи Витель и не мог просто поздороваться и сказать несколько вежливых слов, не так ли?

На самом деле, он был готов нанести удар уже давно.

"Как насчет этого". Герцог Марк остановил свой смех: "Артефакты во дворце Фонтенбло, которые вы видите, я позабочусь о них для вас, не нужно, чтобы вы сделали это сами".

"Оказалось, что ты здесь, чтобы помочь мне, и я почти неправильно понял, что ты здесь, чтобы отомстить мне." Нинг Тао сказал.

Герцог Марк холодно сказал: "Молодой человек, не воспринимайте себя слишком серьезно! Ты знаешь, чего я хочу, в том сундуке, который ты вытащил из того обломка, было несколько вещей, городская башня времени, доска для строительства деревьев и облачная руда, отдай их мне, и я позабочусь о том, чтобы ты выбрался отсюда невредимым, и ты сможешь забрать артефакты, которые тебе понравятся".

"Что еще?" Нинг Тао спокойно смотрел на него.

Дюк Марк ударил рукой по столу для допросов.

Ка-чау!

Прочный стол упал на колени, по нему пролетели осколки.

Дверь в комнату для допросов открылась, и три агента из Седьмого бюро ворвались, нацелив дула трех орудий на Нинг Тао в течение секунды.

Нинг Тао, однако, остался сидеть, не двигая ни одной мышцей, по-прежнему спокойный, как всегда.

"Убирайся!" Герцог Марк ругался, по-французски.

Трое агентов Седьмого Бюро последовали с опущенным оружием и повернулись к выходу, гуляя по последнему Лорису, чтобы взять дверь в комнату.

Между открытием и закрытием этой двери Нинг Тао уже видел большую группу людей, стоявших в проходе, кровожадных. Некоторые из них все еще держали в руках законное оружие "Черной пожарной компании", убивая со свирепым ореолом.

Это место уже было окружено Кровавыми Демонами Вителевского клана.

Герцог Марк посмотрел прямо в глаза Нин Тао, его тон был агрессивным: "Нин Тао, у тебя нет выбора, это место уже окружено. Вы слишком высокомерны, чтобы приехать в Европу в одиночку и забрать артефакты из Фонтенбло, даже не из страны позади вас! Не говоря уже о тебе!"

Нин Тао сказал: "Вообще-то, до того, как ты угрожал мне, у меня не было никаких плохих чувств к тебе, но теперь я все меньше и меньше похож на тебя". Это всего лишь я, и я не представляю никого, ни одну группу. То, что другие люди не могут этого сделать, не значит, что я не могу. Если я скажу, что возьму его, я возьму его, и никто не остановит меня, включая тебя. Всё, что ты хочешь, ты даже не думаешь об этом. Я уже говорил об этом, почему бы тебе не сделать это?"

Слова не улеглись.

Одним ударом правой руки Нин Тао, чернильным пистолетом qi, выстрелом из плоти в палму!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0812: Ужасающая военная мощь семьи Нинг**

Глава 0812: Ужасающая военная мощь семьи Нинг Скажите десять тысяч слов, и все равно ударьте, когда придет время удара.

Этот Марк Герцог был почти невидимым королем на Западе, но, по мнению Нин Тао, это была лишь малейшая часть самой злой энергии, малейшая часть злого Ци, которая могла быть поглощена и очищена.

А как же невидимый король?

Убей его или убей!

Но очевидно, что все будет не так просто........

Дюк Марк откинулся назад и упал на пол со стулом. Этот его уклонение было волчьим, но ему удалось избежать внезапной атаки Нинг Тао.

Выстрел из плоти задел нос герцога Марка, а сильный воздух, пронесенный головой пистолета, сжал его щеки, и в тот же миг его щеки были затоплены слоями кожи, как будто их дул сильный ветер!

Ка-чау!

Стул был раздавлен герцогом Марком.

Бах!

Дверь в комнату для допросов была захлопнута, и в нее вошла большая группа кровавых демонов.

Бряк!

Хлопнувший дверью Кровавый Демон без колебаний нажал на спусковой крючок в своей руке, и один из легальных дробовиков из компании Black Fire Company в своей руке выстрелил сотнями патронов в Нинг Тао.

Применение мощного легального оружия на таком небольшом пространстве уже было вынуждено, почти с намерением бежать.

При дрожании плоти, облако чернил пистолет ци вспыхнуло, образуя первый защитный барьер, и все ружья, которые прошли через чернила пистолет ци энергетическое поле внезапно замедлилось.

Тем не менее, пара шрапнелей попала в Нинг Тао, в бедро и теленка.

В этот момент разразилась серия сильных взрывов, и огненная и энергетическая ударная волна взрыва мгновенно поглотила маленькое пространство.

Те дробовики, которые были замедлены плотским дробовым газом, также подверглись ударам и прямому мучению, при этом взрывная волна прорывалась сквозь них, а стены падали на крышу!

Нинг Тао также был поглощен огненным светом.

Кровавый Демон, который стрелял в него, и те немногие Кровавые Демоны, которые только что ворвались в него, были прямо разорваны на куски!

Огонь горит.

Запах крови и обожженной плоти проникал в воздух.

Секунды спустя...

Тело на земле, взорвавшееся в гуманоидальную форму, сдвинулось с места, а затем снова было поднято.

Герцог Марк встал из лужицы крови, покрытой кровью, и его одежды в тартарарах, не имея и половины облика европейского короля подземелья. Он смотрел в шоковом направлении в сторону, где был снесен Нинг Тао, где горел огонь и катился густой дым.

Каждый из кровавых демонов, стоявших в проходе до этого и не успевших ворваться, выполз из обломков, не имея возможности справиться с ранами на своих телах, и окружил и защитил герцога Марка.

Звонят тревожные колокола.

Полицейские в участке бежали, а кто-то накричал на пешеходов на улице, предупредив их, чтобы они быстро ушли.

На сцене был беспорядок.

"Он умер?" Кровавый демон появился со словом.

Никто не ответил на его вопрос, люди здесь все хотят знать, если Нин Тао мертв, но дым прокатился, никто не мог видеть ясно.

"Какой идиот только что выстрелил!" Дюк Марк рычал.

Только что, если бы Кровавый Демон не набросился на него в критический момент, его бы тоже взорвали!

"Это Бэзил, он мертв." Кто-то сказал.

Дюк Марк холодно ворчал: "Зачем вы все еще здесь стоите? Поиск! Даже если этот парень мертв, я хочу увидеть его тело!"

Несколько Кровавых Демонов шли к зоне густого дыма со своим оружием, один выглядел нервным.

Несмотря на то, что они думали, что Нинг Тао, скорее всего, был убит бомбой, они все равно нервничали и боялись. Ничего больше, просто потому что они искали самого страшного в мире "террориста", от рук которого погиб человек, которого они опасались, Николас Конти.

Площадь сильного дыма приближалась.

Внезапно густой дым и пламя устремились в этом направлении.

Кровавый Демон заревел врасплох: "Он не........".

Не дожидаясь, пока он прокричит предложение, быстрый холодный поток замерзшего пламени и дыма мгновенно застывал и скатывался на его тело, и в этот момент вся его личность была заморожена. Заморожено было не только его тело, но даже его кровь!

Голубая фигура пронзила воздух, ее острые когти били по телу демона крови.

Кровь вспыхнула, и этот Кровавый Демон и законное оружие в его руке были мгновенно расчленены на несколько частей!

Убив одного человека, зеленая фигура внезапно снова исчезла, приходя и уходя, как ветер.

С неба тихо упал фонарь, жалкий белый свет окутывал внутреннее поле боя.

Туман снова опустился на землю, и в одно мгновение он оказался повсюду!

Бах, бах, бах!

Демон крови не выдержал давления и нажал на курок, как сумасшедший.

Однако взрыва не произошло, и пули из легального оружия, похоже, улетели в другое пространство, не разбивая ни одного куска стекла.

Короткий меч внезапно прошел сквозь густой туман и проткнул его сердце.

Кровавый демон, который стрелял в него, наконец, увидел человека, который подкрался к нему, женщину со щитом и коротким мечом, одетую в сексуальную полукровку, как богиня амазонских боевых искусств играла в фильме. Однако, она не была блондинкой, она была восточной женщиной.

"Ах..." из тумана раздался постоянный скорбный крик.

Дюк Марк отступил.

Тем не менее, зрение было заполнено густым туманом, который не мог протянуть пять пальцев, что делает его неспособным различить направление. Этот жалкий свет смешался с туманом, и он почувствовал страшного врага, скрывающегося в любом направлении, готового нанести ему смертельный удар!

Стук, стук, стук, стук..............

Звук шагов прошел сквозь туман, идущий сюда.

Глаза герцога Марка замкнулись в направлении шагов и нервно сказали: "Нинг Тао? Мы не должны устраивать такую сцену, просто успокойтесь!"

Стук, стук, стук, стук..............

Шаги становились все ближе.

Дюк Марк проглотил слюну: "Ты делаешь условие!"

Густой туман вокруг него немного потускнел, и только тогда он понял, что вокруг него стояло пять женщин, а Нинг Тао стоял прямо перед ним, копье с черно-белым рисунком всего в нескольких футах от его сердца!

Этот дробовик чуть не выстрелил в грудь Нин Тао, но в его теле не было ни одного пулевого отверстия, даже в одежде!

Это была защита второй версии облачения "Небесное Сокровище".

На самом деле, даже без одеяния Небесных Сокровищ, Нинг Тао, у которого есть Небесное тело Вайра, вероятно, был бы только слегка ранен, и убить его было бы невозможно.

Выстрел заставил его лететь, а также у него была правильная возможность открыть дверь и вернуться, чтобы забрать пятерых женщин. Именно в этот момент он открыл дверь удобства среди дыма и пламени и вернулся в Небесный Дом Культивирования, а затем снова открыл дверь и вернулся в Четырех Дома в Киото. Как только он поприветствовал их, за ним последовали пять женщин, которые ранее подготовились.

Европейская семья Vitel не имеет себе равных, и не будет преувеличением сказать, что это самая могущественная семья в мире. Но на глазах у китайской семьи Нин, эта древняя семья, которая сотни лет господствовала в Европе, собиралась только быть зарезанной!

Какая другая семья в этом мире могла бы бороться против китайской семьи Нин?

Нет.

Нинг Тао в тусклом состоянии сказал: "Герцог Марк, разве ты не говорил, что хочешь убить меня? Я прямо перед тобой, почему ты еще не сделал этого?"

Прежде чем герцог Марк смог произнести слово, из уст преследователя Цин на его стороне раздался ужасающий звук, похожий на голос дракона, - пара золотых глаз без малейших человеческих эмоций.

У герцога Марка покалывалась кожа спины, и его голос дрожал слегка: "Драконья........."

"Мин!" С другой стороны, рот Бай Цзин также издавал звук, похожий на пение дракона, и ее глаза также сверкали золотом, без малейших человеческих эмоций.

В этот момент герцог Марк даже не мог говорить.

Нинг Тао сказал: "Позволь мне представить тебя, они все мои жены?"

Странный взгляд пересек лицо герцога Марка.

Драконесса, легендарное ужасное существо, которое может уничтожить замок с одним дыханием дракона, на самом деле является его женой!

И...

Все еще два!

Нинг Тао был достаточно ужасающим без посторонней помощи, плюс эти пять женщин............

Насколько глупым должно быть желание сделать из такой семьи врага?

Нин Тао в тусклом состоянии сказал: "Я только что услышал, как ты спросил меня, какие у меня условия, я не совсем понимаю, что ты имеешь в виду, можешь ли ты прояснить это?"

В углу рта герцога Марка всплыл намек на горечь: "Мистер Нинг, я полагаю, вы понимаете, что я имею в виду, если вы попросите меня повторить это снова, это не проблема". Это было недоразумение, и отныне семья Вител готова с вами помириться".

Нинг Тао сказал: "Все не так просто".

"Что ты имеешь в виду?"

Нин Тао сказал: "Ты привел сюда столько людей, чтобы убить меня, и твой народ почти добился успеха, теперь я могу убить тебя, и ты хочешь мира". У тебя нет проблем с миром, но что я получу?"

Дюк Марк горько засмеялся: "Разве я не просил тебя поднять этот вопрос?"

Нин Тао минуту молчал, прежде чем сказал: "Пусть Соединенные Штаты отзывают мой ордер, и в дополнение к вызову самых авторитетных СМИ, которые вы можете собрать, я собираюсь провести пресс-конференцию в вашем замке".

"Ты... что ты хочешь отправить?" Дюк Марк осторожно сказал.

Нинг Тао сказал: "Конечно, это не будет посланием против тебя или семьи Вител, к тому времени ты узнаешь".

"Это не проблема, я могу сделать это для тебя". Дюк Марк сказал.

Нин Тао сказал: "Не торопись говорить "да", это не мое состояние, это просто извинения, которые ты должен мне дать".

Когти дракона Цин Чейсинга, которые были полны чешуек дракона, прощупывались.

"Назови его". Дюк Марк немедленно сменил мелодию.

Нин Тао посмеялся: "Мои условия просты, как я уже говорил, во дворце Фонтенбло разграблено более тридцати тысяч антикварных артефактов из Китая, это все, что мне нравится, один кусок не меньше, принесите их все ко мне".

"Это невозможно!" Герцог Марк отказался, даже не подумав об этом.

Два когтя дракона приземлились на его плечи в одно и то же время, и его спина тоже внезапно натолкнулась на прохладу, и в мгновение ока он почувствовал, что его кровь замерзнет.

Почти в то же время, ружье в руке Нин Тао также покоится на его сердце: "Тогда нам не нужно говорить, я убью тебя и пойду во дворец Фонтенбло и заберу все антикварные артефакты, которые я хочу, никто не сможет меня остановить". Но если я сделаю это сам, то мне придется еще раз прокатиться с твоей семьей Вител, и я закончу твою историю".

Глаза герцога Марка вспыхнули, нерешительно.

Нинг Тао сказал: "У тебя есть только три секунды, чтобы подумать, три, два..."

"Я обещаю тебе!" Дюк Марк в панике сказал: "Но ты должен дать мне немного времени".

В углу рта Нинг Тао появился намек на улыбку: "Разве это не достаточно хорошо? Давай, отведи нас к себе 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/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0813: Неравные условия**

Глава 0813 Неравные условия Туман, находившийся далеко от Ки, окутывал город Фонтенбло, за пределами города вообще не было тумана, и чем дальше внутри города туман становился сильнее, даже дома не были хорошо видны, а уличные фонари теряли свою функцию.

Одна улица отделяет жителей города от мимолетных туристов; именно ее остановила полиция, чтобы не дать им уйти. Полиция и жандармы, вооруженные боевыми патронами, блокировали въезд жителей города и туристов.

"Что происходит в полицейском участке?"

"Я услышал сильный взрыв и взорвалась крыша полицейского участка!"

"Боже мой........."

"Это был теракт?"

"Ты еще не знаешь? Я видел в новостях, что полиция поймала террориста номер один, Нинг Тао, во дворце Фонтенбло!"

"Этого парня надо повесить!"

Толпа, собравшаяся вокруг, была полна голосов, говорящих и говорящих все.

Снежные огни засияли, и толпа за шлагбаумом уступила место флоту четких классов Chevrolet Saab.

Люди ЦРУ здесь.

В небе несколько боевых вертолетов шли с разных направлений, а несколько заснеженных прожекторов бросали свои прожекторы в глубины тумана, но, к сожалению, ничего не было видно. Сильный ветер, который нес пропеллер, был похож на несколько слабых цыплят, машущих крыльями перед густым туманом, который окутывал город, пытаясь раздуть туман, но он был бесполезен.

Жандармы в боевой готовности посмотрели на водителя первой машины, о которой шла речь, посмотрели на его удостоверение личности, затем сбросили заграждение и подтолкнули конвой к проезду.

Дюжина или около того Chevrolet Saberbans быстро преодолели барьер, но не уехали далеко, прежде чем остановиться, потому что водитель в машине не мог видеть дорогу. Все они вышли из машины, дюжина машин, десятки агентов ЦРУ выстроились в две колонны и осторожно направились к полицейскому участку в центре города.

Но как раз в это время туман, охвативший город, быстро рассеялся, везде появился дом, появился и уличный фонарь.

Сюда пришли несколько человек во главе с высоким белым стариком, одетым в средневековый аристократический наряд. Позади него шли три агента Седьмого Бюро, с Лорис посреди них. Были еще две китаянки, одна в белом, другая в зеленом, с сильной аурой и даже без намека на дым и огонь в их телах. Боюсь, никто здесь не возражает, говоря, что они ангелы.

Две женщины, одна из которых Цин Чжуй, а другая Бай Цзин, шли слева и справа рядом с герцогом Марком.

"Тебе лучше подумать о разговоре". Белый Цзин предостерег низким голосом: "Не думай, что если мой муж не последует за тобой, у тебя есть шанс перевернуть все вверх дном, пока ты не последуешь желаниям моего мужа, мы с сестрой убьем тебя немедленно".

Лицо Марка было мрачным до глубины души, но он не осмеливался на приступ.

Когда древняя семья, веками господствовавшая в Европе, которая смутно являлась подпольным монархом европейского мира, перенесла такое оскорбление?

Но как только он задумался об ужасных личностях этих двух женщин, у него не хватило смелости закатать глаза, не говоря уже о том, чтобы подглядывать за Нин Тао!

На крыше.

Три женщины и один мужчина сидели подряд и смотрели на людей, которые встречались на улице.

"Дорогая, это твой план?" спросил Цзян Хао.

Нин Тао мягко сказал: "Мой план состоит в том, чтобы поставить палку с нарисованным на ней кровавым замком во дворце Фэн Дан Бай Лу и открыть дверь ночью, чтобы украсть эти старинные реликвии". Когда вы позвонили мне, один из сотрудников возмутился тем, что я говорил немного громче. Так что я ударил его по лицу и был арестован полицией. Тогда я и изменил свой план, я хотел сделать из этого большое дело и привлечь людей из ЦРУ, не понимая, что люди из ЦРУ не пришли и не привлекли головы семьи Ветель".

Цзян хихикал: "Значит, тот телефонный звонок, который я сделал, принес тебе удачу, не так ли?"

Нинг Тао улыбнулась, "Хмм."

Линь Цинъюй вмешалась и сказала: "Цзян Сисэр Ванфу хорош".

Нинг Тао: ".........."

Цзян Хао знал, что Линь Циньюй пыталась угодить ей, но это было так мило, и она не могла не улыбнуться.

Мягкий Тингин также сказал: "Мастер Цзян не только имеет процветающего мужа, но и носит сына, и обязательно родит сына".

На улице люди ЦРУ раздуваются, окружив Дюка Марка, трех агентов седьмого иннинга, и Цзин и Цин Бая.

"Поднимите руки!"

"Кто ты?"

Были отданы приказы, сделаны запросы, и все остальные дулы были подняты, запираясь на различные цели.

Дюк Марк ничего не сказал, просто пошевелил глазами, чтобы посмотреть на Лорис.

Лорис последовала за ним и сказала: "Как ты смеешь! Убери оружие. Ты знаешь, на кого ты их направляешь? Он герцог Марк Уиттлс!"

Большая группа агентов ЦРУ смотрели друг на друга незаметно.

Подавляющее большинство людей ничего не знает о семье Уиттеллов, не говоря уже о герцоге Марке.

"Кто из вас лидер", - сказал герцог Марк.

Белый человек шагнул вперед: "Это я, чего ты хочешь?"

Дюк Марк сказал: "Немедленно соедините меня с вашим президентом, я хочу поговорить с ним".

Белый человек был немного нерешителен.

Дюк Марк внезапно заревел: "Ублюдок! Делай, что я говорю, или я отправлю тебя в Афганистан пасти овец"!

Белый человек все еще колебался.

Вообще-то, дело не в том, что он виноват, а в том, что он обычный человек, откуда он знает о подпольных королях Европы.

Лорис ругала: "Ребята, это Франция, вы хотите умереть? Делайте то, что говорит герцог Марк, немедленно!"

Большая группа французской полиции и жандармов окружила их.

Белый человек пожал плечами, вытащил спутниковый телефон, чтобы набрать номер, и передал беспроводной телефон Дюку Марку.

Дюк Марк держал спутниковый телефон, и его голос был низким: "Это Дюк Марк, господин президент, пожалуйста, немедленно сообщите владельцам домов семьи Яфис, семьи Кенмади, семьи Блум, семьи Робс, у меня есть очень важный вопрос, который я должен обсудить с ними..........".

Выражение белого человека мгновенно изменилось, кланы Яффес, Кенмади, Блум и Робс в устах герцога Марка, это были четыре основных клана маяка! Эти четыре великие семьи контролировали политическую, военную и коммерческую жизнь маяка, и можно сказать, что они были невидимыми хозяевами маяка. И этот старик перед глазами, он на самом деле разговаривает с Президентом Маяка в тоне, который граничит с командованием!

Крыша.

"Дорогой, старик - обманщик?" Цзян Хао сказал.

Нин Тао сказал: "Половина с половиной, это зависит от того, что он думает. Если он обманывает, то убейте его и истребите семью Вител. Но я думаю, что он не будет, семья Витель может существовать сотни лет, и доминировать в Европе сотни лет, и если он даже не может видеть свою собственную ситуацию, то семья Витель не будет существовать так долго".

"Какая европейская вителовая семья, мы, семья Хуаксианнинг, самая могущественная семья." Мягкий Небесный Голос вставлен.

Цзян Хао сместил глаза, чтобы посмотреть на мягкий Тянь Инь, его глаза несут в себе немного силы, которая проникла в его сердце.

Мягкий Небесный Инь на мгновение застыл, а затем добавил: "Что... Я демон-рабыня клана Хуа Ся Нин, и я горжусь!".

Нин Тао улыбнулся и сказал: "Это все семья, не говори ничего о том, что ты раб или нет в будущем".

Цзян Хао, казалось, смеялся, а не смеялся и похлопал Мягкого Тянь Иня по плечу: "Я согласен с мужем, это все семья, не говорите о демонских рабах в будущем, не все ли мы демоны?"

Линь Цинь Юй сказал: "Герцог Марк закончил звонить".

Улицы.

Герцог Марк передал спутниковый телефон белому человеку, который возглавлял группу, и, не сказав ни слова, повернул и направился в эту сторону.

Бай Цзин улыбнулся.

Эта улыбка была для Нинг Тао.

Эта улыбка также послала сигнал, что герцог Марк сделал выбор, который хотел Нинг Тао.

История доказывает, что выбор, сделанный семьей, не говоря уже об империи, перед лицом силы, способной уничтожить себя, часто является покорным. Как еще может быть столько неравноправных договоров в истории?

Колеса истории круглые, сегодня ты на вершине, а я в грязи. Повернись, я на вершине, ты в грязи.

Кого обошли небеса?

Крыша.

"Давай спустимся туда, в логово семьи Уиттлов". Нинг Тао сказал.

Три женщины встали и проследили за Нин Тао, когда он спрыгнул с крыши и вернулся на улицу.

Дюк Марк пришел сюда с большим успехом, в то время как Лорис рассказал о том, что происходило. Лорис кивнул головой в быстрой последовательности, и когда герцог Марк закрыл рот, он покинул группу с двумя агентами Седьмого Бюро на буксире.

Нин Тао не знает, что сказал Лорису герцог Марк, но Цин Чжуй и Бай Цзин рядом с герцогом Марком и не ожидают, что что-то случится. В отличие от Цин Чжуй, Белый Цзин понимает многие языки, и французский является одним из них.

Герцог Марк подошел к Нин Тао и сказал открыто: "Мистер Нин, я сделал все, что вы пожелаете, мои люди пошли за машиной, когда машина подъедет, я отвезу вас к себе домой".

Нин Тао улыбнулся ему: "Герцог Марк, вы приняли мудрое решение". Моя сторона также просит вас быть уверенными, что до тех пор, пока вы будете выполнять мои условия, я также выполню свое обещание, что две наши семьи будут сосуществовать в этом мире в мирном жесте".

Герцог Марк кивнул, его лицо не выражено.

Если бы у него был выбор, он бы точно не принял такие унизительные условия.

Если бы у семьи Веттель хватило сил уничтожить семью Нинг, он бы без колебаний уничтожил и семью Нинг......

Но этот мир - реальный мир, не столько "если".

Тот, у кого жесткий кулак, получит то, что хочет.

Белый Цзин подошел к уху Нин Тао и прошептал: "Муж, он позвонил президенту маяка и вызвал экстренную конференц-связь, ваш ордер отменяется, и западные СМИ больше не дадут вам титул террориста".

Нинг Тао кивнул.

Террорист - это не террорист, ему на самом деле все равно. Всё, что его волновало, это Высшая Энергия Веры, и всё, что он делал - это жил, был свободен.

Подъехала бронированная машина, за рулем которой была Лорис.

Дюк Марк сказал: "Мистер Нинг, пожалуйста, садитесь в машину, и мы поедем ко мне 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/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0814 Глава I Нин Тао, бей деньги!**

0814 Глава I Нин Тао, бей деньги! Бронеавтомобиль, за рулем которого был Лорис, покинул город Фонтенбло и остановился примерно через тридцать километров. Но вместо того, чтобы добраться до места назначения, не было выхода. Семья Нин Тао в одиночку проследовала за герцогом Марком еще несколько километров через лес, а затем пришла в долину.

Дороги все еще не было, и долина была покрыта древними гробницами, а земля была полна гниения, мертвых ветвей и листьев, и болот. Несмотря на то, что деревья были живыми и существовали маленькие животные, мертвый воздух здесь был гораздо более интенсивным, чем живой.

Недалеко от долины было кладбище. На поляне леса стоит каменный памятник, некоторые очень высокие, некоторые низкие, но какой бы памятник они ни были здесь в течение сотен лет, я боюсь, что памятник полон следов выветривания, почерк нечеткий, некоторые ползают с виноградными лозами, некоторые растут мхи.

Было тихо, без малейшего звука, а мертвый воздух был особенно силен.

Казалось, что это место было проклято каким-то божеством, и даже летающие птицы и насекомые не подходили к нему.

Герцог Марк остановился перед высоким монолитом и открыл рот: "Мой дом здесь".

Несколько женщин бороздили брови в унисон.

Герцог Марк протянул руку помощи и толкнул одну из заглавных букв монолита, и из-под монолита доносился щелчок, а курган позади монолита медленно открывался, открывая проход, который простирался вниз.

Через подземные проходы проникал свет, который был тусклым и от него пахло жутковатостью.

"Входите". Герцог Марк проложил путь к проходу.

Нинг Тао привел пятерых женщин в проход также, следуя за герцогом Марком вниз по дороге.

Проход под монолитом имеет форму "Z", и после нескольких последовательных поворотов вид открывается перед вами.

Это были залы подземного дворца, пол покрыт глянцевой, яркой мраморной плиткой, а колонны вырезаны мифическими фигурами, похожими на живые. В конце дворцового зала протянулась красная и черная ковровая дорожка, на которой был размещен трон из чистого золота высотой не менее двух метров со спиной.

За троном висит знамя с эмблемой рода Вител, а под этим знаменем - арочные ворота. По обе стороны дверного проема стояли восемь воинов в серебряных боевых доспехах, с ясными великими словами.

Подобно тому, как герцог Марк вел семью Нин Тао в зал, великий воин ступил на эту сторону, его металлические боевые ботинки издавали громкий звук, когда они наступали на мраморные каменные плитки.

Большое количество Кровавых Демонов также выливалось из дверного проема под знаменем клана, мужчины и женщины, некоторые из них несли легальное оружие от компании "Черное пламя", а некоторые - холодное оружие.

В мгновение ока зал был окружен водой. Снайперы также появились в круглом коридоре второго этажа вокруг зала, их оружие было заперто на семью Нин Тао.

Это было недалеко от города Фонтенбло, и Кровавый Демон не мог не знать, что там происходило.

Семья Феттель была подготовлена давным-давно, когда они получили новости.

Нин Тао пожал плечами и с улыбкой сказал: "Что это значит, это очередь на прием или подготовка к схватке?".

Ноги герцога Марка внезапно растоптали землю, и стрелы его тела перевернулись в сторону трона. Приливы демона крови, которые были перед ним, как правило, расстались, а затем снова слились воедино, заблокировав путь преследования семьи Нинг Тао.

Цин гнался за ней, но Нин Тао протянул руку и вытащил ее.

Нинг Тао сказал: "Есть люди, которые не встанут на колени, если ты не будешь бить их по носу".

Цинь Чжуй кивнул.

Нинг Тао снова сказал остальным четырем женщинам: "Я позволю вам сделать это позже, вы, ребята, сделаете это снова".

Бай Цзин, Цзян Хао, Линь Циньюй и Мягкий Тяньинь также кивнули головой.

"Дюк Марк", что ты имеешь в виду? То, что было сказано задолго до этого в Фонтенбло, и в тот момент, когда оно пришло, оно передумало"? Нинг Тао сказал.

Герцог Марк занял место на троне из чистого золота, сметая свою прежнюю вежливость: "Никто не может заключить со мной сделку, не говоря уже об оскорбительной". Идите, и мои люди не усложнят вам задачу, но вы также не думаете, что я сдержу свое обещание".

Он видел, на что способны Нинг Тао и его женщина, и не терял рассудок, думая о том, чтобы отомстить Нинг Тао. Он прекрасно понимал, что как только начнется война, она неизбежно приведет к тяжелым потерям. Итак, он хочет, чтобы Нинг Тао узнал форму и отступил.

Нин Тао не понимал рассуждений герцога Марка, но вместо того, чтобы отступить, он подошел к герцогскому трону: "Но я должен сказать вам, никто мне ничего не должен и до сих пор наслаждается этим со спокойствием, то, что вы обещали мне, должно быть выполнено, то, что вы должны мне, должно быть оплачено".

Несколько Кровавых Демонов внезапно вырвались из толпы и набросились на Нинг Тао.

Нин Тао протянул руку, и когда эта рука вышла из его рук, в его руке было еще одно старинное медное зеркало. Был впрыснут намек на духовную энергию, и медное зеркало внезапно вспыхнуло оранжево-желтым свечением.

Несколько кровавых демонов, набросившихся на Нинг Тао, были поражены этой оранжевой и желтой паникой.

Как будто темные существа внезапно наткнулись на солнечный свет, эти несколько кровавых демонов мгновенно появились в своем первоначальном виде и упали на землю.

Их первоначальная форма - это все трупы. Как двигаются трупы?

Но это только начало.

Под оранжево-желтым светом кожа и плоть этих немногих кровяных демонов быстро оплодотворились и превратились в кровяную воду, испуская зловоние распада. Души их тел были высосаны оранжевым и желтым светом и брошены в медное зеркало.

Несколько кровавых демонов были убиты!

Зеркало Демона - это направленное магическое оружие, которое не имеет большой убойной силы для обычных культиваторов, но является большим убийцей для демонов, особенно для бессмертных демонов.

Нинг Тао переместил освещающее зеркало в ряд кровавых демонов.

В этом направлении стояли десятки кровавых демонов, и как только они увидели оранжевый и желтый свет, сверкающий над ними, один за другим, они запаниковали и нырнули в темный угол, спрятавшись за столбом.

Герцог Марк тяжело вздохнул и встал с середины своего трона: "Это.........."

Нинг Тао переместил сияющее зеркало демона в сторону герцога Марка.

Дюжина Кровавых Демонов вырвались, блокируя тело герцога Марка.

Без всяких исключений, кровный демон, сияющий оранжевым и желтым светом, появился в своем первозданном виде, его плоть и кровь растворились, а его душа была вырвана и съедена демоническим зеркалом.

Нинг Тао сказал: "Это сияющее зеркало, специально для кровавых демонов вроде тебя". Поверь мне, я просто использовал его случайно и не высвобождал всю его ману. Как только я выпущу всю ману Зеркала Просвещения, никто из вас не выживет, вы хотите, чтобы я это сделал?"

На самом деле это было страшно, и больше всего он мог сделать, это освободить эту ману. Он не мог правильно использовать Сияющее Зеркало Демона, так же как он не мог правильно использовать Башню Чжэньчжэнь, и мог владеть лишь немногими основными свойствами магического оружия. Тем не менее, это не остановило его от угрозы неизвестной истины кровь демона здесь с демоническим зеркалом.

Бах!

Внезапно раздался выстрел.

Пуля попала Нин Тао в грудь.

Это была противоснайперская винтовка, но не легальное оружие.

Но даже танковая броня способна пробить пулю анти-устройства, она попала в грудь Нин Тао, а затем выбросилась на землю, боеголовка деформировалась, и появился намек на дым.

На снайпера собрались все глаза, в том числе и герцог Марк, у которого на лице был гневный взгляд, и он ненавидел рвать на куски дерзкого парня!

"Я, я... не хотел... уйти в огонь... уйти в огонь..." голос снайпера говорил с трепетом из-за напряжения и страха.

"Рев!" Цинь Чжоу внезапно издала рев ярости, и с жужжащим звуком дыхание дракона вспыхнуло из ее рта, и пули пролетели как пули в сторону снайпера, который стоял в коридоре второго этажа.

Времени почти не было, и со вспышкой дыхания дракона размером с палец снайпер был поражен дыханием дракона, которое стучало в большой огненный шар, дважды кричало, падало головой вперед, сильно ударялось о мраморные плитки пола в зале, а затем бесшумно горело.

Зал погрузился в жуткую тишину, отзвучал только скрипящий звук жареного мяса, и странный запах, который исходит только от горящих тел.

"Ага......" на лице герцога Марка появилась на первый взгляд невинная улыбка: "Мистер Нинг, это недоразумение, не могли бы вы убрать свои заклинания?"

Улыбка также появилась на лице Нин Тао: "Я также думаю, что это недоразумение, клан, который существовал сотни лет, клан, который доминировал в Европе на протяжении сотен лет, для вас, как хозяина клана, невозможно даже не знать, с чем вы столкнулись правильно?".

Герцог Марк кивнул подряд: "Да, да, я немедленно пошлю кого-нибудь во дворец Фонтенбло, чтобы перевезти все антикварные реликвии, которые вы хотите, мистер Нинг, журналисты, которых вы хотите, соберутся завтра в Париже, вы можете провести пресс-конференцию, где хотите, как вы думаете?".

Нин Тао, однако, покачал головой: "Не очень хорошо".

Дюк Марк внезапно напрягся: "Мистер Нинг, вы... что вы имеете в виду?"

Нин Тао слабо сказал: "Видите ли, вы привезли нашу семью в ваш дом в качестве гостей, и как только вы пришли, вы прогнали их, и после того, как я сказал несколько слов, ваши люди вскочили и попытались убить меня, и даже выстрелили в меня". Это новый счет, и у меня, например, есть счета для расчетов, и к нашему соглашению должна быть добавлена небольшая компенсация".

"Что ты хочешь за компенсацию?" Герцог Марк говорил осторожно, сопротивляясь желанию проклятия.

Нинг Тао засмеялся: "Шестеро из нас, по одному миллиарду евро каждый, в общей сложности шесть миллиардов евро". Я дам тебе номер счета, и я прощу тебя всякий раз, когда ты ударишь по деньгам".

"Шесть миллиардов евро?" Лицо герцога Марка посинело: "Это огромная сумма денег, я..."

Нин Тао поднял световое зеркало и с помощью случайной зачистки еще несколько Кровавых Демонов упали на землю.

Цинь Чжуй и Бай Цзин выпустили "Коготь Дракона".

Линь Цинъю подняла щит меча и вошла в боевую позицию.

Под ногами Цзян Хао появился твердый лед, который быстро распространился.

Даже Мягкий Небесный Голос, ее тело было окутано туманом, который мог распространиться в любой момент, приходя в туман поля боя.

"Номер счета для меня!" Дюк Марк зарычал: "Я ударю тебя деньгами!"

Если бы можно было повернуть время вспять, у него не было бы случайности заставить семью Нин Тао уехать. Только тогда он вспомнил старую китайскую поговорку: "Легко пригласить Бога и трудно послать Бога". Эта семья чумных богов и убийц пришла к ним, как их можно было так легко отослать?

Нинг Тао убрал демоническое зеркало и улыбнулся: "Точно, мой счет... бьет по деньгам".

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0815: Оставляя в стороне облака, чтобы увидеть яркую луну.**

0815 Глава 0815 - Оставляя в стороне облака, чтобы увидеть луну Той ночью, на поляне в лесу на Сене, остановилась длинная очередь грузовиков. Каждый грузовик с антикварными артефактами, которые были разграблены из Летнего дворца союзными войсками восьми держав еще в те времена, был упакован в коробки, и защита была хорошо сделана.

"Мистер Нинг, это все антикварные артефакты на складе, те, что в павильоне, пожалуйста, дайте мне немного времени, я должен обменять несколько подделок и подделок обратно, иначе я тоже не смогу с этим справиться." Рядом с грузовиком, Дюк Марк осторожно сказал Нин Тао.

Нинг Тао сказал: "Хорошо, я тоже не безрассудна, я просто дам тебе еще немного времени, когда приедут те репортеры, которых я хочу"?

Герцог Марк сказал: "Завтра слишком рано, я предлагаю вам дать мне день на подготовку, а послезавтра вы можете провести пресс-конференцию, которую захотите". Если послезавтра я смогу отдать вам антикварные артефакты в павильоне вместе с ними вечером".

Нинг Тао посмотрел на герцога Марка: "Так волнуешься?"

Дюк Марк собирался замолчать, странное выражение лица.

Он жаждал, чтобы этот чумной бог ушел отсюда сейчас и больше никогда не виделся, как он мог не беспокоиться? Но тогда, конечно, я бы не сказал это этому чумному богу.

Нинг Тао улыбнулся: "Хорошо, тогда я открою дверь и позволю твоим людям помочь перевезти вещи."

Удобная дверь, открывающаяся прямо на лесной поляне, большого размера.

Демон Крови клана Вител привел линию, чтобы нести ящики к двери удобства, и семья Нин Тао подобрал ящики за дверью, прежде чем передать их на пустое складское помещение магазина оборудования Elixir. Мягкий Небесный Голос также использовал технику расщепления, разбившись на четыре, чтобы помочь коробке.

Это была середина ночи, и она не заканчивалась до рассвета дня.

Нинг Тао вышел из двери в одиночестве.

Герцог Марк сказал: "Мистер Нинг, я приготовил комнату для вас и ваших жен; они не вернутся?"

Нинг Тао сказал: "Им не нравится жить в твоем доме, там слишком тенисто, увидимся завтра".

Герцог Марк издал длинный вздох облегчения: "Хорошо, увидимся завтра вечером в Большом дворце".

Грузовик стартовал, а Дюк Марк уехал со своими людьми.

Нинг Тао вернулся в тонизирующий двор Небесной Семьи.

Несколько женщин смотрели вокруг Трипода Добра и Зла на божественные кристаллы внутри.

В Триподе Добра и Зла накопились десятки божественных кристаллов, каждый из которых был кристально чистым и излучал золотой свет.

Нин Тао подошел и увидел свой спасательный круг, который был укорочен до такой степени, что он был почти наполовину ближе к талии Доброго и Злого Трипода. Несмотря на то, что в штативе были десятки божественных кристаллов, это была лишь горстка соляного батончика или сахарных зерен, которых было достаточно, чтобы поддерживать запасы спасательного круга без укорачивания.

Недостаточно, в горшке хранилось определённое количество Высшей Энергии Зла и Высшей Энергии Любви, а после добавления Высшей Энергии Веры можно было получить определённое количество Божьих кристаллов.

Энергию Чжисина было труднее всего собрать, и именно поэтому Нин Тао ломал себе голову, чтобы что-то сделать.

"Муж, это твоя спасательная линия?" Бай Цзин указал на Нин Тао и спросил.

Нин Тао кивнул, антикварные реликвии Летнего дворца вернулись, а также получил "штраф" в шесть миллиардов евро, он должен быть очень счастлив, но, видя длину роковой линии, его настроение не было счастливым вовсе.

"Вы сказали, что линия жизни коротка раз в день, что будет, если она укоротится до вершины и исчезнет?" Белый Цзин снова спросил.

На углу рта Нинг Тао появилась горькая улыбка: "Что еще, вы, ребята, станете вдовами".

Настроение Цзян Хао сразу же немного вышло из-под контроля: "бах-бах-бах, такие неудачные слова нельзя произносить в будущем, отметка в 100 000 золотых диагнозов, что вы пришли, эта точка перед вами Богокристалл - ничто, с нами, сколько бы ни стоила наплавка, мы вам в этом поможем"!

"Точно! Жить вместе, умирать вместе!" Глаза Цинь Чжоу были определены.

Что касается ее целомудренного характера, то после того, как однажды Нин Тао умерла, она действительно могла быть замучена.

У Нин Тао было теплое чувство в сердце, и он не хотел делать атмосферу слишком тяжелой, поэтому он улыбнулся и сказал: "Давайте пойдем и посмотрим на эти старинные реликвии, заберем их обратно, если у вас есть что-то, что вам нравится, и пожертвуем их в качестве платы за труд, прежде чем вы это сделаете".

Пара женщин последовали за Нин Тао в арсенал снадобий, распаковали несколько коробок и выбрали несколько случайных украшений. Этот фарфор, каллиграфия и живопись, несомненно, ценны для обычного человека, откладывая в сторону ценность коллекции, даже обмен денег - это хорошо. Но для них это не проблема, в лучшем случае, это немного коллекционная вещь, не так хорошо, как украшение, чтобы носить на своем теле.

Нин Тао собрал и прыгнул вокруг и подобрал себе чайную чашку, которую император Чунчжэнь пил раньше. Недавно ягодный чай "Дьявольская почка" Goji Berry был употреблен регулярно, что является как раз тем временем, когда нужно заваривать чай. Что касается чего-то еще, ему было все равно.

Видя, что Нин Тао выбрал чашку, Мягкий Тингин улыбнулся и сказал: "Милорд, в будущем я возьму эту чашку, чтобы приготовить тебе волчничный чай".

Нинг Тао: ".........."

Он хотел положить чашу обратно, но Мягкий Небесный Голос уже взял ее из руки и помог убрать.

Линь Цинъюй сказал: "Брат Нин, все эти антикварные реликвии будут подарены?"

Нин Тао сказал: "Тогда, конечно, держать их не может быть трапезой, но все они бесценны для нашей культурной истории, ну, зачем спрашивать?"

Он знал Линь Цинъюй, она была очень умна и не будет задавать такой вопрос, который можно было бы догадаться, думая об этом без всякой причины, она должна иметь что-то другое в виду.

Конечно, Линь Цинь Шу ответил: "У меня есть идея, я расскажу тебе позже, я также хочу спросить, каков был твой первоначальный план?".

Нин Тао сказал: "Мой первоначальный план состоял в том, чтобы устроить большое событие, которое потрясло бы мир, украсть артефакты из дворца Фонтенбло и подарить их музею в реальных именах, чтобы расширить свое влияние, а затем использовать свое влияние, чтобы впитать в себя поклонников подобных верующих, что является первым шагом".

"Цин Ю, у тебя есть идея, говори". Цзян Хао призвал, она также знала, что Линь Цинъю был умным, она должна иметь идею в ее голове, когда она спросила.

Линь Цинъюй на минуту замолчал перед тем, как сказать: "Брат Нин, ты завтра проводишь пресс-конференцию в Большом дворце, ты собираешься объявить о пожертвовании этих реликвий музею нашей страны"?

Нин Тао смеялся: "Это неправда, мой план состоит из двух частей, расширение моего влияния является первым шагом. На завтрашней пресс-конференции я объявлю, что компания "Новый Бог" создаст постоянную человеческую базу на Луне, и я сделаю компанию "Новый Бог" богоподобным существованием, и те, кто верят в компанию "Новый Бог", смогут присоединиться к компании "Новый Бог"".

Он понял это, он не был богом, и как бы он ни формировался, он мог быть только псевдо-богом, неспособным заслужить истинную Высшую Энергию Вера. Итак, как насчет изменения восприятия и формирования Компании Нового Бога в богоподобное существо, точно так же, как и в форме религии, где нет бога в мире, и чем больше заслуживающих доверия людей, тем больше богов они становятся!

Линь Цинъюй сказал: "Брат Нинь, твоя идея на самом деле очень хороша, делая Компанию Нового Бога богоподобным существованием, которое создает новый мир, компания становится религией, каждый верующий будет иметь в своем сердце Нового Бога, и ты будешь зарабатывать Энергию Веры Чжи в постоянном потоке".

Нин Тао улыбнулся и сказал: "Я знаю, что у тебя должна быть идея в сердце, скажи мне, я хочу услышать твои мысли".

Только тогда Линь Цинруй озвучила мысли в своем сердце: "На самом деле, последние два дня я размышляла о том, что ты оставила канал для зарабатывания энергии Чжи Синь, и этот канал, на мой взгляд, самый лучший, но я не знаю, готов ли ты.........................".

Нинг Тао сказал: "Это ты это сказал".

"Живые мертвецы". Линь Цинъюй сказал.

Нинг Тао замер на мгновение.

Линь Цинь Юй продолжила: "Современные люди верят в науку и не верят в богов и духов, но древние были как раз наоборот, если вы можете пойти в Wu Yue и использовать Wu Zetian в ее руке, у вас будет большое количество верующих, вам только нужно дать им выживания Дан для уточнения".

"Ву Юэ"? Я ненавижу убивать ее, а ты позволяешь нам работать с ней?" Тон Цинь Чжоу привёл в ярость.

Линь Цин Шу последовала за ней и изменила свои слова: "Что... я просто делаю предложение, план брата Нинга хорош, так как в этом нет необходимости, то нет необходимости ехать в У Юэ".

Похоже, поэтому она колебалась и задала несколько вопросов, прежде чем высказаться, опасаясь расстроить трех "матерей". Что касается реакции Цинь Чжоу, то то то, о чем она беспокоилась, все еще происходило.

Сердце Нинг Тао, однако, было немного нерешительным.

Он чувствовал, что Линь Цинъю имел точку зрения, современные люди верили в науку и не верили ни в каких богов и духов, даже если бы они это делали, они были бы рациональными. Но древние были другими, у них не было никаких научных идей, даже гром и молния могли создать таких богов, как Богиня Грома и Мать Молнии, чтобы выйти, если бы им дали Живого Дана, а потом позволили бы им присоединиться к Компании Нового Бога и пойти на Луну в мою, они бы стали благочестивыми верующими!

Точно так же, как Нин Тао думал об этом, Цзян Хао открыл рот и сказал: "Хабби, я действительно думаю, что идея Цин Юя хороша. Наша цель - заработать энергию Верховной Веры, с помощью которой вы сможете пройти через это, чтобы мы не овдовели. Что У Юэ действительно раздражает, и я хочу убить ее, но пока она может помочь нам заработать энергию Чжи Синь, тогда это нормально сотрудничать с ней. Разве США не бомбили Японию атомной бомбой, и теперь, когда две страны все еще являются союзниками, мы должны отбросить в сторону наши предрассудки".

Только тогда Бай Цзин в своем выступлении сказал: "Да, нет ни вечных врагов в этом мире, ни вечных друзей, только вечные интересы".

Цинь Чжоу увидела, что Цзян Хао и Бай Цзин так говорят, так что она не могла ничего сказать, и посмотрела на Линь ЦинЮя с небольшим чувством вины в глазах.

Еще одно окно открылось в голове Нин Тао, когда он улыбнулся и сказал: "Хорошо, это действительно три вонючих сапожника и Чжугэ Лян, мой план с идеями Цин Юя, великие вещи могут быть сделаны". Потом мы разделимся, я отвезу Цин Юя и Тянь Иня в Большой дворец на пресс-конференцию, а вы трое узнаете, где находится У Юэ".

Цзян Хао посмотрел на Нин Тао с немного "яда" в глазах.

Нин Тао сказал: "Я делаю это ради безопасности, Цин Ю и Тянь Инь не могут победить У Юэ, в случае, если есть еще один Линь Цинхуа, это будет опасно". Однако, даже если вы втроем сделаете ход, не бейте траву и сначала прочувствуйте ситуацию У Юэ".

"Хорошо, давайте разделимся". Бай Цзин согласился.

Чейз Цин подошел к Линь Цин Юю и извинился: "Цинь Юй, только что... извини, не принимай близко к сердцу".

Линь Цинъюй взял Цинь Чжоу за руку и с улыбкой сказал: "Сестра Цинь не будь такой вежливой, все - сестры".

Нин Тао сказал: "Все устали всю ночь, почему бы нам просто не съесть что-нибудь в городе Чанъань, а потом найти место, где можно отдохнуть, освежиться и приступить к работе".

Откройте дверь и это Чанъань Сити.

Табличка "Магазин массажа для слепых Ли" качалась на вечернем ветру.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0816 Три гоблина выглядят так.**

Глава 0816 Три гоблина сказали, что ищут место для отдыха, и в итоге снимают отдельную виллу в элитном районе. Владелец эмигрировал в Канаду, а поскольку площадь была слишком велика, чтобы ее можно было продать, ее выставили в аренду онлайн. Видя, что введение было неплохим, Нинг Тао взял его в аренду, заплатив арендную плату за один год единовременно.

Дом Tianjia Cai Tonic находится в городе Чанъань, Чанъань также должен иметь место, как дом, в противном случае, когда вы хотите остаться в Чанъань на ночь, вам придется пойти в отель, что не удобно.

После того, как агентство ушло, Линь Цинюй и Мягкий TinYin отправились в торговый центр, чтобы купить предметы домашнего обихода, в то время как Цзянхао, Цинчжуй и Бай Цзин делили комнату дома и убирали за собой.

Нинг Тао был один на третьем этаже, писал свою речь на балконе под открытым небом.

Важно быть готовым к тому, что вы собираетесь сказать перед лицом большого билета в ведущие западные СМИ, и учитывать трудности западных СМИ, поэтому речь с набросками имеет важное значение.

Его сторона написала примерно в то же время, когда появились три жены.

Бай Цзин заварил ему чашку чая, используя ту же чашку, что и у императора Чунчжэня. Чай был заварен с золотой бровью, но почка демона плавала на верхней части чая, черная волчинка стояла вне против оранжевого и желтого бульона чая.

"Муж, ты пьешь чай". Углы рта Белой улыбаются, ее глаза игривы, нежны и очаровательны.

Но Нин Тао необъяснимо почувствовал боль в талии и засмеялся: "Просто сделай чай, что за волчьи ягоды ты кладешь".

Бай Цзин лежал на плече Нин Тао и выдохнул: "Ты глава семьи, так много полей для культивирования, как ты можешь не починить свое тело?"

Нинг Тао: ".........."

Царь Ведьма-Демон - это Царь Ведьма-Демон, и редко бывает правильным.

Цзян Хао подошел: "Хабби, я взгляну на речь, которую ты написал, я уже писал речь для лидера, я все еще могу дать тебе несколько советов для справки".

"Хорошо". Нинг Тао передал ей рукопись.

Цинь Чжоу улыбнулся и сказал: "Тогда я помассирую мужу ноги и расслаблюсь".

Три жены Степфорда хорошо им служили, а семья смеялась, смеялась и получала удовольствие.

Однажды, когда три женщины собрались вместе, чтобы прошептать что-нибудь, Нин Тао вдруг вспомнил о сокровище, поэтому он тихо вытащил его.

Он видел оригинальные формы Линь Цинъюй и Мягкий Цинъинь, но не видел оригинальные формы Бай Цзин, Цинь Чжуй и Цзян Хао, так что он может тайком посмотреть, пока они не обращают внимания.

Он беззвучно направил зеркало демона на Цинь Чжоу.

В бронзовом зеркале появилась "оригинальная форма" Цинь-Чжуй.

Нинг Тао был ошеломлен этим взглядом.

Зеленый Чейзер - это зеленый дракон-шнек с головой дракона без рогов и парой золотых глаз, которые сияют пугающим светом. Ее тело было не менее десятков метров в длину, настолько длинное, что его невозможно было полностью раскрыть в зеркале.

Нинг Тао снова переместил зеркало на тело Бай Цзина.

Белый Цзин - белый дракон-шнек, с головой дракона без рогов и золотыми глазами, с божественной природой. Скорее всего, потому, что в ее демонических костях были настоящие кости дракона.

В семье есть жена дракона и два дракона, играющих в жемчуг.

Нин Тао снова необъяснимо почувствовал слабость в талии и ногах, но в то же время испытывал чувство гордости, спрашивая, у кого еще в мире есть такое благословение, как у него?

Это благословение на самом деле его собственное. Боюсь, что Цинь Чжоу умер бы давным-давно, если бы не встретил его, не говоря уже о создании змеиного дракона. Если бы не он, Белый Цзин до конца жизни была бы змеиным демоном и никогда бы не смогла превратиться в дракона.

Итак, все гоблины - потенциальные нити.

Нинг Тао снова перенесла сияющее зеркало демона на тело Цзян Хао.

Он снова слегка замерз.

На самом деле, он видел демоническое состояние Цзян Хао, то есть ее берсерковое состояние, ее тело удвоилось в размерах и полно мышц, как у Кинг-Конга Нежи из "100.000 Холодных шуток".

Тем не менее, на этот раз "Нежа" была в три раза больше, чем ее настоящее тело, по крайней мере пять метров в высоту, и полна мышц, полных страшной силы. Если старая она была Кинг-Конг Лори, то нынешняя - великанша. Ее изменения были не только больше и сильнее, но и кожа стала кристально чистой, как будто вырезанная из нефрита, придавая ей душевную красоту.

"Дорогая, что ты делаешь?" Цзян Хао увидел, как Нин Тао подглядывал за ней в зеркало демона, даже не шепнув, и подошел к ней с большим шагом.

Цин Чжуй и Бай Цзин также пришли, Нин Тао хотел убрать зеркало, но Бай Цзин держал его за руку, а Цзян Хао выхватил зеркало.

Потом три женщины взяли демоническое зеркало и просветили его.

"Боже мой, я так прекрасна, чтобы быть такой!" Белый Цзин был взволнован.

"Я такая... толстая!" Цзян Хао закричал: "Ни за что, я похудею!"

Цинь Чжоу посмотрел на себя в зеркало демона и завопил: "Я действительно дракон... но почему у меня плоская грудь?"

Цзян Хао внезапно направил свое демоническое зеркало на Нин Тао.

В зеркале сразу появился наполовину разгневанный, наполовину улыбающийся Нинг Тао. С бровями и носом, как границей, на его лице одновременно появились два очень разных выражения, выглядящие жутковато, но без всякого чувства противоречия.

Цзян посмотрел на Нин Тао, сидящего на стуле, а затем посмотрел на Нин Тао в зеркало, замерз на ползвука, прежде чем улыбнуться и сказать: "Я не ожидал, что ты будешь таким мужем, ты выглядишь так уродливо".

Нинг Тао: ".........."

Зубастая, зубастая, зубастая..........

Мобильный телефон Цзян Хао внезапно запомнил входящий гудок.

Она отдала демоническое зеркало Бай Цзину, а потом подошла, чтобы ответить на звонок.

Белый Цзин и Цинь Чжуй также сфотографировали Нин Тао с демоническим зеркалом, попробовали свои головы и посмеялись.

Нин Тао был смущен, но именно он вытащил зеркало первым, так что он не мог винить своих трех жен за то, что они играли с ним с зеркалом. Кроме того, им лучше играть на нем в зеркало демона, чем на нем.

Подошел Цзян Хао и открыто сказал: "Я попросил коллегу узнать, У Юэ сейчас в Гуйяне. Эта коллега сфотографировала, как она гуляет по улицам Гуйяна всего три часа назад по системе "Небесный глаз"".

"Тогда давайте пойдем туда сейчас, три часа назад она все еще была на улице Гуйян, есть хороший шанс, что она все еще в Гуйяне, но если время слишком долго, это нехорошо сказать". Уайт сказал.

Цинь Чжуй сказала: "Что она делает в Гуйяне?"

Этот вопрос остановил Бай Цзина, Цзян Хао и Нин Тао, которые не знали, что У Юэ делает в Гуйяне.

Цзян Хао сказал: "Дорогая, есть удобная дверь в Гуйян?"

Нин Тао сказал: "Это неправда, но если ты вернешься в Mountain City, то сможешь добраться туда за два часа на скоростном поезде, я отвезу тебя обратно в Mountain City, затем ты сможешь на скоростном поезде и поедешь туда, затем я открою Ворота Удобства, чтобы приехать и встретиться с тобой после того, как я закончу на французской стороне".

Семья из четырех человек вернулась в свою комнату, и Нин Тао открыл удобную дверь, чтобы сначала вернуться в дом Тяньцзя Чай Тоник, а затем открыл дверь из дома Тяньцзя Чай Тоник в свой старый дом.

Нин Тао привел своих трех жен к статуе обоих родителей, сжигая благовония и преклоняя колени: "Отец, мать, сын привел своих трех невесток к вам в гости".

Три невестки также сожгли ладан и встали на колени.

Белый Цзин маленьким голосом молился: "Папа и мама, благословите меня в духе небесном, чтобы я зачал ребенка, и я дам вам дракона для семьи Нинг".

В этом не было ничего плохого, она была драконом, и ребенок, которого она родила, был естественным ребенком дракона.

Как только она так молилась, Цзян Хао и Цинь Чжуй последовали ее примеру и помолились обоим родителям за сына, одного более благочестивого, чем другого.

Сердце Нин Тао было наполнено печалью, у него было три жены, а также Линь Цинъю и Мягкий Цинъюй, но до сих пор ни одна из женщин не зачала, и животик каждой из них был молчалив. Он просто не мог разобраться, его пахота, куда делись все его пули, эти многочисленные увеличения боеприпасов было достаточно для дождя, как так получилось, что никто из них не попал в цель?

Отдав дань уважения родителям, Цзян Хао спросил: "Дорогая, я слишком ленив, чтобы вернуться в Горный Город, хочешь увидеться с Ге Мин и Су Я? Если вы хотите поехать, мы вас сопроводим, это все равно не займет много времени".

Нин Тао подумал об этом или покачал головой: "Я бы хотел пойти, но лучше забудь об этом". Ге Мин сейчас управляет своим рестораном, а Суя присматривает за детьми и довольно хорошо проводит время, вместо этого мой ход нарушает их покой и, возможно, даже приносит им неприятности и несчастья. Более того, Су Я больше не помнит меня, так что она должна быть сейчас с Джи Мин или нет".

Ге Мин не связывался с ним так долго, предположительно по той же причине, что и Сюя, и не хотел, чтобы Нин Тао появился перед Сюя. Может, это и эгоистично, но кто не эгоистичен в присутствии любви?

"Это хорошо, тогда мы втроем поедем прямо в Гуйян, у нас у всех с собой твои кровавые замки, просто открой дверь и приходи к нам, когда придет время". Цзян Хао сказал.

Цинь Чжоу обнял Нин Тао и мягко нарекал: "Муж, будь осторожен".

Бай Цзин также обнял Нин Тао: "Будьте осторожны, идите и возвращайтесь быстро, и помните, что мы все еще ждем вас дома".

Нинг Тао кивнул и посмотрел, как его три жены выходят на улицу.

Отправив своих трех жен, Нин Тао открыл дверь и вернулся на свою виллу в городе Чанъань.

Линь Циньюй и Мягкий Циньинь только что вернулись, а диван и журнальный столик в гостиной были нагромождены сумками для покупок больших и маленьких.

"А хозяева?" Мягкий Небесный Голос смотрит направо и налево.

Нин Тао сказал: "Я только что отправил их в Горный город, коллега Цзян Хао узнал о местонахождении У Юэ, а в Гуйяне они втроем сели на скоростной поезд из Горного города в Гуйян".

"Все ушли?" Вопрос Линь Цинь Юя был немного странным.

Нинг Тао улыбнулся и сказал: "Да что с вами такое, ребята, я только что отослал его, не верите ли вы мне, ребята, если не верите, то ищите его".

Как только его слова упали, Линь Цинъюй внезапно нырнул головой в его объятия.

"Чинг, ты...............................................................!" Не сказав ни слова, Нинг Тао заткнул рот.

В последние несколько дней Цзян Хао, Бай Цзин и Цин Чжуй были с Нин Тао каждый день, и она была осторожна, чтобы не показывать никаких признаков неудачи, даже когда она говорит и смотрит на него. Ее эмоции были подавлены в ее сознании, и как только эти три женщины ушли, она не смогла больше подавлять их и в одно мгновение вспыхнула.

Потребовалось несколько минут, чтобы разойтись, один неловкий, один улыбающийся красный, ее глаза подглядывают.

Но, не дожидаясь, когда Нин Тао вздохнет с облегчением, еще один теплый и мягкий нефрит в его объятиях, и мягкий и красивый голос: "Брат Нин, я хочу однажды поспать в своей естественной постели, я еще не спал".

Нинг Тао: ".........."

Думаю, мне придется спросить Червяка 2, есть ли какой-нибудь секрет в питании почек, даже если я потрачу на это кучу денег.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0817 Елисейские поля**

Глава 0817 Елисейские поля Дневное солнце было теплым и ярким, Елисейские поля в Париже купались в золотом солнце, и элементы моды, романтики, роскоши и классики слились воедино, чтобы дать прекрасное ощущение в каждом дюйме воздуха.

Нин Тао, Мягкий Циньинь и Линь Циньюй прошли по Елисейским полям от Елисейских площадей к Звездной площади. Мягкий Тингин взял левую руку, а Линь ЦинЮй взял правую, совсем не заботясь о странных взглядах, брошенных прохожими.

Впервые Нин Тао ходит по улицам Парижа в форме своего истинного "я", и вместо того, чтобы использовать небесную версию талисмана долины Инь, он ходит по улицам с Мягким Тянь Инем и Линь Цинь Юем, чтобы подтвердить обещание герцога Марка о том, что его ордер на "Террориста номер один" будет снят.

Может ли телефонный звонок европейского короля андерграунда "очистить" его личность, на самом деле он понятия не имеет, но даже без него ему все равно. Но в таком случае, у Уиттлов большие неприятности.

"Какие подарки ты хочешь? Я куплю его для тебя." После прогулки вокруг некоторое время, Нин Тао спросил мягкий Тянь Инь и Лин Цин Юя вокруг него.

Как можно взять свою девушку за покупками в таком месте, как Елисейские поля, и не купить подарок? Шесть миллиардов евро прибыли вчера вечером, и даже если Линь Циню и Софт Тинь Инь захотят самые дорогие часы ограниченной серии от Patek Philippe, он без колебаний купит их для них.

Линь Цинъюй улыбнулась и сказала: "Я ничего не хочу, кроме ребенка, ты мне его отдашь".

Мягкий Небесный Голос добавил косую черту: "Я тоже возьму".

Нинг Тао: ".........."

Он бы отдал, но они не хотят.

Несколько полицейских подошли лоб в лоб.

Мягкий Тянь Инь сразу немного нервничал: "Они придут за нами?"

Нинг Тао сказал: "Я не знаю, мы идем своей дорогой, независимо от них".

Несколько полицейских посмотрели на Нин Тао, а также на Мягкого Тянь Иня и Линь Цин Юя, которые держали правую и левую руку Нин Тао, но просто смотрели и не предприняли никаких действий, даже не задали ни одного вопроса.

Нин Тао привел Линь Циньюй и Мягкий Тяньинь мимо нескольких полицейских и продолжил в направлении звездообразной площади.

По дороге Нин Тао нашел довольно много агентов в штатском, следящих за ним и наблюдающих за ним на улице, но он тоже ничего не сделал, притворившись, что не знает и продолжая гулять по его улице.

Кажется нормальным, что герцог Марк, использовавший свою власть для аннулирования ордера "Террориста номер один", до сих пор считается врагом западного мира во главе с Государством Маяков. Такое мышление времен холодной войны никогда не испытывало недостатка в почве для выживания в западном мире. Предсказуемо, что как только Уиттлс и западный мир получат власть или возможность вытащить его, это, безусловно, не будет ничьей рукой.

Но что с того?

До вчерашнего вечера он был террористом номер один, но сегодня он ходит по магазинам на Елисейских полях, кто осмелится со мной что-нибудь сделать?

Не заходя далеко, я увидел Большой дворец, впечатляющее старинное здание.

Говорят, что это древнее здание, но на самом деле ему всего 100 лет, а не совсем древнее. Однако он занимает очень высокое место в сердцах французов, которые выбирают Гран-Пале для многих крупных международных мероприятий.

У входа в Большой дворец стояли два ряда жандармов, пылали пушки, их выражения были холодными.

Гигантские баннеры, висящие у двери, на нескольких языках: английском, французском, немецком и китайском.

Что по-китайски: таинственная дата с Востока, почетный гость с континента, дата столетия, секретная пресс-конференция на 2019 год!

Линь Цинъюй слегка нахмурился: "Нет даже темы, это считается игнорированием нас"?

Нин Тао сказал: "Я его тоже не виню, я не уточнил, что я собирался сказать на пресс-конференции заранее, и, наверное, он разрешил людям писать случайные предложения".

Мягкий Небесный Голос сказал: "Зайдём и посмотрим"?

Нин Тао посмотрел на сплетника на запястье: "Еще слишком рано вечером, давайте найдем кафе, в котором можно посидеть".

Трое нашли кафе недалеко от Большого дворца и выбрали столик под открытым небом рядом с тротуаром.

Нин Тао заказал три чашки кофе и немного французской выпечки. Официант быстро принес кофе и закуски, а Мягкий Теннью быстро положил демонскую почку в свою кофейную чашку.

Нин Тао плакал и смеялся, он видел того, кто пил кофе и жевал чеснок, но он никогда не видел того, кто пил кофе и клал ягоды годжи.

Мягкий Небесный Голос нежно сказал: "Брат Нинг, я знаю, что ты устал, так что тебе нужно помириться".

Нинг Тао: ".........."

Колокольчики джингл, колокольчики джингл...............

Сотовый Нин Тао вдруг зазвонил, он вытащил его и посмотрел на него, но ID звонящего не было, он засомневался и взял трубку: "Алло, кто это?".

По телефону в течение нескольких секунд царила тишина, пока не раздался низкий, хриплый голос: "Нин Тао, ты все еще меня слышишь?".

Этот голос..................

Нин Тао двинулся в своем сердце и сказал: "Это ты, Линь Цинхуа!"

Услышав имя Линь Цинхуа, в глазах Линь Цинхуа вспыхнула режущая ненависть, и ее голова повернулась в сторону, приблизившись к наушнику сотового телефона Нин Тао.

Голос Линь Цинхуа звучал из телефона ледяным холодным голосом: "Ты и правда дважды меня обманываешь, наливаешь суп из души в мою сестру и похищаешь ее... ты ведь уже переспал с ней, так?"

Линь Цинъю была на стороне Нин Тао, она слышала, что он говорил, она собиралась говорить, когда Нин Тао сжал глаза на нее, а затем взял ее руку снова и ввел специальную духовную силу в ее тело, чтобы помочь ей успокоиться.

Эмоции Линь Цинь Юя наконец-то смогли контролировать себя и не взорвались.

"Линь Цинхуа, Цинь Юй - твоя сестра, если ты говоришь что-то подобное, это значит, что ты подонок, ты не можешь причинить ей боль, тем более мне." Нинг Тао сказал.

"Сестра"? У меня нет этой бесстыдной сестры!" Голос Лин Цинхуа звучал с отвращением.

Нинг Тао хладнокровно посмеялась: "Ты даже не можешь этого хотеть, у нее нет такого грубого брата, как ты". Я думаю, что даже твои родители на небесах не признают тебя непослушным сыном. Ты продаешь свою душу, ты делаешь много зла, но что ты получаешь в итоге? Ты ничего не получишь."

Линь Цинь Хуа минуту молчал, прежде чем сказал: "Похоже, что ты действительно спишь с ней, когда так ее защищаешь".

Если бы Линь Цинхуа был прямо перед ним, Нинг Тао без колебаний пнул бы его.

"Так вот зачем ты звонишь мне, чтобы поговорить об этой чепухе? Или ты дашь мне адрес, и мы встретимся и приятно поболтаем". Нинг Тао сказал.

"Хахаха........."

"Над чем ты смеешься?"

"Ты так сильно хочешь умереть?" Голос Линь Цинхуа: "Не волнуйся, это не займет много времени, я появлюсь перед тобой и убью тебя сам, вместе с этой сукой Линь Цинхуа! Я отрублю тебе головы и положу их на стол, и буду смотреть, как ты медленно распадаешься и рожаешь личинок, и в итоге у тебя не останется ничего, кроме скелетов".

"Ты действительно болен, в следующий раз, когда мы встретимся, я убью тебя, чтобы отомстить за родителей Цин Ю". Глаза Нинг Тао потемнели.

"Ты злишься? Я слышу это, и это делает меня счастливым, что я могу разозлить тебя и усложнить тебе задачу". Лин Цинхуа с улыбкой сказал: "Я звоню тебе, чтобы сказать, не думай, что я не знаю, что ты делаешь во Франции, ты украл французские артефакты в моей пещере, а прошлой ночью ты пошел красть антикварные реликвии во дворец Фонтенбло, и даже шантажировал герцога Марка и шантажировал его за шесть миллиардов евро, я даже не такой охуенно беспощадный, как ты..........................".

"Итак, чего ты хочешь?"

"Ты правда думаешь, что в западном мире никого не осталось? Или ты стал таким высокомерным, что можешь делать все, что захочешь? Говорю вам, у меня для вас есть подарок, который вы получите на так называемой пресс-конференции, и я надеюсь, что он вам понравится". Линь Цинь Хуа горестно улыбнулся: "Хэхэхэ.........."

Уголок рта Нин Тао также появился с холодной улыбкой: "Если у вас есть какие-то трюки, не стесняйтесь их использовать, и я продолжу". Также напоминаю, что тебе лучше спрятаться в гробу и не выходить, и как только я найду тебя, я дам тебе знать.....".

Toot toot...............

Сторона Лин Цинхуа уже повесила трубку.

Гнев Нинг Тао не был выпущен, и зрачки одного глаза все потемнели.

Этот Линь Цинхуа был действительно отвратителен для него.

Мягкий Небесный Голос схватил Нинга Тао за руку и нежным голосом сказал: "Брат Нинг, не сердись, не стоит так злиться из-за этого зверя".

Линь Цинъюй прислонила голову к плечу Нин Тао и ничего не сказала, но ее глаза были наполнены слезами. Линь Цинхуа уже достаточно сильно ранил ее, но теперь казалось, что вместо намека на угрызения совести и чувство вины, он причиняет ей еще больше боли!

Я отдыхал в утробе матери и слышал звук Великого Пути.

Мягким чтением Священного Писания Нин Тао подавил гнев в своем сердце, когда улыбнулся и сказал: "Теперь я в порядке, давайте выпьем кофе и оставим эту тупую пизду в покое".

Линь Цинъюй сказал: "Я слышал, как он говорил о подарке, наверное, ничего хорошего не должно быть, нужно быть немного осторожнее на пресс-конференции позже, и мы с сестрой Тянь Инь также будем следить за этим, не давайте ему возможности воспользоваться этим".

Нинг Тао кивнул.

Он также знал, что так называемый подарок Линь Цинь Хуа не будет ничего хорошего, но он не мог догадаться, каким был так называемый подарок Линь Цинь Хуа. Короче говоря, Линь Цинь Хуа принес ему неприятности, он был неудобен при мысли о Линь Цинь Хуа, так что он не мог не иметь Линь Цинь Хуа голову под ногами, а затем он растоптал и раздавил его, как арбуз!

Через некоторое время на стоянке рядом с Большим дворцом были припаркованы автомобили с новостями. Некоторые журналисты, вышедшие из машины, показали жандармам свои бумажные и электронные приглашения и вошли в Большой дворец. Другие не так уж и беспокоятся, переходя улицу в бары и кафе, чтобы вздремнуть.

Несколько репортеров из новостного фургона CNN прибыли в кафе, где находились Нин Тао, Лин Цинъю и Софт Тинъю.

Может быть, это из-за солнечного света, и те немногие репортеры CNN заняли свои места за столом рядом с семьей из трех человек.

Блондинка-длинноволосая женщина заказала еду, и когда она опустила меню, то увидела Нин Тао, сидящего за соседним столиком, ее глаза закрепились, а цвет лица внезапно напрягся.

Террорист номер один в мире сидит на краю Елисейских полей со своим кофе, что это?

Очевидно, что для кого-то ее ранга было невозможно знать, что Нин Тао больше не разыскивается, и его личность была очищена, поэтому она нервничала и боялась.

Нин Тао притворился, что не видит, до сих пор медленно потягивает кофе и общается с Лин Цин Ю и Мягким Тянь Инь.

Блондинка тайком достала телефон и написала под столом........

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0818 Глава 0818 Быть террористом требует сдержанности.**

0818 Глава 0818: Не высовывайтесь как террорист. Вызвать полицию?

Если бы это было до вчерашнего вечера, Нинг Тао остановил бы блондинку-репортера, но теперь он даже не беспокоится о том, чтобы поговорить с ней.

"Эта женщина подкрадывается к нам, чего она хочет? Брат Нинг, почему бы мне не пойти посмотреть". Мягкий Sky Voice сказал.

Перед лицом сильного врага, гоблин, который даже не может сражаться, обычно прячется за Нин Тао, но перед лицом слабой цели, она попытается показать свои "умения" еще раз.

Нин Тао, однако, покачал головой: "Оставь ее в покое, мы должны зайти после того, как посидим немного".

"Ну ладно." Мягкий Небесный Голос говорил, но ее глаза были устремлены на блондинку-журналистку яростным взглядом.

Репортер-блондинка убрала телефон и приглушила голос, чтобы сказать что-нибудь трем своим коллегам-мужчинам. Эти три коллеги-мужчины также переместили глаза, чтобы посмотреть на Нин Тао, их глаза наполнены нервозностью и трепетом.

Нинг Тао сказал слабо: "Не смотри, ты думаешь, я Нинг Тао? Да, я".

Три репортера Си-Эн-Эн не посмели закрыть глаза на Нинг Тао и отошли от них.

Блондинка репортер, однако, колебался и не знал, откуда она взяла свою храбрость, когда она встала и пошла в направлении Нин Тао. Один из ее коллег-мужчин протянул руку, чтобы затащить ее внутрь, и только для того, чтобы она упрямо протянула руку.

Линь Цинхуа и Мягкая Тингин холодно уставились на блондинку-журналистку, которая пришла к столу, на самом деле, если бы не подавление Нин Тао только что, с ее подлыми глазами и маленькими движениями, они были бы некрасивы.

Блондинка-репортер улыбнулась Нин Тао и поприветствовала его, перейдя к делу: "Мистер Нин Тао Нин, прошу прощения за обиду, можно с вами поговорить?"

Нинг Тао в тусклом состоянии сказал: "Кто ты и о чем ты хочешь, чтобы я говорил?".

Блондинка-репортер сказала: "Меня зовут Эбби, я корреспондент Си-Эн-Эн во Франции, могу я взять у вас короткое интервью?"

Нин Тао поднял руку и посмотрел на часы Whisperer на запястье, еще рановато было начинать пресс-конференцию, нечего было делать, он думал об этом как о ранней практике, в конце концов, позже ему пришлось столкнуться с большим количеством репортеров, поэтому он кивнул головой: "Конечно, сядьте и поболтайте".

Эбби села, достала магнитофон и положила его на стол, затем умело достала из сумочки небольшой блокнот и ручку, а когда была готова, сказала: "Мистер Нинг, я заметила, что многие СМИ и даже правительство США назначили вас террористом номер один, и ваша щедрость даже больше, чем у бывшего террориста номер один Бенлама, или даже в десять раз больше его, а США - во всем мире, но вы под защитой своей страны, так что вам не удалось вас поймать, не так ли? Вас разыскивают, но вы под защитой своей страны, так что вы не смогли вас арестовать, верно? Только что я заподозрил, что ошибался, но я написал о вас рассказ, увидел вашу фотографию и кое-какую информацию о вас, и я был убежден, что не смотрю не на того человека. Так что же сделало тебя достаточно смелым, чтобы пить кофе в кафе на Елисейских полях?"

"Лучше бы ты был вежлив в своей речи!" Линь Цинъюй гневно сказала.

Нин Тао кричал "Цин Ю".

Линь Цинь Юй перестала говорить, но все равно яростно смотрела на Эбби.

Эбби вежливо сказала: "Мистер Нинг, пожалуйста, вернитесь к моему вопросу".

Нин Тао улыбнулся: "Ты задал мне два вопроса, я сначала отвечу на твой первый вопрос". Я не какой-то террорист, я просто поступаю правильно. Я подорвала твои интересы, поэтому ты навешиваешь на меня ярлык террориста. Если я убью ваших агентов или боевиков из-за меня, это будет террорист. Поэтому позвольте мне спросить вас риторически, не заслуживают ли те люди, сидящие в Пентагоне и белых домах, которые убили так много солдат и даже гражданских лиц, которые попрощались и принесли войну в одну страну за другой больше, чем я, быть террористами"?

Эбби сказала: "Наши бойцы просто выполняют приказы, даже если есть жертвы среди гражданского населения, это форс-мажор войны". Я знаю, о каких войнах вы говорите, но разве вы не видите свободу, которую мы им принесли?"

"Ха". Нин Тао посмеялся: "Я спас тысячи людей в стране, я вижу только отцов, потерявших сыновей, женщин, потерявших мужей, детей, потерявших родителей, инвалидов, потерявших руки и ноги, так как то, что они не получили, я не буду комментировать, в конце концов, я не могу говорить за них, вы можете поехать в страну и спросить у них". Если вы принесете им свободу и искренне поможете им, думаю, они тепло примут вас, и вы осмелитесь уйти?".

Вместо этого Эбби сменила тему: "Ты террорист, ты просто пытаешься убедить меня изменить свое мнение, так что, пожалуйста, ответь на мой второй вопрос".

Нин Тао мягко сказал: "Вы спросили меня, где я набрался смелости выпить кофе на Елисейских полях, и мой ответ был прост, я могу приходить и уходить, когда захочу, и никто не может меня остановить". Более того, быть здесь - большая честь, и в будущем жители этого города будут наслаждаться тем, что я пришел выпить кофе".

Эбби отреагировала немного смущенно, но быстро восстановилась и улыбнулась: "Мистер Нинг, хотя я и не согласна с вами, но я ценю вашу индивидуальность, и ваш язык довольно юмористичен". Никто не отрицает, что ты самый индивидуалистический террорист, которого я когда-либо видел в своей жизни, и у меня есть еще один вопрос".

"Ты говоришь".

"Ты когда-нибудь чувствовал вину в своем сердце за то, что убил так много людей?" Эбби спросила.

Нинг Тао в тусклом состоянии сказал: "Как я могу чувствовать себя виноватым? Те, кто умирают от моих рук, на самом деле заслужили это, я не убиваю их, я перестарался".

"Что означает трансцендентность?"

"Трансцендентность означает смерть от моих рук, а это равнозначно искуплению".

Эбби сразу же удивленно посмотрела: "Ты... ты хочешь сказать, что ты бог"?

"Если ты хочешь так сказать, я не отрицаю, что в каком-то смысле я действительно Бог". Говоря так, лицо Нинг Тао не было покрасневшим.

Эбби покачала головой: "Я не могу понять твоих слов, ты первый террорист, которого я встретил и который утверждает, что он бог". У меня есть еще один вопрос, вы работаете на свою страну?"

Нин Тао сказал: "Вы намеренно втянули тему в политику, но я все равно готов ответить на ваш вопрос. Я просто я, и мои слова и поступки говорят только за меня. Однако, если моя страна нуждается во мне, я, конечно, буду вынужден это сделать. Ну, ты можешь уйти сейчас, а я бы хотел сэкономить время на кофе".

Эбби, однако, отказалась уходить: "Эти две дамы..."

Линь Цинъю отругала: "Ролл!"

"Ты......" Эбби покраснела.

Три репортера CNN смотрели на Линь Цинъю в унисон, с гневом в глазах, но никто не осмелился ничего сказать. Террорист номер один в мире сидит рядом с этой женщиной, может быть, эта женщина - женщина Нинг Тао, которая осмеливается обидеть!

Как раз в это время со стороны площади Конкорд приехало несколько полицейских машин, несколько полицейских машин свистнули со звездообразной площади, где находилась Триумфальная арка, затем все срочно затормозили и остановились со стороны улицы.

Дверь полицейской машины открылась, и один за другим груженые полицейские выбегали из полицейской машины, веерообразное движение, быстро, цель была именно Нинг Тао и две его женщины, которые сидели на улице, пили кофе.

Эбби встала и засмеялась: "Нинг Тао, вы, наверное, не подумали, что я сообщил в полицию до того, как допрашивал вас, так? Думаешь, я действительно хочу взять у тебя интервью? Нет, от таких террористов, как вы, меня только тошнит, и причина, по которой я сотрудничаю с вами на допросе, в том, чтобы выиграть время для полиции!"

Нинг Тао также смеялся: "Хе-хе-хе........"

"Не могу поверить, что ты все еще смеешься! Тебя отправят в Гуантанамо, и, в конце концов, на виселицу!" Аура Эбби поднялась и раздулась в одно мгновение.

Три репортера Си-Эн-Эн также встали, готовые помочь полиции произвести арест.

"Лежать!"

"Поднимите руки и держите голову!"

"Серьёзное предупреждение! Или мы будем стрелять!"

Несколько полицейских отдали приказ.

Нин Тао, однако, закончил свою чашку и сделал глоток кофе, слегка сказав: "Госпожа Эбби, вы самая детская и самодовольная женщина, которую я когда-либо встречал, и вы ничем не отличаетесь от своих политиков". О, я забыл, ты должен был служить политикам. Я хотел бы сказать тебе, что как бы ты со мной не связывался, я просто веду себя как обезьяна, и нет никого в этом мире, кто мог бы мне помочь".

"Высокомерный!" Углы рта Эбби были полны сарказма и злорадства.

Но как раз в это время из Большого дворца выскочила большая группа агентов в штатском, и даже жандармы у входа в Большой дворец поспешили.

Эбби хладнокровно посмеялась: "Нин Тао, на этот раз тебе некуда бежать, ты называешь меня самодовольным, я вижу, ты самый самодовольный парень в мире, как ты смеешь пить кофе на Елисейских полях, такие люди, как ты, должны жить в тени"!

Подобно тому, как ее слова упали, голос, наполненный гневом, пришел: "Глупый! Кто тебя сюда послал? Кто руководит командой? Заступись за меня!"

Ворвалась большая группа агентов и жандармов, оружие нацелилось не на Нин Тао и двух его женщин, а на полицейских.

Копы сбиты с толку.

Эбби и ее коллеги по CNN тоже запутались.

Что здесь происходит?

Полицейский вышел, также ошарашенный на человека, который кричал на него: "Это я... Мистер Лорис, что вы...".

Это Лорис, центральная фигура в Седьмом Бюро.

Как может человек, который может выполнять поручения для герцога Марка, быть в невыгодном положении?

Как только Лорис подошёл, он ругал: "Берите своих людей и убирайтесь отсюда! Если ты хочешь спуститься по улице и получить билет, то оставайся здесь, пока я собираю вещи и забираю их"!

Офицер указал на Нинг Тао: "Мистер Лорис, мы получили сообщение, что Нинг Тао, террорист, разыскиваемый в США, здесь пьет кофе, это тот парень.......".

"Ублюдок!" Лорис гневно сказал: "Мистер Нинг Тао - наш самый почетный гость, и его ордер отозван"!

Офицер, возглавлявший обвинение, с удивлением сказал: "Я, как я не знал?"

Лорис подошел к его уху и злобным голосом сказал: "У тебя есть такой уровень? Ты прогуливаешься, я обещаю тебе, ты выйдешь на улицу и выпишешь билет, а я дам тебе всего три секунды, чтобы ты убрался к черту отсюда с твоими людьми!"

"Вперед!" Офицер, возглавлявший команду, не осмелился задерживаться, и с приветствием отступил вместе со своими людьми.

До этого момента Эбби и ее коллеги не могли собраться с мыслями.

Лорис подошел к столу, спустился глубокий бант и вежливо сказал: "Простите, мистер Нинг, что доставил вам неприятности".

Нинг Тао сказал: "Ничего, ничего, они тоже не знают".

Лорис сказал: "Мистер Нинг, если вам здесь неудобно, сходите в Большой дворец и выпейте, у герцога Маркского есть девятнадцать сотен красного вина для вас".

Рынок может выпить за настоящее красное вино 1982 года очень впечатляет, 1900 бутылок красного вина открыть подавляющее большинство людей не слышали, любая бутылка может стрелять миллионы небесных цен.

Нин Тао, однако, сказал с легким интересом: "В этом нет необходимости, я думаю, что лучше не высовываться, кроме того, я хочу получить немного солнца, ты иди и делай свои дела, я приду позже".

"Ну, тогда я принесу вино и оставлю вас, дамы, наедине." Лорис дал еще один глубокий поклон и ушел с мужчинами.

Эбби и ее трое коллег по CNN застыли на месте, как будто под заклятием.

Почему бы тебе не залечь на дно?

Какого черта ты затаился?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0819 Глава Подарок Линь Цинхуа**

0819 Глава "Подарок Линь Цинхуа" Прошло много времени, прежде чем Эбби пришла в себя и спросила: "Мистер Нинг, что это...?".

Мягкий Небесный Голос скормил Нин Тао кусочек миндального шоколада.

Нинг Тао медленно жевал, не подбирая Эбби.

Эбби, с другой стороны, все еще не зашла в тупик: "Этого не может быть, должна же быть какая-то сделка, верно? Как французское правительство посмело заключить сделку с таким террористом, как ты, я должен разоблачить это!"

Нин Тао, наконец, съел кусок шоколада, и Линь Цинь Юй вручил ему еще одну чашку кофе, когда он склонил голову и сделал еще один глоток.

Неизвестно, сколько людей вокруг смотрели на семью из трех, всевозможных глаз.

Эта волна собачьего корма распространилась..............

Лорис фактически послал бутылку красного вина 1900 года, логотип был совершенно нечитаемым.

Мужчины, которых послал Лорис, чтобы открыть вино и протрезветь, оперируя как тигр.

Эбби не могла вмешиваться, но она не была на нем мертва и осталась в своем кресле.

Мужчина со съемок Лориса налил три бокала вина для Нин Тао, Линь Цинью и Мягкого Цинью, затем встал за стол и подождал.

Семья из трех человек снова выпила вино.

"Неплохое, это лучшее красное вино, которое я когда-либо пробовал." Это сказала Линь Цинсинь по-английски.

Нин Тао улыбнулся и сказал: "Тогда ты будешь пить больше, красоты красного вина, наша семья Цин Шу будет становиться все более и более красивой".

Линь Цинъю мурлыкала губами и улыбалась, нравились слова Нин Тао больше, чем 1900-летнее вино в ее бокале.

"А я?" Мягкий Небесный Голос спросил.

Нинг Тао протянула руку и сжала щеку: "Ты тоже становишься все красивее и красивее".

Мягкий небесный голос хихикал.

Эбби была за одним столом, и жаль, что люди Лорис не налили ей вина, так как он принес три бокала. Подобная ситуация ставит ее в неловкое положение, и когда же к ней обращались с таким презрением, будучи человеком определенного социального положения и статуса?

Если бы это было обычным делом, она бы ушла, но на этот раз она все еще сидела на стуле напротив Нинг Тао, ожидая некоторого шанса.

Наконец, семья из трех человек закончила второй раунд, и пока люди Лорис разливали вино, Эбби наконец-то нашла возможность сказать: "Ни одно правительство не пойдет на сделку с террористами, французское правительство создает прецедент". Мистер Нинг, не могли бы вы раскрыть немного информации о соглашении, которое вы заключили с французским правительством?"

Только тогда взгляд Нинг Тао переместился к Эбби и медленно сказал: "Это вопрос, который вы должны задать президенту Франции, а не мне". Вы пришли на пресс-конференцию, приезжайте в Большой дворец позже, на этот раз вы узнаете, почему я здесь. А теперь, пожалуйста, уходите и не мешайте нам наслаждаться солнцем и вином".

Эбби не могла больше оставаться со щекой, и вернулась к коллеге. Она снова написала что-то в блокноте, посмотрев время от времени на Нин Тао, взгляд, который, казалось, превратил унижение в власть, используя ручку как оружие для убийства террориста номер один.

Что она пишет?

Определенно не будет ничего хорошего, что можно было бы сказать.

Однако Нин Тао даже не было интересно взглянуть.

На улице была огромная толпа журналистов, с электронными мигающими огнями и, в некоторых случаях, камерами, настроенными непосредственно на прямую трансляцию.

Но это не омрачило настроение семьи с этой стороны, так как трое шутили и смеялись, выводя на воздух людей, которые снимали.

Однажды Нин Тао пришел к мягкому небесному голосу: "Защити закон для меня, я хочу, чтобы Младенец Юаня вышел из тела".

"Здесь?" Мягкий Небесный Голос выглядел удивительно.

Нинг Тао прошептал: "Будь естественным".

Мягкий небесный голос кивнул.

Нин Тао снова подошел к Линь Цинъю и прошептал: "Я тут подумал, что если Линь Цинхуа будет здесь, то я разведаю и буду защищать закон за себя".

Линь Цинъюй также кивнула головой, а потом нарекала: "Будь осторожна".

Нинг Тао откинулся на стул и закрыл глаза.

Он в деле, малыш.

Ветер поднимается из ниоткуда и качается на сотни метров.

С этой точки зрения видны Елисейские поля, величественный Большой дворец, Триумфальная арка и другие знаменитые здания. Под небесными глазами каждый в поле зрения превратился в фонарь, который был предшественником поля погоды человека.

Открой глаза небесам, и нечего будет скрывать.

Глаза Нинг Тао внезапно приземлились на грузовик-контейнеровоз, который шел в эту сторону с улицы за Большим дворцом.

Водитель, сидящий в машине, был белым человеком в комбинезоне так-так уборочной компании, который выглядел нормально, но его предыдущее погодное поле не было.

Предшествующее белому человеку погодное поле было окутано серо-черным мертвым воздухом, его жизненная сила как живого существа притупилась до такой степени, что ее почти не было.

Он живой мертвец.

Нинг Тао передумал и в одно мгновение перепрыгнул через Большой дворец и выкопал себя в контейнерном грузовике.

В карете сидели несколько живых мертвецов, державших в руках оружие, и хрустальный шар, похожий на хрустальный шар, инкрустированный рядом электронных компонентов, которым не место в этом мире.

Эта штука, которую Нин Тао видел раньше, именно эта штука сравняла с землей логово Бай Шенга, во много раз мощнее ракеты!

На этих живых мертвецах было не только оружие, но и специальные бомбовые жилеты, каждый из которых был мощной человеческой бомбой!

Это то, что Лин Цинхуа называет "подарком".

Взглянув на немногих живых мертвецов в карете, Нинг Тао увидел знакомое лицо.

Это была восточная молодёжь с окрашенными светлыми волосами, никто другой, тот самый Вэй Чжунсянь, которого он встретил в тот день в долине Исишань.

Он прислонялся к карете, чтобы спать, активность в его предшествующее поле о мозге, склонный к тишине.

Эта штука буквально спала.

Несколько других живых мертвецов в карете также были очень уставшими, и было нетрудно заметить, что все они приехали издалека, и бросились выполнять задание, которое Линь Цинхуа дал им перед тем, как они смогли сделать перерыв.

Оружие, которое они держали в руках, было обычным оружием, а не законным, и это потому, что на самом деле они были обычными людьми, и духи прошлого вторглись в их тела и превратили их в живых мертвецов, но не могли дать им никаких сверхспособностей. Единственное, что сделало их сильными, это вера в то, что они не умрут, и даже если бы они это сделали, они были бы собраны вместе в гробу Духа Инь и были бы рождены заново.

Нин Тао выкопал голову Вэй Чжунсяня.

Вэй Чжунсянь молчал, как море, картина плавала в его голове, динамическое "видео", это были его воспоминания.

Нин Тао искал быстро и быстро привязан к цели и выкопал головой вперед.

Это была арочная камера с большим пространством.

Вэй Чжунсянь и несколько живых мертвецов стояли перед полным ртом бронзовых гробов.

Этот бронзовый гроб - гроб духа.

Именно поэтому Нинг Тао выбрал эту память. Войдите в мозг Вэй Чжунсяня, его цель - контролировать мозг Вэй Чжунсяня и заранее получить "подарок" от Линь Цинхуа. Однако, войдя в мозг Вэй Чжунсяня, он вдруг подумал о возможности того, что все эти живые мертвецы были отправлены Линь Цинхуа на самоубийственную миссию, тогда возможно, что они встретились с Линь Цинхуа, тогда возможно, что они оставили в своих воспоминаниях воспоминания, связанные с местоположением!

Это действительно найдено, но только гробница, Нинг Тао не может судить, что это за место.

Как раз в это время бронзовый гроб в центре гробницы внезапно дрогнул, и крышка задвинулась, руки вытянулись с обеих сторон гроба, а ноги торчали в конце. В повороте, гигантское существо поднялось из середины бронзового гроба, который, в свою очередь, переместился к его спине.

Он был Линь Цинхуа, сторонником Гроба Души Инь.

Линь Цинхуа встал, Вэй Чжунсянь и еще несколько живых мертвецов были похожи на гномов, стоящих перед великанами, Линь Цинхуа мог растоптать нескольких из них до смерти одним подъемом ноги.

Голос Линь Цинхуа был скорбным: "Я получил информацию, что Нин Тао находится в Париже, Франция, и этот парень собирается провести пресс-конференцию в Большом дворце, он собирается разоблачить ваше существование. Как только люди этого мира узнают о вашем существовании, вам будет некуда бежать. Я хочу, чтобы ты пошел и убил его, а после твоей смерти я соберу твои духи и перевоплощу тебя снова. Твоя следующая жизнь будет настоящей бессмертией, бесконечной славой и процветанием..."...

"Милорд, тогда Нинг Тао имеет власть небес и земли, как эти люди в нашей семье могут убить его?" Вэй Чжунсянь сказал осторожно, не смея смотреть Линь Цинхуа в глаза.

Его видением было видение Нинг Тао.

Лин Цинхуа хладнокровно засмеялся: "Я приготовил для тебя подарок, просто пришли его". Ты, конечно, не уйдешь живым, но возродишься. Убив Нинг Тао, наша династия будет построена без заминок, и к тому времени вы все станете основателями меритократов".

"Убей Нинг Тао!"

"Убейте его!"

В гробнице был рев куриной крови.

Даже Вэй Чжунсянь горестно улыбнулся.

Линь Цинхуа сказал: "Иди, тебя заберут, и тебе пора двигаться".

Несколько живых мертвецов ушли.

Вэй Чжунсянь оглянулся назад, когда шел в конце и пересек камеру гробницы перед древним кирпичным каналом.

Линь Цинь Хуа держал в руках кусок какого-то спиртового материала для ремонта сломанной дыры в гробнице Инь Душа.

Если бы не поврежденный гроб духа, боюсь, он бы здесь не прятался. С его личностью даже возможно, что он сам поедет в Париж, чтобы сразиться в битве.

Дорога изогнута и изогнута, а выход был в пещере.

С обрывков пещеры свисает полный рот гробов, большинство из которых гниют, а обрывки дерева гроба падают с земли.

Устье пещеры было задрапировано большим количеством виноградных лоз и было пышным зеленью.

В устье пещеры Нин Тао увидел качающуюся гору, но не смог увидеть никаких культовых сооружений, которые помогли бы ему найти ее.

Человек, который подошел к нескольким черным капюшонам и сказал: "Наденьте его".

Несколько живых мертвецов носили капюшоны.

Вэй Чжунсянь также надел черный капюшон из ткани, и его видение превратилось в черную ткань, так что он больше ничего не мог видеть.

Так много для этого воспоминания о нем.

В сердце Нинг Тао была темная ненависть: "Хитрость"! Он, наверное, охранял меня, ловя этих живых мертвецов, допрашивая их из своего укрытия".

Внутри кареты Вэй Чжунсянь открыл глаза и медленно встал, направив ружье на нескольких ошеломленных товарищей по команде "Живые мертвецы".

"Вэй Чжунсянь, куда ты направил пистолет?" Живой мертвец отругался.

Мутации...............

Пуля вылетела.

Живой мертвец, который только что открыл рот проклятию, мгновенно получил пулю в голову!

Остальные немногочисленные, которые заснули или были настолько пьяны, что даже не возвращались к своим богам, были сражены с ног до головы.

Небольшое окно между кабиной и каретой открылось, и водитель передал его глазам, испугавшись, что отрастит рот. Но прежде чем был слышен крик, ствол дымящегося пистолета внезапно врезался ему в рот.

Мутации...............

Контейнеровоз врезался лоб в автомобиль на обочине дороги.

Вэй Чжунсянь засунул дуло пистолета себе в рот и нажал на курок..........

PS: Три смены десять дней подряд, это немного утомительно, сегодня только две смены. Надеюсь, люди проголосуют за меня завтра. Сегодня последний день 2018 года, и я хочу пожелать всем вам процветания, счастья и мира в предстоящем году!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0820 Супер-ужин.**

Глава 0820 Супер-ужин Белая женщина средних лет вышла из Большого дворца и перешла на сторону Нинг Тао, вежливо сказав: "Мистер Нинг, наша сторона готова, и время не гадает, вы можете войти".

Линь Цинъюй собирался говорить, когда Нин Тао вдруг открыл глаза и спросил: "Что ты только что сказал?".

Белая женщина средних лет на мгновение замерла, она была уверена, что говорила четко, но Нинг Тао, похоже, не слышал. Тем не менее, она повторила то, что только что сказала.

Нин Тао кивнул и встал: "Тянь Инь, Цин Юй, пошли".

Линь Цин Юй положил на стол двести евро, и в дополнение к еде, чаевые тоже были в нем, и он был высок.

Нин Тао снова сказал белой женщине средних лет: "Иди и скажи мистеру Лорису, что на той улице за Большим дворцом произошел несчастный случай, люди на этой машине террористы и были убиты моими людьми, на этой машине бомбы, скажи ему, чтобы послал кого-нибудь позаботиться об этом".

"Это... Я сейчас буду!" Белая женщина средних лет повернулась и убежала.

Нин Тао вел Линь Цин Юя и Мягкого Тянь Иня по улицам в сторону Большого дворца.

"Брат Нин, Линь Цинь Хуа кого-то послал?" Только тогда Линь Цинъю попросил вслух.

Нинг Тао кивнул: "Но это все сделано мной, давай поговорим об этом в ответ".

Линь Цинъю кивнула.

Эбби догадалась: "Мистер Нинг, это правда, что вы сказали, что здесь был теракт? Но вы не ушли отсюда, даже не ответили на телефонный звонок, откуда такая уверенность? Ты ведь знал внутреннюю историю заранее, не так ли?"

Ты - террорист, и даже если произойдет теракт, дело в тебе. Боюсь, это было то, что она хотела сказать больше всего.

Нин Тао просто посмотрел на нее, но ничего не сказал, ускорив темп и направившись к Большому дворцу. Эта Эбби, для всех ее предрассудков и целей, был достаточно вежлив, без удара по заднице от него.

Вскоре Лорис бросилась из Большого дворца с большой группой агентов в штатском, очень встревожена, но не забыла дать Нин Тао кивнуть привет.

Некоторые люди боятся только сильных, даже его врагов.

Войдя в Большой дворец, купол уже был упакован. Скажем, это был ужин, но стол был лишь символически накрыт несколькими приличными блюдами и напитками, а сидящие за столом люди были заняты зрелищем, какой-то подстройкой оборудования, каким-то постукиванием по клавиатуре, подготовкой к пресс-конференции, которая вот-вот должна была начаться.

"Таинственный восточный дворянин, он не может быть боссом Ва Хинг Коммьюникейшнз, не так ли?"

"Нет, дело Кады сейчас обсуждается, как босс Хуасина может приехать во Францию? После инцидента в Каде китайские бизнесмены не осмеливались легко покинуть страну".

"Но кто еще это может быть, кроме босса "Ва Хинг Коммьюникейшнз"?"

"Может ли это быть террорист?"

"Ты имеешь в виду Нинг Тао? Боже мой, как такое возможно... но тот факт, что он пил кофе на Елисейских полях, озадачивает, и я не могу придумать причину, по которой полиция и армия не арестовали бы его, когда я думаю об этом".

В Ротонде была такая болтовня.

Часть из них знала, что Нинг Тао пил кофе прямо на Елисейских полях, а часть - нет. Но что бы никто не знал или не знал, никто не будет ассоциировать эту таинственную пресс-конференцию с Нин Тао.

Ты шутишь?

Где возможность проведения пресс-конференции мирового уровня в таком месте, как Большой дворец, когда террористы выпускают любое сообщение, которое они хотят передать, всегда прячась только в тенистом подвале с черным капюшоном над глазами, держа нож в голове заложника, чтобы удержать в заложниках цивилизованное общество и передать то послание, которое они хотят передать?

Эти дискуссии Нинг Тао только что выслушала и не вызвала лишних реакций.

Группа людей внезапно вышла из боковой двери.

Зал был заполнен репортерами, которые загорелись.

"Это принц Хардер из Британской короны и его супруга Элис!"

"А принцесса Шарлин Талман из Ритена, почему она тоже здесь?"

"Она окружена Джоанной, дочерью Волка с Уолл-стрит, она знаменитость из европейских и американских кругов высшего общества, что она здесь делает?"

"Боже мой, президент Мартич и его жена тоже здесь."

"Мне любопытно, кто этот таинственный восточный гость..........."

Как раз в разгар всей этой болтовни Нин Тао посмотрел на принцессу Иоанну и Салина Талмана, которых проводили на свои места сотрудники, и задался вопросом, почему возникло ощущение неприятностей.

Обе женщины соблазняли его и раньше, но, к счастью, он был волевым и не поддался на это. Позже он стал террористом номер один во всем мире, разыскиваемым в Соединенных Штатах, и две женщины так и не связались с ним. Стоя на их месте, нетрудно догадаться, почему, они просто приняли мудрое решение, чтобы не зажечь огонь.

Джоанна и Шарлин Талманн сидели за столом с самыми высокопоставленными лицами, включая Президента Мартина Матича и его жену, а также Принца Хардера и Его Королевское Высочество из Британской Королевской Семьи, которые были столь уважаемы.

Еще одна группа людей прошла через еще один проход, и на переднем плане был герцог Марк, вместе с представителями знати со всей Европы. Как только он появился, стол, в который входили президент Мартик и его жена, а также принц Хардер и его наследная принцесса, встал и поприветствовал его улыбками.

Сегодняшний главный герой остается незамеченным и в углу.

Как раз в это время, перед тем, как белая женщина средних лет оглянулась вокруг и увидела Нинг Тао, стоящего в углу, за которым последовал небольшой переезд: "Господин Нинг, почему вы все еще здесь? Сановники сели, так что, пожалуйста, подойдите".

Нин Тао кивнул и подошел с мягким Тянь Инь и Линь Цинь Ю.

Наконец, кто-то нашел Нинг Тао.

"Разве это не... террорист Нинг Тао?" Выражение этого человека было преувеличено, и в его голосе было возбуждение и нервозность: "Как он сюда попал и чего он хочет?".

Новость о прибытии Нинг Тао пролетела через каждый уголок купольного зала, как ветер.

В мгновение ока Нинг Тао заменил этих членов европейской королевской семьи и дворянства, и даже президент здесь, Матич, оказался в тени, в то время как он стал центром внимания, привлекая к себе внимание всех.

Это слишком нормально.

Если предположить, что это был покойный террорист Бен Лара, который появился здесь, он тоже стал бы присутствием, которое высасывает все глаза, не говоря уже о Нин Тао.

"Тогда, это не доктор Нинг?" Джоанна также видела Нинг Тао, и она не могла не встать.

Шарлин Талман также встала со своего места: "Это действительно он, как он сюда попал?"

Как она могла забыть о появлении Нинг Тао?

Ее грудь была увеличена Нин Тао.

Герцог Марк поприветствовал его и вежливо сказал: "Мистер Нинг, можно с вами поговорить? Говорите наедине".

Нин Тао кивнул и сказал Линь Цинью и Софт Тиньинь: "Вы двое подождите меня, пока я поговорю с герцогом Марком".

Линь Цинъюй и Мягкий Цинъюй кивнули в Нин Тао.

Герцог Марк сказал белой женщине средних лет: "Отведите двух дам Нинга на их места".

"Обе леди Нинг, пожалуйста, следуйте за мной". Белые женщины среднего возраста сказали.

Линь Цинъюй и Мягкий Цинъюй последовали за ней к обеденному столу, который принадлежал нескольким старым европейским вельможам герцога Марка. В Европе статус президента или премьер-министра на самом деле не так высок, как у старых аристократов, потому что аристократы являются аристократами всю свою жизнь, в то время как президент или премьер-министр - всего несколько лет. И они, прямо скажем, просто представители какой-то древней аристократии. Ты всегда был своим дядей, и сила этого мира всегда была в руках очень немногих людей.

Герцог Марк привел Нинг Тао на подиум.

Джоанна пыталась пасовать, но была отброшена Шарлин Талман.

"Ты знаешь, кто это? Это герцог Марк, глава Дома Вителя, подпольного короля Европы, который разговаривает с доктором Нингом, и вам лучше не беспокоиться". Шарлин Талман сказала Джоанне.

Кьяо Хана была настолько шокирована, что не могла перестать говорить, и то, как она смотрела на Нин Тао, также было наполнено благоговением, а также некоторыми факторами, которые она боялась, что не сможет рассказать.

Рядом с подиумом герцог Марк прошептал: "Мистер Нинг, все коллекции в павильоне Хуа Гуо во дворце Фонтенбло были подменены мной, эти антикварные артефакты были упакованы в коробки и помещены в это место в прошлый раз, вы можете забрать их после ужина".

Нинг Тао сказал: "Хотя эти вещи изначально были нашими, но... все равно спасибо".

Горькая улыбка появилась из угла рта герцога Марка, это спасибо от Нинг Тао было равносильно тому, чтобы дать ему пощечину, его лицо было горячим. Если бы у него был выбор, он бы скорее начал войну, чем потерял бы это лицо. Тем не менее, последствия начала войны были слишком тяжелыми для него, так как Нин Тао имел силы, чтобы уничтожить семью Витель.

Это как международная ситуация сейчас.

Государство Маяк истребило Саддама за то, что тот в течение поколения занимался стиркой, сказав, что это оружие массового уничтожения Ирака. Но она никогда не осмеливалась стрелять в Россию, просто потому, что у России есть оружие массового поражения и больше ядерных боеголовок, чем у нее!

Вот с чем сейчас сталкивается семья Вител, Карл и Зуо Белла не уверены в жизни и смерти, но большинство из них мертвы, но перед лицом такого рода мести за убийство своего сына, герцог Вител может только уступить. Он должен был присматривать за Уиттлами, если только не хотел погибнуть вместе со всеми Уиттлами.

"Мистер Нинг, я надеюсь, что вы будете смотреть на меня с такой готовностью от вашего имени и не скажете ничего политически деликатного или связанного с терроризмом позже в шоу, хорошо?" Дюк Марк умоляет об этом.

Нин Тао сказал: "Герцог Марк, это вы можете быть уверены, я считаю вас другом, я определенно не потеряю вас, то, что я должен сказать сегодня вечером не имеет ничего общего с политикой и терроризмом".

"Так что ты собираешься сказать?" Дюк Марк осторожно сказал.

Нинг Тао улыбнулась: "Скоро ты узнаешь, есть ли что-нибудь еще, если нет, я буду на сцене".

Дюк Марк сказал: "Ладно, поднимайся после звонка за занавес".

Он щелкнул пальцами.

Мужчина средних лет в костюме выходит из-за занавеса на сцену.

Оказалось, что это был знаменитый французский хозяин Алек.

Надо сказать, что у герцога Марка были большие неприятности, чтобы заставить этот ужин двигаться, а приглашенные гости и хозяева были тяжеловесы.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0821**

Глава 0821 Заметки группы Tongue Wars Group Алек пользовался высокой репутацией во Франции, принимал у себя множество крупных мероприятий, его фигура часто появлялась в шоу белья "Грэмми" и "Виктория Секрет".

Тем не менее, даже когда он был на сцене, глаза большинства людей в куполе все еще были сосредоточены на Нин Тао.

Раньше никто не верил, что этим "загадочным восточным гостем" был Нин Тао, но теперь ответ появился сам по себе - террорист номер один в мире - так называемый загадочный восточный гость!

Алек также посмотрел на Нинг Тао юмористическими словами: "Думаю, вы все знаете, кто сегодня таинственный гость без моего представления". Верно, он мистер Нин Тао из Китая. Мистер Нинг, пожалуйста, подойдите сюда, вы - звезда ночи".

Нинг Тао вышел на сцену и подошел к Алеку.

Электронные мигающие лампы мигают и ослепляют глаза.

Нинг Тао подошел к Алеку и протянул руку, чтобы пожать Алеку руку. Затем, лицом к главному входу в зал, это была случайная остановка, но образ нефритового дерева на ветру, верховенство Небесного Дао, был непревзойденным во всем купольном зале.

Он должен был что-то сказать, но ничего не сказал. Он и эти люди из двух миров, и они не знают друг друга. Он был культиватором Небесного Дао, а также сражался с Небесами за свою жизнь, даже когда следовал за Небесами. На данный момент эти люди - не более чем политики в мирской, рупорной журналистике под контролем капиталистов, должен ли он быть вежлив, чтобы угодить этим людям?

В этом нет необходимости.

Он был немного ошеломлен своей реакцией, но в конце концов, он был большим хозяином, поэтому он открыл рот, чтобы спасти сцену и сказал с улыбкой: "Мне действительно не нужно это представлять... На самом деле я получил временное уведомление, чтобы приехать в резиденцию на этот ужин, я до сих пор не знаю, какая тема ужина сегодня, почему бы вам не приехать и не рассказать нам, мистер Нинг".

Алек отошел от передней части подиума и сделал заманчивый жест для Нинг Тао.

Нинг Тао подошел к подиуму и промолчал перед тем, как сказать: "Я перестану представляться, я уверен, что вы все знаете, кто я.......".

"Террорист номер один!" Женский голос внезапно зазвонил в холле, очень резко: "Вы должны быть отправлены на виселицу!"

Голос звучал знакомо, и слова были знакомы, потому что тот, кто не мог дождаться, когда заговорит, задушил Нинг Тао - это та самая Эбби, которая смотрела, как он пьет вино 1900-х годов.

Если бы Нин Тао тогда купил ей выпить, чтобы удовлетворить ее сложное любопытство и цель, она, вероятно, не сделала бы этого. Однако в этом мире никогда не бывает ни одного, а женщины - самые мстительные существа.

Тем не менее, Нин Тао тоже не волновало, эта ситуация давно ожидали от него, он даже не имел интереса к реторте, он просто посмотрел на Эбби Чжэнь Чжэнь с улыбкой на лице, взгляд, пожалуйста, начать ваше настоящее шоу.

Зал шумел с ухаживанием и жужжанием, наиболее частым событием было присвоение титула террориста номер один Нинг Тао.

В первом ряду стола герцог Марк мгновенно нахмурился, когда зонд что-то сказал президенту Мартику, который сидел рядом с ним.

Матич подал знак, и один из агентов Седьмого Бюро, стоявший позади него, наклонился, чтобы выполнить его приказ.

После одного простого слова, служащий прошел в Эбби, прогуливаясь по комнате, и еще несколько агентов в штатском из вестибюля направились в Эбби.

"Чего вы хотите, ребята?" Эмоции Эбби были взволнованы и ошеломлены: "Это мир свободы слова, а не мир могущественных"!

Агент Седьмого Бюро сказал: "Эта леди, пожалуйста, выйдите с нами".

Эмоции Эбби мгновенно вышли из-под контроля: "Вы, ребята, выгоняете меня за террориста? Ты знаешь, что делаешь? Вы понесете презрение всех медиа-практиков и допрос всего мира! Пирс, вы все еще готовы остаться здесь и слушать, как террорист рассказывает свои кровавые истории и ложь? Мы должны протестовать вместе!"

Это зажигательная штука.

Вскоре репортер встал и громко спросил: "Чего ты боишься выгнать мисс Эбби? Если у тебя нет уважительной и уважительной причины, чтобы выгнать ее, то я готов уйти вместе".

Все больше и больше людей встают и борются с силами, которые находятся на этом пути.

Агент беспомощно смотрел на Мартича, который, в свою очередь, смотрел на герцога Марка, ситуация, которая давала даже президенту головную боль.

Дюк Марк, однако, посмотрел на Нинг Тао, который стоял на сцене.

Нин Тао улыбнулась и сказала в микрофон: "Пусть остается, но я скажу еще кое-что, хотя дама сказала, что это мир свободы слова, но не могли бы вы поднять руку в следующий раз, когда захотите что-нибудь сказать, и если вы скажете хоть слово обо мне, мы не сможем нормально общаться".

Как сказал Нинг Тао, Матич уже дал сигнал, чтобы агенты седьмого бюро вернулись.

Каждый вставший репортер занял место, и никто на самом деле не хотел покидать этот купол с Эбби. Террорист номер один в мире провел пресс-конференцию, на которой присутствовали некоторые из старейших аристократов и политических деятелей Европы, даже случайная фотография - это заголовок, кто хочет выйти на улицу? Причина, по которой они встали перед организаторами, была не более чем актом объятия, не ради Эбби, а ради своих собственных.

Только Эбби все еще стояла, глядя на Нинг Тао с острым лезвием, испачканным кровью.

Нинг Тао также посмотрел на нее: "Мисс Эбби, вам есть что сказать?"

Эбби хладнокровно хрюкнула: "Демон с кровью на руках, как вы, может провести пресс-конференцию в таком месте, в этом деле должна быть грязная сделка"!

Эти слова сделали мрачными лица Мартича, герцога Марка и большой группы сановников и дворян.

Правда не в том, что это не сделка, это угроза силы, которая может перевернуть все вверх дном. Кто, черт возьми, хочет прийти сюда и устроить террористу шоу, если они не сжигают кровавых демонов своими зеркалами ради забавы?

Но такие истины эти журналисты не могут знать до конца своей жизни.

Нинг Тао засмеялся и тайно сказал в своем сердце: "Какая глупая женщина".

Конечно же, герцог Марк манял, и за ним последовала белая женщина средних лет, которая вела путь раньше, согнув голову в его сторону и выполняя его приказы. После этого она кивнула, быстро не ходя к алтарю, и вытащила свой мобильный телефон, чтобы сделать звонок.

"Давай, скажи это!" Тело Эбби, кажется, имеет дополнительную ауру героя, праведного и агрессивного.

Нин Тао сказал слабо: "Я собирался сказать это, но ты неоднократно перебивал меня. Друзья присутствующих журналистов, вы хотите услышать, как она проливает бобы, или вы хотите услышать меня? Если вы, ребята, хотите услышать, как она пролила, то дайте ей покончить с этим".

Сказав это, он закрыл рот.

Глаза сотен репортеров в купольном зале были собраны на Эбби, и в зале прозвучали недовольные обвинения.

"Что случилось с этой женщиной? Когда она прерывается, как только открывает рот, она пытается устроить сцену и сойти с ума?"

"Видит ли она себя героиней фильма?"

"Кто-то должен был выгнать ее прямо сейчас!"

"Сядь, ты даже не знаешь основ приличия и порядка, зачем ты кричишь о свободе прессы?"

Лицо Эбби внезапно изменилось. Она могла кричать на Нинг Тао и выражать свой гнев, но не могла кричать на своих сверстников. Стыдно, что она может выступить против мирового террориста номер один и не пострадать, но даже не может пердеть перед лицом обвинений со стороны своих сверстников.

Через минуту колебаний, Эбби наконец-то села.

Нинг Тао сказал: "Ничего страшного, я продолжу". Но я повторяю, если у кого-то есть вопрос, пожалуйста, поднимите руку и не задавайте мне вопросы толпами".

Купольный зал замолчал.

Джоанна и Шарлин Талман одновременно улыбнулись Нин Тао.

За следующим столом Мягкий Тяньцзинь и Линь Цинъюй, однако, смотрели на двух блондинок недобрыми глазами.

У каждого в этом мире есть своё поле боя и своя война.

Нинг Тао продолжил: "Меня разыскивало правительство США за то, что я террорист, но они так и не нашли никаких улик. До того, как вы пришли сюда, мой ордер тоже был снят, и моей вины не было. Итак, я говорю с тобой здесь в обычном качестве и собираюсь сделать большое объявление..."

Эбби подняла руку.

На нее снова собралась большая волна недовольных глаз.

Нинг Тао улыбнулся: "Мисс Эбби, вы все еще торопитесь, ну, в чем ваша проблема?"

Эбби встала: "По имеющейся у меня информации, вы вели войну с террором в стране Туччи и напали на разведывательную станцию ЦРУ, которая не прожила и жизни. Кроме того, вы совершили террористический акт в Нью-Йорке, который взорвал здание "Черных парусов", и "Блэкфайр" потерпел тяжелые потери. Кроме того, вы совершили террористическую атаку на "Блэкфайр" в Йеллоустоуне, и потери от нее были еще более тяжелыми. Ты сделал эти ужасные вещи, какие еще доказательства тебе нужны?"

Нинг Тао в тусклом состоянии сказал: "Где улики?"

"Улики........" Эбби была безмолвна, где у нее были какие-нибудь улики?

Нин Тао сказал с улыбкой: "У тебя нет доказательств, ты так говоришь? Если у вас есть доказательства, как мои обвинения будут сняты, а ордер аннулирован?"

Эбби с возмущением сказала: "Вот что я хочу знать, каким именно образом террорист с кровью на руках, как вы, был освобожден от своих преступлений?"

Нинг Тао сказал: "Я думаю, что вы не видите корня проблемы. Мне на самом деле все равно, какие обвинения вы, правительство США, выдвинули против меня, и меня не волнует ваша глобальная охота за человеком, не говоря уже о глобальной охоте за человеком, или охота за человеком во вселенной". Думаешь, это забавно, что ты одержим этим? Если вы действительно недовольны, тогда позвоните своему президенту сейчас и попросите его послать за мной армию".

"Ты..................................................................................................................................................................." Эбби мгновенно взбесилась.

Тогда белая женщина средних лет подошла к Эбби, с мобильным телефоном в руках, подошла к столу, где была Эбби, и сказала открыто: "Мисс Эбби, мне только что позвонили, вас уволили из CNN, вы не репортер, а сегодняшний ужин открыт только для репортеров, пожалуйста, выйдите на улицу".

"Что ты имеешь в виду?" Эмоции Эбби взорвались, и она закричала: "Этого не может быть!"

Белая женщина средних лет передала свой телефон Эбби: "Твой босс все еще на линии, или ты можешь спросить его сама".

Эбби ответила на звонок: "Алло..."...

Через несколько секунд она откинулась обратно в кресло.

Говорить что-нибудь о свободе прессы, универсальной ценности правосудия, в конечном счете, меньше, чем телефонный звонок от герцога Марка.

Мир никогда не говорил кулаками.

Нет?

Я тебя побью!

PS: Сегодня я впервые смогу получить билеты на новый месяц, так что поддержите 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/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0822 Подключение Луны**

0822 Глава "Соединяя Лунную Эбби" была приглашена.

На этот раз никто за нее больше не будет стоять, эти люди - элиты, а не дураки, и будут поступать праведно и иметь общечеловеческие ценности, исходя из того, что их собственные интересы не будут утрачены, но как только их собственные интересы окажутся под угрозой, их справедливость и общечеловеческие ценности будут в значительной степени поставлены под угрозу. Просто спросите, кто хочет отказаться от достойной работы и высокой зарплаты, чтобы выйти на коне ради тупой женщины, которая любит быть лидером.

Никто не хочет, чтобы эгоистичный фактор составлял не менее 80 процентов человеческого состава.

Нинг Тао не воспринимал Эбби всерьез с самого начала, и в его сердце не было никаких колебаний, так как ее вывел из "Ротонды" агент Седьмого бюро. После того, как Эбби забрали, он улыбнулся: "В каком месте я только что сказал?"

Алек сказал с улыбкой: "Мистер Нинг, вы только что сказали, что собираетесь объявить что-то важное, и что это, я уверен, все здесь, включая меня, хотели бы знать".

Улыбка также появилась на лице Нин Тао: "Так как это так, то я перейду сразу к делу, но это немного сложно, так что, пожалуйста, дайте мне немного времени и не перебивайте меня, как вы только что сделали".

В куполе было тихо, больше никаких придурков вроде Эбби, выпрыгивающих наружу.

Нин Тао на мгновение разобрался со своими мыслями, а затем сказал: "Я основал компанию под названием "Благотворительность Шэньчжоу". По его названию, я думаю, вы также можете догадаться, что это за компания, да, это благотворительная компания. Она накопила более миллиарда долларов, потратив их на благотворительность в Африке и на Ближнем Востоке, что, конечно, является небольшой суммой перед лицом международного капитала, и я не белил себя...".

В куполе был шум обмена словами, но он был короткий, длинный и тихий.

Нин Тао засмеялся: "Теперь эта компания сменила свое название на "New God Company", и я также вышел из-за кулис на сцену и стал владельцем этой компании". Причина, по которой я провожу эту пресс-конференцию, заключается в том, чтобы послать послание всему миру через всех..."

Пауза на ключевые моменты.

Купол был тихим.

Все, включая группу европейских "bigwigs", сидящих в первом ряду, также с нетерпением ждут "новостей" Нинг Тао.

"Шинигами успешно высадился на Луну и создал постоянную иммиграционную базу на Луне". Нинг Тао сказал.

Бряк!

Купол, который был настолько тихим, что его можно было услышать, вызвал дискуссию.

"Это то, что он называет сообщением?"

"Он установил постоянную базу на Луне? Как это возможно, даже не национальная власть США может это сделать, как это может сделать его компания "Что-что-вы-вы-синими"?".

"Компания "Новый Бог", я даже не слышал о ней, кто-нибудь из вас слышал о ней?"

"Я смотрю на это как на абсолютную аферу, нет... это должен быть заговор, вроде трахания Советского Союза в прошлом, и этот парень пытается заманить западный мир, чтобы потратить деньги на высадку на Луну и строительство лунной базы с помощью этой неудачной уловки!"

"Этот парень - самый талантливый лжец, которого я когда-либо видел..."

Такая болтовня была повсюду, и атмосфера в Ротонде была полностью зажжена.

Нинг Тао не торопился ничего объяснять, просто слушал.

"Мистер Нинг, не стоит шутить о случайных вещах." Президент Мартич удручал: "Образование, которое я получил, и знания, которыми я обладаю о мире, делают невозможным поверить Вашим словам". Даже Китай в настоящее время не имеет национальной власти для создания постоянной иммиграционной базы на Луне, так как же вы и ваша компания уже создали постоянную базу на Луне?".

Нин Тао сказал: "Западный мир не имеет доказательств того, что я террорист, но у меня есть доказательства моей лунной базы". Новый мир, который является темой сегодняшней пресс-конференции, и я с гордостью сообщаю вам, что для человечества существует нечто большее, чем просто Земля, Луна также является нашим домом. В будущем мы сможем также мигрировать на более далекие планеты, похожие на земные, проливая семена человеческой цивилизации в глубины Вселенной".

Черный журналист поднял руку.

Нинг Тао сказал: "Этот джентльмен, пожалуйста, изложите вашу проблему".

"Где доказательства, о которых вы говорите?" Черный репортер спросил.

Нинг Тао улыбнулась: "Пожалуйста, не торопитесь, я вам потом покажу".

Купольный зал внезапно заполнился бурными дискуссиями.

"Позже"? Я вижу, что у него нет никаких доказательств, и задаюсь вопросом, какую ложь он использует, чтобы обмануть нас снова".

"Постоянная база на Луне"? В таком случае, боюсь, только бредовые пациенты будут говорить".

"Он не только террорист, но и психопат..."

Звук этих аргументов дошел до ушей Нин Тао, и он мягко ответил, его лицо свободно от любых неприятных реакций, вызванных быть допрошенным. Ждать, пока эти репортёры скажут достаточно, прежде чем он откроет свой рот: "Я планировал поговорить о Шинигами и снова показать доказательства, но я нахожу, что предвзятость стала моей проблемой, так что ладно, теперь я покажу вам постоянную иммиграционную базу, которую Шинигами построил на Луне".

В оригинальном зале снова воцарилась тишина, и глаза всех были собраны на тело Нинг Тао.

Нин Тао вытащил коммуникатор из кармана пальто, поместил его на говорящую сцену, а затем нажал на кнопку на устройстве.....

Три дня назад.

Луна, пещера Облачной Лунной Феи.

"Ха, что это за штука?" Нин Тао взорвал кучу культивационного оборудования и подобрал пару инструментов, которые были собраны в связку.

Инструменты были упакованы с помощью Линь Цин Юя, и Нин Тао не видел пары инструментов, которые выглядели бы как коммуникаторы, предположительно потому, что Лин связал эти два инструмента вместе для удобства.

"Милорд, о чем вы говорите?" Инь Мо Лан высунул голову из своей пещеры, все еще держа в руках лопату, которую Нин Тао напечатал с помощью 3D-принтера Cultivation.

Нин Тао сказал: "Я думаю, что это что-то похожее на коммуникатор или мобильный телефон, что ты думаешь, Сэньпай Инь?"

Он отцепил веревку, и два "коммуникатора" были идентичны.

"Ты даешь мне один, а потом выходишь и пытаешься дозвониться до меня и посмотреть, смогу ли я получить твой звонок." Инь Муран сказал.

"Хорошо, тогда я пойду и попробую." Нин Тао подарил один Инь Мо Лань и покинул пещеру Феи Инь Юэ, выйдя на скрипку с кнопками на инструменте.

После нескольких переключений, голографическое изображение внезапно появилось из инструмента. Это был Инь Мо Лан, который держал в одной руке инструмент, а в другой - лопату.

"Хаха, отличный коммуникатор!" Нинг Тао сказал взволнованно, сердечно улыбаясь.

На Луне нет и не может быть сигнала от мобильного телефона, и у него нет сил, чтобы установить сигнальную станцию на Луне или что-то в этом роде, с такой парой коммуникаторов, которые могли бы позже дозвониться до людей на Луне на Земле.

Голос Инь Мо Лана исходил от инструмента: "Господи, я слышу тебя, слышишь ли ты мой голос?".

"Я слышу тебя, двигайся и попробуй, я посмотрю, синхронизирована ли эта голографическая проекция." Нинг Тао сказал.

Инь Мо Лан подняла правую руку, а потом снова левую: "Ты это видела?"

Такой коммуникатор действительно хорош, не нужен сигнал связи, не говоря уже о том, чтобы пробивать телефонный счет, держать его в руках и разговаривать голографически. Если 3D-принтер может распечатать его, то у женщин дома он будет, а когда он будет на Луне, и они позовут его домой на ужин на Земле, голографический звонок позаботится об этом, и он не пропустит свой ужин..........

Немедленно.

Ning Tao активировал коммуникатор Cultivation Communicator, и сразу же стала видна голографическая проекция.

В пустоте появился мужчина средних лет в черной ветровке с лопатой в руке, и в пропорциях один к одному его внешний вид был отчетливо виден, даже складки в его одежде были точно сделаны.

Посреди купольного зала многие не могли не встать, уставившись на Инь Мо Лана в голографической проекции ослепительными глазами.

Их поразила не только потрясающая голографическая коммуникационная технология, но и окружающая среда, в которой находился Инь Мо Лан.

Инь Мо Лань стоял за пределами бессмертной пещеры Инь Юэ, края долины, где земля была покрыта толстым слоем правого гравия и лунной земли, сделанной из космической пыли. Над его головой отчетливо видна синяя планета.

Это Земля.

"Милорд, что-то не так?" Голос Инь Мо Лана исходил от коммуникатора, который передавал эхо через систему громкоговорителей по всему купольному залу.

Нин Тао спросил: "Что ты там делаешь?"

Инь Мо Лан сказал: "Разве ты не просил меня собрать лунную землю, чтобы вернуться и проанализировать ее в процессе подготовки к добыче редких металлов?".

Нин Тао сказал: "Я забыл, это будет сделано позже". Как гравитационная сила в энергетическом щите теперь стабильна?"

"Как это выглядит?"

"Разве ты не прыгаешь с предельной силой?" Нинг Тао сказал.

Инь Мо Лан кивнул головой и вдруг сделал вертикальный прыжок, его тело внезапно ощипало землю и легко подпрыгнуло на высоту более десяти метров, затем медленно спустилось.

"Это нормально?" Инь Муран спрашивал.

"Нормальный, ну, я вешаю трубку, ты берешь образцы и возвращаешься, увидимся вечером." Нинг Тао повесил голографический звонок.

Купол был настолько тихим, что казалось, что воздух замерз.

Однако в следующую секунду, когда Нин Тао закончил свою голографическую коммуникацию, весь купольный зал внезапно загорелся.

"Как такое возможно? Наверное, это была предварительная запись, это правильный набор?"

"Как может частная компания делать то, что не могут сделать даже Соединенные Штаты?"

"Это видео издевается надо мной за то, что я мало читаю? Я выпускник Гарварда, разве я не знаю, что луна на сто градусов ниже нуля без воздуха? На нем даже нет костюма астронавта, и на спине у него нет кислородного баллона, так как же он будет сопротивляться 100 градусам ниже нуля и дышать".

Ротонда была полна такой болтовни.

Одним словом, никто в это не верил.

Действительно, при нынешней технологии человечества ни США, ни Китай, ни супердержава не в состоянии создать на Луне постоянную базу, не говоря уже о моей на ней, это как в сказке!

PS: Сегодня вторая смена, дайте мне месячный пропуск!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0823 Глава 0823 Реклама века компании "Новые боги**

0823 Глава Реклама века компании "Новый Бог" Человек, рассказавший эту сказку, не имел лишних объяснений, а просто стоял на трибуне оратора и смотрел на шумную сцену обсуждения.

Вскоре почти все репортеры подняли руки.

Двое других, не являющихся журналистами, подняли руки, две женщины, Джоанна и Шарлин Талман.

У Нин Тао были некоторые головные боли, он изначально не хотел иметь ничего общего с этими двумя женщинами, но, увидев взгляд беременной женщины в их глазах, он все равно не мог позволить себе такое сердце, он посмотрел на Цяо Хана и улыбнулся: "Госпожа Цяо Хана, что вы хотите сказать?".

Джоанна не встала и улыбнулась: "Мистер Нинг, прошло много времени, я скучал по вам, давайте выпьем позже".

Не дожидаясь, когда Нинг Тао примет свое имя, Шарлин Талман, которая сидела рядом с Джоанной, также показала очаровательную улыбку Нинг Тао: "А я, доктор Нинг, вы ведь не забудете меня, правда?".

Нин Тао сказал: "Как я мог забыть, но личные дела лучше оставить на потом".

Когда он был в розыске Соединенных Штатов по всему миру, эти две женщины даже не осмелились позвонить ему, но теперь они хотят пригласить его выпить, я пью твою сестру ах. Тем не менее, он не сделал ничего плохого, он просто сохранил свое здравомыслие, так что он не будет иметь никаких жалоб, это нормально, чтобы быть обычным другом, но не нужно заводить глубокие друзья. Так что, он также держал его дружелюбным и вежливым.

Джоанна и Шарлин Талман улыбнулись Нин Тао, они явно не знали, что нынешний Нин Тао уже не тот человек, которого они тогда знали, это была нирванная перемена.

Две женщины также не были найдены за следующим столом, Мягкий Тянь Инь и Линь Цинъюй смотрели на них, их глаза умерли бы несколько раз, если бы они могли убить.

Как ты смеешь дразнить мужчину своей тети перед ней!

На подиуме Нинг Тао кивнул репортеру: "Этот друг, в чем твоя проблема?"

Это был рыжеволосый журналист в очках, очень молодой и производящий впечатление дерзкого человека. Она встала, слегка нервничая: "Мистер Нинг, добрый вечер... меня зовут Лай Мири, я репортер из ABC, у меня к вам вопрос".

Нинг Тао сказал: "Мисс Лэмили, пожалуйста, задайте свой вопрос".

Лай Мири сказал: "Прежде всего, я считаю, что то, что я только что видел, правда, потому что в таком случае господин Нинг не смог бы использовать обман, чтобы обмануть столько журналистов, в таком случае вы стали бы объектом глобальных насмешек".

Нин Тао улыбнулся, этот репортер ABC по имени Лай Мири очень молод, но видит проблему более тщательно, чем многие присутствующие пожилые люди.

Рамирес продолжил: "Мой вопрос не имеет ничего общего с подлинностью вашей лунной базы, я хочу спросить... человечество установило постоянную базу на Луне, и, насколько я знаю, ни одно китайское СМИ об этом не сообщало". Сегодня вечером, мистер Нинг, вы здесь для того, чтобы объявить эту новость и показать нам голографическое изображение, отправленное обратно с Луны Пунша, какова ваша цель?"

Сердце Нинг Тао уже давно готово к ответу: "Это именно то, что я хочу объявить, компания "Новый Бог" - это кросс-звезда, и я здесь для того, чтобы разослать миру информацию о наборе персонала, приветствуя стремящихся к вступлению в компанию "Новый Бог" людей любой национальности".

Атмосфера в "Ротонде" была освежена, и было много дискуссий.

"Я знаю многонациональные корпорации, ТрансСтар все еще первый раз об этом слышу."

"Он довольно амбициозный человек, концепция ТрансСтар новаторская, будет ли он вести дела с инопланетянами?"

Есть еще много таких аргументов. Журналисты здесь - люди определенного социального статуса, конечно, они обладают качествами и знают дисциплину места, но то, с чем они сталкиваются, настолько причудливо и шокирующе, что они не могут контролировать свои эмоции.

Немного возмущенная прерыванием темы Рамьери, она усилила свой голос: "Господин Нинг, вы хотите сказать, что, будь то американец, англичанин или египтянин, есть ли шанс присоединиться к компании "Новый Бог" и отправиться на Луну?"

Нинг Тао улыбнулась: "Конечно, но не все могут войти, с условиями".

"Какие условия?" Лемир спрашивал.

Среднестатистическая компания, которая набирает сотрудников, также проходит собеседование, и Shinsegae не является исключением", - сказал Нин Тао. Но "Шинигами" - это первая кросс-звездная компания, которая не получает большой прибыли, стремящаяся к разведке и освоению более широкого космического мира. Итак, собеседование в компанию "Новый Бог" отличается от собеседования в других компаниях, людям, которых мы хотим набрать, не нужно иметь много образования, неважно, даже если ты неграмотный или инвалид, до тех пор, пока у тебя есть благочестивое и храброе сердце, тогда у тебя будет шанс поступить в компанию "Новый Бог" и приземлиться на Луну".

"Храбрые сердца" я могу понять, но что значит быть благочестивым? Означает ли это преданность?" Лемир спрашивал.

Нинг Тао сделал небольшую паузу, прежде чем сказать: "Благочестие, о котором я говорю здесь, относится к вере в Компанию Нового Бога, и все, кто присоединяется к Компании Нового Бога, должны относиться к Компании Нового Бога, как к богу, в которого они верят".

Вот почему он созвал эту пресс-конференцию, он был так известен и сделал так много, определенно не притворяясь, все, что он сделал, это заработал энергию Чжисиня, чтобы жить, чтобы быть свободным!

В конце концов, ему было все равно, что мир думает о Новом Боге или что мир думает о нем.

"Это......." Лай Мири была немного смущена, как она могла не ожидать, что так называемая Компания Нового Бога будет иметь такой стандарт для набора людей.

Те, кто чувствовал себя так, как она, были представлены в подавляющем большинстве, и "Ротонда" снова громко разговаривала.

"Разве это не призыв обратить людей в веру, обращаясь с Новым Богом как с богом? Это безумие!"

Веря в его компанию, разве это не то же самое, что верить в него? Что за сумасшедший!"

"Не заботясь о своем образовании, даже о своей физической неприкосновенности, можно вступить в компанию "Новый Бог" до тех пор, пока у тебя есть благочестивая вера, он не захочет начинать культ, не так ли?"

Голос допроса.

Нин Тао поднял верхнюю руку и медленно опустил ее вниз.

В купольном зале была временная тишина.

Герцог Марк оставался спокойным с самого начала и до сих пор, и его взгляд ни на минуту не покидал Нинг Тао, этот взгляд как будто пронзил сердце Нинг Тао.

Боюсь, что в центре этого купольного зала не было ни малейшего подозрения, что это была женщина Нинг Тао, кроме Нинг Тао. Только никто не знал, что происходит у него в голове.

Глаза Нинг Тао подметали лицо, а затем сказали: "Нет бога в этом мире, но есть бог, когда есть больше людей, которые верят". Я не бог, но я хочу создать нового бога с единомышленниками, а это компания "Новый Бог". До тех пор, пока у тебя есть благочестивая вера, кем бы ты ни был, у тебя есть возможность стать членом компании "Новый Бог" и исполнить свои желания. Нет необходимости сомневаться в том, что если ты слеп на оба глаза, то компания Новый Бог исцелит твои глаза, а если твоя семья переживает это испытание, то компания Новый Бог спасет твою семью!

"Я набожный христианин, а твои слова - богохульство! Разве ты не боишься попасть в ад?" Белый мужчина в 50 лет встал, возмущённый.

"Это самая нелепая пресс-конференция, на которой я когда-либо был, и этот парень действительно думает, что он бог, это была реклама, которую он только что сказал?" Кто-то насмехался.

"Всё кончено! Я не выношу этого нахального, высокомерного дурака на шаттле из ада, который забронировал место". Кто-то проклятый.

Просто посреди моря допросов, насмешек и проклятий, Нин Тао медленно поднял руки и развернулся.

"Что это за поза?"

"Что он собирается делать?"

"Ты подражаешь Иисусу?"

"Он должен быть арестован!"

Бряк!

Черно-белая гибкость была освобождена изнутри тела, мгновенно обернув Ning Tao вверх.

В купольном зале царила мгновенная тишина, пара глаз, сверкающих в голубиные яйца, один из которых упал только на челюсть пола.

Так как это уже началось на высокой ноте, почему бы не начать на более высокой ноте и не сказать этим ребятам, чтобы они держали рот на замке?

Теперь, когда для продажи вонючего тофу требуется рекламный щит с аутентичным столетним именем или что-то вроде этого на тележке, как он может не нуждаться в рекламном эффекте, когда хочет сделать новую божественную компанию новой концепцией? С таким количеством журналистов из западных средств массовой информации, как можно не использовать эту бесплатную суперрекламу?

ЩЕЛЧОК................

После короткого оцепенения электронные мигающие лампы в купольном зале продолжали мигать. Все репортеры были заняты фото- и видеосъемкой, и никто больше не разговаривал.

Внезапно рядом с подиумом колонки появилась черная, как чернила, дыра, периметр которой горел, как уголь.

"Это... что?"

"Звездные врата?"

"Боже мой, он, должно быть, овладел инопланетной технологией!"

ЩЕЛЧОК................

Еще один кусок электронного мигающего света.

Нинг Тао повернулся и вошел в дверь удобства, темная, как чернила дыра внезапно исчезла, и на платформе больше не было Нинг Тао. Все, что осталось на подиуме - это табличка с рецептом, на которой был нарисован кровавый замок, но никто не мог его увидеть.

Линь Цинъюй и Мягкий Тяньцзинь имели запутанное выражение лица, Нин Тао только что ушла, как она могла оставить их здесь?

В Ротонде случился шум, и группа людей бросилась на подиум, который был остановлен агентом Седьмого Бюро.

Как раз тогда, в разгар хаоса, снова появилось черное, похожее на чернила отверстие.

Нин Тао вышел из двери удобства, держа в руке большой камень, камень все еще цепляется за много лунной почвы.

Он поставил камень на стол и схватил палку с нарисованным на ней кровавым замком и запихнул ее в карман брюк.

ЩЕЛЧОК................

Электронные мигающие лампы продолжали мигать.

Нинг Тао открыл свой рот и сказал: "Верно, я овладел технологиями другого мира, поэтому я основал компанию "Новый Бог". Это камень и грязь, которые я только что вернул с Луны, так что если кто-то мне не верит, возьми их для лабораторного теста. Я делаю это только для того, чтобы послать миру послание о том, что человечество должно двигаться в сторону более широкого космического пространства, а не вгрызаться в междоусобицы на Земле. До тех пор, пока у тебя есть благочестивая вера и ты веришь в компанию "Новый Бог", ты можешь стать членом компании "Новый Бог". Если у вас есть такие убеждения и идеи, тогда приходите ко мне на Университетский переулок в городе Чанъань, Китай. Ну, это все для сегодняшней пресс-конференции".

Сказав это, он сделал вертикальный прыжок, сделал три шага в пустоту, и в одно мгновение он прыгнул с вершины большой группы репортеров к двери купольного зала.

В купольном зале большой, зияющий рот и челюсть, которая упала только на пол.

Не дожидаясь, когда Нин Тао поприветствует их, Мягкий Тяньинь и Линь Цинруй встали и упали, и пришли на сторону Нин Тао, как летучая птица.

Нинг Тао взял двух женщин за руки и, встряхнув их, исчез в воздухе.

В куполе все еще была тишина.

PS: Третья смена сегодня, голосуйте!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0824: Партнеры**

Глава 0824 Муж и жена партнер Ночь была темной, и этот лес был тихим.

Десятки ящиков были размещены на открытом пространстве в лесу, где находились старинные артефакты, похищенные у Юаньминь-юаня. То, что герцог Марк использовал для обмена этими антикварными артефактами, Нинг Тао не знал и не интересовался.

Он проснулся с носом и быстро запер одну из коробок. Он подошел к груди, открыл крышку и вытащил из нее вазу. После этого он протянул руку в вазу и вытащил бумажный шарик.

Этот бумажный шарик был именно той наклейкой с нарисованным на нем кровавым замком, который он в последний раз поставил во дворце Фонтенбло. Он снова поместил вазу в мягкую коробку, и сделал это только для одной цели - проверить подлинность этих антикварных артефактов. На самом деле, как раз в процессе пробуждения нюхательного состояния его носа для поиска записей Bloodlock Post-it, он разглядел подлинность всех антикварных артефактов. Был ли антикварный артефакт настоящим или нет, он почувствовал его запах, как только почувствовал его.

"Брат Нинг, мы возвращаемся сюда?" Мягкий Небесный Голос спросил.

Нин Тао кивнул: "Антикварные артефакты Юаньминьюаня возвращаются, и реклама попала в точку, так что нам больше не нужно здесь оставаться".

Линь Цинъюй внезапно сместила глаза, чтобы посмотреть в направлении, откуда она пришла: "Кто-то идет".

Нин Тао сместил глаза, чтобы увидеть, что группа людей идет сюда, и тот, кто идет в авангарде был не кто иной, как герцог Марк.

"Вы, ребята, оставайтесь здесь и ждите меня." Герцог Марк дал отчет, а затем пошел один навстречу семье Нинг Тао из трех человек.

Нинг Тао поприветствовал его: "Герцог Марк, ты сдержишь свое обещание, спасибо".

Герцог Марк сказал: "Сии вещи Твои, и вернуть их Тебе - это только вернуть их законным владельцам; Тебе не нужно говорить Мне спасибо". На самом деле, то, что эти вещи остаются во дворце Фонтенбло, для меня дисплей на самом деле не культура древней восточной цивилизации, а лицо грабителя. Хотя те, кто похитили эти вещи из земли вашей, мертвы, но то, что они похитили обратно, с гордостью показывается миру; разве не сказать, что они потомки разбойников?"

Не знаю, правда ли то, что он сказал, но приятно слышать, что это правда, и это заставляет тебя чувствовать себя комфортно.

Нин Тао открыл улыбку: "Герцог Марк, если бы только все так думали, мир был бы в мире". Ты оказал мне большую услугу, я приму это как услугу, и если в будущем от тебя что-нибудь будет пользы, просто попроси".

На лице герцога Марка также появилась улыбка: "Зачем потом беспокоиться, я бы хотел попросить мистера Нинга об одолжении прямо сейчас".

Нин Тао мрачно проклял в своем сердце, но на его лице осталась слабая улыбка: "Скажи мне, что я могу сделать для тебя"?

Герцог Марк сказал: "Я заинтересован в Вашей компании "Новый Бог", и я работаю с Вами от имени семьи Вител".

Нинг Тао в тусклом состоянии сказал: "Интересно, о каком сотрудничестве говорит герцог Марк?"

Герцог Марк сказал: "Что вы думаете о том, что семья Уиттеллов берет на себя полную долю и выгоды от компании "Новый Бог", 50/50 между нашими двумя?".

Нинг Тао посмеялся: "В этом нет необходимости, я маленькая семейная компания, я не могу попасть в глаза герцога Марка. Кроме того, "Шинсай" не является акционерным обществом, публичной компанией и не нуждается в венчурном капитале".

Герцог Марк последовал за ним и сказал еще раз: "37 Кай, мистер Нинг, вы переосмысливаете, вы прекрасно знаете, что такое семейство Вител, с нашим сотрудничеством, ваша компания "Новый Бог" получит беспрецедентное удобство и ресурсы и будет развиваться еще быстрее".

Если Shinsegae производит какой-то продукт, чтобы открыть европейский и американский рынок, было бы очень хорошо работать с семьей Vitel. Однако целью компании "Новый Бог" было не зарабатывать деньги, а зарабатывать Высшую Энергию Веры, и кроме самого Нинга Тао, любой человек в этом мире, обладающий Высшей Энергией Веры, был бесполезен. Как можно сотрудничать в таком случае? Более того, Нинг Тао собирался использовать компанию "Новый Бог", чтобы построить беспрецедентного Бога Веры, и сотрудничество было бы еще более невозможным.

"Дюк Марк, простите, я не могу сказать "да", вы хотите еще что-нибудь сделать? Если нет, я должен вернуться". Нинг Тао сказал, что больше не хочет об этом говорить.

У герцога Марка было выражение разочарования на лице: "Правда, не думаешь об этом"?

Нинг Тао сказал: "Не думай об этом, компания "Новый Бог" ни с кем не будет сотрудничать".

Дюк Марк вздохнул: "Какое разочарование, но... я пошлю несколько человек в вашу компанию "Новый Бог", это всегда нормально, да?"

Нин Тао сказал: "Это не проблема, вы выбираете правильных людей и пусть они приходят ко мне в университетской переулке города Чанъань штата Хуа". Никто больше не может войти через заднюю дверь, но герцог Марк твое лицо, я уверен, даст, и твой человек будет допущен в порядке исключения".

"Спасибо". Дюк Марк пожал руку Нин Тао.

Он не увидел ни намека на стойкую улыбку, прячущуюся в углу рта Нинг Тао.

Прямой отказ был бы неоправданным. Но это не проблема, чтобы дурачиться. Было бы здорово, если бы кто-нибудь из семьи Вител пришел и договорился о том, чтобы посмотреть на дверь у Новых Богов, или ответить на телефон у стойки регистрации, или что-то в этом роде?

Колокольчики джингл, колокольчики джингл...............

Телефон Нин Тао внезапно зазвонил с рингтоном входящего звонящего, он достал телефон и посмотрел на него, голова внезапно слегка поранилась.

Звонила Шарлин Талман, и неудивительно, что Джоанна была рядом с ней.

Подошла Линь Цинъюй и предварительно спросила: "Это те две женщины, которые звонили?".

Нин Тао кивнул головой, а затем добавил: "Я встречался с ними раньше из-за лечения, я с ними просто обычный друг".

Линь Цин Юй мурлыкала по губам и смеялась: "Я просто случайно спрашиваю, зачем ты говоришь об этом?"

Женщины были настолько странными, что она явно хотела узнать об отношениях Нинг Тао с этими двумя женщинами, но не призналась в этом. Очевидно, я немного завидую, но все равно улыбаюсь так сладко.

Нин Тао поцарапал клавишу ответа: "Принцесса Шарлин Талман, как поживаете?"

Голос Шарлин Талман проговорил по телефону: "Разве не договорились о выпивке? Назови место, и я приеду с Джоанной, чтобы найти тебя."

"Эта......." Голова Нинг Тао немного распухла.

Линь Циньюй указала на телефон Нин Тао.

Нин Тао прекрасно понял и после этого передал телефон Лин Цин Ю.

Линь Цинъюй взяла телефон и сказала: "Могу я спросить, кто вы?".

"Кто ты?" Как отреагировала Шарлин Талман, у нее было ощущение, что она принимает ванну из роз, и вдруг из воды вышел колючий мужчина.

Линь Цинъю свободно говорила по-английски, ее тон был безупречен: "Я жена Нин Тао, а вы кто?".

Шарлин Талман с удивлением сказала: "Кто... ты... его жена?"

Линь Цин Юй взглянула на Нин Тао.

Нин Тао сразу же сотрудничал: "Жена, поговорите с принцессой Салин Талман, просто скажите ей, что у меня внезапно возникло срочное дело, давайте встретимся в другой день".

Это было хорошо сделано.

Мы встретимся в другой раз, и она пропустила даже эту фразу.

Toot toot...............

По телефону раздался густой звук, а Шарлин Талман даже не потрудилась попрощаться и сразу повесила трубку. Нетрудно представить, насколько плохое у нее настроение на данный момент, но то, что должно быть отвергнуто, все равно должно быть отвергнуто, о чем не о чем жалеть Нин Тао.

Нин Тао убрал телефон и пошевелил глазами, чтобы посмотреть на герцога Марка, который стоял рядом с ним: "Тогда, герцог Марк, давайте попрощаемся здесь, у меня на уме ваши дела, неважно, когда ваши люди придут, я все устрою".

"Тогда спасибо". Герцог Марк также сделал вежливое замечание.

Десятки ящиков были перевезены в Небесный дом для выращивания семейных культур, а три члена семьи Нинг Тао также вернулись в Небесный дом для выращивания семейных культур.

Золотой свет в Добром и Злом Триподе был густым, и Божественность проявилась, и люди на триподе улыбнулись, и это было потому, что здесь был мягкий Небесный голос. Если это был только Линь Цинъюй, который пришел, он, должно быть, яростно посмотрел на него. Когда две женщины собрались вместе, добрая мысль о Мягком Тянь Ине была гораздо больше, чем злая мысль о грехе на теле Линь Цинъюя, поэтому он носил улыбку.

Нинг Тао нагромоздился рядом со штативом Добра и Зла и заглянул в штатив, его спасательный круг немного укоротился.

Хорошее настроение достижения цели внезапно пропало.

Если бы не тот факт, что на кону была его жизнь, а свобода, которой он обладал бы всю оставшуюся жизнь, как бы он мог быть в Париже, демонстрируя свои настоящие навыки западным журналистам? Что за продвижение Шинсенгуми?

В настоящее время западные средства массовой информации делают большую часть его пресс-конференции, он стал самой горячей личностью новости, но кто знает его душевную боль и трудности?

"Хабби..........................................................................................................................................." Линь Цинь Шу мягко кричал.

Он впервые слышит, как она зовет его мужем, и чувствует себя немного удивленным, но он более счастлив, чем счастлив. Когда три "матери" были рядом, она определенно не осмеливалась их так называть.

"Жена, что ты пытаешься сказать?" Нин Тао сказал с улыбкой, так как он также изменил свое название.

Ведь в естественной постели спали и то, что нет супружеской славы, тоже имеет супружескую славу, так что она с радостью будет называть ее так, так почему бы и нет.

Конечно, лицо Линь Цинъюй вдруг обнаружил улыбку радости: "Хабби, когда я был на пресс-конференции, я думал, что вы провели пресс-конференцию в Большом дворце в Париже, чтобы содействовать компании Новый Бог, а также показал лунную базу. Не будет никакой реакции с этой стороны, я уверен, что это скоро произойдет, вы должны подготовиться и устроить это пораньше".

Нинг Тао улыбнулся и сказал: "Наверное, у тебя в голове есть идея, почему бы тебе сначала не сказать то, что ты думаешь".

Он знал, что она имела в виду под "этой стороной", которая была его родной страной.

Такое большое событие можно охарактеризовать как событие, сотрясающее все человечество, у этой стороны вообще нет новостей, но он провел пресс-конференцию в Большом дворце в Париже, как это может быть немного неразумно.

Линь Цинъю улыбнулась и сказала: "Я знала, что ты так скажешь, и у меня действительно был план". Разве мы не привезли более 30 000 артефактов из Парижа, и можно сказать, что я сделал изогнутый шаг, чтобы вернуть их. Тогда, муж, разве у тебя нет идеи добывать на Луне, ты просто говоришь, что все добытые и рафинированные редкие металлы продаются этой стороне, просто зарабатываешь немного меньше денег, эта сторона боится, что нечего сказать".

Нин Тао протянул руку и обнял ароматные плечи Линь Цинъюя, счастлив в своем сердце: "Ты действительно мой мудрый внутренний помощник, хорошо, тогда делай, что хочешь". Если к вам обращаются офицеры, вы - главный, и я не хочу тратить время на этих офицеров, пока вы смотрите на фабрику".

"Хмм." Линь Цинъюй тоже была очень счастлива.

Мягкий Небесный Голос посмотрел на Нинг Тао горячими глазами: "Брат Нинг, ты можешь называть меня женой?"

Нин Тао протянул руку и завернул в руки мягкий Тяньинь, улыбаясь, как он сказал: "Жена Тяньинь".

"Хихикай... муженёк!" Мягкий Небесный Голос также улыбался счастливо.

Колокольчики джингл, колокольчики джингл...............

Сотовый Нинг Тао снова зазвонил.

Он вытащил телефон и посмотрел на него, горько улыбаясь: "Он идет ко мне вон там".

Как только телефон был подключен, голос Менг Бо сразу же раздался из телефона: "Святое дерьмо, брат Нин, где ты? Я приду к тебе прямо сейчас..........".

PS: Четвертая смена сегодня, еще одна впереди!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0825: Таинственный Большой Человек**

Глава 0825 Таинственный большой человек Тяньцзя Кай Тоник двор находится в городе Чанъань, Мэн Бо находится в Северной столице, но Нин Тао не мог вынести, чтобы увидеть его летать из Северной столицы в Чанъань, не говоря уже о том, что задержка была больше, чем он мог вынести. Он все еще спешил в Гуйян, поэтому сказал, что он в Бейду и сразу же поехал к нему.

Полчаса спустя к органному комплексу подъехал электромобиль, а у входа уже давно ждали рубашки Менг Бо и Су.

Пара наблюдала, как Нин Тао ехал на автомобиле с аккумуляторными батареями, Мягкий Тянь Инь и Лин Цин Юй сидели на заднем сиденье, один обходил другого, особенно Мягкий Тянь Инь, который сидел позади Нин Тао, весь человек лежал на спине Нин Тао, ничего не имея в виду. Для этой интимной позиции верховой езды, могут ли это быть общие отношения?

Но к удивлению и замешательству пары, в последний раз, когда братья Нин пришли к ним в гости, они привезли еще трех красивых женщин, как получилось, что на этот раз они привезли еще двух?

Нин Тао остановил машину и улыбнулся, приветствуя: "Брат Мэн, невестка, здравствуйте".

Линь Цинъю и Мягкий Цинъюй вышли из машины, а также поприветствовали вместе с Нин Тао: "Брат Мэн, как невестка".

Какая разница?

Рубашка Мэн Бо и Су не могли не взглянуть друг на друга.

"Хорошо, хорошо". Мэн Бо случайно храпел, он действительно не знал, как это назвать.

Напротив, у Су-рубашки не было столько табу, и она прямо потянула Нин Тао в сторону, сказав маленьким голосом: "Брат, кто эти двое? Ты тоже не вводишь знакомства, это ведь не может быть невестка, не так ли?"

Нинг Тао улыбнулся и сказал: "Это младшие братья и сестры, оба".

Рубашка Су: "........."

Мягкий Тянь Инь снова вздохнул: "Меня зовут Мягкий Тянь Инь, здравствуйте, невестка".

Линь Циньюй улыбнулась: "Я Линь Циньюй, здравствуйте, невестка".

Су-рубашки поспешно ответили: "Что... Меня зовут Су-рубашки, как там два младших брата и сестры?"

Линь Цинъюй улыбнулась и сказала: "Наши мужья рассказали нам все до того, как пришли, мы знаем, что брат Мэн - великий герой, а золовка - героиня".

Мэн Бо неловко улыбнулся: "Где я герой, брат Нин - настоящий герой".

Су-рубашка засмеялась и сказала: "Не скромничайте, вы все герои, пойдемте поговорим дома".

Три члена семьи Нин Тао последовали за Мэн Бо и Су Сигэ в органный комплекс. Мягкие Tingyin и Lin QingYu выглядели очень счастливыми, они не ожидали, что Нин Тао представит их как жен и приведет их к двери. На самом деле, неважно, есть ли у них разрешение на брак или что-то в этом роде, у них есть это сердце, эта любовь, какие сожаления у них есть?

По пути Нинг Тао смотрел в темноте. Он нашел вокруг себя еще несколько незнакомых лиц, и одно за другим, первое погодное поле тоже было очень мощным, по его опыту, не боевые художники были также специальными солдатами или профессиональными телохранителями. Он в глубине души задавался вопросом, придет ли какая-нибудь большая шишка. Однако, несмотря на то, что он думал об этом в своем сердце, он ничего не сказал.

Человек, посланный "этой стороной" - Менг Бо, но то, что произошло в Большом дворце в Париже, слишком важно, и это нормально, когда есть несколько больших людей, которые приходят, чтобы встретиться и поговорить об этом.

Существование этой возможности заставило Нинга Тао почувствовать себя немного встревоженным, он был культиватором, эта цепь событий была просто для выживания и свободы, если бы у него был другой выбор, он бы не сделал такого большого дела, которое вызвало бы сенсацию во всем мире. Однако, как только государственный аппарат вмешался, все приобрело другой вкус, и он не захотел идти в этом направлении.

"Если какая-то действительно большая шишка встретилась и предложила сотрудничество или что-то в этом роде, как я могу разумно отказаться? Увы, какая головная боль, похоже, что надо как можно скорее заработать достаточно то-шинской энергии, а потом распустить компанию "Новый Бог"". У Нин Тао была эта мысль в сердце.

Когда мы приехали в дом Meng Bo and Su Shirt, в гостиной никого не было.

В рубашке Су заварили чай для Нин Тао, Лин Цинъю, Мягкого Цинъю и Мэн Бо, а потом сказали: "Я пойду на кухню и буду готовить, что бы вы ни сказали сегодня вечером, вы должны остаться здесь и поесть".

Нин Тао улыбнулся и сказал: "Сейчас только три часа дня, и ты собираешься готовить ужин, не рановато ли?"

Су-рубашка сказала, когда она шла к кухне: "Еще не рано, это нормально быть занятой два или три часа с едой, шесть - это как раз то, что нужно для ужина".

Мен Бо сказал: "Брат, оставь свою невестку в покое, она сказала, что приготовит тебе что-нибудь вкусненькое, так что ты будешь иметь честь остаться на ужин".

Нинг Тао улыбнулся: "Тогда я буду вежливо повиноваться".

"Невестка, мы, сестры, пришли, чтобы протянуть тебе руку помощи." Линь Цинъюй и Мягкий Цинъюй собирались последовать за Су-рубашкой на кухню.

Су-рубашка сказала: "Как это может сработать, вы - редкие гости, как я могу позволить вам помочь, вы просто сидите и пьете чай".

Линь Цинъюй улыбнулась и сказала: "Мы также много готовим дома, так что невестка, не за что, пойдем готовить на кухню и дадим двум братьям приятно поболтать".

Рубашка Су не смогла устоять и взяла Линь Цинюя и Мягкого Цинюя на кухню.

В гостиной осталось только два человека, Нин Тао и Мэн Бо, которые еще не открыли рот и, похоже, размышляли над открытием. Оставшийся свет из угла глаз Нинг Тао смотрел в сторону входа по лестнице на втором этаже, а вверх по лестнице, у входа на втором этаже, было три погодных поля.

Двое из них были полны жизни и сильной ауры, и неудивительно, что они были телохранителями или спецназом. Был также обычный, даже несколько нездоровый человек, который, судя по характеристикам погодного поля в первую очередь, был относительно толстым, возрастом около пятидесяти лет.

Фундаментальные ароматы разума Нинг Тао формировали облик человека, к сожалению, он никогда не видел этого раньше, и тот, кому было наплевать на политику, не знал, кто это был.

Кроме того, в доме есть пара камер-обскур и жучок.

Такая операция...

Нин Тао не мог сказать, что он чувствовал в своем сердце, он не был счастлив, но он также не возмущался, в конце концов, он мог понять. Компания нового бога уже создала постоянную базу на Луне, такое большое дело, вышесказанное должно быть четко исследовано, неизбежно использовать средства наблюдения.

Просто хорошее семейное собрание превращается в шпионскую драму.

"Старик, это правда, что ты сказал в Большом дворце в Париже?" Мамбо наконец-то заговорил.

Нин Тао кивнул: "Конечно, это правда, Большой Брат Мэн, я принимаю тебя как своего брата, просто скажи все, что хочешь, не испытывай меня, можешь говорить со мной все, что хочешь".

Несмотря на то, что он спас ему жизнь, без помощи Мен Бо он бы сам не смог отправиться на Луну, и он всегда помнил о Мен Бо как об одолжении.

Мен Бо горько засмеялся: "Такая большая вещь, ты тоже хочешь провести пресс-конференцию в стране, поэтому ты поехал в Париж, чтобы ее провести? Я понимаю вас, и, конечно, считаю, что у вас, должно быть, есть горечь необходимости, но неосознанно я думаю, что вы показываете Западу, что вы совершаете большую ошибку, если не обращаете на это немного внимания".

Нинг Тао засмеялся: "Я все еще очень горькая".

"Какая горечь, скажи мне."

Нинг Тао давно подготовил ответ: "Я сделал это ради тридцати тысяч антикварных реликвий во дворце Фонтенбло, которые были похищены союзными войсками восьми наций, моя пресс-конференция в Большом дворце в Париже была лишь отвлечением внимания, мои люди воспользовались возможностью, чтобы забрать эти тридцать тысяч антикварных реликвий".

Мен Бо был ошеломлен: "А? Это... это то, от чего ты страдаешь? Не пугай меня, это большое дело!"

Нин Тао слабо сказал: "Эти тридцать тысяч или около того артефактов уже на пути обратно в страну, после чего я пожертвую их все музею". Я ничего не хочу, ни денег, ни имени, только без упоминания."

"Что значит не упоминать об этом?"

"Не упоминай об этом, просто притворись, что этого не было". Не выставляйся и в эти годы, это нормально?" Нинг Тао сказал.

Мен Бо горько смеялся: "Мой старший брат, ты действительно способный человек, я поговорю с начальством об этом, если то, что ты скажешь - правда, ты подаришь эти реликвии музею, они не будут об этом упоминать, а тем более выставлять их, твоя просьба эквивалентна никакой просьбе". Зачем ты это делаешь?"

Нин Тао на мгновение замолчал, прежде чем сказать: "Потому что я китаец, французы ограбили наш Юаньминьюань, во дворце Фонтенбло хранится более 30.000 старинных реликвий, это все наши вещи, но наши люди должны покупать билеты, чтобы попасть внутрь и посетить, такая отвратительная вещь, которую другие могут терпеть, я не знаю, я не могу терпеть в любом случае".

"Давайте поговорим об этом, когда артефакты вернутся, давайте поговорим о вашей компании "Новый Бог", и о вашей постоянной базе на Луне, это тоже не может быть правдой, не так ли?" Мэн Бо смотрел прямо на Нин Тао, как будто хотел увидеть сквозь маленький секрет в сердце Нин Тао.

"Это правда, в настоящее время она находится на стадии предварительного строительства, но если вам нужны какие-нибудь образцы минералов, или поехать на Луну, чтобы посмотреть на это, то все в порядке. Я также заверяю вас, что продам все ресурсы на Луне по цене для вас и не буду продавать их никому, кроме вас". Нинг Тао сказал.

"Ты все еще можешь поехать на Луну?" Выражение Мамбо было преувеличено.

Нин Тао сказал: "Но у меня есть одно условие, я буду контактировать только с тобой, и я не буду поднимать его ни с кем, кроме тебя".

Это было сказано Мэн Бо и большому человеку, прячущемуся в устье лестницы второго этажа.

Конечно, послесвечение из угла глаз Мэн Бо намеренно смотрело в рот лестницы.

Нинг Тао продолжил: "Если вы можете пообещать, я могу отвезти вас на Луну сегодня вечером, чтобы увидеть мою базу, и это не то, что вы привыкли носить костюм астронавта с страховочной веревкой на бедре". В базе есть кислород, и вы можете свободно передвигаться".

Мамбо минуту молчала, казалось бы, ожидая каких-то признаков. Почти за полминуты до того, как он кивнул: "Нет проблем, но как вы это сделали?"

Нинг Тао сказал: "Обещай мне, что все, что ты услышишь и увидишь, будет храниться в секрете".

Мамбо кивнул.

Нин Тао поднял правую руку, и с мыслью, облако чернил пистолет ци вышел из правой ладони, и пистолет во плоти вышел через ладонь в тот момент.

Мэн Бо смотрел широкоглазым, его челюсть удлинилась до точки падения на пол.

Нин Тао сказал: "Я врач-культуролог, который может накладывать заклинания, вы помните лист бумаги, который вы помогли мне принести на Луну, это был тот, который привел меня на Луну". Такие люди, как мы, говорят о том, что они являются последователями Небесной Судьбы, и Небесные Возможности не должны быть разглашены, я сказал вам, что я уже нарушил табу Небесного Дао, так что вам придется спросить меня о деталях еще раз".

Сказав это, он собрал мясной укол и подал чашку чая.

Мэн Бо, однако, застыл на месте, стандартный ошарашенный вид.

Хороший врач, такой солнечный и красивый молодой человек, так превратился в врача-культуролога?

Кроме того, правда ли, что все персонажи на телевидении настоящие?

Нинг Тао указал на дверь кухни и сказал: "Кроме того, оба твоих младших брата и сестра - демоны".

Мэн Бо: ".........."

PS: Конец пяти смен сегодня, спасибо за месячный пропуск!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0826: Все на виду.**

0826 Глава Все в Неизвестном Человечестве даже не знает, как они развивались, и самое дальнее, что они когда-либо были, это просто луна. Вселенная безгранична, а так называемые технологии и сила человечества настолько малы, что кто может сказать, что это неправда?

Однако, несмотря на то, что Нин Тао уже показал свои "заклинания", Мэн Бо все еще не мог в это поверить. После короткого мгновения оцепенения он подошел, протянул руку и схватил ладонь Нин Тао, посмотрел на заднюю часть руки и, наконец, нашел маленькую черно-белую отметину на ладони.

"Только что... это не может быть волшебным реквизитом, который ты купил, не так ли?" Мамбо пытается проложить туннель.

Нинг Тао смеялся: "Истина тоже ложь, ложь тоже правда, ложь тоже правда, кто может сказать, что происходит в этом мире".

Мэн Бо оглянулся на минуту и с легким волнением сказал: "Я знаю, это из "Красной Мечты", да? Я помню, что в "Красном особнячьем сне" была парочка, написанная на этом."

Нинг Тао: ".........."

Он говорил о модели выращивания, но Мэн Бо и его "Красная мечта", как мы можем говорить об этом? Это как физик, говорящий квантовую механику свиноубийце, и свиноубийца, говорящий ему, как собирать ребра.

Атмосфера в гостиной была необъяснимо скучной.

Мэн Бо еще раз сознательно взглянул на вход в лестницу на втором этаже, немного встревоженно.

По словам кого-то или по его плану, этот большой лидер, вероятно, появится, когда он и Нинг Тао почти общались. Но Нин Тао только что заблокировал разговор и только связался с ним, как мог этот большой лидер до сих пор появляются? И такая большая вещь, как говорить, как воплощать вещи в жизнь, и он не может принять решение, беспокоит!

Со стороны Нинг Тао он спокойно пил свой чай.

Тем не менее, даже если бы он мог позиционировать себя как мирской начальник, но из-за того, что он был слишком молод и красив, он все равно не имел вкус культивирования бессмертных.

"Что........" Менг Бо хотел повторить.

Нин Тао потягивал чай: "Брат мой, разве я не говорил тебе, что вместо меня ты можешь говорить все, что угодно".

"Такая большая вещь, я думаю, тебе лучше связаться с людьми выше, посмотри на вещи, о которых ты говоришь, более тридцати тысяч антикварных артефактов из Юаньминьюаня, базы Луны, ты также должен мой на Луне... эти вещи, ты видишь твоего брата, я тот, кто может принимать решения?" Мэн Бо выглядел так, как будто у него болит мозг.

Нин Тао засмеялся и целенаправленно усилил свой голос: "Брат мой, я думаю о тебе ах, видишь ли, ты теперь еще и старший брат, ты не можешь до конца жизни лететь на Луну, не можешь летать в небе до конца жизни, верно? Разве это не твой шанс поменяться работой, я общаюсь с тобой только потому, что ты мой брат, для кого-то другого, кто бы это ни был, мне все равно".

Мужчина в устье лестницы второго этажа пошевелился, казалось бы, немного угрюмый, чтобы спуститься, но он пошевелился и не пошевелился.

Нин Тао продолжил: "Видите ли, я не ищу славы, я не ищу прибыли, я просто хочу мира". Если я хочу присоединиться к миру в качестве официального лица или заниматься бизнесом, как я могу не хотеть контактировать с лидерами, указанными выше? Я не общаюсь ни с кем, кроме вас, но уверяю вас, что постоянная база на Луне будет пожертвована народу безвозмездно, и в течение периода времени, который не будет долгим, года или двух, а может и меньше, несколько месяцев ничего не скажут".

"Правда?" У Мен Бо было удивленное выражение лица, база на луне сказала пожертвовать, как эта штука звучит ненадежно?

Выражение Нинг Тао было серьезным: "Ты выглядишь так, будто я шучу с тобой? Или я напишу тебе записку".

"Это... это не обязательно..." После небольшой паузы, Мен Бо, похоже, снова получил какие-то инструкции, а затем снова изменил свои слова: "Ничего страшного, просто напишите записку".

Нин Тао знал, что у него в ухе застрял миниатюрный ресивер, но и не указал на него, он открыл маленькую аптечку и вытащил из неё обычную палочку с рецептом и ручку, но, подумав об этом, он снова положил обычную палочку, снова взял чистый лист амулетной бумаги, поднял ручку и написал на нём простую записку и подписал её.

Записка имеет мало юридической силы, и вышестоящий человек лучше его знает, что самая большая ценность записки - это отношение. Он не использовал обычную палочку для рецептов, а использовал бумагу для духа, на которой был нарисован талисман, кроме того, он пытался показать немного искренности, у него также была цель, и это было, чтобы дать людям выше знать, что он на самом деле культиватор и человек, который знает заклинания.

Так много вещей в Париже, во Франции, только ради Высшей Энергии Вера.

Это просто душевное спокойствие, чтобы сделать здесь столько всего.

Конечно, там патриотическое сердце. Он также потомок Yan Huang и конечно хочет, чтобы эта нация стала лучше и сильнее. Мумбо принес на Луну "Кровавый замок", и для него было важно построить на Луне постоянную базу и вернуть свою страну. Сыновническая набожность для родителей и преданность своей стране также являются большой заслугой и практикой.

Мэн Бо отложил записку, которую написал Нин Тао и улыбнулся: "Это не то, чего я хочу, это то, чего хочет топ, я должен сдать это".

Нинг Тао улыбнулся, ему не нужно было, чтобы он сказал, что знает.

Большой человек в устье лестницы второго этажа тихо повернулся и на цыпочках повернулся в другую сторону. Двое спецназовцев или телохранителей рядом с ним также шли осторожно, боясь наделать шума.

Этот образ, должно быть, был уморительным.

Эти трое, скорее всего, уйдут через заднюю дверь.

Нин Тао это не волновало, и он завязал пустой разговор с Мен Бо.

В шесть часов вечера три женщины приготовили семь или восемь блюд, Менг Бо также выпил свое вино маотай, которое долгое время хранилось у нас, и налил вино для всех трех членов семьи Нин Тао.

Между сидениями Мэн Бо всегда ходил на Линь Цинью и Мягкий Тяньцзинь, намеренно или нет. Нинг Тао сказал, что оба его младших брата и сестра были демонами, но они не были похожи на него.

Его ненормальное поведение в конце концов было замечено Су-рубашкой, которая злобно наступила на него из-под стола.

Мен Бо сморщил нос, но не осмелился кричать.

После ужина трое из семьи Нингтао пили чай в гостиной и смотрели телевизор. В том 7:30 минутном новостном шоу, оно все еще не освещало Гранд Палас в Париже.

Мэн Бо проследовал за Су-рубашкой на кухню и сказал, что помогает с посудой, но на самом деле он говорил о чем-то.

"Знаешь, брат Нинг - культиватор!"

"Ты слишком много выпил, не так ли?"

"Два младших брата и сестры - гоблины!"

"Не двигайся, я потрогаю твой лоб, ты пьян?"

"Прекрати, я серьезно".

"Товарищ Мэн Бо, если ты будешь продолжать шутить, твои карманные деньги уйдут в следующем месяце."

"Ты..."

В гостиной Нин Тао задушил смех, так как на кухне он отчетливо слышал разговор.

"Цин Ю, отныне ты будешь отвечать за связь с Большим Братом Мэном, а я не буду вмешиваться." Нинг Тао сказал.

Линь Цинъюй кивнула: "Однако, ты действительно хочешь мой на Луне?"

Нин Тао улыбнулся и сказал: "Я проверил, есть много пыли из Вселенной на поверхности Луны, богатой редкими металлами, особенно высоким содержанием титана, я планирую использовать этот 3D-принтер выше, чтобы распечатать некоторое оборудование для добычи и переработки руды, а затем построить базу". Эти преданные идут туда, они должны найти себе занятие, они будут бездельничать весь день и думать глупости".

"Это также верно, сейчас эта база - всего лишь пещера, в будущем построить современную базу на месте, это своего рода знаменитый великий подвиг, это также помогает образу нового бога, которого вы хотите изобразить". Линь Цинъюй сказал.

"Дорогая, что я тогда делаю?" Мягкий Небесный Голос спросил.

Нин Тао улыбнулся и сказал: "Этот вопрос также очень важен, когда вы несете воду на базу".

Углы рта Мягкого Небесного Голоса слегка изогнуты.

Слова были бы пойманы жучком и услышаны, но Нин Тао было все равно. Это было достаточно низко по сравнению с удобными воротами, которые он выставлял в Большом дворце в Париже, и мгновенным возвращением камней с Луны.

Семья из трех человек поболтала некоторое время, прежде чем Мэн Бо и Су Шизи вышли из кухни.

Рубашка Су смотрела на Линь Циньюя и Мягкого Тяньцзиня немного по-другому, хотя она не могла поверить словам Мэн Бо о том, что два младших брата и сестра являются демонами, но это не повлияло на ее любопытство.

Нин Тао сказал: "Брат Менг и невестка, я отвезу тебя на Луну, а потом отправлю обратно".

"Сейчас?" Мамбо не мог в это поверить.

В рубашке Су также было сказано: "Брат, ты ведь не можешь быть пьяным тоже, да?"

Нин Тао, однако, не объяснил, так как он взял обычную палочку с нарисованным на ней кровяным замком из маленького сундучка с лекарствами и открыл кровяной замок.

Темная, как чернила, дыра появилась в гостиной.

Рубашка Су и Мэн Бо были ошарашены, их рты были широко открыты, но не могли говорить.

Нинг Тао улыбнулся и сказал: "Есть только один шанс, хотите ли вы следовать за мной до Луны или нет, это зависит от вас".

"Я пойду!" Мамбо принял решение, не задумываясь.

"Я... я тоже пойду". Су-рубашка тоже приняла решение.

Нинг Тао сказал: "Хорошо, тогда пойдем со мной".

Десятью секундами позже дверь удобства открылась, и рубашка Мэн Бо и Су последовала за тремя из семьи Нин Тао, уже в пещере феи Инь Юэ.

Нажми, нажми, нажми.............

Инь Мо Лан все еще копал землю, чтобы построить свой двухкомнатный, один зал. Когда старые агенты династии Мин становятся серьезными, они даже не могут вытащить десять коров.

"Старейшина Инь, вот мы и пришли". Мягкий вздох неба.

Инь Мо Лан высунул голову из вырытой им пещеры и вздохнул: "Милорд, вы здесь, я еще немного покопаю, позовите меня, если у вас что-нибудь будет".

Нинг Тао сказал: "Все в порядке, если тебе нужно чем-то заняться, ты занят".

Инь Мо Лан снова просверлил.

Нажми, нажми, нажми.............

До этого времени, рубашки Мэн Бо и Су все еще были в состоянии бездушия.

Нин Тао сказал: "Брат Менг и невестка, пойдемте со мной, это пещера, пойдемте в пасть пещеры и посмотрим".

Только потом Мэн Бо и Су сорвались и последовали за Нин Тао.

"Неужели это действительно луна, как я могу ее не чувствовать?" Су спросил.

Без объяснения причин Нин Тао привел к входу в пещеру рубашку Су и Мэн Бо.

За энергетическим паспортом виднелись тёмные долины и вершины, а на звездном небе над темно-синим небом бесшумно висела голубая планета.

Рубашка Су и рот Мэн Бо снова закрылись.

Нин Тао улыбнулся и сказал: "Брат Мэн и невестка, теперь вы, ребята, в это верите, да?"

Рот Мен Бо широко раскрылся на полминуты, прежде чем он выплёвывал: "Старый брат Нин, ты............... ты действительно культиватор?"

Рубашка Су внезапно оглянулась на Мягкий Тянь Инь и Линь Цинъюй.

Линь Цинъюй и Мягкий Теннью улыбались в Су Шизи.

Все в двух словах.

PS: Сегодня три смены.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0827: Страна Еланг**

0827 Глава Ночная страна Яркая луна была в небе, горы были пышными, леса и поля были зелеными, как море.

Это деревня Ии в Гуаншунь, Гуйчжоу.

После того, как Нин Тао привез на Землю рубашку Мэн Бо и Су, прибыла удобная дверь. Линь Цинъюй и Мягкий Цинъюй не приехали и не остановились на своей вилле в городе Чанъань. Когда "объявление" выйдет наружу, наверняка запишется много людей, и с этими вещами нужно будет разобраться. Но что если три "матери" не хотят оставаться с ними, что если что-то пойдет не так?

Расположение Ворот Удобства расположено на склоне холма рядом с деревней И, густо заросшей лесом. Вид сверху, вид на деревни И у подножия горы. В коттедже горит костер, вокруг него танцуют люди, а музыка этнических инструментов идет вместе с ветром и наполняет коттедж запахом жизни.

"Эта гора называется Небесная Лошадиная Гора, я посмотрел на нее и однажды из этого места вышла династия." Уайт сказал.

Нинг Тао врасплох сказал: "Какая династия?"

Уайт сказал: "Вы, должно быть, слышали об идиоме ночного человека?"

Нин Тао сказал: "Конечно, я слышал об этом, но какое отношение высокомерие Ночного Ланга имеет к тому, о какой династии ты говоришь?"

Цинь Чжоу засмеялся и сказал: "Брат Нин, сестра говорит о королевстве Еланг, королевском городе Елангского королевства прямо здесь".

Елангоку?

Нин Тао чувствовал себя так, как будто слышал об этом раньше, и, казалось, прочитал объяснение, когда узнавал эту идиому, но уже не помнил о ней.

"Государство Ночной Ланг - это династия, созданная этническим меньшинством во времена династий Цинь и Хань, т.е. юго-западный И в книгах по истории, который позже был изменен на И, более двух тысяч лет назад. Религия первобытного поклонения сохранилась здесь и по сей день, и нет никакой культурной разобщенности". Цзян Хао сказала, а потом добавила: "Я позвонила и посоветовалась с историком, и ничего не может пойти не так".

Нин Тао любопытно сказал: "Я попросил тебя поискать местонахождение У Юэ, ты должен быть в Гуйяне, как ты сюда попал?" Говоря об этом, его глаза внезапно переместились в крепость Йи у подножия горы Тяньма, и его сердце двинулось: "Может ли она быть здесь?".

Уайт сказал: "Нет, но она была здесь, она оставила свои глаза и уши в этой крепости И, мы не осмеливаемся войти, боясь напугать змею, поэтому мы подождем, пока ты придешь и обсудишь, что делать".

Нинг Тао на секунду подумала и спросила снова: "А вы, ребята, не обошли периметр и не проверили, куда она пошла?".

Уайт сказал: "Как ни странно в этом месте, она пришла сюда, но нет никаких признаков того, что она уезжает".

Нинг Тао сказала: "У нее летающий меч, она его запрячет и уйдет?"

Мы втроем не вегетарианцы, - сказала мисс Бай. Она, должно быть, прячется здесь, но мы не знаем, где она прячется и что она задумала".

Нин Тао на мгновение подумал и сказал: "Может ли это быть связано с этой страной Ночного Ланга?".

"Не знаю, может быть." Уайт сказал, что на самом деле она не была уверена.

"Вы все в Париже?" спросил Цзян Хао.

Нин Тао кивнул: "Все улажено, более тридцати тысяч кусков десяти тысяч вещей все хотят быть возвращены, а также использовали западные средства массовой информации для продвижения Компании Нового Бога, предполагается, что большая волна людей придет, чтобы подписаться в ближайшее время, я позволю Цин Юй и Тянь Инь остаться в Чанъань, чтобы справиться с этим".

"Ты ведь не имеешь ничего общего с этими двумя гоблинами, не так ли?" Цзян Хао спросил еще раз, глядя на Нин Тао, его глаза обладают свойством увеличительной микроскопии.

Нинг Тао горько смеялся: "Где... какое это имеет значение?"

Уайт сказал: "О чем ты говоришь, это реальная вещь, муж, как это сделать?"

Нинг Тао сказал: "Вы, ребята, защищайте закон за меня, я пойду в крепость с телом червяка".

"Я пойду с тобой". Цинь Чжуй сказал.

"Я тоже пойду, хорошая сестра, просто покиньте эскорт." Белый сказал, с намеком на самодовольство в углу ее рта.

У Цзян Хао не было хорошего настроения, как он сказал: "Идите, я останусь, чтобы защитить вас, ребята".

У нее нет юань-баби, так что она не может выбраться из своего тела и надеть червей или человеческие тела.

Нин Тао, Бай Цзин и Цин Чжуй сели со скрещенными ногами.

Через несколько минут три соловья улетели в сторону крепости И у подножия горы Тяньма.

Соловей - одна из немногих птиц, которая движется и зовет ночью, а его ночной зов настолько прекрасен, что заслужил себе имя "соловей". Но эти три соловья не звонят, потому что они семья Нинг Тао из трех человек.

Муж и жена изначально были птицами одного и того же леса, и призраки улетели вместе после того, как они были одержимы.

В центре крепости И находится площадь, на которой стоит каменный памятник, на котором вырезаны тотемы Пламени, короля Еланга и других. Но это не какое-то древнее здание, сразу видно, что оно было построено в последнее время.

Костёр был в центре площади, и группа девушек и парней в этнических костюмах пели и танцевали. Десятки туристов сидели у костра, чтобы посмотреть шоу, одни хлопали, другие фотографировались со своими телефонами, и сцена была оживленной.

Три соловья сидели на монолите, стояли в рядах, глядя внизу на поющих и танцующих ий девушек и юношей, а туристы смотрели шоу.

В глазах Нинг Тао все эти люди - "фонарь", и у них нет секретов, о которых можно было бы рассказать. Он даже знал, что эти люди ели на ужин и что не так с их телами. Например, старик с зеркальной камерой, с длинными волосами и бородой, похож на фотохудожника, но с первого взгляда видит, что у парня проблемы с простатой и почечной недостаточностью, при фотографировании бедер и груди девушки, это совсем не хорошо.

С зачисткой, люди на площади были все обычные люди, никаких культиваторов, никаких демонов, и было маловероятно, что кто-то из них имел глаза У Юэ на них.

Соловей слева внезапно подошел и ударил Нинга Тао по шее: "Кики Кики.........."

Это явно птичий зов, но Нинг Тао может понять, что Бай Цзин просит его поискать в другом месте.

Неудивительно, что он и Цзин в данный момент оба соловьи, и как птицы, конечно же, они знают язык птиц.

Нинг Тао нашел это интересным и попытался сказать: "Давайте сначала разделимся и прочесаем эту крепость, а потом встретимся здесь".

В результате его слова вышли из уст соловья и превратились в щебетание птиц.

Бай Цзин и Цинь Чжуй поняли, и две сестры обменялись взглядами, одна слева, другая справа. Неважно, слева это или справа, это большой жилой район.

Сам Нин Тао улетел в сторону горы Тяньма, где также находилась большая площадь домов.

Хотя небесные глаза Нин Тао могли видеть ее предыдущее поле погоды, если бы она спряталась в закрытом помещении, даже он не смог бы ее найти. Так что не было другого способа найти ее, кроме как искать вот так.

Дом видел, нюхал, ничего не получал.

Нин Тао взмахнул крыльями и приземлился на крышу дома, а дальше это была гора Тяньма, и если бы ему пришлось продолжать поиски, то ему пришлось бы войти в гору.

У подножия горы находится густой бамбуковый лес.

Нин Тао прошел глаза, он смутно увидел угол крыши, и с движением в сердце, он перелетел с крыльями.

Иеланг возник во время династии Ся, и прошел через четыре династии, а именно: Wumi Yelang, Luoju Yelang, Shazhu Yelang, и Jinzhu Yelang, которая закончилась в более позднем периоде династии Хань и продолжалась около двух тысяч лет. Тогда Золотой Бамбук Иранг является одной из лучших династий, поэтому люди здесь испытывают особое восхищение и любовь к бамбуку. По пути Нинг Тао также увидел много бамбуковых резьб и скульптур.

Может ли дом, построенный посреди бамбукового леса, вместить в себя какие-нибудь подсказки?

Нин Тао на самом деле не очень надеялся, но он необъяснимо думал о национальных сокровищах панд, императорском короле менг, Чи Ты ездишь сюда Я боюсь, что дни будут очень плохими, не так ли? Люди здесь поклоняются бамбуку, и они питаются им.

Пролетая мимо бамбука в первом ряду, здание, спрятанное в бамбуковом лесу, попало в поле зрения Нинг Тао.

Это был старинный коттедж с глиняными стенами, соломенной крышей, без электропроводки, несколькими комнатами с плотно закрытыми дверьми и окнами и без света.

Под небом Нинг Тао также не видел ранее ни одного поля погоды, рассеивающегося сквозь зазоры в дверях и окнах.

Никого?

Внезапно, намек аромата рассеялся от трещины в двери, дующей перед Нин Тао с ночным ветром.

Это был намек на Дэн, и качество Дэна было высоким!

Нинг Тао был поражен в своем сердце: "Может ли быть здесь спрятан культиватор или демон?".

Однако до сих пор он не почувствовал ни намека на демоническую ауру, ни захвата уникальной ауры культиватора.

В этой хижине что-то еще происходит?

Нинг Тао прилетел прямо к окну того дома.

Окна - старинные деревянные стеклопакеты с жиронепроницаемой бумагой.

Нинг Тао клевал клювом птицы на бумагу, и в масляной бумаге на окне появилась сломанная дырка. Он отмахнул голову и подвел один глаз к маленькой дырочке. Он посмотрел, но его сердце было наполнено смятением.

В доме была только одна святыня, а на ней была святыня с размытыми линиями, лишь смутно показывающая человеческую форму божества, и не имеющая представления о том, что это было.

Под святилищем лежит коврик ручной работы, видимо, для скандирования и вставания на колени.

Но кроме святилища и маленького каменного идола на святилище и коврика ручной работы, в доме не было другой комнаты, пустой и чистой.

Еще один след dan qi дрейфовал в ноздри Нин Тао, точно такой же, как тот, который он непреднамеренно захватил только что. Он запер в том, что мерцание дана ци и последовал за источником, его видение быстро заперли в том, что размытая линия каменных богов снова.

Этот блеск дана ци излучал каменный идол.

Это Дэн?

Нин Тао также уточняет бесчисленное множество данов, и даже сделал треть бессмертного дана качеством родового дана, если он узнает второй, никто не осмелится признать первый. Но мир настолько велик, что я не знаю, сколько странных людей живет в пустынных горах и болотах. Так что, когда мысль вспыхнула, он сам был ошеломлен этой мыслью. Если этот каменный идол действительно был даном, то это действительно перевернуло его здравый смысл в мире выращивания алхимии!

Какая разница, иди и проверь!

Клюв Нинга Тао был сорван, и в мгновение ока он вырезал сломанную дыру в масляной бумаге, что позволило ему просверлить.

Но как раз в тот момент, когда он собирался зарыться, сзади него вдруг раздался голос: "Я говорю этому даосскому парню, тебе ведь нельзя так поступать?".

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0828: Линь Чжун Цзы**

0828 Глава Линь Zhongzi Этот голос был низким и имел странное магнитное качество, давая людям немного загадочное чувство, как голоса тех древних богов внутри игры для одного игрока.

Нин Тао внезапно повернулся, и во дворе, окруженном бамбуковым забором, стоял мужчина средних лет.

Мужчина средних лет был одет в одежду Yi, черную, с узкими рукавами, украшенную кружевами блузку с правой грудью, под которой были плиссированные широкие брюки для ног. На вершине головы находится локон волос длиной около трех дюймов, который является "Небесной Бодхисаттвой", местом, где духи проявляются и не могут быть тронуты. Локон волос был обернут в зеленый тюрбан, на ушах были натянуты красные серьги с красными шелковыми нитями, а лицо было белое.

Нин Тао также был несколько удивлен услышанным голосом, мужчина И должен быть стариком, не менее шестидесяти или семидесяти лет, но только когда он увидел его, он нашел другую партию такой молодой. Однако, этот человек мог бы усовершенствовать Дан, который был бы культиватором, и это было бы неуместно для представления обычного человека о возрасте, чтобы использовать его на культиваторе. Например, Цин Чейз, более трехсот лет - это всего лишь девочка-подросток, но и называют его братом Нин, перед этим человеком несколько сотен лет не удивительно.

Человек И посмотрел прямо на Нин Тао, и через несколько секунд, уставившись друг на друга, сказал: "Этот даосский друг, зачем ты одолжил тело птицы, чтобы приехать к месту жительства Цзяна? И ты клевал на мою подоконник, знаешь ли ты, что это масляная бумага, которую я делал древним способом из бумаги, используя тончайший золотой бамбук?"

"Кто ты?" Нин Тао спросил инстинктивно, но как только слова вышли наружу, они стали "Кирк"?

"Оказалось, что это соловей, может, я ошибаюсь?" Человек Yi пробормотал к себе, и в его глазах промелькнул озадаченный блеск божественного света.

Нин Тао воспользовалась возможностью взлететь, переступила через крышу и приземлилась на бамбуковое дерево, затем вырвала горло и крикнула: "Цинь Чжуй, Цзин, иди сюда, что-то не так!

Это была, конечно, еще одна струна пения птиц, и я удивляюсь, если Цин Чжуй и Бай Цзин могли слышать это.

Нин Тао думал о том, чтобы немедленно вернуться к своему телу, но как только ребенок покинул тело соловья, его обязательно обнаружил мужчина И, и теперь казалось, что мужчина И тоже не был уверен в том, что у соловья есть тело ребенка. Так что я позвал сюда Цин Чжуя и Цзин Цзин Бая, чтобы они могли разыграть трюк и позаботиться друг о друге.

Человек И посмотрел на Нин Тао, полсекунды наблюдал за ним и спросил: "Ты настоящая птица или человеческая птица"?

Эта фраза чуть не заставила Нинг Тао посадить бамбуковую ветку.

Человек или птица?

Это проклятое слово или свидетельство?

Человек Йи прощупывал его руку, и камень влетел в его руку.

Нин Тао внезапно напрягся, он не мог видеть, что эта культивация Духовной Силы и аура машины, которая могла бы скрыть все тело без капель, ее сила была по крайней мере сопоставима с Wu Yue. Если бы этот человек И убил его с камнем в руке, он не смог бы убежать. Он должен был бы покинуть тело соловья, или он должен был бы страдать от смертельного опыта, который повредит его энергии.

Человек И не сразу стряхнул с себя камень, чтобы убить Нин Тао на бамбуковой ветке, и сказал еще раз: "Я дам тебе последний шанс, выходи, или я убью тебя!".

Но как раз в это время еще два соловья перелетели и приземлились на ту же самую бамбуковую ветку.

Бай Цзин и Цин Чжуй услышали звонок Нин Тао и поспешили.

Человек И холодно засмеялся: "Вчера один ушел, сегодня пришли еще трое, вы действительно думаете, что это овощной рынок, вы можете приходить и уходить, когда захотите? Или это издевательство, что никто здесь не может тебя остановить?"

Как раз сейчас, когда приехали Цин Чжуй и Бай Цзин, он, кажется, установил, что эти три соловья были не настоящими птицами, а человеческими.

Это также небольшая ошибка, сделанная Нин Тао, так как Бай Цзин и Цинь Чжоу смогли выбраться из тела только тогда, когда они прошли через барьер на этот раз.

Нинг Тао сказал: "Этот человек могущественен, нас обнаружили".

Уайт сказал: "Это нелегко, убей его".

Цинь Чжоу сказал: "Сначала я вернусь, потом приду и истреблю рот этого парня".

Нин Тао поспешно призвал остановить ее: "Не торопись пока с рукой, он только что сказал, что только вчера ушел, возможно, что это У Юэ, прислушиваясь к его тону, он, кажется, думает о У Юэ, как о всем, просто означает, что этот человек не в сговоре с У Юэ, не враг".

"У него в руке камень, чтобы поразить нас, а не врага?" Очевидно, что Бай Цзин хотел ее убить.

Она и Цинь Чжуй - демоны, в конце концов, даже если змея превращается в дракона, она все равно является демоном, демоном, и это судьба, чтобы причинить вред людям.

Нинг Тао сказал: "Вы, ребята, возвращайтесь первыми, я останусь здесь и присмотрю за ним, вы, ребята, просто приведите меня сюда".

"Хорошо!" Бай Цзин и Цин Чжуй ответили одновременно.

Две самки, сидевшие на бамбуковой ветке, внезапно пошатнулись, и упал один каблук.

В одно мгновение ветер демона бамбукового леса был в полной силе. Завядшие листья и бамбуковые побеги раковин, разбросанных в бамбуковом лесу, были сметены ветром, и пустота кружилась вокруг, даже принимая форму дракона!

Лицо человека Yi изменилось мгновенно, его лицо было бледным, и спокойствие и уверенность в себе он чувствовал только что был сметен, заменив его нервозность и трепет.

Дракон, это божественное чудовище!

Более того, появляются сразу два дракона!

Нинг Тао закричала: "Вы двое просто уходите, зачем вы ее пугаете? Хватит нести чушь, возвращайся и дай пятьсот отшлепать человека!"

Два демонических ветра, похожих на драконов, мгновенно рассеиваются, и во дворе проливается пятно бамбуковых листьев и бамбуковые ракушки, раскидывающие толстый слой.

Человек Yi стоял во дворе с деревянной резьбой, много бамбуковых листьев приклеены к его волосам и телу, и его глаза смотрели на Нин Тао, полный бдительности и нервозности в его глазах, как если бы он был врагом. Очевидно, он знал, что те два младенца Дракона Юаня вернулись, и этот человек-птица остался здесь, чтобы шпионить за ним.

"Этот даосский друг, мы совсем не знаем друг друга, так зачем нам толкать друг друга?" Люди И нарушили короткую тишину.

Упавшие соловьи оба пробудились и трепетали крыльями.

Один из них бросился к Нин Тао и несколько раз закричал, и в голове Нин Тао прозвучал хрустящий птичий шепот: "Эй! Глупая птичка, да ладно, этот парень пытается тебя ударить, а ты просто стоишь и ждёшь, когда тебя сфотографируют?"

Нинг Тао: ".........."

"Не обращай внимания, пойдем ловить жуков, я знаю место, где жуки толстые и большие." Другая птица сказала.

Нинг Тао: ".........."

Есть язык зверя и язык птицы, и правда этого утверждения не обманчива.

Но если он не был одержим этим соловьем, как он мог понять такой антропоморфный птичий разговор?

Кроме того, после десятилетий реформ и открытий птицы шли в ногу со временем и до сих пор умеют фотографировать!

"Даоисты, чего именно вы хотите?" Человек И снова заговорил.

Нинг Тао сказал: "Я скажу это, и ты не поймешь".

Как только он сказал это, человек И сказал: "Конечно, я могу понять".

"А?" Клюв Нинг Тао закрыт.

Человек И сказал: "Цзян Сяодун, известный как Линь Чжунцзы, с детства знал язык птиц и животных, а также научился некоторым алхимическим искусствам. Он практиковался в этом глубоком горном лесу, и никогда не нажил себе врагов.

Нин Тао внезапно опозорился, потому что вспомнил, что перед Цзян Сяодуном, средним ребенком леса, он сказал, что собирается отшлепать Цинь Чжуя и Бай Цзина. Он думал, что Цзян Сяодун не понимает, но не ожидал, что он поймет...........

"Если Цзян Моу сделал что-то не так, все приходит к Цзян Моу, но если он хочет издеваться над людьми своей властью, Цзян Моу ничего не боится". Цзян Сяодун сказал.

Нин Тао полетел с бамбуковой ветки на крышу травяной хижины, ближе к Цзян Xiaodong, перед открытием птичий клюв сказал: "Цзян Даоист друга вы не поймете неправильно, мы просто гоняемся за женщиной Даоист друга, чтобы приехать сюда, юань ребенка на птицу люди просто не хотят бить траву, чтобы напугать змею". Я нашёл это место, понюхал дан ци, но никого не видел в доме, так что мне захотелось зайти и посмотреть, и я не ожидал, что ты вернёшься. Пожалуйста, простите нас за то, что мы пришли так внезапно, чтобы прервать культивирование даосского Цзяна".

"Ты здесь ради женщины?" Цзян Сяодун сказал ориентировочно.

Нин Тао сказал: "Да, если Даосист Цзян знает, пожалуйста, тоже сообщите".

Цзян Сяодун сказала: "Я не знаю, она приходила и уходила, я ничего не знаю, вы идите".

Это явно неправда.

У Юэ не нашел бы это место без всякой причины, даже если бы он просто спросил дорогу, тогда он должен был знать, в каком направлении пошел У Юэ, и не могло быть, что он ничего не знал. Однако, это небольшая проблема, когда он не говорит.

Как раз в это время три фигуры наступили на бамбук, а Цинь Чжуй все еще носил на спине мужчину. Образ трех женщин, прыгающих на бамбуковой вершине дерева, наполнен висцеральным ощущением Крадущегося Тигра, Скрытого Дракона. Оба тела как будто не имеют веса, и они легкие и живые, как Белый Цзин Цзин-Хао Цзян-Хао. И бамбук, на который наступил Цзян Хао, без всяких исключений, замерз, и никто не знал, сколько времени понадобится, чтобы растаять.

На крыше соломенной хижины соловей закрыл глаза.

На спине Цинь Чжоу Нин Тао открыл глаза.

Три женщины упали во двор в треугольник, который окружал Цзян Сяодуна посередине.

Холодная аура висела над телом Цзян Хао, когда лед на земле быстро распространился.

У Бай Цзина и Цинь Чжоу были примерно такие же изменения, их глаза были золочены, а чешуя дракона вышла из их кожи.

Три женщины пришли в состояние боя, этот бамбуковый лес внезапно наполнился аурой убоя.

Кто бы ни подёргивал струны дважды в это время, боюсь, это будет иметь оттенок засады с десяти сторон.

Цзян Сяодун напрягся: "Ребята... чего вы хотите?"

Нин Тао слез с Цинь Чжоу и сказал: "Вы все собрали, как вы можете просить о таких вещах?"

На этот раз три женщины отказались от своей боевой позиции, но треугольный конверт - нет.

Нин Тао подошел к Цзян Сяодуну: "Даосист Цзян, мне очень жаль, что я так внезапно пришел. Все трое - мои жены, Цинь Чжуй, Бай Цзин и Цзян Хао, меня зовут Нин Тао, и мой дао номер - Бу Сунь Синьцзюнь, мы неплохие люди".

Цзян Сяодун уставился на Нин Тао и замер на полминуты до того, как вышло предложение: "Ты........................ Нин Тао?".

В углу рта Нин Тао появился намек на смех: "Это я, интересно, где даосист Цзян услышал обо мне?".

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0829: Ворота Долины призраков**

Глава 0829 Ghost Valley Clan Heirloom Цзян Сяодун расправил руки: "Я здесь в уединении, чтобы культивировать, но это место не закрыто, у меня также есть мобильный телефон и может видеть новости, связанные с вами. Кроме того, у меня есть друзья из Царства Культивации, которые также говорили о тебе, хотя мы с тобой встречаемся впервые, но я много о тебе знаю. Честно говоря, я вроде как восхищаюсь тобой".

Нин Тао улыбнулась: "Прости, что разбила подоконник Даоста Цзяна, но если ты не возражаешь, я бы хотела подружиться с тобой, что ты думаешь?"

Он протянул руку, его глаза были наполнены предвкушением.

Цзян Сяодун немного колебался, он подсознательно посмотрел на Цинь Чжуя, который стоял в машине, а затем снова посмотрел на Бай Цзина с послесвечением его глаз.

Лицо Цинь Чжоу было бесчувственным.

Белый наложил дружескую улыбку на ее лицо.

Ее сила была не так сильна, как Цинь Чжуй, который был отсталым и первым, чтобы превратиться в дракона, но ее эмоциональный коэффициент был гораздо выше.

Цзян Сяодун наконец-то оглянулся на Цзян Хао, который стоял позади него.

Цзян Хао бросился на Цзян Сяодуна и кивнул, хотя он не улыбнулся, это был дружеский жест.

Только тогда Цзян Сяодун протянул руку и пожал ее Нин Тао.

Тем не менее, он выглядел немного неохотно. Ни за что другое, только потому, что семья Нин Тао, особенно три женщины Нин Тао, оказали на него большое давление, и заводить друзей в таких обстоятельствах всегда чувствовал себя немного вынужденным.

Бай Цзин самый умный, она, кажется, прочитала мысли Цзян Сяодуна, она улыбается и говорит: "Цинь Чжуй, хорошая сестра, давай выйдем, мужчины говорят о вещах, мы не понимаем или заинтересованы, давай выйдем и подождем".

Цзян Хао кивнул и сделал шаг к двери.

Цинь Чжуй не хочет уходить, но Бай Цзин тянет ее за собой.

Все, что осталось во дворе, это Нин Тао и Цзян Сяодун.

Цзян Сяодун почувствовал себя немного лучше, когда горько улыбнулся: "Твои три жены, две девы дракона, такие вещи Цзян я прожил пятьсот лет, но я все еще в первый раз вижу это, осмелюсь спросить товарища Даост Нин, как тебе это удалось?"

Нин Тао сказал: "Когда я был с ними, они еще не были драконами, они были змеиными демонами, и я помог им превратиться в дракона. Если бы они были настоящими драконами, я бы не осмелился думать иначе".

Если одна из них и Белый Цзин начинали с Истинной Леди Дракона, Рожденного Истинного Дракона, то это было почти богоподобное существование, и он, смертный, действительно не осмеливался думать по-другому.

Его "скромность" принесла Цзян Сяодуну намек на благосклонность и удивление: "Вы действительно помогли двум змеиным демонам превратиться в дракона.

Нин Тао улыбнулся и сказал: "Ты сказал, что много слышал обо мне, Даосист Цзян, я уверен, что ты также знаешь, что я врач по выращиванию". Я хорошо очищаю Дэна, а также могу очищать кости демонов. Я рафинировал кости дракона в их демонические кости и дополнил их эликсирами, и их преобразование было полным. Однако это также связано с их собственным творчеством, которому я только помогал".

"Ты действительно можешь очистить демонские кости?" У Цзян Сяодуна было удивленное и любопытное лицо: "Такие вещи просто неслыханны для меня, интересно, может ли Даосист Нин поговорить с кем-то вроде Цзяна, как тебе это удалось?".

Нин Тао улыбнулся и сказал: "Мы с тобой видимся как друзья с первого взгляда, так что появляется статус длинного даосского друга и короткого даосского друга, брат Цзян, ты старше, я буду звать тебя брат Цзян, ты просто зови меня брат Нин".

"Хаха, старый брат Нинг, давай поговорим в доме." Цзян Сяодун немедленно сменил имя.

Нин Тао проследовал за Цзян Сяодуном в комнату, где была закреплена каменная статуя бога.

В этой комнате был только один коврик ручной работы, и сидеть было негде, и Нин Тао собирался разгрузить маленький сундук с лекарствами на плече, чтобы сидеть как скамейка, когда увидел, как Цзян Сяодун подошел к святыне и поклонился вместе с обеими ладонями, затем протянул руку и схватил основание статуи и раскачал ее в нужном направлении.

ЩЕЛКНИТЕ...............

Земля под святилищем открылась, чтобы открыть проход, усеянный камнями, которые шаг за шагом тянулись вниз, с несколькими масляными лампами, подвешенными к каменным стенам, тусклым светом, освещающим проход и дающим представление о тайной комнате в конце.

ДАН ЦИ, от которого раньше пахло, изначально был рассеян отсюда.

"Пожалуйста". Цзян Сяодун кошка прикрыла проход под храмом.

Нин Тао последовал за ним внутрь и спустился по каменным ступенькам, только чтобы обнаружить, что это был танцевальный зал в конце прохода, пространство было открыто, и самое удивительное было то, что был подземный источник, протекающий через землю, которая несла слабую ауру.

В настоящее время в мире ощущается нехватка духовной энергии, и люди монашества пытаются найти ее любыми средствами, даже разбив дамбу на несколько десятков метров. Если бы не тот факт, что у этого подземного источника есть какая-то аура, Цзян Сяодун, очевидно, не стал бы копать так глубоко в землю, чтобы построить танцевальный зал, чтобы усовершенствовать свой эликсир.

В центре танцевального зала стоял кастрюля-дан, который был наполовину мужского роста, бронзового цвета, застенчивый в желудке, немного похожий на алтарь из маринованных овощей. С надписью на рунах, а также бамбуком и тотемом Ночного Короля Ланга, это был дан-динг в стиле меньшинства.

Там также были некоторые духовные материалы, книжные полки и кровати, и казалось, что Цзян Сяодун часто останавливался здесь.

"Этот штатив называется "Золотой бамбуковый штатив"." Цзян Сяодун указал на Дань Динь и сказал: "Это Дань Динь культиватора из династии Еланг более двух тысяч лет назад, и я имею честь унаследовать его". Он очень духовный и может улучшить качество эликсира, интересно, какое зелье использует старейшина Брат Нинг для усовершенствования эликсира?".

Нин Тао сказал: "Мэй Сян Дин, маленькая, если брат Цзян захочет ее увидеть, я могу отвезти тебя к ней сейчас". У меня есть удобная дверь, открой ее, и ты сможешь пройти".

Глаза Цзяна Сяодуна были полны удивления и любопытства, он, казалось, хотел взглянуть, но потом возникли некоторые колебания.

Нин Тао тоже не убедил, и его глаза внезапно приземлились на главную стену танцевального зала.

Под стеной также находится храм, который посвящен портрету. На первый взгляд, можно подумать, что это портрет именинной урны, но при ближайшем рассмотрении видно, что на этом преувеличенном лбу растут четыре мешка.

Только у одного человека за эти тысячи лет был такой лоб, и это была Долина Привидений!

Нинг Тао не мог не подойти к портрету.

"Старый брат Нинг?" Любопытный в сердце Цзян Сяодун ответил: "На что ты смотришь?".

Нин Тао сделал паузу перед портретом Долины Привидений Цзы и осторожно сказал: "Брат Цзян, почему у тебя здесь висит портрет Долины Привидений Цзы?".

Цзян Сяодун сделал глубокий жест в адрес портрета Долины Привидений Цзы, прежде чем сказал: "Я ничего не скрываю от старшего брата Нинга, я наследник Секты Долины Привидений".

Нин Тао понюхал и пошевелил глазами, чтобы посмотреть на Цзян Сяодуна, его глаза немного светились.

Он познакомился с Сян Шан, учеником Призрака Гульци, в прошлом времени и пространстве, а затем последовал указаниям Сян Шан и нашел секретную коллекцию Сян Шан в горах на восточной окраине Ечэна в царстве Вэй, получив Зеркало Демона и Истинную Сутру Гульда Призрака. Сян Сан оставил последнее слово, что в будущем он определенно отдаст то, что оставил наследникам Секции Демонской долины, когда встретится с ними.

Хотя в последних словах Сян Шан не уточнялось, что он собирался дать наследнику Секты Долины Привидений, не было необходимости догадываться, что это была также куча бамбуковых журналов, которая была "Истинной Сутрой Долины Привидений". Что касается демонического зеркала, то это был его курьерский гонорар.

Цзян Сяодун, однако, не знал, о чем думает Нин Тао, и был немного неестественным, чтобы Нин Тао смотрел на меня так: "Брат Нин, почему ты так на меня смотришь?".

Нин Тао улыбнулся: "Брат Цзян, ты действительно наследник Секты Долины Привидений?"

Цзян Сяодун на мгновение замер и в изумлении сказал: "Брат Нин, я действительно наследник Секты Долины Привидений, как я могу лгать тебе с такой вещью, почему ты спрашиваешь?".

Нинг Тао, однако, засмеялся, не сказав ни слова.

Цзян Сяодун продолжил: "Мой благодетель, Ван Циньян, даосский сын номер три, родился. Пятьсот лет назад, вскоре после моего рождения, он приехал сюда и увидел, что у меня странный скелет и духовные корни, поэтому он обсудил с моими родителями, чтобы взять меня в ученики. Мои родители согласились, а он остался и научил меня тренироваться. Мои родители уехали, а я здесь со своим благодетелем, чтобы попрактиковаться. Позже он взял к себе другую ученицу, мою старшую сестру, ее звали Ты Хэцзю, и она была саженцем червяка с даосским именем Чжин Ёдзи. Она была закрытым учеником Мастера En, и через сто лет после того, как Мастер En принял ее, она потерпела неудачу и упала. В Секте Долины Привидений осталось всего две реликвии - я и сестра, но она любит барабанить божественные вещи, а мы не общались почти сто лет".

Действительно, каждый культиватор - это толстая книга по истории, сто лет - это как десятилетие для простых людей, для простых детей от начальной школы до младших классов, для них это династия, перелистывающая страницу. То, через что они прошли, недоступно обычному человеку.

В настоящее время есть два наследника Секты Долины Привидений, и один Червяк-Саженец, Йойо Шанцзю. Но даже Цзян Сяодун не видел её сто лет, и Нин Тао не удосужился подумать об этом. В любом случае, передача его Цзяну Сяодуну была исполнением его обещания Сяньсяну.

"Брат Цзян, ты знаешь этого Сян Сан?" Нинг Тао спрашивал.

"Сяньцзан?" В глазах Цзян Сяодуна вспыхнул смущенный божественный свет, и через несколько секунд он, казалось, вдруг вспомнил что-то: "Я вспомнил, он хозяин Ень, который является моим хозяином, откуда ты знаешь"?

Нинг Тао посмеялся: "Это длинная история, я расскажу тебе о ней позже, я просто скажу ее коротко сегодня вечером. Мне посчастливилось встретиться с Достопочтенным Учителем, который сказал мне, что он что-то спрятал, и рассказал мне о местонахождении, и я пошёл и нашёл то, что он оставил позади. Он хочет, чтобы я передал эти вещи потомкам Долины призраков Чанга, и не хочет, чтобы я встретил тебя здесь, брат Цзян. Этот мой человек острый человек, выбрать день лучше, чем ударить по солнцу, давайте сделаем это сегодня вечером, я дам вам то, что старейшина Сян Сан оставил позади".

Цзян Сяодун был немного сбит с толку: "Что это............"

Нинг Тао сказал: "Сначала я продам его, потом увидишь".

Он тоже не объяснил, вытащил палку с нарисованным на ней кровавым замком из маленького сундучка с лекарствами, открыл удобную дверь перед Цзян Сяодуном и вошел внутрь.

Цзян Сяодун смотрел, как Нин Тао входит и исчезает, он хотел последовать за ним, но немного волновался и не закончилось тем, что он вошел.

У него была такая нормальная реакция, в конце концов, хотя они с Нин Тао общались очень открыто, но в конце концов, это была первая встреча, не знакомая, не говоря уже о дружбе, как он мог легко поверить, что Нин Тао говорил такие нелепые и странные вещи?

Но как раз в тот момент, когда он колебался и гадал, Нин Тао ушел с хорошим бамбуковым скетчем в руках и положил его перед собой.

Нинг Тао ничего не сказал, повернулся и снова вошел в удобную дверь.

Истинная Сутра Долины Привидений была большой кучей, и ему приходилось много раз ходить туда-сюда, чтобы все это обнять.

Цзян Сяодун случайно взял бамбуковый скетч, открыл его и был ошеломлён............

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0830: Мой злой меч**

0830 Глава Мо Злой меч В особняке были кучи бамбуковых зарисовок.

Нин Тао вышел из удобной двери, держа в руке бронзовое зеркало.

Среди бронзовых зеркал Цзян Сяодун был еще Цзян Сяодун, но он был окутан аурой, наряду с хорошей аурой. Это его "правда".

"Это......." Цзян Сяодун посмотрел на себя в медном зеркале с шокирующим выражением.

Нин Тао сказал: "Это "Сияющее Зеркало Демона", которое также было получено из секретной коллекции, оставленной старейшиной Сян Сангом, оно все еще было очень опасным в то время. Я просто скажу прямо, я дам тебе эту Призрачную Долину Истинную Сутру, и я оставлю это демоническое зеркало, интересно, есть ли у брата Цзяна какие-нибудь комментарии?"

Цзян Сяодун замер на мгновение, затем улыбнулся, и он дал глубокую застежку Нин Тао, прежде чем сказать: "Брат Нин, ты самый открытый и честный человек, которого я когда-либо встречал, мы с тобой не знаем друг друга, но ты дал мне самую важную Сутру Истинной Долины Призраков в Секте Долины Призраков, я не осмеливаюсь иметь какое-либо мнение, если я все еще хочу демоническое зеркало, то я Цзян был бы недобрым".

"Тогда я уберу сияющее зеркало демона". Нинг Тао улыбнулся и положил зеркало демона в маленькую коробку с лекарствами.

Держа в руках набросок из бамбука, Цзян Сяодун подошел к портрету Цзы Долины Привидений и выполнил три повиновения.

Нин Тао также присоединился к веселью, не вставал на колени и не кланялся, сделал три зажатых руки, и прошептал: "В присутствии Долины Призраков Тай Син, я выполнил свое обещание дать Долине Призраков Истинную Сутру наследнику Секты Долины Призраков".

Это дело сердца.

Цзян Сяодун поднялся с футона и посмотрел на Нин Тао: "Старший брат Нин, этот Звездный Бессмертный пришел ко мне вчера за моей старшей сестрой".

"Золотой тиран"? Нинг Тао любопытно спросила: "Что ей нужно от твоей старшей сестры?"

Цзян Сяодун минуту молчал, прежде чем сказал: "Эта моя старшая сестра всегда была божественной, и я не знаю, что эта Небесная Бессмертная ищет в моей старшей сестре, я просто дал ей адрес и сказал, чтобы она нашла его сама".

"Где твоя невестка?" Нинг Тао спрашивал.

Цзян Сяодун сказала: "Я не видела нас со старшей сестрой почти сто лет, и на самом деле для этого есть причина, она на отступлении. Я знаю, где ее пещера, но я не был там почти сто лет, либо потому, что не хочу ее видеть, либо потому, что боюсь помешать ее закрытию".

Нин Тао был немного любопытен: "Ты сам боишься потревожить отступление старшей сестры, почему ты до сих пор хочешь сказать У Юэ, где ее пещера"?

Цзян Сяодун засмеялся: "У хитрого кролика три пещеры, а у моей старшей сестры - девять". То, что я сказал, что У Юэ был только одним из них, и я уверен, что моей старшей сестры там не было".

Честные люди тоже могут обманывать.

Нинг Тао тоже улыбнулся: "Тогда скажи мне, что это за место?"

"Соответственно, недалеко отсюда, посреди великих гор, я возьму тебя." Цзян сказал.

Нин Тао сказал: "Тогда я хотел бы поблагодарить брата Цзяна".

Цзян Сяодун улыбнулся и сказал: "Мы с тобой видимся как старые друзья, почему ты такой вежливый? Сказать "спасибо", а также моя очередь благодарить тебя".

Нинг Тао сказал: "Тогда пошли".

"Хорошо, думаю, трое младших братьев и сестер тоже устали ждать снаружи." Цзян Сяодун вывел Нин Тао из комнаты дана и вернулся в ту же комнату.

Нин Тао вдруг придумал что-то и случайно спросил: "Что, брат Цзян, ты знаком с этим У Юэ?".

Как только У Юэ начал расследование, Цзян Сяодун указал дорогу, хотя это была ложь, но с ней было что-то не так. В конце концов, он и его три жены пришли спросить о местонахождении У Юэ, и Цзян Сяодун отнесся к этому жестко, и для этого потребовалось много хлопот.

Цзян Сяодун сказала: "Я познакомилась с ней полгода назад, не знаю, где она спросила меня об этом и принесла кучу духовного материала, чтобы помочь ей усовершенствовать эликсир. В то время мне не хватало Духовного Материала для усовершенствования дана, и когда я увидел, что она искренна, я сказал "да", и я взял её Духовный Материал и формулу дана и помог ей усовершенствовать несколько танцев".

"Тот ли Дэн, которого она попросила тебя усовершенствовать Ищущий Предков Дэн?" Нинг Тао спрашивал.

Цзян Сяодун, однако, покачал головой: "Легенда о Долине Призраков в Секте Поисков - это то, о чем я слышал упоминание моего En Master, но Дан, который я уточнил ранее У Юэ, был не Долиной Призраков в Секте Поисков, а Долиной Призраков в Секте Долины Призраков".

"Долина призраков Дэн?" Это был первый раз, когда Нинг Тао услышал об этом.

"Я оставлю все как есть, секреты дивизионной секции не могут быть переданы снаружи, но я могу сказать вам, для чего это полезно." Цзян Сяодун сказал: "Это может превратить младенца Юаня в призрака, если они найдут правильный вход, они могут войти в Подземный мир".

"И Дэну это нравится?" Нинг Тао был удивлен.

Цзян Сяодун сказал: "Тогда Энь-сэнсэй сказал, что он однажды ступил в Подземный мир, чтобы найти своего Предка, также известного как Призрак Гуцзы, но потерпел неудачу. Я смог усовершенствовать Demon Valley Dan, но не смог достичь качества, я дал Wu Yue три Demon Valley Dan, и я не знаю, взяла ли она их тоже, отправившись в Подземный мир или нет".

Внезапно, некоторые ассоциации пришли в голову Нин Тао.

Полгода назад У Юэ нашел это место и попросил Цзян Сяодуна усовершенствовать для нее Долину призраков Дань, она хотела отправиться в Подземный мир в качестве младенца Юаня?

Что она делала в Подземном мире?

Преисподняя, это мир мертвых.

С определенной точки зрения, на самом деле это прошедшее время!

С таким пониманием она на самом деле готовилась войти в прошлое пространство-время как Младенец Юаня, чтобы захватить Дух Дан!

Так много, так много вещей кружится вокруг Предка в поисках Духа Дэна.

До сих пор он не нашел способа поймать Дэна Линга, но он был ограничен короткой жизненной линией одного дня в Добром и Злом Триподе. Изначально он хотел дождаться линии ожидания, чтобы стабилизироваться и не спускаться больше, прежде чем он начал работать над вопросом о поимке Дэн Лин, теперь казалось, что и У Юэ и Линь Цинь Хуа принимают меры, он должен был ускорить свой темп.

"Старый брат Нинг, если тебе интересно, у меня тут еще два, я дам вам обоим." Цзян Сяодун достал из своего тела маленькую фарфоровую вазу и передал ее Нин Тао.

"Тогда я с уважением подчинюсь". Нинг Тао также был невозмутимым и протянул руку помощи, чтобы получить небольшую фарфоровую вазу.

Есть бессмертие Дэн, ему, конечно, не нужно использовать этого Дэна Долины Привидений, чтобы войти в прошлое пространство-время, но это хорошо, чтобы забрать его обратно и изучить его.

За стеной забора Бай Цзин открыла глаза: "Муж и что Цзян Сяодун вышли".

Только что ее Младенец Юань был в той комнате, но не нырял в танцевальную комнату Цзян Сяодуна. В конце концов, семейное право 500 отшлепков - это не шутка. Пятьсот ударов, даже если он легкий, он все равно распух, верно?

Нин Тао и Цзян Сяодун вышли, и три женщины приветствовали их.

Нин Тао открыл дверь в горную местность и сказал: "Я действительно не ожидал, что брат Цзян был наследником Секты Долины Привидений, и он готов был отвезти нас туда, куда пошёл У Юэ".

Цзян Сяодун вежливо сказал: "Три младших брата и сестры, пожалуйста, простите меня за то, что я сейчас так оскорбителен".

Цзин Цзин улыбнулась и сказала: "Не за что, нечего обижаться, просто мы зашли слишком далеко".

Цинь Чжоу вытащил Нин Тао в сторону: "Брат Нин, ты дал ему то демоническое зеркало?"

Нинг Тао сказал: "Он все еще со мной".

Цинь Чжоу подошёл к уху Нин Тао и сказал: "Если он возьмёт демоническое зеркало, я схвачу его за тебя".

Нинг Тао: ".........."

Она все больше и больше становится экономкой.

Цзян Сяодун сказал: "Эта пещера моей старшей сестры находится немного далеко, около ста километров, идти некуда, но это не займет много времени, если вы используете летающий меч".

Бай Цзин спросил: "У тебя есть летающий меч?"

Цзян Сяодун потянулся за руку и выпустил чистый напиток: "Меч пришел!"

Над вершиной горы Тяньма произошла внезапная вспышка синего света, и меч пролетел и приземлился прямо в руках Цзян Сяодуна.

Четыре члена семьи Нин Тао смотрели на летящий меч в руке Цзян Сяодуна, который был старинным бронзовым мечом в старинном и простом стиле.

Цзян Сяодун сказал: "Этот меч - летающий меч моего благодетеля, по имени Мо Зло".

Нин Тао двинулся в своем сердце и в изумлении сказал: "Может ли это быть легендарный кадровый генерал Мо Злой из Мо Злого Меча?".

Цзян Сяодун кивнул, ''Это оно, но я не знаю, откуда взялся мой благодетель, Сухой Общий Меч уже пропал, мой хозяин не смог пережить вершину этой Небесной Горы Лошади, этот Мо Злой Меч охранял место, где мой хозяин упал, прячась в грязи. Я легко оставлю это и сделаю исключение на этот раз для старого брата Нинга".

Белый Цзин был жадным и осторожно сказал: "Могу я его потрогать?"

Древний меч был слышен, чтобы быть легендарным Злым мечом Мо, и Нинг Тао также был перемещен, чтобы прикоснуться к нему.

Цзян Сяодун, однако, покачал головой: "Брат и сестра, ничего другого не сделает, только этот меч не сделает, это реликвия Мастера, он уже ясновидящий, после смерти Мастера Бессмертного, мне потребовались сотни лет, чтобы установить с ним связь, после того, как я внушил ему, он не позволит никому, кроме меня, дотронуться до него".

Уайт немного расстроена, но она не уговаривает Цзян Сяодуна отдать злой меч Мо на спектакль.

Нин Тао сказал: "Легендарный Ган Генерал Мо Зло - это пара женских и мужских мечей, этот Мо Злобный меч - женский меч, а Ган Генерал - пара любовных мечей". Для Большого Брата Цзяна это соответствовало бы легенде о том, что его мечной дух - это целомудренный мечной дух".

Цзян Сяодун улыбнулся и сказал: "Проницательность старого брата Нина уникальна, кстати, где твой летающий меч?".

Нинг Тао сказал: "У меня нет летающего меча".

Цзян Сяодун сказал: "Без летающих мечей... тогда бы нам не пришлось переходить через горы, это заняло бы много времени".

"Но у меня есть пистолет". Нин Тао поднял правую руку, и одним движением ума, облако чернил пистолет ци вспыхнуло с его правой ладони, и пистолет плоти также пронзил его ладонь и повесил в пустоту.

Это был первый раз, когда Цзян Сяодун увидел, как застрелили плоть Нин Тао, и удивился: "Это.........".

Нинг Тао сказал: "Это мое волшебное оружие, это не летающий меч, но это лучше, чем летающий меч". Он посмотрел на трех женщин: "Поднимайся, нам надо идти".

Девушка прыгнула на пистолет и обернула руки вокруг талии Нин Тао, ее осанка была настолько интимной, что ей было все равно, смотрит ли Цзян Сяодун.

Нинг Тао был немного смущен, но говорить что-то было нехорошо.

Цинчай и Цзян Хао также последовательно прыгнул на тело выстрела мяса, один держит талию другого, семья из четырех человек на выстреле мяса, сцена действительно похожа на веревку мяса барбекю.

Цзян Сяодун также прыгнул на Злой Меч Мо, и одним щелчком руки он подошел к боковой части мясного ружья, его глаза были наполнены любопытством, когда он посмотрел на мясной ружьё у ног семьи из четырёх человек: "Я до сих пор в первый раз вижу такое загадочное ружьё, как оно называется".

"Выстрел во плоть". Голос Нинг Тао был маленьким.

Цзян Сяодун: ".........."

Нин Тао сдержал смущение, книга серьезности: "Брат Цзян, ты ведешь дорогу, прежде чем идти, я последую за тобой".

Цзян Сяодун кивнул и повел свой меч на юг.

Нинг Тао управляет мясным выстрелом и следует за ним.

PS: Головокружение сегодня, только две смены, извините, похоже, простудились............

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0831 Глава 0831: Молодые саженцы всегда долговечны.**

0831 Глава 0831 Молодежь Кяомяо пошла к подножию гор Цзюцюн, а по дороге было много селений Мяо и других селений меньшинств, некоторые из которых зажигали костры, пели и танцевали. Некоторые из них освещены древними лампами. Хотя здесь нет небоскребов и город не суетится, это скорее место, где живут люди, потому что именно здесь пахнет природой, запахом жизни.

Также было неизвестно, сколько больших гор он пролетел, и Цзян Сяодун остановился перед небольшой долиной.

Нинг Тао стоял на ружье из плоти в руках, возвышаясь над ним и с одного взгляда захватывая долину.

Долина была небольшая, всего несколько квадратных километров, покрытая густым лесом, и в небе не было недостатка в древних деревьях. Нет ни входа, ни выхода, и поблизости нет оплотов этнических меньшинств, это уединенное место, и есть также намек на ауру, блуждающую между долинами, что встречается очень редко.

Однако, есть что-то особенное в том, чтобы не видеть.

Когда Нин Тао собирался пробудить глаза на состояние техники глазного зрения, Цзян Сяодун открыл свой рот и сказал: "Более двух тысяч лет назад в этой долине был когда-то город, спрятанный на Земле, в королевстве Еланг. Легенда гласит, что это королевский город Уми-Иранг".

Нин Тао любопытно сказал: "Здесь даже дороги нет, как здесь можно построить королевский город, а так как это королевский город, то должны быть какие-то реликвии, я ничего не видел".

Цзян Сяодун сказал: "Города двухтысячелетнего царства Елан не Сянян и не Чанъань, но в лучшем случае более крупное племя, и глиняные стены и деревянные хижины не могут быть сохранены. Кроме того, я слышал, как моя старшая сестра говорила, что здесь более двух тысяч лет назад была война, которая разрушила это место. Обитель пещеры моей старшей сестры находится в конце этой долины, и под этой горой есть трещина".

Нин Тао посмотрел вверх, но лес затенял его глаза, и он не мог видеть трещин. В процессе поиска он пробудил глаза и нос до состояния зрения и обоняния, и на мгновение в его поле зрения зажглись бесчисленные "фонарики", насекомые и птицы в лесу долины, а млекопитающие, как кролики. Тысячи запахов также дрейфовали в его ноздри, запах деревьев, запах каменистой почвы, запах гниющих туш животных, запах цветов и т.д., слишком многочисленных, чтобы их можно было сосчитать.

И запах людей.

"У Юэ здесь". Нин Тао быстро понял, что захваченный аромат - это запах У Юэ.

"Это, я не хочу ее видеть, так что я не пойду туда, я подожду вас здесь, ребята." Цзян сказал.

"Хорошо, тогда пойдем и найдем ее." Нин Тао сказал, везя пистолет в долину, запирает запах У Юэ в конце долины.

Цзян Сяодун не пришел, и он понял. Цзян Сяодун и У Юэ не были врагами, и даже однажды заключили алхимическую сделку, его уже можно было привезти, он не мог просить у людей больше.

В конце долины находится гора высотой несколько тысяч метров, с несколькими кипарисами, растущими редко на скалах, изогнутыми и изогнутыми, с прочными корнями. Под тысячеметровой скалой находится естественная трещина, и хотя это трещина, но и несколько метров в ширину.

Источник запаха У Юэ был в трещинах.

Нин Тао прижался к стене и попал под скалы, и семья из четырех человек спустилась с пистолета.

"Поймай ее в банку, я посмотрю, куда она пойдет на этот раз!" Холодная улыбка появилась из угла рта Бай Цзина.

"Не спешите позже, наша цель - работать с ней, говорить, когда можно, не говорить, пока не стало слишком поздно". Нинг Тао сказал, а потом вел в трещину.

Приятно уметь говорить, естественно. В этом мире нет вечных врагов, нет вечных друзей, есть только вечные интересы. Wu Yue держал в руках Wu Zetian, который мог держать Небесного Принца в заложниках, чтобы сделать вассалов, принеся ему большое количество живых мертвых верующих. Ему нужно было работать с У Юэ, потому что это было бы в его пользу. Но если бы Wu Yue отказался, то он бы нанес удар вне потому что Wu Yue был союзником Линь Цинь Хуа, и убийство ее также ослабило бы силу Линь Цинь Хуа, если бы она не желала сотрудничать.

Три женщины последовали за Нин Тао в трещину.

"Брат Нинг, когда настанет время сделать это, ты просто будешь стоять и смотреть, пока я ее убиваю." Цинь Чжуй сказал.

Нинг Тао кивнул.

У Юэ была хитрая, и после того, как она узнала, что такое Небесная Иностранная Клиника, она также сослалась на его план Доброго Человека, чтобы делать добрые дела, и накопила много заслуг и добродетелей, чтобы стать великим Добрым Человеком, настолько, что даже несмотря на то, что злые короли Северной Столицы попали в засаду в то время, результат не был ясен.

И как великий добрый человек У Юэ, он, посредник между добром и злом, был действительно не достаточно хорош, чтобы убить ее. Цинь Чжуй, очевидно, знал об этом, поэтому он позволил ему смотреть со стороны.

Разлом простирался вперед, на каменных стенах было много петроглифов, с птицами, как коровы, лошади и козы, и свирепыми зверями, как тигры и волки, а также пламя и некоторые нечитаемые символы. Чем дальше вперед, тем глубже свет и тем больше количество ауры в воздухе.

Через некоторое расстояние разлом резко оборвался, и перед ним оказалась горная скала, вниз по уклонной черной канаве, а впереди - пещера, врезанная в скалу. Вход в пещеру был вырезан несколькими ядовитыми предметами, скорпионами, сороконожками, пауками и ядовитыми змеями, а также несколькими китайскими иероглифами по шрифту печати "Пещера золотых компромиссов".

Нин Тао подергивал нос и быстро уловил аромат У Юэ, который находился в центре пещеры Золотой Компас на противоположной стороне разбитой скалы.

В этот момент Цинь Чжуй и Бай Цзин взглянули друг на друга и внезапно прыгнули в сторону пещеры на противоположной стороне скалы. Они также обладали способностью улавливать запахи, и вместо того, чтобы исчезать, их способность действовать в качестве змеиных демонов после того, как они прокрались в дракона, была усилена. Нин Тао смог зацепиться за аромат У Юэ, и, естественно, они тоже.

Нин Тао протянул руку и обернул ее вокруг талии Цзян Хао, толкая его правую ладонь вперед, и пистолет вышел через ладонь, принимая его и Цзян Хао лететь в сторону другой стороны.

Draw Style of the Desire Immortal Marksmanship - это не только движение, которое может быть атаковано, но и прорывной стиль полета на коротком расстоянии.

Семья из четырех человек подошла к двери Золотой пещеры, но, не дожидаясь, пока семья из четырех человек войдет в пещеру, в темной пещере внезапно раздался жуткий шуршащий звук, сопровождаемый тошнотворной зловонием!

"Что это?" Даже нос Цзян Хао чувствовал рыбный запах.

Ее голос только что упал, и пещера была густо усеяна большими полосами яда, некоторые - скорпионами, некоторые - пауками, некоторые - ядовитыми змеями, некоторые - сороконожками. Скорпионы были черными, как чернила, размером с кулак паука, ядовитые змеи были разноцветными, сороконожка была длиной в фут, где был любой нормальный яд, Геркулес - это армия культивируемых ядов!

"Рев!" Цин погнался за ним с ревом, из его рта вылетело облако дыхания дракона, и яд, бросившийся перед ним, мгновенно сгорел до тла, а заряд ядовитого легиона замедлился на мгновение.

Из середины пещеры вдруг раздался женский голос: "Это моя пещера, не боишься ли ты смерти, если осмелишься прийти ко мне и рассеяться?".

Это был не голос Ву Юэ, но она была прямо внутри этой пещеры. Несмотря на то, что здесь окутана сильная рыбья вонь, ее запах не исчезал, и источник все еще находился в той пещере.

"Убейте!" Цинь Чжуй сказал, что у него в глазах мигает золотистая ость.

Нин Тао взял самую импульсивную невестку у горстки и открыл рот: "Даосский друг, который говорил, это Чжин Яози, да? Молодой даосист, мы с твоим хозяином друзья, и мы с женой не собираемся делать из тебя врага. Мы здесь не для того, чтобы убить Ву Юэ, мы просто хотим поговорить с ней."

Цзян Сяодун сказал, что Ты Хэцзю не отступал здесь, но Ты Хэцзю появился здесь. Но это не обман Цзян Сяодуна, но он сам не видел Вас Хэцзю уже сто лет, не знает, когда и где Вы Хэцзю выходите из ворот, а только избегает пещеры, где она закрыта и показывает У Юэ пещеру, но Вас Хэцзю в этой пещере нет. В такой ситуации не было ясно, удача ли это У Юэ или невезение Нин Тао.

Стук, стук, стук, стук..............

Толстые и острые шаги шли из глубин черной пещеры, а ядовитый прилив, переполнявший проходы в пещере, как правило, расступался влево и вправо, а стройная фигура шаг за шагом шла среди пинка и постукивания по шагам.

Это была молодая женщина хмонг в возрасте около двадцати лет. Она была высокой и носила зеленовато-синий костюм хмонг с серебряной короной на голове, на котором был феникс с распростертыми крыльями, готовый к полету. Она также носила серебряный орнамент, лежащий на ее груди, которая уже была на большой высоте, и с несколькими слоями серебра, он становился все более величественным и вертикальным, давая довольно дикий визуальный эффект.

Если это всё, то ничего страшного, она выглядела просто красивой молодой девушкой Хмонг. Но это была красивая юная девушка Хмонг, с большой разноцветной змеей на плече.

Чем красочнее змея, тем она ядовитая, и все же у этой змеи две головы!

Она была старшей сестрой Цзян Сяодуна, Цзинь Каози Ю Хэцзю.

"Идите, ребята, это моя территория, а у меня тут не так уж много Ву Юэ". Тон голоса Чжан вообще не был вежливым. Столкнувшись с семьёй Нин, состоящей из четырёх человек, она достаточно редко в глубине души боялась.

"Ха! Если ты скажешь "нет", тогда давай пойдем и обыщем его!" Цинь Чжоу еще более неблагодарен.

"Моя пещера, почему я должен позволить тебе ее обыскать? Если хочешь драться, я тебя не боюсь!" Яги сказал холодным голосом.

"Хисс!" Двуглавая гадюка, лежащая на плече Ю Хэцзю, подняла две змеиные головы и шипнула на Цинь Чжоу, похоже, демонстрируя.

Белый Цзин засмеялся: "Как ты смеешь быть сильным перед бабушкой"?

При звуке вспыхивает облако демонической ауры, и дракон обретает форму!

Демон ци в форме дракона также появился на вершине головы Цинь Чжоу, даже сильнее, чем дракон Бай Цзин!

Двуглавая змея, лежащая на плечах Твоего Сёдзё, разозлилась и спряталась за Тобой Сёдзё.

Эти яды также были подавлены аурой двух драконов и отступали один за другим.

У ядов тоже есть духи. Они просто рептилии, но они божественные звери!

"Вы... Драконы?" Выражение вашего лица также изменилось, и вы уже не были таким твердым, как сейчас.

Белый Цзин холодно сказал: "Мой муж очень ясно дал понять, что мы здесь не для того, чтобы бороться против вас, мы здесь только для У Юэ". Ты не знаешь эту женщину достаточно хорошо, чтобы сделать какую-нибудь глупость по отношению к ней".

Нинг Тао сказала: "Я дружу с твоим старшим братом, если ты мне не веришь, спроси ее".

Выражение твоего лица было нерешительным.

Внезапно из черной пещеры вылетел фонарь с мечом!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0832 Поворот другой щеки.**

0832 ГЛАВА 1: Поворачивая другую щеку и не узнавая человека Не дожидаясь света меча, чтобы лететь, Нин Тао правой рукой махать, человеческая пушка объединилась, весь человеческий пушечный ядро в целом столкнулись друг с другом.

Хочешь пойти?

Это не так просто!

Нелегко было поймать черепаху в банке, как Нин Тао позволил бы Ву Юэ сбежать?

На входе в пещеру Бай Цзин, Цзян Хао и Цин Чжуй также были готовы что-то сделать.

Ноги У Юэ немного приземлились на каменную стену и улетели назад, не сталкиваясь с Нин Тао.

Нинг Тао тоже не гнался за ней, а просто перекрыл ей дорогу.

Выражение У Юэ все еще было спокойным: "Что ты пытаешься сделать?"

Нинг Тао в тусклом состоянии сказал: "Я убью тебя, на этот раз ты не сможешь сбежать, не так ли?"

Выражение Ву Юэ внезапно изменилось, одной Нин Тао было достаточно, чтобы она выпила горшок, не говоря уже о том, что три жены Нин Тао все еще были здесь. Ее глаза подсознательно двигались позади Нин Тао, и она видела дракона-демона Ци на вершине головы Цин Чжуй и Бай Цзин, и даже это преднамеренное поверхностное самообладание не могло быть сохранено.

Нинг Тао продолжил: "Я убью тебя, я сделаю это прямо сейчас, я не буду говорить с тобой ерунду о том, что ты сделал".

"Так чего ты хочешь?" У Юэ был начеку у трех женщин позади Нинг Тао. Насколько она понимала, Нин Тао не был тем, о ком она больше всего беспокоилась, потому что у нее были большие заслуги перед ней, и сколько бы она и Нин Тао ни сражались, его люди в конце концов проявят милосердие. Но три женщины Нинг Тао были разными, все они были демонами и не моргали глазом, когда убивали ее.

Нинг Тао сказал: "Я хочу поговорить с тобой".

Ву Юе замер на мгновение: "Хочешь поговорить со мной......?"

Нин Тао кивнул: "У тебя есть большая заслуга, я не вынесу, если убью тебя, я готов дать тебе шанс, давай объединим усилия, чтобы искоренить Линь Цинь Хуа".

Холодная улыбка появилась из угла рта У Юэ: "Вы угрожали убить меня, с одной стороны, но, с другой стороны, вы сказали, что хотите сотрудничать со мной. Что я за человек, Ву Юэ, что мне нужно, чтобы ты дал мне шанс?"

Нин Тао сказал: "Есть только один шанс, если ты хочешь быть упрямым, то я ничего не могу сделать".

Когти дракона Цинь Чжоу и Бай Цзин спокойно обретают форму, и как только разговоры их мужей с У Юем заканчиваются крахом, они без колебаний наносят удар.

Прохлада собрались вокруг тела Цзян Хао, и твердый лед распространился из-под ее ног к ядовитым насекомым на земле, отступая, куда бы они ни пошли.

В глазах У Юэ вспыхнул намек на гнев, но в конце концов он не вспыхнул, и тон его слов был более осторожным: "О чем ты хочешь со мной поговорить"?

Нин Тао сказал: "Что Линь Цинхуа дал тебе? Сделайте ваше сердце готово сотрудничать с ним, и вы должны знать, очень хорошо, что он предал свою душу, человек без души, или задней части гроба нидер души, и ваше сотрудничество с ним не закончится хорошо".

У Юэ губы слегка шевельнулись, но слов не вышло.

Нин Тао сказал: "Вполне естественно сотрудничать со мной, скажите мне, где Лин Цинхуа? Тогда передай мне Ву Ванронга".

"Я могу понять, что ты спрашиваешь, где Линь Цинхуа, и я могу понять, что ты хочешь объединиться со мной, чтобы убить его, но ты хочешь, чтобы я научил тебя старому предку моей семьи, чего ты хочешь?" У Юэ спросил риторически.

Нин Тао сказала: "Душа У Ванрона живет в теле У Цзэтяня, она может призвать живых мертвецов, я полагаю, вы уже знаете, что случилось в Большом дворце Парижа, я хочу завербовать живых мертвецов в компанию "Цзин Синь Бог"".

У Юэ слегка напевал: "Так ты хочешь подражать Цао Цао и держать Сына Небесного в заложниках, чтобы повелевать вассалами".

"Это то, о чем я хочу поговорить с тобой, ожидать, что ты отложишь в сторону свои предрассудки и будешь сотрудничать со мной". Нинг Тао сказал, что его глаза полны искренности.

На самом деле, со всеми враждебными вещами, которые сделал У Юэ, ему было достаточно тяжело зайти так далеко, и это был действительно последний шанс, который он дал У Юэ.

Был только один шанс, но У Юэ воспользовался бы им?

У Юэ на мгновение замолчал, прежде чем сказать: "Не невозможно сотрудничать с вами, вы хотите многого, но что я могу получить от вас?".

Нинг Тао посмотрел на нее: "Чего ты хочешь?"

У Юэ сказал: "Пагода Чжэнь-Ши и бессмертный Дэн уровня родословной Дэн".

Нинг Тао на это нахмурился.

Это большой львиный рот!

Отложив в сторону башню Чжэнь Чжэнь, у него даже не было Сянь Дань уровня Предков Поиск Дань, как он мог дать ему это?

Цинь Чжаоси яростно сказал: "Муж, она явно не хочет сотрудничать с нами, так зачем говорить с ним глупости, дайте мне убить ее"!

Честно говоря, после того, как услышал условия У Юэ, Нин Тао сам переехал убивать, но он все еще сохранил след сдержанности: "Тогда Небесный Бессмертный, я действительно не могу понять, что за суп Линь Цинхуа налил в тебя, чтобы сделать тебя так смертоносно использовать для него"?

Он очень хотел это понять.

У Юэ сказал: "Я не для его использования, и никто в этом мире не может управлять мной У Юэ, то, что я делаю, ни для кого, я только для себя". Я хочу восстановить Великий Тан, я хочу быть женщиной-императором Великого Танга!"

Нинг Тао внезапно понял.

Что за женщина У Юэ?

Во время правления династии Мин она основала клан Мин Шанг и хотела стать императором династии Мин, но в результате ее черного лица, династия Мин рухнула после отступления. Затем она основала секту Цин Шан, которая закончилась смертью династии Цин из-за ее черного лица. Но ее амбиции не были урезаны двумя поражениями, она была еще больше, на самом деле желая восстановить Великий Тан и стать женщиной императора, как У Цзэцзянь!

Как она может быть готова быть ведомой такой властолюбивой женщиной? Линь Цинхуа использовала ее, и как она могла не использовать Линь Цинхуа!

Эмоции У Юэ выросли: "Вы правы, Линь Цинхуа предал его душу, но преимущества, которые рынок Бога дал ему, находятся за пределами вашего воображения. Он злодей, но он лучше тебя, вежливый лицемер! Он обещал мне, что до тех пор, пока я буду помогать ему захватывать Дух Дана, он будет помогать мне восстанавливать Великий Тан силой Божественной Пустоты! Что-то вроде этого, можешь дать?"

Нин Тао горько улыбнулся и покачал головой: "Ты уже болен и не очень болен".

Холодная улыбка появилась из угла рта У Юэ: "Моя болезнь, ты надменна, настолько надменна, что можешь изображать небеса сама по себе". Небо и земля не добры ко всему, ты просто собака из той клиники, кто ты такая, чтобы дать мне шанс?"

Трудно сказать, но это правда.

Ву Юэ продолжил: "Не думай, что я не знаю, чем ты занимался в Париже, тебя ведь загнали в угол, да? Ты сам по себе и все еще хочешь сотрудничать со мной, ты мертв, не затягивай меня!"

Нинг Тао пожал плечами, безмолвный.

Три цифры набросились на У Юэ.

Цин Чжуй, Бай Цзин и Цзян Хао не так терпеливы, как Нин Тао.

Прилив ядовитых насекомых в пещере внезапно взлетел, и на трех женщин обрушилось темное облако. Эти гадюки совсем не боятся драконов. Они повиновались судьбе только одного человека, и этим человеком был Цзинко Ю Хэцзю.

Было неизвестно, в какую сделку попали эти две женщины, настолько, что даже перед лицом ужасающей военной мощи четырех членов семьи Нин, они осмелились вмешаться, чтобы помочь. Но причина не имела значения, важно было то, что Ты Хэцзю был на стороне У Юэ и выбился!

Не только три женщины из семьи Нин, но и Нин Тао стали мишенью ядовитого нападения и первыми вынесли основную тяжесть.

Паучий шелк, змеиные зубы, хвосты скорпиона, сороконожки, густо забитые рыбьим ветром, и в одно мгновение превратились в ядовитый беспорядок!

Бряк!

Черное и белое пламя неба прорвало его тело, и ядовитые насекомые, набросившиеся на Нинг Тао, превратились в пепел, но все же на него набросилось бесчисленное множество насекомых.

Три женщины из семьи Нин также были запутаны в ядовитых насекомых, и хотя это было только на мгновение, именно в этот момент У Юэ и Ю Хэцзю уже сбежали в пещеру.

Два дышащих дракона извергались, а проезжавшие мимо насекомые превращались в пыль.

Кулаки Цзян Хао столкнулись друг с другом, и холодная аура улетела, заморозив ядовитых насекомых, где они проходили, а те, что подпрыгивали, тоже упали на землю.

Армия гадюк исчезла в мгновение ока.

Оставшийся ядовитый паук с кулаком размером с кулак держал шелк паука и набросился на Нинг Тао со стены пещеры.

Одним ударом ядовитый паук открылся, и яд был поглощен небесным огнем.

Три женщины пришли позади Нинг Тао, пещера перед ними не была уверена, насколько глубокая, она была черной и рыбной.

"Муж, убей ее или нет?" Бай Цзин спрашивал.

"Убить". Ледяной холодный голос выскочил из рта Нинг Тао.

Некоторые люди не заслуживают такой возможности.

"Тогда чего мы ждем, давайте убьем!" Цинь Чжоу больше не мог ждать.

Нинг Тао кивнул и шагнул вперед.

"Подожди!" Голос внезапно появился сзади него.

Летающий меч прилетел с другой стороны разбитой скалы и в одно мгновение достиг Нинг Тао.

Мечом был Мо Злой меч, а человеком был Цзян Сяодун, средний сын Линя.

Нинг Тао посмотрел на него: "Разве ты не ждёшь снаружи, в долине?"

Цзян Сяодун. Внезапно приехав, с ним было несколько сложно иметь дело, так как было очевидно, что Вы, Хэцзю, заключили какую-то сделку с У Юэ. Если он ударит ещё раз, то убьёт даже Ты Хэцзю, но Цзян Сяодун - старший брат Ты Хэцзюя, а Секта Долины Привидений остаётся с ними двумя.

Не дожидаясь выступления Цзян Сяодуна, Цинь Чжоу сказал: "Если ты хочешь умолять о старшей сестре, не говори, она выступила против моего мужа, непростительно!"

Цзян Сяодун минуту молчал перед тем, как сказать: "Мне действительно неловко с вами, ребята, поэтому я подошел, чтобы проверить, и в результате я почувствовал прилив насекомых, и, наверное, это моя старшая сестра тоже была здесь, так что я зашёл. Моя сестра - простой человек, которого легко обмануть. Я хочу поговорить с ней, пожалуйста, дайте мне шанс и я уговорю ее. Она никого не будет слушать, но будет слушать меня".

Три женщины из семьи Нин двинули глазами, чтобы посмотреть на Нин Тао, ожидая его решения.

Нин Тао на мгновение замолчала, прежде чем сказать: "Ты идешь с нами, и прежде чем сделать это, ты убеждаешь ее, что если она настаивает на том, чтобы присоединиться к У Юэ и сделать из нас врага, то мы ничего не сможем сделать".

Цзян Сяодун сказал: "В этой пещере много ловушек, так что мне лучше вести за собой".

Сказав это, он прошел мимо четырех членов семьи Нинг Тао в сторону пещеры.

Меч Лукавого Зла излучал зеленый и туманный духовный свет, и в темной пещере был некоторый свет.

"Ребята, будьте осторожны, навязчивые саженцы с древних времен очень загадочны, что молодой Хэцзю даже выращивает навязчивый саженец, ее пещера будет непростой." Нинг Тао окунулся в пещеру, а также сделал шаг навстречу глубинам пещеры.

Трое женщин продвигаются вперёд.

PS: Из-за холода, головокружения, не в штате, сегодня 2 смены, завтра возобновить 3 смены, мне очень жаль.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0833: Массив сетей неба и земли Долины призраков**

0833 Глава Долина призраков Небо и сетка земли Цзян Сяодун провели, очередь из пяти человек не ушла далеко, из глубин пещеры тихо вышел черный туман. Он смешивался с темнотой, и не было ничего заметного в запахе, чтобы держать его подальше от охраны.

Но как только она появилась, ее заметила Цзян Сяодун.

"Все, будьте осторожны, это яд!" Цзян Сяодун поднял голос, чтобы напомнить: "Вы, ребята, отвалите, я разряжу его!"

Как только его слова упали, мимо него пролетело холодное течение, и кристаллы льда трепетали повсюду, куда бы он ни пошел. Эти кристаллы льда были похожи на чернила и нефрит, и когда они упали на землю, то размыли слой камня.

Ее демоническая сила обладает очень сильным свойством ледяного холода, поэтому ей нужно только использовать свою демоническую силу, чтобы создать демонический ветер, и пока в воздухе есть влага, она может заморозить его.

Цзян Сяодун оглянулся на Цзян Хао, пожал плечами, а затем продолжил лидировать.

"Брат Цзян, другого выхода из этой пещеры тоже нет?" Пройдя вперед некоторое время, было обнаружено, что следы искусственных раскопок исчезли, но пещера все еще тянулась вперед, а в стартовом пространстве также появились признаки постоянного расширения, Нинг Тао не мог не спросить.

Цзян Сяодун сказал: "Я приходил в эту пещеру несколько раз, и она была обнаружена моим хозяином в том году. Сначала это была всего лишь трещина, в которую можно было пробурить, но чуть дальше было это место, протянувшееся под землей, с живописным камнем на дне, очень злобное. Когда ребенок вышел из тела, он спустился и нашел живописный камень и предупредил меня и мою сестру не спускаться. Однако я не ожидал, что после того, как Хозяин не смог пройти через ограбление, сестра просто вскрыла трещину и использовала это место как свою пещеру".

Нинг Тао задавался вопросом: "Какие иероглифы?"

Затем он сменил тему: "Ты только что спросил меня, что нет другого выхода и из этой пещеры, насколько я знаю, нет, давай просто пойдем этим путем, чуть дальше, и мы будем там, этот иероглиф - конец".

"Брат Цзян, что это за иероглифический камень, о котором ты говоришь?" Бай Цзин спрашивал. Ей более четырехсот лет, Цзян Сяодуну более пятисот лет, этот крик старшего брата Цзяна не ошибается, и с точки зрения жены Нин Тао, женатый муж следует за мужем, она также должна следовать за Нин Тао называть старшего брата Цзяна.

"Что, ребята, вы поймете, когда увидите это, в любом случае, эта штука - зло, вы, ребята, не подходите к ней легко". Цзян Сяодун все еще не говорил.

Бай Цзин слегка нахмурился и прикоснулся локтем к талии Нин Тао.

Нин Тао знал, что это напоминание о том, на что нужно обратить внимание, и кивнул в знак понимания.

Проход пещеры был изогнут вниз, и ловушки были плотно упакованы по пути, но все они были легко обезврежены четырьмя членами семьи Нин Тао.

Когда после долгого путешествия пещера подошла к концу, ее вид удивил всех четырех членов семьи Нин Тао.

Перед глазами был интерьер полуискусственного, полуестественного храма. Два ряда огромных каменных столбов выдвигались вперед, а в конце стояла не какая-то статуя бога, а огромная скала.

Это был иероглифический камень, о котором говорил Цзян Сяодун.

Увидев его внешний вид, Нин Тао наконец-то понял, почему Цзян Сяодун просто заикался, всегда не говоря о том, что это было.

Она похожа на женщину, рожающую орган, и установлена в каменной стене, так что каменная стена также выглядит как часть ноги.

А на сколько это похоже?

Если поставить в процентах, то девяносто процентов. Если присмотреться, можно даже получить иллюзию, что это не окаменелость какого-нибудь бога-тролля или тролля.

Как Цзян Сяодун мог описать это перед тремя женами Нин Тао?

Еще более странно то, что камень-пиктограмма, установленный на вершине каменной стены, не только имеет идеальную форму, но и излучает сильный инь и мертвый воздух, даря людям ощущение присутствия в подземном мире!

Нин Тао уже уловил запах У Юэ и Ты Хэцзю, прямо посреди этого божественного зала. Его глаза упали на темный угол в конце божественного храма, где скрывались У Юэ и Вы Хэцзю, и положение двух женщин было очень близко к иероглифическому камню.

Нин Тао узнал об этом, как и Бай Цзин и Цин Чжуй.

С волной руки Белого, жалкий белый фонарь улетел в сторону угла.

Тьма была рассеяна и Вы Hejiu и Wu Yue вышли из за каменным столбом.

Молодой человек держал в руке маленький деревянный ящик, дерево которого было покрыто глазами насекомых и выветриванием, как будто он превращался в порошок одним выжиманием.

В руке У Юэ она держала маленький черный камень, а также свой летающий меч.

Выхода для этих двух женщин не было, но они выглядели сдержанными и совсем не нервными и не испуганными.

Бряк!

Фонарь Бай Цзина сбил что-то громким ударом и был разорван на куски!

Энергетическая ударная волна восстановилась, и четыре члена семьи Нин Тао, а также Цзян Сяодун, казалось, были под цунами!

Нин Тао проткнул пистолет из плоти вперед, и облако чернил пистолета ци вылетело, блокируя трех жен, как будто это были чернила тайцзи.

Все три жены сильны и вообще не нуждаются в его защите, но как мужчина, защищающий свою женщину, это инстинкт и ответственность.

Незащищенный Цзян Сяодун обрушил на палец Злой Меч Мо, чтобы обезвредить энергетическую ударную волну, хотя он и не был ранен, но при этом выглядел очень подавленным, не таким расслабленным и свободным, как Нин Тао.

После сильной энергетической ударной волны из иероглифического камня появилась одна энергетическая руна. Энергетическая ударная волна только что была выпущена живописным камнем, когда мимо пролетел волшебный фонарь Бай Цзина.

Не только иероглифический камень, но и каменные столбы, земля и каменные стены по обе стороны от этого храма, все имели руны, плавающие по ним.

Одна за другой руны энергии мелькали, тьмы не было, и этот пантеон также давал жуткое ощущение божественности, как будто здесь действительно было некое божественное существо, невидимое невооруженным глазом смертного зародыша, и оно могло истребить любого, кто обидел его одним движением руки.

"Это..."... Цзян Сяодун тоже был сбит с толку.

Судя по его реакции, он, похоже, тоже этого не ожидал.

"Хозяин, что вы здесь делаете?" Ямахо Цзю открыл свой рот и сказал: "Эти люди - все мои враги, ты сделаешь из меня врага, когда приведешь их сюда?".

Цзян Сяодун сказал: "Я пришел посоветовать тебе не делать глупостей! У этой женщины плохое сердце, ты работаешь с ней и продаешься ею и не знаешь, что происходит!"

Знаешь, что я ненавижу в тебе больше всего? Больше всего я ненавижу то, что ты проповедуешь передо мной!"

Бай Цзин и Цинь Чжоу показали некоторые признаки рук, но были остановлены глазами Нин Тао. Он обещал дать Цзян Сяодуну шанс уговорить тебя уехать надолго, а для этого нужно будет вернуться к его слову. Более того, это место было странным, и он также хотел получить кое-какую информацию через разговор Цзян Сяодуна с You Hejiu.

У Юэ не пришла бы сюда, чтобы найти Тебя Хэцзю без причины, у неё должна быть какая-то цель. Это он и пытался выяснить.

Цзян Сяодун сказал: "Хозяин ушел, я твой старший брат........".

Не успел он закончить предложение, как Yugisa прервала его: "Заткнись! Ты единственный в его сердце, и ты тот, кого он любит больше всех, а Я никогда не буду учеником в его сердце! Ты, как и он, просто любишь проповедовать мне..."...

"Заткнись!" Цзян Сяодун был в ярости: "Как ты посмел опорочить Мастера! Он научил тебя тщетно, научил навыкам!"

"Ха!" Вы, Сянцзюй, холодно ворчали, и из угла его рта появился намек на презрительный смех: "Хозяин"? В твоем сердце он добрый, честный человек, но знаешь ли ты, что он натворил?"

У Цзян Сяодуна глаза были холодные: "Что ты имеешь в виду?"

Вы, Сянцзюй, сказали: "Он пришел сюда искать этот Пещерный Камень Трупов, который, как вы думаете, вписал здесь заклинание, это был он". Но Он говорит нам не приходить сюда, что Ты - Его любимый ученик, потому что Ты повинуешься. Но я не поверил ему, и после его смерти я пришел сюда и открыл для себя тайну этого места. Этот Камень в Трущобной Пещере является переходом в Подземный мир, и он хочет использовать этот Камень в Трущобной Пещере, чтобы войти в Подземный мир, чтобы захватить Дух предков Дана!".

Глаза Нин Тао упали на тело Ву Юэ, поэтому она пришла к Тебе, Хэйдзиу, она также хотела этот пещерный камень из трупов!

Янь Сянцзюй продолжил: "Знаешь ли ты, какими рунами написано это заклинание? Каждая руна - это иньский дух маленькой девочки, и он вырезал его своей кровью и душой, и каждая руна - это жизнь!".

Неудивительно, что здесь такой тяжелый Инь Ци!

"Нет - это неправда!" Эмоции Цзян Сяодуна сломались.

Он хотел убедить его, но не понимал, что правда, которую он раскрыл, мгновенно сломала его.

Хозяин, которого он уважал больше всего в своей жизни, был таким злым и страшным демоном!

Как это делает его приемлемым?

"Старший брат, посчитай сам, сколько рун в этом массиве Небесного Закона Демонской долины, они все из твоего клана, дочка моего клана, посчитай, сколько он убил вместо этого!" Ты смеялся, как сумасшедший: "Ты же не смеешь считать, да? Я насчитал 999! Он хочет парить до бессмертия и парить над девятью небесами? Небеса не пощадят его!"

Губы Цзян Сяодуна дрожали, и ничего не выходило.

В тот момент его разум был пуст, а голова жужжала, что еще он мог сказать?

Нин Тао подошел к Цзян Сяодуну и открыл рот: "Ты Хэцзю, я не хочу тебя убивать, еще не поздно уйти".

Ты, Сянцзюй, хладнокровно засмеялся: "Убьешь меня"? Ты не мелкий, давай поговорим об этом после того, как ты сломаешь этот массив сети "Небесная Долина Демонов"."

Этот храм был полон рун, и одна руна была эквивалентна Духу Инь маленькой девочки, который на самом деле был немного паутиной неба и земли.

Вдруг когти дракона расщепляются на каменный столб с выгравированными на нем рунами.

Бряк!

Она была изгнана, и каменный столб был невредим!

В один миг храм был мрачным, а крики младенцев были повсюду, настолько плотными, что их кожа головы онемела, чтобы их 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 0834: Сердце Змея**

Глава 0834 Змеиное сердце В звуке детского крика, руна в голове вспыхнула, все двух-трех летние девочки. Они кричали и боролись за то, чтобы выбраться из рун.

Вдруг маленькая девочка вздрогнула от каменного столба и улетела в сторону Цинь Чжоу с ухаживанием.

Коготь дракона расщеплена Зелёным Чейзом, и Дух Инь раскололся на две части. Но в мгновение ока они снова собрались и убежали в сторону.

Все больше и больше детских духов приходят в безумие, и храм наполняется звуками плача призраков и завывания, и мрачный ветер становится жалким.

Всякий раз, когда эти маленькие дети приближаются к человеку, они пытаются зарыться в его тело, вторгнуться в него и поглотить его жизненную энергию. Они дополняют это заклинание, и воссоединятся, когда они расстанутся, они являются неиссякаемым легионом маленьких детей!

Точно так же, как три жены и Цзян Сяодун рубили из рук в руки и убивали ребёнка, Нин Тао произнёс вслух: "Я отдыхаю в моём зародыше и слышу Звук Дао".

Чёрт!

Божественные часы бьют.

Звук Великого Пути спотыкается.

Все маленькие дети были разбиты вдребезги и убраны, как будто прилив и отлив омыли их.

Однако в мгновение ока среди рун появилась ещё одна голова, ползающая по рунам, казалось бы, выбирая и выбирая, кого съесть, и будет атаковать, если только кто-то коснётся расстановки. Такое причудливое заклинание, не говоря уже о том, что оно было нарушено, вызвало бы мурашки по коже, просто взглянув на него!

На лице Белой Цзин появились чешуйки дракона, и демоническая аура на ее теле внезапно окрепла. Она была зарождающимся драконом и у нее было высокое сердце, но она не могла разрушить ни одного заклинания, и она определенно не была убеждена. Она явно входила в свою шнековую форму, чтобы прорваться сквозь строй на своем самом сильном!

Тем не менее, Нин Тао схватил ее за руку и покачал головой о нее.

Заклинание - это особый вид существования, и некоторые продвинутые заклинания часто опираются на силу небес и земли. Здесь есть пещерный камень для трупов, и это образование, очевидно, стало возможным благодаря силе пещерного камня для трупов, так что это не то, что можно сломать грубой силой.

Тяжелое бессмертное образование трудно сломать даже для богов и богинь, а небо Долины Призраков и небо Земли сетчатое образование, которое убило 999 девочек с помощью камня пещеры Трупов, только так сильно, как жесткое бессмертное образование. Чем сильнее атака, тем сильнее будет обратный фагоцитоз, даже если Бай Цзин будет в состоянии шнека, это не поможет!

Это Небесное и земное образование долины Ghoul - то, на что Вы Mujiu и Wu Yue должны полагаться, иначе они сбежали бы, если бы они знали, что это был тупик.

Долина призраков Цзы признана самым легендарным гением земледелия на протяжении тысячелетий, с мастерством астрономии и географии на верхнем уровне, непревзойденным искусством войны, и непревзойденным вкладом в даосизм. Как мог такой гений исследовать Феномен Небесной лужайки Небесной Долины Призраков настолько прост?

У Юэ стоял рядом с You Hejiu и хладнокровно смеялся, в то время как семья Нин Тао заблокировала внешнюю часть формирования, но она не выглядела запаникованной вообще.

Цзян Сяодун ругал: "Что бы ни сделал Учитель, умерший - величайший, если у него есть грехи, то их устроят небеса". Как ученики, мы с тобой не должны пренебрегать Учителем. Хочу также сказать вам еще одну вещь: брат Нинг не имеет намерения сделать вас врагом, он является великим благодетелем нашего Секта Долины Привидений, и на этот раз он пришел, чтобы отдать мне величайшее сокровище дивизии - Писание Истины Долины Привидений. Ты пойдешь со мной, мы будем учиться вместе, а затем распространим Секту Демонской Долины на весь мир".

"Правда?" В глазах молодого Шанцзю мелькало от удивления и волнения.

Как наследник Секты Долины Привидений, ценность ее естественного пути - Истинная Сутра Долины Привидений - была результатом пожизненной мудрости легендарной Долины Привидений Цзы, которая была рядом на протяжении тысячелетий.

Но, не дожидаясь, пока Цзян Сяодун скажет ещё одно слово, У Юэ поспешил сказать: "Не верьте ему, ему уже промыли мозги Нин Тао, пока вы выходите, тогда Нин Тао убьёт вас!".

Твои глаза Сянцзюй переместились в тело Нин Тао, и эти глаза были полны осторожности и ненависти.

Она была более чем простой, как видно из изменения эмоций в ее глазах в течение этого небольшого времени.

Она действительно из тех, кто продался и поможет пересчитать деньги.

Цзян Сяодун гневно сказала: "Старшая сестра, ты мне веришь или ты ей веришь? Эта женщина не дала тебе ничего взамен, тебе не нужно пробираться сквозь этот беспорядок!"

Ты вернулся: "Я не хочу, чтобы ты заботился о моих делах!"

Ву Юэ сказал: "Что я ей дал? Я пришел сказать тебе, что у меня есть все, чем я могу с ней поделиться!"

Нинг Тао хладнокровно засмеялся: "Значит, больше нечего давать? Это действительно нормально, что ты рисуешь пирог, чтобы люди работали на тебя".

Ву Юэ вырвался и отругал: "Кем ты себя возомнил? Чжин Компас, говорю тебе, этот Нин Тао является естественным посредником между добром и злом, и он специализируется на убийстве тех, кто имеет грехи на своих телах. Ты поднимаешь червячные наклонности, должно быть, плохие вещи были сделаны, этот Нинг Тао определенно убьет тебя!"

Культивирование золотого навязчивого цзы не сильно отличалось от культивирования Цзян Сяодуна, а также было секретной машиной ци, поэтому невозможно было увидеть существование злого ци. Но если первенец выходит из тела и открывает глаза на небо, он может видеть его с первого взгляда. Однако сейчас не время делать такие вещи, и у него нет ума убить Тебя Хэцзюй, в конце концов, в Секте Долины Привидений осталось только два наследника, если он убьет, то Сян Сан тоже не будет в мире в Небесном Духе.

У Юэ хладнокровно засмеялся: "Ты безмолвна, не так ли? Знаешь, это меня ты собираешься убить в Северной столице. Я знаю, что такое ваша клиника, и я знаю вашу программу "Хорошие люди", поэтому я научился делать добро, как и вы. Во мне нет не только грехов, но и больших заслуг. Ты осмеливаешься убить меня? Если ты убьешь меня, это будет против Небесного Дао!"

Нин Тао всегда подозревал, что злодейский вождь Бэй Ду не был единственным крылом, а У Юэ, только доказательств не было. Теперь, когда она сама призналась в этом, это показало, что он был прав в своих подозрениях в первую очередь. Тем не менее, Одинокое крыло мертво, и истинный лидер зла все еще на свободе.

В углу рта У Юэ появился намек на презрение: "Вы сказали, что культивируете Небесное Дао, и что ваша клиника - тоже Небесное Дао". Нинг Тао, я хочу сказать тебе сегодня, что Дао Рая уже давно нет. Если бы у этого рая действительно были глаза, он бы не позволил тебе убить Одинокое Крыло вместо меня! Что смешно, так это то, что ты на самом деле взял в качестве жетона куриное перо и, не сказав ни слова, сделал себя рабским бродягой этой клиники и вынужден быть искупленным, ты на самом деле самый отвратительный!".

Нинг Тао молчал, боги заставили замолчать пешку Небесного Дао, это было пророчество, оставленное предком Дэном Данлингом, в этот момент он не мог не думать, может ли Небесный Дао действительно быть мертв?

"Я убью тебя!" Цин гнался за ревом и набросился на У Юэ, она не выдержала дыхания!

За один прыжок правая рука Цинь Чжоу превратилась в руку дракона, плотно покрытую зелёной чешуей, а когти этого дракона были ещё толще её тела!

Что такое рука единорога?

Это Драконья рука!

Лицо Ву Юэ внезапно изменилось и инстинктивно сделало шаг назад.

Когти дракона вышли на передний план и раскалывались громом.

Бряк!

При скучном взрыве Цинь Чжоу отскочил назад, и в воздухе вылился полный рот крови.

Девятьсот девяносто девять отродьев безумно взлетели навстречу Цинь Чжоу.

Нин Тао вскочил, обернул руки вокруг талии Цинь Чжоу и запел вслух: "Я отдыхаю в утробе, я слышу звук Великого Пути!".

Чёрт!

Божественный колокол ударил, и звук Авеню упал.

Когда звуковая волна маны проходит, маленький ребенок впадает в разреженный воздух.

Однако в мгновение ока в каждой руне снова появлялась голова маленького ребенка.

"Ты в порядке?" Нинг Тао сказал с беспокойством.

Он останавливает Белого Цзина, но забывает Цинь Чжоу, который самый страстный и свирепый. То, что только что сказал У Юэ, было трудно услышать, и он сам был зол на то, что услышал это, Цинь Чжоу не мог вынести, и собираться убить У Юэ также считалось очень нормальной реакцией. Но его это не волновало, он просто беспокоился о том, пострадала она или нет.

Цинь Чжоу возмущённо сказал: "Я в порядке, я убью её! Даже если я не смогу сломать этот строй, я останусь здесь и заморю ее голодом!"

Нинг Тао: ".........."

Тот факт, что она может сказать это, означает, что она в порядке и нормальном состоянии.

Нин Тао отпустил Чейза Цин и медленно шел к энергетическому щиту Небесной лужайки долины призраков.

"Если ты не можешь снять это заклинание, то я позабочусь об этом, ради того, чтобы ты был другом моего хозяйского брата, я отпущу вас всех и заберу твою женщину с собой!" Янг сказал.

Шаги Нинг Тао продолжились, когда он шел: "Разве ты не веришь, что я отдал Долине Призраков Истинную Сутру твоему старшему брату?"

"Не верь ему, он лжет тебе!" У Юэ вмешался.

Нин Тао не обратил внимания на У Юэ, когда открыл маленький сундук с лекарствами и вытащил изнутри бронзовое зеркало: "Цзинь-компас, ты наследник Секты Долины Привидений, тогда ты должен знать об этом бронзовом зеркале, так?".

Как Демон Сияющего Зеркала Мастера Песни Сянга попал в твои руки?"

Нин Тао сказал: "Ты всё ещё знаешь Сян Сан? Ну, я скажу тебе, я был в прошлом и уже встречался с Сян-сан. Он рассказал мне адрес своей тайной коллекции и попросил передать потомкам Священного Писания Демонической долины Истинное Писание, и это зеркало также считается подарком от него мне".

Юй Юй Цзю колебалась, и она взглянула на Цзян Сяодуна: "Старший брат, правда ли то, что он сказал?".

Цзян Сяодун сказал: "То, что он сказал - правда, тогда Истинная Сутра Долины Привидений в моем доме, я изначально хотел подождать, пока ты пойдешь учиться с тобой после того, как ты выйдешь из перевала, почему бы тебе не пойти со мной сейчас, и мы пойдем посмотреть Истинную Сутру Долины Привидений".

Нин Тао добавил: "Чжин Компас, тебе не нужно пробираться через этот беспорядок, еще не поздно повернуть назад, не обманывайся женщиной позади тебя".

Ты сказал Сянцзюй: "Хорошо, тогда я открою строй сейчас, если ты будешь врать мне, я буду преследовать тебя всю оставшуюся жизнь и накладывать на тебя комплименты"!

Она сделала шаг к Некропольскому камню.

Внезапно...

"Берегись!" Нинг Тао выпустил дыхание.

Жаль, что уже поздно.

Летающий меч, проткнутый сзади головой Твоего Сёдзю, пронзил ее грудь. Ее тело застыло на мгновение, и она оглянулась на У Юэ, который стоял позади нее, ее глаза наполнены изумлением и гневом.

Человек, который подкрался к ней, был не кем иным, как Ву Юэ.

"Сестра!" Глаза Цзян Сяодуна были кроваво-красными.

У Юэ пнул тебя в талию, ты, Сянцзюй, упал на землю, все еще сжимая гнилую деревянную коробку. Кровь безумно хлынула от двух ран на груди и спине, в мгновение ока окрашивая землю в красный цвет.

"Хахаха........" Ву Юэ засмеялся мечом: "Нинг Тао ах Нинг Тао, я вижу, как ты пришёл убить меня! Как ты можешь убить меня, когда это строение запечатано? О да, ты можешь смотреть снаружи и ждать, пока я умру с голоду, говорю тебе, я могу идти сотни лет без еды, только аура здесь накормит меня. Но у тебя нет времени. Если ты не заработаешь то, что хочет клиника, ты умрешь, верно? Хахаха.........."

Нин Тао прощупывал руку и вытащил волшебный талисман из маленького сундучка с лекарствами, его голос был холоден: "Я приду и убью тебя сейчас".

Смех Ву Юэ остановился.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0835 Глава Прорыв.**

Глава 0835 Символ прорыва представляет собой типографскую версию выщипанного символа.

Подлинный выщипывающий талисман - это талисман для лечения переломов, потери веса и вытаскивания пули и токсинов из организма, это чистый целебный талисман, который не является оскорбительным, нечеткая версия выщипывающего талисмана - это острое оружие для вскрытия всех замков и маны.

В глазах Нин Тао, неточно оторванная руна была эквивалентна всемогуществу. Существование ключа в целом. Он воспользовался опечатанной версией выщипанного талисмана, чтобы открыть трудные бессмертные образования Храма Святой Горы и бессмертные образования Подземного Храма Небоны в государстве Сирия, которые все были неблагоприятными. В настоящее время, Небо и Сетка Долины Привидений из Долины Привидений похожи на Сложное Бессмертное Формирование и не трудно открыть!

Ошибочно написанная версия ощипанного амулета в руке, Нинг Тао остановился перед Фантомной энергетической плащадью и протянул руку, чтобы наклеить амулет на энергетическую плащадку.

Однако, не дожидаясь, пока он активирует ману, чтобы вытащить ее наружу, громкий гул взорвался, и ману в его руке разорвало на куски, и его тело также было поднято внезапной энергетической ударной волной, созданной.

Цзян Хао подобрал его сзади.

Сердце Нин Тао было поражено, он не использовал много силы, но у него также была такая мощная обратная поглощающая энергия, что можно было представить, какую ужасную обратную поглощающую силу Цинь Чжоу только что пережил!

Девятьсот девяносто девять маленьких детей пришли в безумной спешке.

Нинг Тао прочитал первую фразу Твоей Сутры, здесь, чтобы разогнать бес.

В мгновение ока эти отродья снова вышли из рун.

"Ты в порядке?" Цзян Хао сказал с беспокойством.

"Я в порядке". Нин Тао последовал за ним и вытащил из маленького сундучка с лекарствами неправильно написанную версию вырванного талисмана и наклеил его на голову столба.

Однако, то же самое верно. Не дожидаясь, пока он активирует "Необъявленный рисунок талисмана", вновь пришла и подняла его энергетическая шоковая волна, и "Необъявленный рисунок талисмана" снова разбился на кусочки.

Девяносто девяносто девять маленьких детей, выстреливших как дождь из стрел..............

Это был просто еще один жалкий раунд.

"Ха-ха-ха!" У Юэ засмеялась, когда дрожали ветки цветов, ее голос был полон насмешек, ''Разве ты не говорил, что скоро придешь убить меня? Давай, ты! Я прямо перед тобой, пожалуйста, приди и убей меня!"

Нин Тао только что использовал первый куплет Твоей Сутры, чтобы разогнать малыша, когда пришли крутые слова Ву Юэ и разозлили его.

"Нинг Тао, мне просто нравится видеть, как ты пытаешься убить меня и не можешь." У Юэ добавил еще одну косую черту.

"В бешенстве!" Бай Цзин посмотрел на Цзян Сяодуна и сказал: "Ты также ученик Секты Долины Привидений, разве у тебя нет способа взломать это заклинание?".

Цзян Сяодун сказал: "Хотя я не использовал такое заклинание, я знаю об этом как о наследнике Секты Долины Привидений". Глазом этого заклинания был пещерный камень, и если ты не мог дотронуться до этого пещерного камня, ты не мог сломать это образование. Независимо от того, мана это или грубая сила, чем больше энергии действует на ману, тем сильнее страдает ответная реакция".

Три женщины из семьи Нин так сильно ненавидели друг друга, но не было никакой возможности.

"Хахаха......." чихнул Ву Юэ, "Разве у вас, ребята, до сих пор нет мертвого сердца? Нин Тао, сколько еще рун "Сломанного заклинания" у тебя есть, вытащи их и попробуй еще раз, чтобы я увидел, насколько ты обескуражен".

Взгляд Нин Тао переместился на ползающих по рунам сопляков, на мгновение протерся, и вдруг вспомнил что-то, а на углу его рта появился намек на улыбку. Он вытащил из маленького сундучка с лекарствами обычную палочку с нарисованным на ней кровавым замком и открыл дверь удобства.

"Муж, мы возвращаемся сюда?" Белый спросил, явно не хочет.

Цзян Хо Хо (1944-), политик КНР, премьер-министр с 2007 года.

Нинг Тао сказал: "Вы, ребята, стойте здесь на страже, я пойду возьму одну вещь и скоро вернусь". Если она выйдет из этого, не обращайте внимания на мое мнение, просто убейте ее!"

В цвете лица У Юэ произошли тонкие изменения, которые были нелегко заметить.

На самом деле, будучи заблокирована семьей Нингтао, было ложным сказать, что ее сердце не было ложным. Но даже несмотря на то, что она волновалась и нервничала, она могла вести себя так, как будто у нее все под контролем.

Нин Тао взглянул на У Юэ, а затем шагнул в дверь удобства.

Этот взгляд в его глазах заставил У Юэ необъяснимо нервничать, но его слова остались сильными: "Я думаю, вам лучше уйти, пока вы можете, не тратьте здесь больше времени". Насколько я знаю, твои люди должны ежемесячно зарабатывать определенную сумму денег, чтобы жить, поэтому вместо того, чтобы тратить время со мной, придумай, как заставить твоих людей жить немного дольше".

"Сука, тебе страшно?" Бай Цзин отругался.

Цинь Чжоу указал на У Юэ, его голос холодный: "Подожди минуту и разорви тебя на куски"!

Только тогда У Юэ поняла, что совершила ошибку, а именно, что эти три женщины - не Нин Тао, и что если бы она последовала за этими тремя женщинами в бой, то это было бы похоже на открытие нового поля боя.

Конечно, как только слова Цинь Чжоу упали, Цзян Хао снова указал на нее и отругал: "Я вижу, что ты на самом деле боишься, ты прирожденная сука и все еще хочешь быть королевой, говорю тебе, шанс, который мой муж дал тебе раньше, был последним шансом, к сожалению, ты сука и не воспользовалась им, у тебя больше нет шансов!"

Губы Ву Юэ шевельнулись, но она ничего не сказала. Она знала лучше, чем кто-либо другой, что одно ее слово - это три предложения для каждой из трех женщин в комнате. Как одна женщина может быть в схватке с тремя женщинами? Плевок этих трех женщин мог утопить ее!

Как раз в это время Нин Тао снова вышел из удобной двери, с факелом в руке.

Это был факел Небоны.

Это было заклинание, которое Нинг Тао внезапно придумал, когда увидел этих маленьких детей, ползающих по рунам только что, взламывая Небо Долины Призраков и заклинание Земля-Сетая.

Стоимость использования Бессмертного Факела была несколько высока, но если бы удалось убить У Юэ, то это стоило бы того.

"Что ты опять здесь делаешь?" Ву Юэ надел жесткое лицо и с сарказмом сказал: "Как вы думаете, это место недостаточно яркое и нуждается в подсветке факелами?".

Нин Тао посмотрел на У Юэ и вслух сказал: "Этот факел - заклинание, о котором император Николас Кан думал десятилетиями, не получив его, его первоначальный владелец - Небона, держатель Факела Бессмертия, проводник Нежити".

Голос У Юэ был холодным: "Но вы должны знать, что даже Бессмертный Факел не сможет разрушить это заклинание, даже если заклинание будет сильнее".

Нин Тао поцарапал пальцы левой руки на краю факела, и в факел капала струя крови, чувствуя, что уже почти пришло время поднять факел. Духовная сила была введена, небесное пламя было освобождено, и в тот момент, когда факел был поднят, загорелось пламя, окрашенное в кровавый цвет.

"Ребята, отвалите!" Нинг Тао ворчал.

Три женщины из семьи Нин обменялись взглядами и быстро отреагировали, когда спешно отступили к входу в Божественный зал.

Цзян Сяодун не знал, что такое бессмертный факел, но, увидев, что все три жены Нин Тао вспыхнули, он решил спрятаться у входа в божественный зал.

Цзян Сяодун только что отступил, когда посреди Божественного Храма раздался голос Нин Тао: "О Небона, лежащий в земле бездействующий, я зажигаю этот Бессмертный Факел кровью и маслом черного огня, прислушиваюсь к моему зову и выхожу"!

Пламя Бессмертного Факела трепетало, колебания энергии, и с трепетом в пустоте, из воздуха появилась золотисто-болотная богиня. Двойной рост Ningtao, большие волны и длинные ноги дали чрезвычайно сильное ощущение визуального воздействия.

Небона вышла.

Первоначально она была очень слабой, но каждый раз, когда ее вызывали и впитывали энергию Иньского Духа, она становилась сильнее. В прошлый раз она поглотила большое количество энергии души инь и даже атаковала Нин Тао, вышедшего из-под контроля. Теперь казалось, что эти демонические энергии сделали ее еще сильнее. Однако, как только он появился, это был образ гигантессы, который все еще застал Нин Тао врасплох, и его было трудно адаптировать.

В прошлое время подземного храма Нинг Тао видела разговор Небоны со своим Западным Драконом, который утверждал, что он - Бессмертная Богиня.

Это правда, что боги огромны?

Небона сжимала кулаки и рычала, голос утаивал страшную ярость, но ветер в этом храме был жалким, а потом ветер рычал!

Она, казалось, возмущена тем, что проснулась, глядя на Нинг Тао с видом, который ненавидел рвать его на куски!

Со слепком от нее, Нин Тао также родился ощущение онемения в коже головы, и в этот момент, он размахивая бессмертный факел и разбил его в сторону каменного столба.

Бряк!

Реверсив Фаланги.

Энергетическая ударная волна устремилась к Нин Тао в приливной волне, отправив его снова в полет.

Девятьсот девяносто девять маленьких детей выстрелили в Нинг Тао под общим дождем стрел.

На этот раз он не прочитал первое предложение Твоей Сутры.

Потому что, нет необходимости..............

Длинный и таинственный голос внезапно прозвучал в пустоте: "О запретных душах, я обладатель бессмертного факела, проводник нежити, прислушайся к моему зову и иди туда, куда тебе следует идти". И вы покоитесь с миром, и вы покоитесь с миром".

Бессмертный Факел внезапно произвел энергетический вихрь, и один за другим маленькие дети, которые набросились на Нинг Тао были засосаны в энергетический вихрь Бессмертного Факела и больше не воссоединялись. Даже энергия Неба Долины Призраков и Сетчатого массива Земли была засосана энергетическим вихрем.

Бах!

Нинг Тао разбился о землю, и Бессмертный Факел выскользнул из его рук.

Однако, как только она выскользнула, она сорвалась с земли и была славно проклята!

Энергетическое тело Небоны также претерпело причудливые изменения, ее кожа выглядела настоящей, кристаллической и эластичной. Даже вены под кожей были смутно видны, как будто текла кровь!

Поговорим о том, чтобы указывать дорогу, она на самом деле приводит всех этих детей в свою чашу!

Разве это не боги, созданные смертными? Сделай себя таким, сделай себя таким и относись к другим, как к язычникам, а к другим верующим в Бога, как к язычникам. Вы все ненавидите друг друга, а потом думаете о том, как убить друг друга, чтобы принести в жертву богов. То есть ты убиваешь других, чтобы принести жертву богам, а другие убивают тебя, чтобы принести жертву богам, и так идет война. Чем больше паранойи, тем лучше. Как они могут жить без энергии веры?

В течение этого небольшого промежутка времени Нинг Тао чувствовал себя так, как будто знал, каким образом Небона будет перерождена.

Перед смертью она была плотью и кровью.

Она в Бессмертном Факеле будет богом, которому не нужна плоть и кровь!

Раньше она не могла издавать ни звука, а теперь она могла скандировать своё фирменное заклинание!

Тем не менее, зная в полной мере хорошо, что вызов Небона принесет неприятности и серьезные последствия, но на этот раз у него не было другого выбора.

И он прав.

Формирование Небесной Долины Призраков было первоначально построено на девяносто девяти детских нидерных духах, его источником энергии также были девяносто девять детских нидерных духов, девяносто девять детских нидерных энергий были проглочены Небоной, что еще нужно, чтобы бежать?

По мере того, как Небона поглощала девяносто девять импов духовной энергии, она становилась еще более могущественной, но небо Демонской долины и массив земных сетей стремительно ослабевали. Руны на каменных столбах, на стенах и на трупном камне притупились и окончательно исчезли.

Энергетический щит рухнул.

У Юэ Юэ был глуп, как деревянный цыпленок.

Три силуэта выстрелили.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0836: Храм великого потрясения Богов**

0836 Глава Божественный зал Смэшдаун Три женщины из семьи Нин нацелились на У Юэ.

Целью Нинга Тао был Бессмертный Факел, ибо только здесь он лучше всего знал, насколько страшной может быть неконтролируемая Небона.

"Ах-хо!" Небона сжимала кулаки и издавала рев, она, очевидно, думала, что три женщины из семьи Нин нападают на нее.

Она нанесла удар по Цзян Хао, который атаковал с середины.

Она была чистым энергетическим телом, настолько быстрым, что Цзян Хао даже не мог уклониться или заблокировать.

Звука столкновения не было, но Цзян Хао вылил полный рот крови в воздух, в то время как его тело все еще мчалось к Небоне, врезавшись в нее в мгновение ока.

С одной ретортой из рук Небоны, огромное энергетическое тело вскочило в тело Цзян Хао.

Призрак?

"А!" Цзян Хао выпустил жалкий лань и полетел, его тело застыло в воздухе и разбилось о землю.

Все произошло за долю секунды, настолько, что для Нинг Тао было уже слишком поздно пытаться ей помочь.

В момент, когда Цзян Хао упал на землю, Нин Тао схватил бессмертный факел, подвешенный в пустоте.

У Юэ держал летающий меч, человеческие мечи объединились и полетели, меч ударил ножом Цзян Хао, который упал на землю.

Если Цзян Хао серьезно ранена и взята в заложники, то она может выбраться отсюда живой!

Она слишком хорошо знала Нинг Тао, Нинг Тао не позволяла своей женщине страдать хоть чуть-чуть.

По ее мнению, Цзян Хао - просто бельмо на глазу у Цин Чжуй и Бай Цзин, и если бы кто-то мог убить ее, они, вероятно, были бы счастливы принять этот результат. Какая женщина готова разделить свою любовь с другим мужчиной?

Тем не менее, она вообще не знает, что такое нынешняя семья Цин Чжуй и Бай Цзин, не говоря уже о том, что такое семья Нин.

Перед тем, как ее летающий меч мог проткнуть тело Цзян Хао, два когтя дракона перехватили, один блокируя меч и один раскалывая голову.

Тот, кто заблокировал меч, был Цзин Цзин Бай, а тот, кто разделил голову, был Цин Чжуй.

Она не знает, сможет ли У Юэ заколоть когти дракона Бай Цзина, но она знает, что если она заколет его, то ее разум будет разбит, как арбуз, разбитый молотком!

У Юэ подтолкнула летающий меч в руке к земле, лезвие согнулось, а затем перевернулось, и она улетела назад.

Бряк!

Коготь дракона Цин Чейсинга ударила по земле, и на твердой каменистой земле был добавлен ужасающий след от когтей.

Под когтями дракона камни как шелк!

Правая нога Уайта наступила на землю и набросилась на У Юэ.

"Я пытаюсь помочь тебе избавиться от этой мерзкой женщины!" У Юэ испугался и быстро отступил.

Никто с ней не разговаривал.

Зелёный Чейсинг и Белый Цзин атакуют слева и справа, когти дракона яростные!

Что за бред?

Просто убей!

На земле, Цзян Хао встал, его глаза сверкнули золотыми, и жуткий голос вышел из его рта: "Я... держатель Бессмертного Факела... проводник Нежити...".

Это заклинание Небоны.

Подобно тому, как заклинание было скандировано, она вдруг протянула руку и схватила бессмертный факел в руке Нинг Тао.

В это время Нинг Тао только что погасил Бессмертный Факел.

После того, как Небона сломал строй, он не мог ни пойти убить У Юэ, ни спасти Цзян Хао, но он точно знал, что он должен был сделать, что было бы потушить Бессмертный Факел. Но чего он не ожидал, так это того, что Небона действительно попала в тело Цзян Хао и собиралась схватить Бессмертный Факел!

"Ну, это я!" Нин Тао уклонился от Бессмертного Факела позади него и закричал на Цзян Хао.

Цзян Хао сунул Нин Тао в шею, как только смог: "Дай мне...... дай мне!"

Фигура пролетела мимо запутавшихся двоих, но не остановилась, направившись прямо к Чжин Као Цзяо, который упал в лужу крови.

Это был Линь Чжун Цзян Сяодун.

Нин Тао и Цзян Хао сражаются, это вопрос для них двоих, кому он может помочь? Этим двум драконам совсем не нужна его помощь, но он будет мешать, если поднимется туда, и может пострадать по ошибке.

Единственным человеком, который был у него в сердце, был Джин Юзи, единственным, кто остался в Секте Долины Привидений, был Джин Юзи и два его наследника, и на протяжении веков он также относился к Джин Юзи, как к своей родной сестре.

Даже четверо членов семьи Нин Тао не смогли угнаться за Цзян Сяодуном и Цзинь Цаоци.

"Отдай его мне!" Руки Цзян Хао сверкнули, и пара глаз сверкнула золотым ореолом, их глаза свирепые и страшные.

Если бы не тело Ваджры Небесной Семьи, боюсь, что шея Нинг Тао давно была бы сломана, но ни в коем случае его все равно задушил Цзян Хао, и два его глаза проросли наружу. Он не сопротивлялся, потому что знал, что в данный момент говорит не Цзян Хао, а Небона, которая "одержима призраком".

Даже Цзян Хао, новый демон этого уровня, даже он никогда не смог бы трахнуть ее, когда она была свежей, но Небона была особенным существом, энергия души была настолько мощной, не говоря уже о том, что он только что съел еду из девятисот девяносто девяти маленьких детей, энергия тела была еще более мощной, она не могла быть замечена здравым смыслом на всех.

Но если ты этого не сделаешь, она тебя задушит.

Становясь все более некомфортным, Нин Тао пнул Цзян Хао в маленький живот, размахивая бессмертным факелом и разбивая его о правый мочевой пузырь Цзян Хао.

Тело Цзян Хао колебалось, но не упало.

На самом деле, Нинг Тао не использовала много силы, просто хотела избавиться от нее.

Чуг!

Ткань треснула.

Цзян Хао был в ярости, и его тело быстро выросло, достигнув в два раза больше Нин Тао в один оборот. Небесные сокровища на ее теле также были в стиле ветровки, расстегнутой, но нижнее белье внутри было простым. Она стала больше и внезапно взлетела в воздух, и застежка ударила Нин Тао в лоб. Потом карман разбился и непредвзято закрепился на глазах Нинг Тао.

Лягушка висела в воздухе за шею и была похожа на человеческую лягушку в данный момент, особенно с ее увеличенными "глазами", которые были самыми похожими на лягушку.

В следующую секунду две повязки на глаза исчезли.

Нин Тао выглядел белым перед глазами, а затем бросился головой в канаву.

Это была настоящая канава, закапывающая в нее всю его голову.

Удушение, неописуемое удушье.

Нинг Тао торопился и укусил.

Его тело Vajra было сделано из железа методом Первобытной Алхимии, и не было ничего, что не могло бы быть сделано из железа, включая его зубы. Когда он впервые очищал плоть в пистолете, он часто использовал зубы, чтобы откусить кун-мясо и упражняться с зубами........

Так что, поправь свой рот на тысячу дней и используй его на мгновение.

"А!" Цзян Хао выпустил больной крик и прямо бросил Нин Тао на землю.

Нинг Тао наконец-то сорвался с крючка.

Под звуки голоса Цзян Хао она проснулась с удивлением и гневом.

"Небона на тебе, и ты собираешься задушить меня!" Нинг Тао поднялся из земли, поднял бессмертный факел и лаял: "Небона, вернись!". Или я испорчу твой факел!"

В глазах Цзян Хао в одно мгновение вспыхнуло мерцание золотой ости, он поднял ногу и наступил на Нин Тао.

Кто она?

Она Небона, и ее не должен держать в заложниках смертный!

Ноги Цзян Хао немного длиннее, чем тело Нин Тао, и эти штаны уже давно разбиты из-за ее безумия, и даже глаза ее мужчины были острыми от этого лифта.

Однако, где в сердце Нин Тао он хотел быть полусердечным.

Когда он отступил, с его ладони громко поднялось облако духовного огня.

Это был Духовный Огонь Изначального Метода Утончения Артефактов, даже Драконьи Кости и Кунны могли быть утончены!

Он взорвал кулак на костяную лампу бессмертного факела, и в одно мгновение пламя вспыхнуло повсюду, и лампа дрогнула бесконтрольно.

"Нет!" Голос, который исходил из рта Цзян Хао, был таинственным голосом Гу Лай, который принадлежал Небоне.

Нин Тао гневно сказал: "Я даже могу усовершенствовать Плоть Дракона Кости Кун в пистолет, ты веришь, что я смогу усовершенствовать твой Бессмертный Факел в грабли для ногтей для тебя"?

Сказав это, он взорвал еще один кулак на лампу, костяная лампа не упала и не треснула, но это была природа волшебного оружия, которое можно было изменить. После того, как он был уточнен, это был бы не бессмертный факел Небоны, это было бы что-то, что только он может использовать должным образом. Он действительно мог бы усовершенствовать бессмертный факел в грабли гвоздей или топор, который расщепляет дрова. То, что он дрогнул от этого удара, было ничем иным, как клеймом, оставленным Небоной в "Бессмертном Факеле".

И что, эта клеймо мастера по изготовлению посуды была тем, на что Небона полагалась, чтобы выжить.

"Не выходит, верно? Последний шанс для тебя! Я не могу тебя больше терпеть!" Нинг Тао не мог не проклясть и взорвал еще один кулак в лампу бессмертного факела.

Внезапно из тела Цзян Хао появилась фигура, и это была не кто иной, как Небона.

Тело Цзян Хао хромало и падало на землю, его тело быстро сокращалось.

Нинг Тао ругал: "Небона, вернись!"

Небона не осмелилась ослушаться, превратившись в клочок зелёного дыма и улетев в лампу Бессмертного Факела.

Если я смогу вытащить тебя, я смогу тебя убрать.

Нин Тао поспешил на сторону Цзян Хао и протянул ей руку помощи: "Дорогая, ты в порядке?"

Цзян Хао все еще был немного ошеломлен и, похоже, что-то вспоминал.

Нин Тао потянулась за плащ и закрыла его, застегнув. Некоторые вещи могут быть видны только самим собой, а не другими.

"Ах..." внезапно заплакал.

Глаза Цзян Хао и Нин Тао мгновенно сместились, и в глазах двух мужчин У Юэ упал на землю. Ее тело было покрыто кровью, и эта кровь окрасила ее одежду в красный цвет. Она была замаскирована под голову и опустилась на холм. Летающий меч в его руке тоже был сломан, и то, что он держал в руке, было всего лишь сломанным мечом, длина которого составляла всего несколько дюймов.

Цинь Чжуй и Бай Цзин уже смогли убить ее, но две девушки-дракона, очевидно, не хотели убивать ее так быстро, что они оставили по крайней мере дюжину ужасных ран на ее теле.

Но это Бай Цзин и Цинь Чжуй, которых она умоляет.

Сестры, которые убивают людей, не моргают глазом.

"Не хочешь спросить?" Бай Цзин засмеялся и спросил, как она говорила, когти дракона внезапно ударили ножом вниз и пуфом в маленький живот Ву Юэ.

Кровь бьётся.

Белый собирает лапы, углы ее рта с жестокой улыбкой: "Разве у тебя не был просто отличный рот? Покажи тёте ещё одну".

В конце концов, Нинг Тао был немного нетерпим и открыл рот: "Вы, ребята, прекратите устраивать сцены и причините ей боль".

Цинь Чжоу поднял свои когти и зарезал их.

Однако в этот самый момент У Юэ не уклонился от смертоносного когтя Цинь-Чин, а вместо этого, с последней силой, засунул в рот камень, который она держала в руке.........

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0837 Глава 0837 Имперский цветок исчезает**

Глава 0837 Императрица цветка угасая вниз Wu Yue странное движение вызвало Qing Chou слегка замерзло, и клетка которая должна была вот-вот проколоть в грудь Wu Yue остановилась.

"Что ты ел?" Цин гнался за любопытным туннелем.

"Ерунда!" Цинь Чжоу снова подняла свои когти дракона.

В это время Цзян Сяодун, который держал в руках Цзинь Цзяози Ю Хэцзюй, вдруг открыл рот и сказал: "Она забирает Призрака Гуодана".

Нин Тао двинулся в своем сердце и сделал большой шаг вперед: "Какая от этого польза?"

Цзян Сяодун сказал: "Не так уж и много пользы, если это где-то в другом месте, но здесь....."

Глаза Ning Tao внезапно приземлились на камень пещеры трупа за Wu Yue, и затем на лицо Wu Yue.

Странная улыбка появилась на лице У Юэ, и ее голос дрожал: "Нин Тао.........."

Нинг Тао сказал затихшим голосом: "Ты хочешь использовать Долину призраков Дэн, чтобы войти в прошлое пространство времени"?

Ву Юе дрогнул и сказал: "Вот почему я пришел... сюда... этот пещерный камень из трупов - естественный вход в Подземный мир... вот что ты сказал... в прошлое... ты можешь убить меня... но ты не можешь остановить меня....."

"Слушай свою херню!" Цин преследует одного из когтей дракона, зарезанного.

"Подожди!" Нинг Тао схватил шнековую руку Грин Чейза в одной руке.

Нин Тао сказал: "Линь Цинь Хуа заставил тебя сделать это, или это была твоя собственная идея?"

Голос У Юэ: "Я... У Юэ... тогда Небесный Бессмертный... гордый сын небес, предначертанная королева... никто не может заставить меня ничего сделать... Линь Цинхуа не может и ты тоже не можешь... как только я уйду, море станет широким, и небо откроется для меня, чтобы я мог плавать.......................".

"Ты уверен, что справишься?" Нинг Тао посмотрел на нее, ненависть в его сердце покидает его.

Где в мире есть вечный враг?

После смерти и погребения в желтой земле, любовь и ненависть потеряны.

Покойный ушел, как во сне, но живые все еще дрейфуют во сне, комментируя прошлое и настоящее.

Эта улыбка была солнечной и окрашенной в цвет крови - ощущение, останавливающее сердце, которое невозможно описать.

Нинг Тао замер на месте.

Дэн из Долины призраков может превратить генетическое дитя человека в привидение и войти в прошлое пространство-время. Но это всего лишь аргумент, не правда ли, что никто в это не верит? И она, в свою очередь, ставила свою жизнь на одну лишь заслугу, которая была в ней.

Добро имеет свою награду, а зло - свою.

Какое возмездие она получит за этого великого и доброго человека, который должен быть злым?

Нинг Тао не знал.

Он считал, что У Юэ тоже не знал.

Ву Юэ сказал дрожащим голосом: "Нин Тао... я не ненавижу тебя... это мой выбор... увидимся внизу..."

Сказав это, она внезапно подняла руку, и сломанный меч в руке, которая была всего несколько дюймов в длину, пронзил ее шею.

Артерии были сломаны, и кровь брызнула.

У нее голова опустилась.

Потом Небесная Фея, женщина с огромной гордостью, просто ушла.

Она не позволила Цин Чжуй или Бай Цзину убить ее, она покончила с собой.

Она ушла, но эта яркая, солнечная улыбка осталась в углу ее рта.

Цзян Хао тоже подошел, и четыре члена семьи Нин посмотрели на У Юэ, никто не заговорил.

Для Нин Тао и трех женщин, они отрезали одно из рук Линь Цинхуа и отомстили за своих предыдущих врагов. Тем не менее, ни Нин Тао, ни трое из них, семья из четырех человек не имеют ни малейшего чувства мести в своих сердцах, а, скорее, чувство пустоты.

Это одиночество?

В этом мире больше не было У Юэ.

Вдруг трупный пещерный камень дрогнул, и трещина слегка раскрылась.

Теневой ветер выпрыгнул изнутри трупа Ву Юэ и пронзил головой в эту жуткую трещину.

Цинь Чжоу инстинктивно протянул руку, чтобы схватить его.

Вместо этого Нинг Тао схватила ее за руку.

"Хотя... ее заслуги приходят в странное время, но дайте ей надежду, она достойный противник." Нинг Тао сказал.

"Но если ей это удастся, у тебя будут неприятности в прошлом". Уайт сказал.

Только что она на самом деле хотела нанести удар.

Нинг Тао смеялась: "Она просто не доставит мне неприятностей, и у меня будет много неприятностей, меньше всего которых мне не хватает". Только что я хотел убить ее, но теперь она мертва, и это кажется..."

"Не можешь расстаться?" Голос Цзян Хао.

Нинг Тао горько улыбнулся: "Не говори так, я просто чувствую, что чего-то не хватает, немного потери".

Трещины в трупном камне, однако, все еще росли, и из щелей слегка рассеялся ясный свет.

Зрелище, казалось, будто тот, кто разорвал это пространство-время, открыл здесь брешь, а точнее, портал.

Нинг Тао и три женщины любопытно собрались перед Некропольским камнем и посмотрели на щель.

В ясном свете появилась расплывчатая фигура, как будто поселилась тьма, первые лучи лунного света, сияющие с гор, холодные и туманные, без температуры.

Фигура.........

Она У Юэ?

Сердце Нин Тао был поражен, когда он отправился в прошлое пространство времени, это были все идентификаторы визуализации души тела, Zhen Башня времени открыл прошлое пространство времени, чтобы войти. На этот раз У Юэ был мертв телом и душой, ситуация была совершенно иной, и это был также первый раз, когда он встретился, и он неизбежно был сбит с толку и любопытен в своем сердце.

Три женщины также уставились с широко раскрытыми глазами на заднюю сторону ясного света, и одна за другой их глаза были наполнены удивлением и изумлением.

Женщина в ясном свете шла медленно и медленно, ее фигура становилась все слабее и слабее.

Вдруг женщина оглянулась и улыбнулась.

Это У Юэ.

"Нинг Тао, я подожду тебя там внизу." Она сказала, что голос был тонко-вещественным, как будто он исходил из сотен лет разлуки.

"Ты тупица! Тётя всё ещё здесь, как ты смеешь соблазнять тётушкиного мужчину!" Белая Цзин ругалась, и одним движением сломанный меч, все еще застрявший в шее У Юэ, пролетел в ее руку, и волной руки она бросила его в женщину в ясном свете в щели.

Сломанный меч прошел в мгновение ока.

"Не........." вдруг сзади раздался испуганный голос.

Это был голос женщины.

Четыре члена семьи Нинг оглянулись назад.

Она не была мертва, и У Ю не убивал ее.

Это ее удача?

Это не так, потому что эксперт уровня У Юэ, если бы она действительно хотела жизни Цзинь Яози, не было бы абсолютно никаких шансов пропасть на таком близком расстоянии, чтобы нанести удар и убить.

Оглядываясь назад, все это похоже на пьесу.

В этой пьесе ни один из живых людей не является главным героем, У Юэ - это главный герой.

Четыре члена семьи Нин вдруг обрели коллективное сознание и по стечению обстоятельств оглянулись на трещины в трупном камне.

Это было в тот момент...............

Трещины в пещерном камне трупа внезапно открылись, неся холодный ясный свет, который проглотил к четырем, как будто это был большой рот с кровью.

Что это за операция?

Как будто цветок людоед открыл свои лепестки, чтобы съесть четыре маленьких жука!

Четыре члена семьи Нин вернулись в то же время.

Устье" пещерного камня закрывается щелчком мыши.

Тинкл!

Разбитый меч, который белые бросили в трещину, упал на землю, но это был уже не блестящий летающий меч, а древний меч, который, казалось, выветривался в течение десяти тысяч лет и разлагался до полного разорения.

Цинь Чжоу также тайно радовался: "Хорошо, что мы не догнали и не убили душу У Юэ..........."

Пробелы в пещерном камне перестали открываться после того, как они закрылись, и снова стали оригинальными иероглифами.

Цзян Сяодун, которая держала ее, с беспокойством сказала: "Старшая сестра, что с тобой случилось? Ты в порядке?"

Цзян Сяодун улыбнулся, хотя его старшая сестра не любила его, это было лучше, чем быть сильным без нее.

Нин Тао пошёл по направлению к Вам, Сянцзюй и Цзян Сяодун, и между прогулками пробудил глаза, чтобы Вы, Сянцзюй, поставили диагноз. Вы были так сильно ранены, что ее глаза не могли скрыть аура-машину, как раньше, и ее предшественник погодное поле уже появилось.

Меч, пронзивший ее сердце, не повредив сердце и даже не избегая легких, можно описать как точный и щадящий удар.

Более того, к его удивлению, не было много сильной порочной ауры на теле Youmujiu, была порочная аура, но не так уж много. По его опыту, злые помыслы и грехи в ее теле были всего лишь несколько десятков сотен пунктов, и если бы она никого не убила, даже по строгим стандартам клиники за пределами неба, то, вероятно, ей бы отрезали только руки и ноги, чтобы искупить ее грехи, или отрезали бы ей уши, чтобы искупить ее грехи или что-то в этом роде, а не столько, чтобы она умерла, чтобы искупить ее грехи.

Этот диагноз заставил Нин Тао почувствовать облегчение, и он вытащил из маленькой аптечки дана по рецепту человека и вручил его тебе Hejiu: "Это мой дана, он может лечить твои травмы, а также помочь тебе быстро выздороветь".

Ты, Сянцзюй, взял человеческий рецепт Дана и понюхал его, а потом внимательно посмотрел на него.

Простите, простите, простите... Вы все еще не верите, что мой муж дал вам зелье? Бессмыслица!"

Бай Цзин нахмурился: "Кого ты называешь невесткой?"

Вы, Сянцзюй, указали на Нин Тао: "Разве вы не его жена? Он брат моего хозяина, мне неправильно называть тебя невесткой?" Она посмотрела на Цзян Сяодуна со смущенным выражением лица и спросила: "Учитель, стоит ли меня называть тетушкой?".

Белый: "........."

Настолько просто, что неудивительно, что их использовал У Юэ, все это был бриллиант в необработанном виде.

"А как же она?" Цзян Хао указал на тело У Юэ: "Это чтобы остаться здесь?"

Нин Тао на мгновение подумал: "Давайте просто возьмем ее и похороним на склоне с солнечным светом, слишком много тени в ее сердце, когда она жива, это хорошо для солнца, чтобы светить".

На углу рта У Юэ, этот намек на улыбку был все еще там.

Навсегда...

Она застыла.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0838 Глава Новички Присоединяйтесь**

Глава 0838 Новоприбывшие присоединились На рассвете шел дождь, а после дождя стало ясно. Дождь очистил небо, и в восточном небе появился круг восходящих солнц, без облаков на протяжении десяти тысяч миль, и солнце светило ярким светом.

Погода в Гуйяне такая странная, что дождь идет, когда говорят, что пойдет дождь, и когда говорят, что он прекратится. В небе нет трех солнечных дней и трех футов ровной земли, и это то, о чем говорит Гуйчжоу.

Дождь, который пришел, как только он сказал, что будет, сделал склон холма грязным, но Нин Тао выкопал могилу У Юэ, затем взял дерево из земли, заготовил его и сделал простой гроб для нее, и похоронил ее в нем.

Если бы он мог это сделать, то делал бы все, что мог.

У Юэ оставил несколько реликвий, а Цзян Хао разобралась со своими мощами. Там был мобильник, и бумажник, и кусочки вещей.

Ничего не объясняя Нин Тао, Цзян Хао начал искать подсказки в этом телефоне.

В конце концов, быть агентом Бюро специальных служб было естественно делать это с легкостью.

Нин Тао не давил на нее, чтобы она спросила, но он установил каменную скрижаль для У Юэ, а затем вырезал на скрижали эпитафию "Гробница У Юэ, Бессмертного Зетянина" со своим мясным пистолетом.

"Муж, мы изначально приехали, чтобы найти У Юэ, чтобы сотрудничать, теперь, когда она мертва, что нам делать?" Уайт спросил.

Нин Тао горько улыбнулся и покачал головой: "Я тоже не знаю, я правда не могу понять, почему она предпочла умереть, чем сотрудничать со мной"?

Цинь Чжуй сказал: "Когда мы гнались за ней до середины того божественного зала, я видел, как она держала в руках тот камень, которым была Гульдан-призрак. Она уже давно всё подготовила, и, боюсь, именно Линь Цинь Хуа не ожидала, что она сделает такой выбор".

"Может быть... с ней что-то случилось". Нинг Тао сказал.

Это была всего лишь догадка, У Юэ внезапно приехал сюда, сначала умоляя о Долине Привидений Дан, а затем находя Золотой Компас, Ты Хэдзиу. Теперь казалось, что все уже давно запланировано, но зачем она это сделала, боюсь, никто не смог узнать.

Цзян Хао подошел к Нин Тао со своим телефоном: "Хабби, взгляни на это".

Нин Тао навалился на голову, а Цин Чжуй и Бай Цзин также подошли и уставились на крошечный экран.

Это был скриншот карты с кружком логотипа, окрашенным в красный цвет.

Место в этом знаковом круге, Нин Тао было совсем не странным, это был Тайпин Гуань за пределами города Чанъань.

"Что она имеет в виду?" Цзян любопытна.

Нин Тао на мгновение подумал, прежде чем сказать: "Иди проверь, когда вернешься в Чанъань, это место все равно недалеко от того места, где мы сейчас живем".

Он взял телефон У Юэ и пролистал контакты, но обнаружил, что внутри нет ни одного контакта. Журнал звонков в телефоне также пуст, кроме того, есть короткий почтовый ящик без текстового сообщения. Создаёт впечатление, что это как новый телефон.

Цзян Хао сказал: "Хабби, дай мне телефон, я заберу его обратно и позволю технику починить его, возможно, удастся восстановить некоторые вещи, которые она удалила, возможно, я не смогу найти никаких ценных подсказок".

Нин Тао кивнул и снова отдал свой телефон Цзян Хао.

Семья из четырех человек спустилась с холма в бамбуковый лес, а затем прогулялась чуть дальше к дому Цзян Сяодуна.

Цзян Сяодун не последовал этому примеру, чтобы похоронить У Юэ, потому что Рэнь Хэцзю был тяжело ранен и все еще нуждался в его помощи. После того, как семья Нин Тао вернулась с похорон, он выбирал духовные материалы для Твоего Хэцзю, готовился усовершенствовать Эликсир, чтобы пополнить Ци и питать Кровь. На самом деле, достаточно было иметь человеческий рецепт Дан, выданный Нин Тао, но, в конце концов, это был Дан Нин Тао, и, как старший брат, он также хотел сделать что-то для своей старшей сестры. Было бы немного неудобно вообще ничего не делать.

"Брат Цзян, занят". Нинг Тао вздохнул.

"Вы все вернулись, заходите, садитесь, я пойду сделаю вам чай." Цзян Сяодун был полон энтузиазма.

Нин Тао сказал: "Не стоит беспокоиться, давай попрощаемся с братом Цзяном".

У Юэ мертв, сотрудничество невозможно, но по крайней мере это сломанная рука Линь Цинхуа, эта поездка в Гуйчжоу нехорошо говорить успех или провал, это можно считать только небольшим выигрышем, теперь пришло время вернуться назад.

Как только он услышал, что Нин Тао собирается уходить, на лице Цзян Сяодуна вдруг появилось разочарованное выражение: "Так рано уходить? Я говорю, что вы не торопитесь ах, Гуйчжоу красивые горы и воды, вы смотрите на воду здесь, еще не поздно идти снова, я также исчерпал дружбу землевладельцев. Если вы не возражаете, вы можете остаться у меня на несколько дней, и я покажу вам Люпаншуй и водопад Хуангошу. Это потрясающе".

Нин Тао улыбнулся и сказал: "Брат Цзян, не надо быть вежливым, если у меня будет время, я обязательно останусь и позволю тебе показать мне воду Гуйчжоу, но есть некоторые вещи, которые нельзя откладывать, будущее долгое. Я обязательно когда-нибудь приду к тебе в будущем, если у тебя будет время, ты также можешь прийти ко мне в Чанъань, я в университетском переулке. Если ты приедешь в Чанъань и будешь искать этот слепой массажный салон Ли, то это мое место".

На лице Цзян Сяодуна появилось странное выражение: "Массажный салон слепого Ли"?

Три женщины из семьи Нин сдержали свой взгляд и испугались.

Нинг Тао был немного смущен: "Это просто вывеска, которая скрывает правду".

Как раз в это время из комнаты вдруг раздался голос Твоего Хэйдзю: "Старший брат, ты приглашаешь Господа Нин Ена войти, мне нужно ему кое-что сказать".

Ее голос был еще слабым, но люди во дворе, которые не были нормальными людьми, могли слышать ее отчетливо.

Нин Тао был немного удивлен ее званием "Лорд Нин Ен", он дал ей только человеческий класс рецепта Дэн, никакого особого отношения. На самом деле, в этом не было необходимости, потому что меч У Юэ избежал ее главной опасности, которая выглядела как ужасное убийство через грудную полость, но на самом деле ничего серьезного, поэтому он чувствовал себя немного стыдно за название "En Gong".

"Старый брат Нинг, я возьму тебя." С этим Цзян Сяодун взял Нин Тао за руку и подошел к той комнате.

Цзян Хао, Цинь Чжуй и Бай Цзин последовали за ними, и они также хотели услышать, что Вы, Хэцзю, хотели сказать своему человеку.

Цзян Сяодун толкнул дверь, но не вошел и остался в дверном проеме.

Вошёл Нинг Тао.

Юкоу Кудзу лежал на простой деревянной кровати, покрытой постельными принадлежностями, лицо его было слегка бледновато. Несмотря на то, что этот выписанный по рецепту Дэн оказал сильное исцеляющее и питательное воздействие на ее травмы, она потеряла слишком много крови и все еще нуждалась в периоде питания, чтобы восстановиться.

"Лорд Нин Эн, вы сидите во главе кровати". Младших не волновали три женщины из клана Нин, стоящие у дверей, и их слегка убийственные взгляды.

Цзян Сяодун кашлял, как будто напоминал старшей сестре о чем-то.

Юйчжоу Цзю взглянул на Цзян Сяодуна: "Старший брат, где тебе нехорошо?"

Цзян Сяодун: ".........."

Какая деревянная рыбья голова!

Ты приглашаешь людей сидеть во главе кровати перед тремя женами, не боишься побоев?

Нин Тао улыбнулась, переместилась через стул и села на край кровати, открыв дверь и сказав Санди: "Молодой даосист, что ты хочешь мне сказать?".

Ты сказал Сянцзюй: "Господин Нин Энь, я хочу подружиться с тобой".

Нинг Тао: ".........."

Все три женщины клана Нин также путали выражения на своих лицах.

Это высокомерно, не так ли?

"Ага!" Цзян Сяодун снова кашлянул, на этот раз громче.

Ты, Сянцзюй, снова взглянул на Цзян Сяодуна: "Я сказал, что это ты, и что? Если вам действительно неудобно, поторопитесь и дайте себе немного лекарств".

Диалект Гуйчжоу закончился.

Хорошо, что семья Юнь Гуй Чуань Бен, Нин Тао, человек из горного города, звучит без стресса.

Цзян Сяодун закрыл рот, больше не кашляет и не говорит.

Нинг Тао не мог не взглянуть на своих трех жен.

У трех женщин три вида глаз, Цзян Хао смотрит, Бай Цзин дразнит, а Цин Чжуй любопытен.

И он был ошарашен.

"Лорд Нин Эн, я хочу следовать за тобой". Еще одно слово из твоего рта.

Удивительно, сколько слов!

Даже Цинь Чжуй утонул и посмотрел на Цзян Хао, который, похоже, говорил, почему ты не говоришь?

Цзян Хе кашлял.

"Эта невестка, тебе тоже неудобно?" Юко посмотрел на Кан Хо.

"Мой кулак немного чешется". Цзян Хао сказал.

"Что не так с зудящими кулаками?" любопытно сказал Ямахо.

Цзян Хао: "..........."

На самом деле, если бы это была другая женщина, например, У Юэ, которая сказала эти слова Нин Тао перед ней, она бы поспешила и порвала его. Однако это простая девушка, вовсе не претенциозная, и эта ревность настолько сильна, что она не переворачивается.

Кроме того, что ты имел в виду, когда сказал, что хочешь следовать за мной?"

Ты Сянцзюй сказал: "Это не только я, я хочу взять с собой своего хозяина-брата и следовать за тобой, мы будем делать с тобой великие дела".

Нин Тао не мог не оглянуться на Цзян Сяодуна, и что его поразило, так это то, что Цзян Сяодун действительно улыбнулся ему.

Ты сказал Сянцзюй: "Нинь Энь Гун, не смотри на него, мой старший брат слушает меня во всех делах".

Нинг Тао не мог не улыбнуться: "Правда?"

Цзян Сяодун улыбнулся, скрывая смущение в своем сердце: "Конечно, это неправда, но я также хочу последовать за старейшиной братом Нингом, чтобы впасть в ярость, поэтому старшая сестра упомянула, что это именно то, чего я хочу, если старейшина брат Нин не возражает, мы со старшей сестрой последуем за вами".

"Следуй за мной для чего?" Нинг Тао спрашивал.

Ты сказал Сян Цзюцзю: "Я слышал, что У Юэ много о тебе говорит. Мы со старшим братом последуем за вами, чтобы сразиться с этим Линь Цинь Хуа и захватить предков Дэна, ищущих Духа Дэна. Мой главный брат сказал, что ты щедр и верен, так что просто поймай Духа Данова, усовершенствуй таблетку Данова и дай мне и моему главному брату по одной".

Нин Тао подумал всего несколько секунд, прежде чем кивнуть головой: "Ладно, тогда договорились, приезжай ко мне в Чанъань, когда оправишься от травмы".

Если только молодой надолго, то, наверное, не согласится, но Цзян Сяодун - это не одно и то же, он очень хорошо разбирается в Цимэнь Тунцзя и Рунической Формейшн, с ним он тоже многому научится.

Он встал и ушел.

"Что ты делаешь, я еще даже не приступил к делу". Ты позвал его.

Нинг Тао был удивлен: "Разве ты не правильно сказал?"

Вы, Сянцзюй, сказали: "Конечно, нет, то, что я собираюсь сказать, имеет отношение к этому Линь Цинхуа, и это большое дело".

Вот так, Нинг Тао продолжил вопрос: "Что ты знаешь"?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0839: Новое начало**

Глава 0839 Новое Начало "Что Wu Yue сказал мне что парень названный Lin Qing Hua ищет во всем мире для стародедовских полей сражений, и больших императорских гробниц. Я спросил ее, почему, и она сказала, что Линь Цинхуа формирует армию из живых мертвецов, и она также сказала, что хочет дать мне генерала, и она также сказала...................................

"Что еще она сказала?" Нинг Тао не мог дождаться ответа.

Youmou Jiu думало на мгновение прежде чем говорить вне, "Она также сказала что тот парень названный Lin Qinghua будет коронован императором на пятнадцатый день седьмого месяца лунного календаря этого года".

Нинг Тао замер на месте.

"Чего хочет этот парень?" Цзян Хао был удивлен: "Что это за мир сейчас, и он действительно хочет называть себя императором?"

"Этот парень, должно быть, сошёл с ума". Уайт сказал.

Цзян Сяодун сказал: "В пятнадцатый день седьмого месяца лунного календаря, это праздник Призрака, и легенда гласит, что в этот день откроются врата ада, и что духам, которые были заключены в тюрьму в аду на год страданий, будет дан выходной день, чтобы прийти к ян на еду, которая также является традиционным праздником поклонения предкам".

Цинь Чжуй сказал: "Мы все знаем о Фестивале Призраков, но почему этот парень выбрал Фестиваль Призраков, чтобы быть коронованным Императором? Если он хочет, чтобы его называли Императором Демонов, то он должен отправиться в ад и сразиться за трон с Царем Ада, как он может быть Императором Демонов в Янах?".

Ее слова были просто случайным замечанием, несколько унизительным и проклинающим Линь Цинь Хуа, но Нин Тао слушал, но, казалось, был тронут чем-то: "Возможно... этот день будет большой катастрофой".

Глаза комнаты, полной людей, собравшихся в тело Нин Тао, и один за другим, их глаза были наполнены любопытством.

Нинг Тао, как бы он ни качал головой: "Не знаю, это просто... плохое чувство, надеюсь, это неправда".

Боги заставили замолчать пешки небесные, и теперь под башней в городе строятся деревья. Существует секретный путь между жизнью и смертью. Это от пророчества предка Дэна, первоначально не половина связана с Линь Цинхуа, не знаю почему он всегда чувствовал, что Линь Цинхуа не выбрал бы тот день без причины сделать такие абсурдные вещи как голова императора.

Этот мир вот-вот погрузится в хаос?

Ни за что не узнаю.

Цзян Хао сказал: "Сейчас меньше чем за пять месяцев до половины июля, этот парень формирует армию живых мертвецов, муженек, мы тоже должны ускорить действия".

Нин Тао кивнула: "Мы вернемся в Чанъань, нам нужно найти У Ваньронг и ее живых мертвецов, мне нужно найти способ их уничтожить, иначе они все станут людьми Линь Цинхуа".

Три женщины из семьи Нинг кивнули.

Нин Тао снова сказал Цзян Сяодуну: "Брат Цзян, давайте сначала вернемся в Чанъань, а вы, ребята, приходите ко мне в Чанъань, когда рана вашего молодого даосского друга заживет".

Цзян Сяодун собирался сказать "да", но Ты Хэцзю поспешил сказать: "Я тоже хочу поехать в Чанъань".

Нин Тао сказал: "Ты ранен и должен восстановиться, ты можешь лежать в постели и отдыхать только тогда, когда пойдешь в Чанъань, ты ничего не можешь сделать". Если Линь Цинхуа в Чанъа, это будет очень опасно для тебя".

Вы, Сянцзюй, сказали: "Я не настолько раздражительный, эта травма - ничто, или я приду и покажу вам два шага".

При этом она собиралась встать с кровати.

В первый раз, когда он торопился, Нинг Тао опустила плечи.

Но ты, Сянцзюй, помахал рукой Нин Тао и упрямо выполз из обложек: "Я не буду играть, я могу тебе помочь".

У Нин Тао были головные боли: "Что ты можешь сделать для меня?"

Ты сказал Сянцзюй: "Разве ты не говорил, что собираешься уничтожить людей У Юэ, что я умею делать так это заставлять людей подчиняться".

Сердце Нинг Тао дрогнуло: "Ты хочешь сказать........"

Ты, Сян Цзю, раскрыл свои зубы и улыбнулся: "Я навязчивый саженец, я могу навязать людям У Юэ свои навязчивые идеи и сделать их более послушными, чем кролики".

Нин Тао подсознательно посмотрел на свою ладонь.

Ты сказал Сянцзюй: "Я не заставлял тебя, но если ты не возьмешь меня, я приду в Чанъань и заставлю тебя".

Нинг Тао: ".........."

Все три женщины из семьи Нин выглядели немного плохо.

Цзян Сяодун выпустил сухой кашель: "Это, я пойду собирать свои вещи сейчас".

Нин Тао также ничего не может сказать, Цзян Сяодун и Ты Сянцзюй ушли в Чанъань рано и поздно, и то, как Ты сказал Сянцзюй также заставило его сердце взволноваться и захотелось попробовать. Теперь он равнозначен воровству времени с Линь Цинхуа, Вы Hejiu может позволить ему бороться простой и непосредственный контроль над Wu Wanrong и ее людей, так почему бы не позволить ей показать свои истинные навыки?

Это просто удобная дверь.

Перед входом, это была гора Тяньма в Гуйчжоу; после входа, это уже был Тяньцзянский Институт Культивирования в Чанъаньском университетском переулке, в тысячах миль отсюда.

Двор Небесного Семейного Культивирования и Тоника был тихим, а золотой свет в горшке добра и зла был густым. Лицо человека на вершине горшка слегка нахмурилось с легким чувством неудовольствия.

Это потому, что ты уже давно здесь.

У нее также была очень прямая реакция, она уже была ранена, она снова была подавлена Небесным Дао, она чувствовала себя настолько плохо, что кричала, чтобы выйти, не дожидаясь Цзян Сяодуна, чтобы посетить Небесный Двор Cai Tonic еще раз.

Нин Тао открыл дверь и сказал Тебе Хэйдзиу: "Делай больше добрых дел в будущем, иначе тебе будет трудно приехать сюда".

Ты Сянцзюй кивнул, а затем призвал Цзян Сяодуна, который держал ее в руках, покинуть тонизирующий сад семьи Тянь.

На самом деле это своего рода культивирование, своего рода заслуга, призывать людей творить добро.

Группа людей вышла из Небесного Семейного Культивирования Юаня.

Табличка в массажном салоне слепого Ли качалась на ветру и издавала скрипучий звук.

Раннее лето солнце окутывает древнюю столицу 13-й династии, а возвышающиеся здания не могут скрыть ее историческую атмосферу.

Как ты можешь скрывать это на протяжении тысяч лет после десятилетий?

Эти высокие здания и люди в них также являются просто прохожими во времени, а также будут вписываться в эту историю и становиться ее частью.

Университетская Аллея полна иностранцев, как европейских, так и чернокожих и ближневосточных, образуя чужой пейзаж в этой древней аллее.

"Сэр, вы можете говорить по-английски?" Белый человек остановился перед Нин Тао и вежливо сказал: "Я спросил тебя о месте".

Нин Тао сказал по-английски: "О каком месте ты хочешь узнать?".

Белый человек сказал: "Я хочу пойти в корпорацию "Шинигами", ты знаешь, где она?"

Он приехал, чтобы записаться, и считалось, что подавляющее большинство иностранцев в этом переулке колледжа приехали записаться, а рекламный эффект от пресс-конференции в Большом дворце в Париже уже проявлялся.

Нинг Тао сказал: "Просто подожди меня, я позвоню и спрошу".

Белый человек вежливо сказал: "Хорошо, спасибо".

Нин Тао вытащил свой сотовый и набрал номер Линь Цинъюя, и открыто сказал: "Цинъюй, мы вернулись".

"Ой!" Взволнованный голос Линь Цинь Юя, "Хабби.......".

Нин Тао необъяснимо нервничал, когда поспешно кашлял, прерывая слова Линь Цин Юя: "Я видел много иностранцев на улице, и кто-то спросил меня, где я записался, и в каком месте вы, ребята, разместили табличку"?

С этим перерывом Лин, вероятно, поняла, что вокруг Нин Тао есть кто-то еще, и она говорила в более "формальном" тоне: "Мэн Бо также пришел, и он вступил в контакт с лидерами здесь, которые очень поддерживали, и дал гильдию дом, построенный купцом Чжэцзян в династии Цин, который был очень просторный, так что мы не должны оставаться в этой маленькой вилле в будущем, обстановка здесь лучше".

"Хорошо, тогда мы переедем в дом гильдии, где этот дом гильдии?" Нинг Тао спрашивал.

Голос Линь Цинъюя: "Это как раз в конце Университетской полосы, вы можете увидеть это, выйдя из Тяньцзиньского семейного двора тоников Тяньцзинь и идя вправо, просто продолжайте идти вперед, Тяньцзинь и я оба здесь, многие записались".

Нинг Тао сказал: "Ну, тогда я вешаю трубку, увидимся позже".

Он повесил трубку и показал белому человеку дорогу: "Вперед, конец этой улицы - приемная компании "Новый Бог"".

"Да, спасибо, сэр." Белый человек сказал "спасибо" и поприветствовал своего спутника, когда он шел вперёд.

Нин Тао убрал телефон и улыбнулся: "Давай пойдем туда и тоже посмотрим, Цин Юй сказал, что записалось много людей".

Вы, Сянцзюй, перекликнулись: "Цинь Юй... это даосская подруга тоже невестка?"

Сердце Нин Тао уже было слабое, и когда она сказала это, она внезапно замёрзла на спине и почти вспотела на лбу.

Три женщины из семьи Нин смотрели на своего мужчину странными глазами, как будто ожидая объяснений от своего мужчины.

Цзян Сяодун кашлянул: "Старшая сестра, есть вещи, которые ты не можешь сказать, если так много думаешь о чем-то".

Вымоу Цзю замерли на мгновение, "Я ошибаюсь? Ну, я сохраню это в секрете".

Нинг Тао: ".........."

В конце концов, он тоже мало что объяснил.

Некоторые вещи темнеют, чем больше их описывают, и чем больше они говорят, тем больше они разваливаются на части. Дело в том, что он совсем не беспокоится о преследовании Цин и Цзян Хао, но Цзян Хао - ревнивая банка, которая является агентом и вообще не может ускользнуть от своих глаз.

Не потребовалось много времени, чтобы увидеть длинную очередь людей, в основном иностранцев, и несколько местных жителей в очереди.

Несколько человек в форме охраны стояли у дверей, поддерживая порядок, а кажущиеся обычными охранники на самом деле были обученными профессиональными солдатами, возможно, даже спецназовцами.

Эта ситуация заставила Нин Тао почувствовать себя немного удивленным, но как только он подумал, что в этом замешан Мэн Бо и что он сам приехал в Чанъань, для верха также было нормальным послать ему несколько охранников. И для тех, кто выше, это также средство мониторинга компании Шинигами.

Цзян Хао не могла не взглянуть на Нин Тао, и этим взглядом было очевидно, что она также видела личность этих охранников.

Нин Тао подошла к уху и прошептала: "Эта база рано или поздно будет пожертвована, они могут посмотреть ее, если захотят, это также избавляет нас от необходимости тратить деньги на безопасность".

Цзян Хао кивнул: "Это хорошо, они посылают кого-то смотреть, это также даст нам некоторое удобство, этот зал гильдии перед нами удобство". Тебе тоже не за что, попроси любой поддержки, ты слишком стесняешься просить, я попрошу".

Нинг Тао улыбнулся: "Ладно, тогда заходим".

Семья хочет войти, охранник пошел перекрыть дорогу и сказал с выражением на лице: "Вы не можете просто войти сюда, вы здесь, чтобы записаться? Если так, встань в очередь."

Нинг Тао собирался объяснить, когда во дворе за воротами появился знакомый голос: "Брат Нинг, ты вернулся, заходи, я собирался тебе позвонить, мне нужно с тобой кое-что обсудить".

Это был Мен Бо, с яркой улыбкой на лице.

Блокирующий охранник последовал и отступил.

Вошла семья Нин Тао вместе с Цзян Сяодуном и Ю Хэцзю.

Этот причудливый дом гильдии Чжэшань - новое начало.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0840 Убийство и уборка урожая**

Глава 0840 Убийство Кай Софт Тянь Инь также пришла, но Линь Цинъюй не могла уйти, потому что ей пришлось взять интервью у себя. Но даже если бы она была свободна, она, наверное, не захотела бы прийти и присоединиться к веселью. Как говорится, маленькое расставание лучше, чем новый брак, в случае, если она не может контролировать свои эмоции, встреча с Нин Тао легко выявит нарушение.

Мягкий Небесный Голос расположил Цзян Сяодуна и Ты Хэцзюя внизу, а затем подготовил комнату для трех бабушек.

Со своей стороны, Нин Тао и Мэн Бо отправились во временный офис, чтобы поговорить о вещах.

Мэн Бо сделал Нин Тао чашку чая, и только потом открыл рот: "Брат Нин, как я полагаю, ты видел, те немногие охранники у двери были привезены мной. Вышеуказанный лидер сказал, что это большое дело, безопасность должна быть сделана правильно, и я не мог отказаться, понимаете..."...

Нин Тао улыбнулся: "Тогда оставь себе, кто платит зарплату?"

Мамбо сказал: "Не беспокойся об этом, они здесь просто для того, чтобы делать вещи, и кто-то платит им зарплату". Кстати, меня попросили спросить тебя сверху, не нужно ли тебе чего-нибудь еще. В любом случае, не за что, просто спросите, они будут очень благосклонны".

Он действительно есть, много иностранцев выстраиваются в очередь снаружи, чтобы записаться, и я считаю, что у многих из них нет рабочих виз", - сказал Нин Тао. Если есть люди, прошедшие собеседование и скрининг, которые хотят остаться, в связи с этим я также прошу брата Менга, чтобы вы пошли и поговорили об этом, пожалуйста, сделайте мне одолжение".

"Без проблем, я позвоню за инструкциями, когда повернусь." Мамбо обязан укусить.

Во время беседы у дверей временного офиса появился Мягкий Небесный Голос, и когда он увидел, что дверь не закрыта, он вошел: "Брат Нинг, снаружи приехало несколько человек из Франции, которые сказали, что хотят тебя видеть".

"Хорошо, брат Мэн, ты займись делом, а я пойду с Тянь Инь и познакомлюсь с этими людьми." Нинг Тао встал и ушел.

Из офиса Soft Sky Voice только шептал: "Все пришедшие - из семьи Вител, и я устроил им всем встречу в гостиной".

Нин Тао кивнул: "Было ли какое-нибудь странное движение за последние два дня?"

Мягкий Небесный Голос на мгновение подумал, прежде чем сказать: "Это неправда".

Линь Цинь Хуа, похоже, тоже был занят в эти дни.

Они шли пешком и разговаривали, а потом пришли в тот салон.

В салоне были четыре белые женщины, блондинки всех цветов, с идеальным сочетанием внешности и фигур, которые составили привлекательный пейзаж в моде.

Перед тем как прийти, Мягкий Небесный Голос не сказал, был ли пришедший мужчиной или женщиной, Нинг Тао думал, что это был мужской кровный демон, но не ожидал всех женских кровных демонов, этот параграф заставил его почувствовать себя немного удивленным.

С первого взгляда было видно, что задумала семья Вител, измеритель красоты. Герцог Марк тщательно отобрал четырех красавиц Кровавого Демона Клана, чтобы прийти в Компанию Нового Бога и проводить время вместе днем и ночью, если бы случилось что-то еще, не вступил ли бы в Компанию Нового Бога Клан Вителов?

"Хм, за кого этот парень меня принимает? Похотливый человек?" Нинг Тао так думал, но на поверхности он не издавал ни звука.

Четыре блондинки встали, и один из них поприветствовал его, бегло говоря по-китайски: "Мистер Нин, приятно познакомиться". Мы из Уиттлс, меня зовут Элизабет, она Адель, она Элеонора, она Ангел".

Она познакомила трех других женщин клана Кровавых Демонов вместе.

Нин Тао был несколько не в состоянии сказать, кто есть кто, эти четыре красавицы Кровавый Демон все были высокие тела, большие длинные ноги с большими волнами, длинные золотые волосы, драгоценные усредненные голубые глаза, все пять чувств также были угловатые, чувство линии было сильным, что делает его немного слепым лицом.

В былые времена был великий бизнесмен с фамилией Лю, который не знал красоты своей жены, и это была хорошая история. Красота Кровавого Демона сегодня не известна Звездному Царю, но будет ли она передана следующему поколению, узнают только призраки.

"Сядьте все вы, раз уж я договорился с герцогом Марком, подойдите и считайте себя членами Общества Нового Бога." Нин Тао повернул свои слова и спросил: "Скажите, что вы все знаете?". Я познакомлюсь с тобой, или устрою тебя на работу".

Элизабет сказала: "Мы все получили высшее образование, я получила докторскую степень в области управления бизнесом в Оксфорде, Адель получила докторскую степень в области материалов в Кембридже, Ангел получил докторскую степень в области инжиниринга в Нью-Йоркском университете, Елена получила докторскую степень в области физики и докторскую степень в области астрономии в Оксфорде, и то, что она делала лучше всего, это изучала космос".

Когда она представляла одного из них, соответствующий Кровавый Демон Красавица кивал головой в салюте Нин Тао. С этим приходом и уходом, Нинг Тао также приблизительно вспомнил, кто они такие.

Тем не менее, это вступление блефовала его, чувства, которые семья Вител послал школьник своей семьи, а не просто сделать ресепшн или оператор или что-то вроде того, как много?

Мягкая Тингин тоже была обманута, демон, который даже не ходил в детский сад, она вдруг столкнулась с четырьмя международными школьными мастерами, у нее также была утиная груша.

Нинг Тао улыбнулась: "Вы, ребята, действительно выдающиеся".

Элизабет сказала: "Герцог Марк очень ценит это сотрудничество, и мы также талантливы, которые выделяются на фоне семейных конкурентов, и мы прекрасно подготовлены для работы с нашими профессиональными коллегами, поэтому, пожалуйста, также попросите мистера Нинга поставить нас на правильные позиции".

Нин Тао легкомысленно сказал: "В настоящее время компания все еще находится на этапе набора, нет должности, соответствующей вашей профессии, так что давайте сделаем это таким образом, вы будете следовать мягкий помощник в эти дни, и ваша работа будет организована ею".

Мягкий Небесный Голос был совсем не вежлив и последовал: "Я - мягкий помощник, сегодня придет слишком много людей, так что все четверо идут со мной на помощь".

Четыре красавицы-кровавых демона смотрели друг на друга с лицом, которое они, очевидно, не ожидали, что с ними будут так обращаться. Наверное, они представляли себе, что придут и сделают большой всплеск, займут важные посты в компании "Новый Бог" и доставят прекрасный табель успеваемости герцогу Марку, но они не ожидали, что работа, которую им дал Нинг Тао, станет секретаршей приемной!

"Ну, у меня есть еще несколько дел, Сосукэ, просто договориться." Нин Тао также не захотел больше ничего говорить, дал объяснение и повернулся и ушел.

Мягкий Небесный Голос прошептал: "Милорд, вы... придете сегодня вечером?"

Последнее "Приходите или нет", ее голос был меньше шума комара.

Сердце Нин Тао закрутилось, но голова тоже болит, поэтому она подошла к уху и прошептала в ответ: "Ночью я иду в храм Тайпин".

Мягкий Небесный Голос сказал двумя сияющими глазами: "Тогда я пойду с тобой".

Нинг Тао кивнул и вышел из салона.

"Мистер Нинг, мы можем еще поговорить?" Голос Элизабет, с намеком на умоляние.

Однако Нинг Тао даже не повернул голову назад.

Вы, ребята, симпатичные, так что я дам вам лицо? Я должен удовлетворить твои требования?

Ты шутишь!

Ты думаешь, что я тот парень, я не тот парень!

Из гостиной доносился мягкий небесный голос: "Вы четверо идите со Мною, может быть, вам сегодня придется работать сверхурочно".

У четырёх красавиц-кровавых демонов было ошарашенное выражение лица.

Нин Тао прибыла в офис Цин Ю Линь, где проводила собеседования с несколькими кандидатами, прошедшими собеседование с младшими. Увидев, как Нин Тао вошла, на ее лице вдруг появилась улыбка, и человек, ушедший с интервью, встал, чтобы поприветствовать ее.

"Старый... брат Нинг". Она чуть не позвонила мужу.

На самом деле, неважно, что вы скажете, просто вы боитесь, что если вы войдете в привычку называть своего мужа на глазах у этих трех женщин, лазейка не будет закрыта.

Нинг Тао улыбнулся и сказал: "Устал?"

"Не устал, для тебя, что бы я ни делал". Линь Цинъюй хотела взять Нин Тао за руку, но она удержалась и спросила еще раз: "Поездка в Гуйчжоу прошла хорошо?".

Нинг Тао кивнул: "Неплохо, поговорим позже".

Как раз тогда, когда Линь Цинъю спросил Нин Тао, хорошо ли прошла его поездка в Гуйчжоу, один белый и один черный случайно перенесли глаза на тело Нин Тао, и на мгновение их глаза выглядели очень сосредоточенными.

Афтерглоу из угла глаза Нин Тао поймали странные реакции двух мужчин, и с движением в сердце, он пробудил глаза к состоянию глядя.

Первое погодное поле первой цели было обнаружено сразу же, оба они имели большое количество порока в первом погодном поле, одетые как Свен, но кости злы. Кроме того, у обоих мужчин были пулевые ранения на теле и мозоли на указательных пальцах правой руки.

Личность этих двух мужчин больше не является кружковым выстрелом, они оба являются агентами, так как только указательный палец правой руки того, кто стреляет регулярно, может развить мозоли. И раны, оставленные пулями на их телах - еще одно доказательство.

Если бы Цзян Хао принимал этих двоих, она бы точно узнала, кто эти двое. Но в конце концов, Линь Цинъю не была агентом по рождению и не имела абсолютно никакого опыта контрнаблюдения, так что это было нормально, что она не видела его.

"Вижу, ты тоже устал, сделаешь перерыв, я возьму у тебя интервью." Нинг Тао сказал, не называя двух агентов.

"Нет, нет, просто интервью, я совсем не устал". Линь Цинъю вообще не знала намерений Нин Тао.

Нин Тао сказал: "Хорошо, я прослежу, чтобы эти двое были подходящими, твоей стороне не придется брать у них интервью, я дам им пропуск".

"Какие два?" Линь Цинъю спрашивала.

Нин Тао указал на белого и черного, а затем сказал: "Вы двое приняты, пойдемте со мной".

Белый и черный не могли не взглянуть друг на друга, имея тусклую реакцию, но все же жестко следовали за Нин Тао.

Нин Тао привел двух человек в салон, откуда он ушел раньше, и протянул руку помощи, чтобы закрыть дверь.

Два агента напряжены сразу.

Нинг Тао открыл дверь в Шанди: "Скажите, в какой стране вы являетесь агентами? Америка? Англия?"

"Я не знаю, о чем вы говорите, мы пришли на собеседование, зачем вы нас сюда привезли?" Белый человек еще больше нервничал.

Его слова только что упали, когда правая ладонь Нинга Тао ударила его по крышке Небесного Духа.

Был треск, череп разбился и кровь потекла.

Убей, когда скажешь, что убьешь, без половины знака, прежде чем сделать это.

Это был Kill Cai, Небесный Дао медицинский зал, модернизированный до Небесного Семейства Cai Тоник больницы, ему больше не нужно было зарабатывать грехи Злой Мысли, выписывая контракт на рецепт Злой Мысли Грехи, он мог собрать Злую Энергию непосредственно через Kill Cai.

Другими словами, чем больше он убивает нечестивых, и чем больше он наверстывает упущенное, тем сильнее будет его духовная сила. Божественный кристалл в злом горшке играет роль "очищения и утончения", которое дополняет убийство.

Тело белого человека упало на землю, его глаза широко раскрыты и мертвы.

Черный агент внезапно потянул ногу и направился к двери.

Фигура Нинг Тао качнулась и мгновенно отрезала путь черному агенту.

"Я сказал... я из ЦРУ..." голос черного агента запел.

Нинг Тао кивнул, и как только черный агент закончил говорить, еще одна ладонь раскололась.

Убийство.

"Я просто спрашиваю, это тот же результат, говоришь ты это или нет." Нинг Тао сказал.

Тело черного агента также упало на землю, так же как и мертвое.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0841: "Давняя девочка, ты находишься под внушением".**

Глава 0841: Давняя девочка, луна яркая, звезды тонкие.

Семья Нин вместе с двумя "новичками" Цзян Сяодуном и Юй Сянцзюем и Инь Мейланом появилась в лесу на восточной окраине Чанъаня.

В двух милях от леса находится небольшая деревня. За небольшой деревней находится гора, а на склоне холма в прохладном лунном свете хорошо виден тайпинский гуань.

Ворота Тайпиньского Гуаньшаня были закрыты, и свет не горел, было темно и темно, так что вы не могли видеть, что было внутри.

Однако, в глазах Нин Тао, смертельная атмосфера висела над Тайпиньским храмом, густая, как темное облако.

"Я уже почувствовал это, там внутри как минимум пять или шестьсот живых мертвецов, Тайпиньский храм не может быть размещен, по крайней мере половина из них крепко спит в горах позади Тайпиньского храма, окружающая среда ужасна. Женщина, которую вы ищете, милорд, находится на Тайпинг Вью, а живые мертвецы зовут ее ваше величество". Инь Муран сказал.

В течение дня он пришел в маскировке и разобрался с ситуацией.

Нин Тао убил двух агентов ЦРУ, отправленных грязью в воды, и переместил тело прямо на Луну, а кстати, забрал Инь Мурана. Эти пять самец рыбных демонов еще не ушли с перевала, но его сторона была как раз подходящим моментом для их использования. Прекрасный строитель Инь Мо Лан спустился вниз, разыграл свое профессиональное мастерство и получил первую информацию.

"Почему бы нам просто не убить путь внутрь, сначала схватить вора, схватить Ву Ванронга, а живые мертвецы не поклонятся и не сделают так, как им говорят?" Цинь Чжуй сказал.

Это один из способов сделать это.

Но ты не можешь этого сделать.

Нин Тао на мгновение подумал, прежде чем сказать: "Госпожа Цзю, может ли ваше принуждение действительно заставить людей вести себя?".

Ты, Сянцзюй, прикоснулся к шкатулке Цюй Му в его руке и с улыбкой сказал: "Брат Нин, почему бы тебе не попробовать"?

Цзян Сяодун выпустил сухой кашель.

Вы, Сянцзюй, посмотрели на Цзян Сяодуна: "Старший брат, ты еще и наполовину врач-культуролог, ты даже не можешь вылечить собственную простуду, что с тобой такое"?

Цзян Сяодун: ".........."

Нин Тао сказал: "Вы все оставайтесь здесь и ждите моего сигнала, я сначала возьму госпожу Цзю, будет лучше, если вы сможете решить проблему с принуждением".

"Что Ву Ванронг видел тебя раньше, она поняла, что это ты, как только ты ушла." Цзян Хао сказал вслух.

Нин Тао похлопал свой маленький сундук с лекарствами и с улыбкой сказал: "У меня есть небесная версия талисмана "Дух долины Инь", даже одежда готова, так что можешь не сомневаться".

Через полчаса две женщины подошли к подножию холма за маленькой деревушкой, затем пошли по крутой узкой тропе вверх по холму.

Эти две женщины, одна - У Юэ, которую Нин Тао выдал за Небесного персонажа по версии талисмана долины Инь Чжэнь, а другая - Ты Хэцзю.

После дневного выздоровления, несмотря на то, что он не полностью восстановился после травм, у него не было особых проблем с ходьбой. Поездка У Юэ в Гуйчжоу изначально заключалась в том, чтобы найти ее, так что для нее было разумным появиться здесь.

"Позовите фею". Нинг Тао напомнил ей, что, хотя он все время был в разведке, чтобы убедиться, что там никого нет, он должен был напомнить ей об этом.

"Ооооо, моя мозговая оболочка... полегче." То, как ты на него смотришь, он вдруг понимает.

Нинг Тао не могла не почувствовать, что она все еще следит за собой.

"Говорю тебе, я никогда не видел такого человека, как ты." Она сказала.

Нин Тао любопытно спросил: "Почему ты так говоришь?"

"У тебя три жены, все три - демоны, а два любовника - демоны, как ты можешь позволить себе есть?" Она добавила: "Серьезно, я удивлен, что ты все еще жива".

Нинг Тао был безмолвен: "Откуда ты знаешь, что у меня два любовника"?

"Как это называется? Мои жуки летают по всему клубу, это мои глаза, мои уши, и я знаю, что ты говоришь и делаешь. Твои три жены не знают. А я знаю. Скажи мне, как ты собираешься меня купить?" Ты долго смотрел на Нинг Тао.

Нин Тао просто думала, что она простодушная девушка Мяо, но стиль живописи изменился в одно мгновение. В каком-то смысле эта штука проста, в каком-то - воровка!

"Это, госпожа Ку, вы играете в свинью и едите тигра."

"Я тигрица, ты приходишь, ешь меня и пытаешься."

Нинг Тао: ".........."

"Скажи мне, что ты собираешься мне купить, я хочу сбить тебя с ног, искренне."

Нинг Тао улыбнулась: "Говори, что хочешь, прямо".

"Ancestral Seeking Dan, I heard from Wu Yue that you have Ancestral Seeking Dan and it's of high quality, just give me one and I'll be удовлетворены, I promise to not tell your three wife this secret." Сказав, что у нее уже есть цель.

Нинг Тао сказал: "Хорошо, без проблем, ты поможешь мне позаботиться о живых мертвецах, я не только дам тебе Дэна для поиска предков, я также дам его твоему старшему брату".

Ты радостно сказал: "Договорились?"

Нинг Тао кивнул: "Одно слово".

Он планировал дать каждому из Вас Хэцзю и Цзян Сяодуну по одному "Поиску предков" Дана, но они пришли помочь, поэтому он не мог сделать это просто так. Таков он есть; люди уважают его одной ногой, он уважает других одной ногой. Цзян Сяодун и Ты Сянцзюй приехали из Гуйчжоу, чтобы следовать за ним и работать на него, но, конечно, не деньги, все, что он мог получить в руки, это Древний Поиск Дан и духовные материалы и так далее.

"Брат Нинг, ты такой освежающий, я люблю освежать людей, повернись, и я найду тебе червей, чтобы ты мог превратиться в обычного победоносного генерала, убить врага и выбросить их броню."

"Ешьте жуков"? А еще, о каких вражеских силах вы говорите?"

"Это пять женщин для тебя".

Нинг Тао: ".........."

Я не могу говорить в этот день.

Беседа подошла к склону холма, ворота были закрыты, а в дверном проеме расположились двое стариков, мужчина средних лет, дула бутылка пива со снежинками, а на следующем блюде была рассыпчатая, потертая горсть арахиса. Ты Сянцзюй собирался говорить, когда Нин Тао остановил ее и встал за деревом на обочине дороги, чтобы послушать их.

"Фея ушла на несколько дней и не вернулась, наше лекарство сломано, это все смерть согласно этому, увы!" Старик вздыхнул, налил глоток пива в рот, вытер углы рта, затем засунул в рот арахисовый рис и пожевал его.

"Нет, я вышел в черный лес сегодня днем, и еще несколько человек погибло.

Старик пробормотал: "Ты говоришь, сделали ли мы какой-то грех в предыдущей жизни, чтобы пострадать от этой гибели в этой жизни?".

"Забудь, у нас есть вино в этот день, мы пьяны в этот день, пей!" Человек средних лет вытер углы глаз и схватил бутылку, чтобы открыть ее, только чтобы обнаружить, что вина больше нет, он сказал: "Старый брат, есть ли у тебя еще деньги, я пойду в деревню, чтобы снова купить вина".

Старик сказал: "Где у меня есть деньги, только эти две бутылки пива и арахиса, или я должен делать странные работы для человека, который чинит дом, и мои руки заляпаны кровью".

Мужчина средних лет хлопнул пивной бутылкой по земле и проклял: "Черт, если кто-нибудь купит мне еду из мяса, хороший напиток и женщину, с которой можно переспать, я его продам!".

Эти слова попали в уши Нинг Тао, и сердце Нинг Тао было кислым. Все эти люди древние и способные люди, каждый простой из них в прошлой жизни имел красивую одежду и нефритовую еду, все они были сильны перед своими лошадьми, у них было много жен и наложниц дома, даже горничным разрешалось иметь комнату, насколько комфортна была жизнь? Но сейчас этим живым мертвецам трудно даже пожелать поесть мяса и лишнего пива, и кто может смириться с этим несоответствием?

"Давайте войдем, и вы помните, не говорите так легко, сколько слов может легко выявить брешь". Кроме того, не смотря ни на что, ты должен называть меня феей". Нинг Тао опять динь.

Ты сказал: "Я помню, что ты очень длинноволосый, еще более длинноволосый, чем мой старший брат. Я дам тебе эликсир, а ты его съешь."

Она взяла из кармана пальто маленькую фарфоровую вазу, открыла ее и вылила эликсир.

Зелье было размером с арахисовый рис, алого цвета, и выделяло слабый запах крови.

Нинг Тао был удивлен: "Что это за эликсир? Зачем давать мне еду?"

"Это эликсир, который я рафинировал, и он предотвратит заражение насекомыми-паразитами." Ты, Сянцзюй, передал эликсир лицу Нин Тао.

Нин Тао еще раз взглянул на эликсир в руке, цвет и запах заставили его хрустеть, он покачал головой: "Я не заражен сотней ядов, ничего страшного, если я их не съем, если меня ударят твоим внушением, еще не поздно вернуться к тебе".

"Это то, что ты сказал, не вини меня, когда тебя бьют по моему внушению". Тыму Цзю положил эликсир в маленькую фарфоровую вазу, а затем убрал его снова.

Нин Тао привел вас к горным воротам Тайпиньского храма.

Своеобразный запах внезапно распространился из гнилой деревянной коробки, запах был похож на кучу змей, насекомых, крыс и муравьев, смешанных вместе, немного неприятный, но не сильный, легко игнорируемый.

Нин Тао не мог не взглянуть на ее гниющий деревянный ящик, и только тогда он увидел большого паука, лежащего внутри деревянного ящика. Паук был красочным и постоянно ползал из своего выпуклого живота маленькими пауками. Маленькие паучки, размером меньше муравьев, ползли к краю коробки и отскочили, воспользовавшись ветром и упав повсюду.

Он пробудил глаза на состояние телекинеза, и в результате увидел густое поле из сотен рисовых зерен размером с предшественника, на котором одно светлое зернышко представляло собой маленького паука. По мере того, как молодые идут дальше, они движутся в том же направлении, что и молодые.

"Шшш". Из уст молодого Хэйдзиу раздался странный свист, и два маленьких паука в мгновение ока вскочили с земли и приземлились на старика и мужчину средних лет.

Нин Тао был свидетелем того, как два маленьких паука врезались в тела старика и человека средних лет, в то время как эти двое не были даже наполовину сознательными.

Это завораживает?

Это потрясающе!

Но это также просто.

Боги молодого Сянцзюя привлекли внимание двух мужчин, старик и мужчина средних лет посмотрели на Нин Тао и в панике встали, старик заикался: "Бессмертный... Бессмертный... мы... холодно, так что выпейте немного вина, чтобы согреться".

Нин Тао сказал: "Просто выпей, никто тебя не винит, иди, собери всех людей, мне нужно объявить кое-что важное".

Мужчина средних лет осторожно сказал: "Его Величество ушел спать".

Нин Тао сказал: "Позвони мне, даже если ты в постели, на кону судьба каждого, иди быстрее".

"Подчиняйся". Эти двое мужчин открыли ворота горы и пошли, бегая и крича, когда они шли.

В мгновение ока храм Тайпинг был зажжен.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0842 Я твой новый бог.**

0842 Глава I - ваш новый бог Все живые мертвецы собрались во дворе Тайпиньского храма, более пятисот человек, что соответствует числу, сказанному Инь Мо Ланом. Эти люди старше 60 и 70 лет, моложе 7 и 8 лет, преобладают мужчины, составляющие две трети населения. Глядя на то, как эти люди одеваются, они почти все - это люди на дне общества, строители, охранники, официанты и все такое, а иногда и банковский служащий или что-то в этом роде, с таким же логотипом банковской булавки на груди.

Ву Ванронг тоже пришла в окружении группы молодых людей, и теперь в каждом ее движении была имперская аура. Согласно некоторым описаниям в дикой истории, мужчины не были уверены, были ли они ее охранниками, или что-то еще.

"Это Ву Ванронг, не заставляй ее пока." Нин Тао подошёл к Тебе, Сянцзюй, и прошептал тихим голосом.

Yuroujou кивнул головой и продолжал выдувать "свисток" из его рта.

В ее жутком "свистке" пауки размером меньше муравьев подпрыгивали и закапывались в тела живых мертвецов.

Двое живых мертвых пришли на сторону У Ванронга с тряпчатым односпальным диваном, а У Ванронг сел достойно, прежде чем посмотреть прямо на Нин Тао и Ю Хэцзю и открыть ей рот: "Юээр, ты вернулся именно так, зачем ты собрал здесь всех? Может, сначала спросишь меня о чём-нибудь подобном?"

Это дыхание, очевидно, недовольный Нинг Тао пересек "авторитет", немного недовольный.

Кто такой Ву Зетьян? Это был человек, который убил даже своих родственников ради власти, Нин Тао это поддельные Wu Yue, не давая ей приветствие вызвали живых мертвецов, которые считались ею, как подданные и простолюдины, она чувствовала обиду, что ее императрица власть была под угрозой, что было нормальной реакцией.

Нинг Тао сказал: "Все произошло внезапно, поэтому было слишком поздно сообщить Старому Предкуроку".

Ву Ванронг легкомысленно сказал: "Что уже слишком поздно, чтобы сообщить мне? Это сделано в вашем штате? А еще, кто этот человек, и почему он не встает на колени, даже когда видит меня?"

Это также, похоже, напомнило Нин Тао встать на колени.

Нин Тао не знал, как много этот Ву Ванронг знал о Ву Юе, но он в некоторой степени понимал, почему Ву Юе не привез живого мертвеца в Гуйчжоу. Но Wuze Тянь, которого она считала своим предком и гордилась, очевидно, не относились к ней как к родственнику, не только она не имела никакой привязанности, но она даже использовала ее в качестве вассала, превышая ее, самая драгоценная вещь в ее сердце стало бесполезно, и она не была счастлива на всех.

"Смелый"! На колени!" Молодой человек, стоявший рядом с У Юэ, высказался и упрекнул.

Вместо того, чтобы продюсировать эту молодость, Ву Ванронг смотрел прямо на Ву Юэ, глаза, казалось, сомневались в Ву Юэ, почему ты еще не встал на колени? Ты пытаешься восстать?

Нин Тао совсем не обратил на него внимания и открыл рот: "Я собрал всех вместе, потому что хочу объявить что-то очень важное, отныне мы все будем следовать за Нин Тао и присоединяться к его Компании Нового Бога".

"Что?" Ву Ванронг встал с шокированным лицом и упрекнул: "Юээр, о чём ты говоришь!"

Нин Тао сказал: "Я ясно дал понять, что отныне все здесь будут следовать за Нин Тао и присоединятся к его компании "Новый Бог"".

Ву Ванронг гневно сказал: "Ни за что! Это не то, что ты можешь сделать!"

Нинг Тао засмеялся: "Почему?"

Ву Ванронг гневно посмотрел на Нин Тао: "Я заключил союзный контракт с Лин Цинхуа, он даст мне и моему народу Бессмертного Дана, он также поможет мне восстановить Великую Чжоу, что может дать мне Нин Тао"?

Нин Тао сказал: "В дополнение к тому, что так и так Великий Чжоу Цзян Шань, Нин Тао также даст каждому Бессмертному Дану, в дополнение к мясу, которое можно есть в непринужденной обстановке, пиву, которое можно пить в непринужденной обстановке, у каждого будет своя комната, и он также сможет принять горячую ванну, вместо того, чтобы застрять здесь, живя, как нищий".

Среди живых мертвецов раздался крик.

"Этот Нингтао, которого я видел, прямо там, на горе Исянь, такой потрясающий!"

"Мясо, сколько хочешь, пиво, сколько хочешь, и комната, где можно принять горячую ванну, черт возьми, я уже полмесяца не принимал ванну!"

"Думаю, ничего страшного, что Линь Цинь Хуа тоже не появляется, я не получал Бессмертного Дэна несколько дней, рано или поздно, если так будет продолжаться..........."

Ву Ванронг внезапно закричал: "Всем заткнуться!"

Сцена на мгновение затихла.

Ву Ванронг громким голосом сказал: "Всякий, кто осмелится связаться с моим военным сердцем, будет убит без пощады"! Она подняла руку и указала на Нин Тао, ее глаза, как мечи и голос ледяной холод, "Включая тебя! Ты мой потомок, как ты можешь посягать на меня?"

Нин Тао сказал: "Ладно, ладно, ты все еще считаешь себя Ву Зетяном года?"

"Ты... кто-то!" Ву Ванронг зарычал: "Спустите этого непослушного сына ко мне!"

Двое молодых людей пошли в сторону Нингтао.

Иногда люди так себя ведут, самогипноз до такой степени, что реальность и разум выбрасываются в окно.

Так было с У Ваньроном, у которого в голове был только императорский трон, и только одна одержимость в сердце, династия У Чжоу, настолько, что она не могла видеть даосский храм, электрические столбы, стоявшие рядом с ним, и освещенный город Чанъань вдалеке. Она даже забыла, что за человек У Юэ, ее так же легко ущипнуть до смерти, как муравья.

Двое юношей повернули глаза и подошли к Нин Тао, протянув руку, чтобы схватить его за руку.

Юсёдзиу внезапно отругала: "Встань на колени!"

Тела двух юношей застыли сразу, и как раз в тот момент, когда голос Твоего Хэйдзю успокоился, их ноги ослушались и опустились на колени, колени ударились о каменный пол и приземлились со звуком.

Ву Ванронг был ошеломлен: "Ты собираешься...... восстать?"

Нинг Тао сказал: "Вообще-то, все гораздо серьезнее".

"Возьми это для меня!" Ву Ванронг рычал.

Куя Иноуэ закричал: "Всем встать на колени!"

Ничего себе!

Все живые мертвецы в унисон упали на колени.

Вставай!"

Но Нин Тао даже не захотел обращать на неё внимание, он посмотрел на You Hejiu: "Всё ли сделано?"

Тыму Цзю хихикал: "Маленький ум, все готово, они все стоят на коленях, я позволю тебе делать все, что захочешь".

Сложная проблема стала такой простой, но сердце Нинг Тао было в ужасе. Неудивительно, что с древнейших времен до наших дней навязчивое искусство народа Мяо всегда заставляло людей говорить о них с загадкой, а навязчивое искусство народа Мяо всегда окутано завесой тайны и неизвестности миру. Фактически, по сей день некоторые деревни навязчивых саженцев не открыты для общественности и живут в изоляции от мира. Представьте, как это было бы ужасно, когда такие причудливые средства не были проверены!

Нинг Тао повернулся спиной и с молниеносной скоростью дернул за определенную часть тела.

"Фея, что ты делаешь?" Молодой и любопытный в туннеле.

Хрустящий звук скелетной активности исходил от тела Нинг Тао, и его лицо быстро менялось, а длинные волосы быстро сокращались. Когда он снова повернулся, он был уже не У Юэ, а Нин Тао.

Ву Ванронг воскликнул врасплох: "Это ты.... Нин Тао!"

Все глаза были собраны на теле Нинга Тао, но в обоих глазах был только скучный божественный свет, и никакой другой реакции.

Для того чтобы эти живые мертвецы стали благочестивыми верующими, это все равно должно положить конец этому состоянию загипноза, но это нужно сделать позже, а не сейчас.

Нин Тао посмотрел на Ву Ванронга, его голос тоже восстановился: "Это я, ты инстинктивно не меняешь существование, я отправлю тебя обратно".

"Что ты... собираешься делать?" Ву Ванронг внезапно закричал: "Вы все вставайте и убейте его!"

Более пятисот живых мертвецов, ни один из них не воскрес. Один за другим они падали на колени, как бездушные трупы.

Нин Тао сказала: "Ву Юэ мертва, и я нашел карту в ее телефоне, которая привела меня сюда". В то время я не понимал, что она задумала, теперь понимаю, она на самом деле тоже хотела убить тебя, но она не могла этого сделать, так что я был единственным, кто это сделал".

Ву Ванронг вытащила ноги и побежала.

Тело Нин Тао пошевелилось, его правая рука откинулась, и пистолет во плоти пронзил его ладонь, пуф, и пронзил спину Ву Ванронга и его предшествующую грудь. Значительное количество самой отвратительной энергии также было собрано им в тот момент и возвращено в его тело вместе с телом пистолета во плоти.

Как могла женщина, убившая бесчисленное множество людей, даже своих родственников, иметь в себе меньше конечной злой энергии.

История имеет свою собственную оценку У Цзэтяня, но Нин Тао вообще не заботится об этих оценках, а в его глазах только добро и зло, и он является посредником между добром и злом, чтобы убить зло и наверстать упущенное. Эти живые мертвецы не имеют на своем теле злых помыслов и грехов и добрых помыслов и заслуг, но до тех пор, пока есть душа, даже если это душа инь, есть еще энергия души. И то, что он пытался заработать сейчас, на самом деле было энергией четырех рафинированных божественных кристаллов, произведенных душой.

С придурком плоти, тело Ву Ванронга упало на землю.

Около пятисот живых мертвецов, стоявших на коленях на земле, ни на минуту не отреагировали, и сцена была настолько тиха, что казалось, будто они вошли в морг.

Это тоже нормально, потому что все они мертвые люди.

"Эта твоя руна потрясающая, можешь дать мне одну?" Молодая Сянцзюй нарушила своё молчание, её совсем не интересовала смерть У Ваньрона, её интересовал талисман долины Инь Чжэнь, принадлежащий Нин Тао.

Нинг Тао сказал: "Давай поговорим об этом, ты можешь вернуть их в нормальное русло? Я имею в виду, избавить тебя от твоего контроля над ними."

"Конечно". Ты, Сянцзюй, выжимал из его рта заклинание и скандировал слова.

Нинг Тао хотел услышать то, что она прочитала, но все, что он мог услышать, это заклинание грамматики Мяо, что древний и таинственный язык был для него просто небесной книгой, и он вообще не мог его понять. Однако и он не бездельничал, выбросил пистолет из плоти, наступил на него и поднялся в воздух, подвешенный на крыше Тайпиньского гуана, точно так же, как восстанавливались стоящие на коленях живые мертвецы, из его тела вспыхнуло облако небесного огня.

Черно-белый небесный огонь обернулся вокруг тела Нинга Тао, что стало его сигналом семье у подножия горы, и первым шагом в притворстве призрака.

"Я твой новый Бог, Бог, давший тебе новую жизнь, поклонись мне!" Его голос споткнулся о пустоту, каскадируя слоями, божественную природу.

На колени живые мертвецы смотрели друг на друга, но когда первый опустился на колени, все они так и сделали.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0843: Маленькая ищущая фея**

Глава 0843: Сяо Сюань Сянь Более пятисот живых мертвых коровословий "новому богу", но, к сожалению, у них не было энергии веры, потому что они были в состоянии мертвого человека в данный момент.

Но с пением мантр Младшего и Старшего духи этих живых мертвецов постепенно пробуждались и затем становились активными. Даже у душ из прошлого есть энергия души после того, как они активны.

"Он действительно бог, это буддийский свет?"

"Поклоняйтесь богам, поклоняйтесь богам... просите богов дать мне новое рождение..."

Молитвы, подобные этой, росли и падали, и энергия Верховной Веры проявлялась почти в каждом теле. Но, к сожалению, смешивается с довольно небольшим желанием, не чистым вовсе, не соответствующим стандарту приобретения.

Эта ситуация неизбежно разочаровывала Нин Тао, который стремился получить много энергии Чжисиня, но он также знал, что не может быть в спешке, на самом деле, это уже было довольно хорошо, чтобы иметь такой результат.

Древние действительно отличаются от наших дней, и если бы это были несколько сотен современных людей, стоящих на коленях, то, боюсь, не многие из них имели бы энергию веры в них.

Цзян Хао, Цинь Чжуй, Бай Цзин, Инь Мо Лань, Цзян Сяодун, Мягкий Тяньинь и Линь Цинъюй - все бросились, все выглядели удивленными и любопытными, когда увидели Нин Тао, который был застрелен ногой во плоти и был подвешен на крыше зала Тайпингуань. Но после того, как они вошли в тайпинский гуань и увидели сотни живых мертвецов, стоявших на коленях на заднем дворе, они поняли и не пришли беспокоить, а просто стояли и смотрели.

Нинг Тао открыл свои уста и сказал: "Ты уже мертв, но ты узурпировал тело этого человека, и тело твое подобно человеческой жизни". Вы все грешники, и рождение свыше - это только искупление".

Как только эти слова были произнесены, сцена внезапно вышла из-под контроля.

"Это убьет нас?"

"Разве это не о том, чтобы дать нам первокурсников?"

"Боже... пожалуйста, не убивай меня, я сделаю всё, что ты попросишь..."

Нин Тао сказал: "Я не убью тебя, Я возьму тебя в Бессмертное царство, в мой Бессмертный дворец, где ты будешь работать на меня, чтобы я отложил грехи твои". Тебе не следовало появляться в этом мире, ты отправился в Бессмертное царство, но ты можешь жить в мире и процветании, ты хочешь?".

"Да!" Кто-то отреагировал немедленно.

Сразу после этого откликнулся большой хор голосов.

На самом деле, эти живые мертвецы совсем не счастливы оставаться в этом мире, который им не знаком, и им не хватает навыков для выживания. Если есть Бог, Который предлагает им новое небо и новую землю для пионеров и процветания, то кто откажется?

Не говоря уже о том, что это место все еще Бессмертное царство!

"У меня есть условие, чтобы ты внимательно слушал, чтобы ты отложил в сторону все свои отвлечения и уверовал в меня всем сердцем и душой и поклонялся мне, как единственному Богу, который у тебя есть". Голос Нинг Тао каскадировал и прижимался, воздействуя на этих живых мертвецов физически и психически, как волна воды.

Это улучшенная версия промывки мозгов.

Нин Тао лучше всех знал, что он не бог, но для того, чтобы жить, он должен был использовать некоторые средства.

Это сработало.

Энергия "Чжисин" у более чем пятисот преданных становилась все чище и чище, а некоторые из них быстро очищали стандарты, которые можно было собрать.

Нинг Тао не хотел пропустить энергию, а потом взлетел, чтобы забрать ее.

Почти пятая часть живых мертвецов внесла свой вклад в энергию греха, а остальные, в конечном счете, не соответствовали критериям приобретения.

Люди разные, а некоторые верят в Бога по природе и более чисты сердцем. Некоторые люди имеют сильное эгоистичное желание, скрытое в их сердцах, и даже если они верят в Бога, у них все равно есть сердце, которое имеет дело с Богом в их костях. Такой эгоизм желания, который он сам не мог обнаружить, как можно было бы внезапно превратиться в благочестивого верующего?

У Нинга Тао была идея, когда он двигался в своем сердце.

Он щелкнул пальцами и сам нарисовал кровавый замок на ладони левой руки, а затем открыл дверь удобства: "Все вы, вставайте, и я отведу вас в Бессмертное царство". Как только этот Бессмертный Сект открыт, есть только один шанс, так что вы должны взять его хорошо".

Как только эти слова вышли наружу, ближайший к нему человек сразу же встал с земли и побежал к удобной двери. Люди позади них также забрались и втиснулись в дверь удобства.

Последняя маленькая девочка подошла к двери удобства, посмотрела на Нинг Тао, который стоял рядом с ней, и робко сказала: "Бессмертный брат, есть ли у Бессмертного царства еда?".

Нинг Тао стучал зубами и улыбался: "Там все, заходите".

Маленькая девочка сделала шаг к удобной двери.

Нинг Тао вдруг вспомнил что-то и спросил: "Маленькая сестренка, как тебя зовут? Я говорю о прошлых жизнях".

Маленькая девочка наклонила голову и посмотрела на Нин Тао: "Меня зовут Сюй Сянь".

Бессмертный?

Имя дошло до ушей Нин Тао, и это было похоже на пушечное ядро, взрывающееся в его ушах, качая головой дыню до жужжания.

"В поисках бессмертия, разве это не Дух Древнего Дана?

Когда он впервые вошел в прошлое пространство-время из университетского переулка Чанъань, люди, которых он встретил, были принцессой Тайпин и Ищущей Бессмертного, и что Ищущий Бессмертного был точно таким же, как Дан Духом Предка Ищущего Дэна, которого он видел бесчисленное количество раз. А ещё он нашёл этот странный сон в сознании Искателя Бессмертного и услышал тайные слова, оставленные Искателем Предков Дэном Данлингом. Позже Сюй Сянь был доставлен во дворец Да Мин и убит У Цзэтянем. Он все еще хотел убить У Цзэтяня тогда, но время пришло, и прошлое пространство-время, построенное пагодой Чжэнь-Ши, Цзянь-Шу Банем и Облачной рудой, рухнуло, и он был перемещен обратно в современный мир.

Но я не ожидал, что девушка, которую убил У Цзэтянь, будет той, кто ищет бессмертия!

Была ли она абстрагирована от гроба духа, или она пришла сюда по какой-то другой причине?

Нин Тао не понял, он открыл рот, чтобы спросить, помнит ли его маленькая девочка, но, не дожидаясь, пока он произнесет свои слова, маленькая девочка уже вошла в дверь удобства и исчезла с блеском в глазу.

"Вы, ребята, возвращайтесь первыми и приготовьте припасы, я сначала подниму людей, а потом вернусь за вами." Нин Тао дал счет, а затем также ввел дверь удобства.

Не останавливаясь на достигнутом, она прошла через пустоту, но все же осталась на заднем дворе.

Цзян Сяодун любопытно сказал: "Старшая сестра, что ты только что сказала?"

Но Югия скрестила ему губы и ничего не сказала.

"Давайте вернемся и подготовим припасы, которые нужны мужу как можно скорее, это несколько сотен ртов, вы не можете иметь меньше еды и питья." Цзян Хао сказал.

Во дворе Небесного Семейства Кай Тоник более пятисот живых мертвецов заполнили вестибюль, и люди прятались до тех пор, пока не смогли встать на ноги. Лица людей на Добром и Злом Триподе также были исполнены гневом, а некоторые из грешных живых мертвецов уже упали в обморок, так как не могли вынести подавления Небесного Дао.

Это тоже нормально.

Нин Тао поспешно открыл кровавый замок бессмертной пещеры Инь Юэ, затем впустил внутрь живых мертвецов, и те немногие живые мертвецы, которые потеряли сознание, были перенесены в дверь удобства их спутниками. Сцена все еще была схваткой и хаосом, как будто все беспокоились о том, что если бы они шли медленно, то не попали бы в Бессмертное царство.

Было одно исключение, маленькая девочка, которая утверждала, что она ищет сказку. Она, наверное, была самой младшей из пятисотлетних или около того живых мертвецов, ищущих только семь или восемь лет, с грязной одеждой и парой дешевых пластиковых босоножек на ногах, и это не было сезоном для босоножек.

Сяо Сюй Сянь похоронил голову и подошел к удобной двери.

"В поисках Бессмертия, подожди". Нинг Тао позвонила, чтобы остановить ее.

Сяо Сюй Сянь остановился в своих следах, оглянулся на Нин Тао и робко сказал: "Божественный Бессмертный Брат, останусь ли я позади? Я хочу пойти с ними...."

Нин Тао улыбнулся и сказал: "Я лично отведу тебя туда, я хочу задать тебе несколько вопросов, ты можешь мне сказать?".

Сяо Сюаньсянь сказал: "Ты божественный бессмертный, конечно, божественный бессмертный брат, о чём ты хочешь меня спросить?"

Нинг Тао сказал: "Ты помнишь меня?"

Маленький Ищущий Бессмертного моргнул глазами: "Божественный Бессмертный Брат, конечно, я помню тебя... разве ты не прямо передо мной?"

"Я говорю о твоей прошлой жизни, помнишь, мы встречались однажды?" Нинг Тао дал небольшой намек.

Маленький Искатель Бессмертия на мгновение задумался всерьез, а потом покачал головой: "Я не помню".

"Тогда ты помнишь, как ты умер?"

"Я тоже не помню".

"Тогда ты помнишь, как ты сюда попал?"

Сяо Сюань Сянь покачал головой: "Я тоже не помню".

Как ты можешь ничего не помнить?

Была ли она зрелым теневым духом в теле, или теневым духом маленькой девочки? Или это просто совпадение, что в мире появилась маленькая девочка с таким же именем?

На мгновение в сердце Нинг Тао возникли большие сомнения.

"Божественный Брат, когда мы уезжаем? Дверь внезапно закроется?" Маленький Ищущий Бессмертного посмотрел на дверь удобства озадаченными глазами.

Эта дверь, Нинг Тао хотел, чтобы она закрылась, и он не хотел, чтобы она закрылась прямо сейчас.

"В поисках Бессмертия, ты сядешь, и я тебе кое-что скажу". Нинг Тао на сковородке и сел на землю.

Сяо Сюаньсянь также последовала примеру Нин Тао и села на землю с парой маленьких ножек.

Нинг Тао закрыл глаза.

Он вошел, Младенец Юань вышел и выкопал себя головой вперед в голову Маленького Ищущего Бессмертного.

Сяо Сюаньсянь был молчалив, в его голове плавало лишь жалкое количество воспоминаний.

Это также нормальная ситуация, когда мозг ребенка не полностью развит, а его память слаба. Кроме того, она была человеком прошлого, сначала умереть, а затем жить, и некоторые воспоминания будут потеряны в процессе, и все, что могло остаться, было особенно впечатляющим.

Нин Тао быстро нашел последнее воспоминание о ней перед смертью, женщине, которая держала ее, когда она пробиралась сквозь ветер и снег, волосы и брови женщины, покрытые белоснежными кристаллами льда. Она не была исключением, замороженная до костей.

Вскоре после того, как он вошел, женщина упала на землю и больше никогда не вставала, и тогда память о ней была прервана.

Он вышел из этой динамической памяти и искал в разуме Маленького Ищущего Бессмертного и не нашел этот странный и жуткий сон. Там не было таинственных голосов, и не было женщины в красном платье с скелетным лицом.

Неужели это может быть совпадением одного и того же имени?

Нин Тао отступил от мысли Сяо Сюаньсяня, сомнения в его сердце не уменьшаются вовсе. Он открыл глаза, встал и подошел к Маленькому Ищущему Бессмертного: "В поисках Бессмертного, теперь я отведу тебя в Бессмертное Царство".

Сяо Сюаньсянь только тогда вернулась к своим чувствам и отреагировала несколько отвлечённо, она, очевидно, не знала, что произошло.

Нин Тао взял Сяо Сюаньсяня за руку и вошел в удобную дверь.

Черная как чернила дыра исчезла.

На Небесном Семейном Культивируемом Дворе царила тишина.

Никто не мог видеть, лицо человека на Добром и Злом Триподе открыло глаза, и из штатива тоже вышел бледный человеческий голос: "Скоро, скоро......"

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0844: Один шаг на небо**

0844 Глава Один шаг на небеса один шаг на небеса.

Это наиболее подходящее слово для описания эквивалентности Нин Тао и Феи Искательства, один шаг до этого в массажном салоне слепого Ли в переулке Университета Чанъань, и один шаг после этого в пещере Феи Инь Юэ над Луной.

На сцене был небольшой беспорядок.

Некоторые из живых мертвецов с любопытством смотрели вокруг, любопытно смотрели на звездное небо за пределами пещеры, некоторые любопытно смотрели на научно-технологические приборы для земледелия, размещенные внутри пещеры, некоторые нагромоздились, чтобы обсудить что-то, в то время как другие встали на колени и пробормотали, не зная, молятся ли они или скандируют какой-нибудь отрывок из Писания.

Нин Тао взял Сяо Синьсяня за руку и вышел из удобной двери, и всего за несколько секунд большое количество живых мертвецов встали на колени в пещере.

Нин Тао отпустил руку Сяо Сюаньсяня, и Сяо Сюаньсянь посмотрел на большой участок ее рода, которые стояли на коленях на земле, а затем снова посмотрел на Нин Тао, и она последовала за ним и тоже опустилась на колени.

Нинг Тао не остановил ее и даже не позвонил. Он дал много, это было нелегко для него, чтобы получить сцену сегодня, и это было нелегко для него, чтобы сделать твердый первый шаг на пути притворяться призраком, как он мог отказаться от своих боевых искусств из-за маленькой ищет фея?

Неправильно притворяться, но считать это бизнесом.

Он дает этим живым мертвецам оседлую жизнь и помогает им жить, и справедливо, что эти живые мертвецы отплачивают ему энергией веры.

Разве человек, который идет работать на компанию, не должен трудиться, чтобы отомстить?

Если ты собираешься притворяться, то давай притворимся до конца!

Нин Тао выбросил свой бьющий по плоти пистолет и повесил его в воздухе, выпустив на свое тело небесное пламя и вновь войдя в состояние ложного бога.

В этой маскировке в толпе живых мертвецов раздавался бормотание, некоторые молились, некоторые каялись, некоторые скандировали. Одни люди читают даосские священные писания, другие - буддийские, друг друга не беспокоя. Под этой волной работы, Zhixin энергии появились снова, в прядях, некоторые чистые, некоторые примеси, не по стандарту сбора.

Голос Нинга Тао был наполнен духовной энергией, как он громко сказал: "Это Бессмертное царство, где вы откроете свои границы и будете процветать". Тот, кто верит в меня, находится в добром здравии и проживет долгую жизнь. Верующий в Меня благословен небесами, и дети его будут постыжены...".

Из его уст вышла серия "Верующие в меня", и слова трясли сердце.

Разве это не все, что нужно человеку, чтобы верить в Бога?

На Западе, как бы отвратительно ты ни поступил, просто верь в Бога и исповедуйся перед Ним, и ты спасёшься и всё равно получишь свой билет на небо. На Востоке есть похожая ситуация, которая заключается в том, чтобы опустить мясницкий нож и стать Буддой.

Это, в глазах всего мира, действительно заключает сделку; ты веришь в меня, ты один из моих, и я окажу тебе услугу. Те, кто мне не верит, язычники, и ты их накажешь. Одним словом, верующий в Меня жив; неверующий в Меня умирает. Поверь мне, даже если ты не получишь пособие сейчас, ты получишь пособие, когда умрешь. Если ты мне не веришь, даже если ты сейчас в порядке, ты попадёшь в ад и будешь страдать, когда умрёшь.

Конечно, с божественным пением Нин Тао энергия Чжисинь в сотнях живых мертвецов становилась все более и более чистой, почти две трети из них достигли уровня собирания. Он был очень рад и упал, чтобы забрать.

Затем Он сказал живым мертвецам, не достигшим уровня энергии веры: "Твоя вера недостаточно сильна, чтобы отказаться от эгоизма и верить в Меня одним сердцем".

"Бог бессмертный, я не ел уже два дня, и я просто хочу съесть миску белого сушеного риса в моем сердце... Я виновен..." Старик опустился на колени на землю и опустился на колени, как будто стучал головой.

Нин Тао поспешил подняться и помог ему подняться: "Не грех быть голодным, поверь мне, как я могу позволить тебе быть голодным, теперь ты отдыхай здесь, я пойду и принесу тебе чего-нибудь поесть".

Нин Тао дал еще несколько указаний, затем открыл удобную дверь и вернулся в Небесный Семейный Сад Cai Tonic.

Небесный Двор Культивирования Семейства молчал, золотой свет Доброго и Злого Трипода был густым, а у людей на треногах были закрыты глаза, и лица их были безымянными.

Нинг Тао уже давно привык к этому сонному лицу и не удосужился поприветствовать его, поэтому он предпринял большие шаги к Доброму и Злому Триподу и просунул голову, чтобы посмотреть на Трипод.

Впервые в Трипод добра и зла появилось большое количество энергии Чжисиня, больше, чем три другие энергии души вместе взятые. Теперь, до тех пор, пока он будет использовать Небесную Технику Культивирования Семьи для ее усовершенствования, он сможет получить значительное количество божественных кристаллов, и останется немного энергии Жиксина. Но сейчас, очевидно, не время уточнять божественные кристаллы, живые мертвецы все еще голодны и ждут Его на Луне. Обещание, которое он дал, должно быть выполнено, иначе кто поверит в него как в "нового бога"?

Нинг Тао открыл дверь и покинул Небесный Семейный Культурный Сад и Сад Тоников.

Сразу после того, как дверь Двора Культивирования Небесного Семейства была закрыта, лицо человека на Добром и Злом Триподе открыло глаза, и на его лице появилась божественная и таинственная улыбка........

К сожалению, Нин Тао не увидел его, и он увидел группу людей, идущих к нему, прежде чем он зашел очень далеко на улице. Группа была "Пять тигров семьи Нин", которые вернулись из Тайпиньского храма вместе с Цзян Сяодуном, Ты Сянцзюем и Инь Мо Ланем. Все носили в руках большой мешок с вещами, кроме раненого Юшуджиу.

"Милорд, вы всех воспитали?" Бай Цзин спрашивал.

Нин Тао сказал: "Это все поднято, но я сказал тебе приготовить припасы, это все, что тебе нужно приготовить?"

Цзян Хао сказал: "Еще не поздно, поэтому мы заехали по дороге купить немного еды, готовые сначала взять ее с собой, а потом нести в больших количествах".

Нин Тао сказал: "Давайте еще раз сходим в супермаркет и купим немного готовой еды и баров, мы не должны заставлять их думать, что мы мелочные в первый раз".

"Брат Нин, позвони брату Менгу и скажи, чтобы он подготовил грузовик-контейнеровоз". Также позвольте ему подготовить еще несколько палаток и постельных принадлежностей, несколько сотен человек не могут все спать на земле, постельные одеяла и прочее не должно пропадать, но чтобы подготовить так много вещей за один раз, опять же ночью, мы можем только попросить брата Мэна о помощи". Линь Цинъюй сказал.

Нинг Тао улыбнулся: "Это все равно ты дотошный, я позову его сюда".

За один час на Луну из массажного салона Ли Слепого был перевезен контейнеровоз с грузом припасов, сигарет, алкоголя, готовой пищи, закусок и напитков, всевозможных вещей.

Вторая волна была постельным бельем, одеялами и прочим, что опять-таки было несколькими грузовиками с припасами.

Более пятисот живых мертвецов на время поселились на Луне, и уже наступила полночь, когда большая группа людей завершила свою напряженную работу. Инь Мо Лань и Мягкий Тянь Инь остались на Луне, а Мэн Бо и Ты Сянцзюй тоже остались на Луне, потому что им было любопытно. Нин Тао отвез четырех женщин обратно в Чанъань, и эти четыре женщины вернулись в Дом гильдии Чжэ Шан, в то время как он остался в саду Тяньцзя Цай Тоник.

Четыре женщины либо хотят, чтобы Нинг Тао сопровождал их, но все они знают, в чем Нинг Тао сейчас больше всего нуждается, и никто не пристает к нему.

Больше всего Нин Тао сейчас нужен был божественный кристалл.

Он пришел в Добрый и Злой Трипод, скрестил ноги и сел, затем начал управлять Небесной Семейной Техникой Культивирования, чтобы усовершенствовать Божественный Кристалл. Процесс запуска Небесного Семейства, собирающего тоник для очищения божественного кристалла, был также процессом очищения его духовной энергии и очищения его физической души.

После нескольких недель работы "Небесного семейного тоника" тело Нинг Тао стало таким расслабленным и полным жизненной силы и энергии. В частности, есть смутное ощущение "прижиться" у первенца.

Это чувство впервые появилось, принеся Нин Тао не только любопытство, но и возбуждение. Он не потрудился встать, чтобы увидеть, сколько божественных кристаллов в Добром и Злом Триподе увеличилось, и тут же закрыл глаза и вошел во внутренний мир.

Во дворце "Грязевые пилюли" Младенец Юань сидел со скрещенными ногами на вершине огромного чернильного Тайцзи, его тело излучало немного плотного золотого света, похожего на божественный кристалл. Эти золотые лучи были изношены нитками, часть из них пронзила чернила Тайцзи, и зрелище было похоже на Младенца Юаня, растущего корнями, а затем укоренившегося в Найском военном дворце.

Это знак того, что Маленькое нирванное царство приближается к полному кругу и вот-вот войдет в Великое нирванное царство.

Тем не менее, это был только начальный знак, далеко не истинный прорыв в Великое царство нирваны, его духовная сила была еще далека от достаточно, и он все еще нуждался в большом количестве убийств зла, чтобы компенсировать добро. До тех пор, пока духовная сила прибыла, в сочетании с эволюцией божественного кристалла, его вступление в Великое царство нирваны было бы так же легко, как вода.

В этот раз Нинг Тао также нашел проблему. Баланс между добром и злом слегка неуравновешен.

"Похоже, мне придется загладить свою вину, и больше, чем загладить свою вину." Нинг Тао так думал в своем сердце.

Оставив внутренний мир, Нинг Тао выполз из земли и подошел на сторону Трипода Добра и Зла, вручив глаза, чтобы посмотреть на Трипод Добра и Зла.

В Триподе Добра и Зла было еще несколько сотен божественных кристаллов, каждый из которых был кристально чистым, излучающим блестящий золотой свет, и божественная сила была очень мощной.

Он оценил и почувствовал, что божественные кристаллы в кастрюле, вероятно, могли бы наполнить обычную чашку, если бы ее держали в контейнере. Это все еще жалко маленький запас по сравнению с объемом штатива доброго зла, который может вместить почти тонну риса. Но все начинается тяжело, он пережил самые тяжелые времена, и с небольшим усилием с ним все будет в порядке.

"Брат Динг, ты это видел? Я уже придумал решение проблемы, разве ты не штатив божественных кристаллов, мне недолго осталось до того, как я дам тебе штатив божественных кристаллов". Нинг Тао сказал, глядя на лицо человека на Добром и Злом Триподе.

На этот раз человеческое лицо на Добром и Злом Триподе не поставили на шоу, оно прямо открыло глаза, и древний и далекий голос тоже пришел со штатива: "Ты умнее тех, кто перед тобой, я верю, что ты можешь это сделать, ты можешь не только парить в Бессмертное царство, ты можешь также обрести свободу".

Нин Тао сказал: "Я только что дал кому-то куриный суп, так что перестань давать мне куриный суп, я позвал тебя, потому что у меня к тебе вопрос".

"Ты говоришь". Духи Трипода Добра и Зла редко бывают вежливыми.

Нин Тао сказал: "Во время этой практики я чувствовал, как будто Младенец Юаня прижился в моем дворце грязевых пилюль, и я почувствовал, что это был знак, чтобы войти в Великое царство Нирваны, верно?".

Голос Доброго и Злого Трипода: "Даже если это Великое царство нирваны, в моих глазах это лишь маленькое пыльное царство. Первоначально я не удосужился ответить тебе, но поскольку ты такой усердный и Небесный Дао вознаграждает твое усердие, позволь мне сказать тебе, что твое Великое царство нирваны отличается от обычных культиваторов и демонов, после твоего Великого царства нирваны ты - Небесный Бессмертный, который отличается от обычных культиваторов и демонов". Те корни, которые вы чувствуете, являются истинными духовными корнями. Что вам сейчас больше всего нужно, так это усилить вашу духовную силу, и, конечно, божественный кристалл всегда самый важный, так что схватите его сами".

Нин Тао вспомнил его слова и снова сказал: "На этот раз я убивал зло, добро и зло немного неуравновешены, с завтрашнего дня я планирую наверстать упущенное, убивая зло, я понимаю, но как наверстать упущенное, я всегда был немного сбит с толку, расскажите мне больше".

Голос Доброго и Злого Трипода: ''Разве я не просил вас открыть склад эликсирного оборудования рано утром? Там есть кое-что, что тебе нужно, иди к двери".

Нинг Тао: ".........."

Какой знакомый рецепт, какой знакомый вкус.

Просто спросить тебя..............

Это яма или нет?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0845 Глава 0845 Оранжевый костюм Большой дневной тыквы**

0845 Глава 0845 Оранжевый костюм Большой дневной тыквы Ранее открытые двери не считались, теперь для открытия двери хранилища требуется сотня божественных кристаллов. Модернизация медицинского центра "Небесный Дао" в госпиталь "Небесная семья" дала Нин Тао ощущение, что развивающаяся страна превращается в развитую страну в результате тяжелой борьбы, раньше он открывал дверь в кьят, теперь он использует доллары США.

Ссылаясь на трудность заработка божественных кристаллов, он чувствовал, что сотню божественных кристаллов на самом деле труднее заработать, чем 50 000 золотых диагнозов добра и зла. Так что, похоже, что сумма гораздо меньше, но цена, которую нужно заплатить, гораздо больше.

Но выхода не было, уже во второй раз дух Доброго и Злого Трипода напомнил ему открыть дверь хранилища лекарств, и его слова были почти небесной волей. Что касается нынешней ситуации, убийство зла, чтобы компенсировать добро также принесло ему немного путаницы, он также отчаянно нуждался в решении проблемы, эта дверь действительно должна быть открыта.

Раньше он даже не решался думать об этом без божественных кристаллов, но теперь в Добром и Злом Триподе были сотни божественных кристаллов, а с сотней, чтобы открыть дверь сокровищницы, он едва мог себе это позволить. Если бы это было немного больше, он определенно не осмелился его открыть, потому что с определенной точки зрения, он на самом деле забирает свою жизнь, чтобы открыть Ку-мужчин - чем меньше божественных кристаллов в добром и злом горшке, тем быстрее его линия жизни будет сокращаться. До сих пор он не смог достичь равновесия, и каждый божественный кристалл был драгоценен для него.

Оставив штатив добра и зла, Нингтао отправился на третье складское помещение за лекарствами, затем вытащил бамбуковую тетрадь, прижал ее к двери склада и некоторое время колебался.

Дверь была открыта, так что не нужно было смотреть, и сотни божественных кристаллов не хватало в горшке добра и зла.

Все еще знакомый рецепт, знакомый вкус.

Магазин снадобий был пуст, а на полу прямо посередине лежал изношенный деревянный ящик.

Нин Тао подошел и в глубине души догадался, что находится внутри деревянного ящика, но не смог догадаться. Подойдя к деревянному ящику, он склонился и протянул руку, чтобы открыть крышку.

Внутри деревянного ящика находилась оранжевая и желтая тыква, а также кусок спиртовой бумаги со словами, написанными на ней.

Нин Тао взял духовную бумагу и прочитал слова того, что там было.

Содержание бумаги Линг: "Эликсир добра", Небесный Огонь сжигает тело нечестивых, собирая сухожилия, кости и кровь нечестивых, жизненную силу души и тела нечестивых, очищая крепкий суп и кладя его в тыкву солнца, чтобы очистить Эликсир добра.

Это что-то вроде эликсира.

Но чтобы превратить злодея в "суп" с небесным огнем и утончить его в тыкве в тоник добра, этот вид вещей является своего рода психологическим препятствием.

Нин Тао подобрал тыкву, легкую и воздушную в руке, не много веса, и не сильно отличается от тыквы продается внутри Panjiayuanzi, просто больше, с точки зрения объема, вероятно, может вместить пятьсот мл воды.

Он выдернул штепсель из тыквы и пошел в рот тыквы, чтобы заглянуть внутрь.

Странно, это была, очевидно, очень маленькая тыква, но он не мог видеть дна тыквы. Еще более странными были клочья тумана, которые затянулись внутрь, черно-белые смешались, как выстрел пистолета во плоти.

Что здесь происходит?

Нин Тао последовал и разложил на земле набросок бамбуковой книги, а затем поместил тыкву на набросок бамбуковой книги: "Червь Эр, выходи, дело под рукой".

Червь Er выполз из кусков бамбука и за секунду завершил императорскую позу, с которой он был наиболее знаком.

Он снова эволюционировал и на самом деле имеет четыре фута. Но как бы вы ни смотрели на него, он не похож на дракона, но то, как он выглядит, невозможно описать, потому что в мире нет жука, который бы так выглядел.

Самым большим изменением было то, что он отрастил рот, который выглядел как две фасолины, сложенные вместе с маленькой губой.

Нинг Тао увидел это и удивился: "Червяк, у тебя действительно есть рот, так что ты можешь говорить?"

"Ерунда". Хрустящий детский голос пузырился из крошечного рта Bug Er, создавая впечатление, что это было похоже на голос трехлетнего или четырёхлетнего ребёнка, говорящего.

Нинг Тао засмеялся и сказал: "Поздравляю, тогда тебе не придется смотреть, как ты крутишь свою задницу и лазишь по бамбуковым чипсам в будущем".

"Нин Айцин, ты приглашаешь меня, чтобы я узнал эту тыкву?" Клоп II взглянул на большую солнечную тыкву.

Нин Тао сказал: "Эта тыква - та, на которую я потратил сто божественных кристаллов, как видите, я только что открыл третью дверь склада магазина оборудования Elixir. Здесь также есть средство от Тоника Доброго Дана, в котором сказано, что оно называется Великая Солнечная Тыква".

Червь Эр сказал деликатным голосом: "Нин Айцин, у тебя есть Формула Культивирования Дан, и ты знаешь, что она называется Великая Солнечная Тыква, почему ты все еще просишь меня выйти"?

Нин Тао сказал: "Я просто посмотрел на эту тыкву, она не большая, но я не вижу ее дна, поэтому я попросил тебя выйти и поговорить о ней, и я хотел спросить тебя, откуда взялась эта тыква, и есть ли какое-нибудь другое применение этой тыквы, кроме очистки Хорошего Тоника?"

"Нин Айцин, услышать это от тебя - это не бизнес?" Глаза червяка Er коснулись Нинг Тао - пары маленьких рук, держащих его грудь, но руки были слишком короткими, а грудь - слишком жирной, чтобы помочь ему вообще не держать руки.

Нин Тао также посмотрел на это: "Я только что потратил сотню божественных кристаллов, в Добром и Злом Триподе очень мало божественных кристаллов, а у тебя все еще есть сердце, чтобы просить божественные кристаллы, когда твоя линия жизни коротка"?

Буджи наклонил голову в сторону с пренебрежительным взглядом.

Нинг Тао слегка пожал плечами: "Хорошо, я дам тебе божественный кристалл".

Голова червяка крутилась, когда он шел за ним, и на пухленьком лице червяка появился намек на улыбку: "Тогда я расскажу тебе о происхождении и использовании этой великой солнечной тыквы".

Нин Тао думал, что если он скажет, что этот продукт был из самого доброго и злого штатива, то он не может ошибаться.

"Согласно легенде, эта Великая Солнечная Тыква - волшебное оружие древней эпохи династии Линг, и ты на самом деле используешь его, чтобы придумать Доброго Дэна."

"Кто такой Тайхейсунгун?" Нин Тао думал о Тай Шан Лаоцзюне, божественном бессмертном, который специализировался на рафинировании алхимии, но кто такой Тай Восходящая Звезда Джун, не был известен.

"Старый небесный бессмертный, который был хорош в совершенствовании алхимии, тоже упал позже, этот ты не должен спрашивать, я тоже не очень понял, я просто поговорю с тобой об этой тыкве".

"Строка за строкой, ты называешь это." Небесный Бессмертный, который уже пал, Нинг Тао также не имел никакого интереса вникать в него.

Червь Эр продолжил: "Эта великая солнечная тыква на самом деле является обновлённой версией Цяньунь-бага Бессмертного Царства Дхармы, вы можете наполнить его чем угодно".

Нин Тао не мог не посмотреть на тыкву в руке, и почувствовал, что тыква, способная удержать только 50 мл воды, ничего не может удержать. Но когда Червь Эр получил свой божественный Кристалл, он определенно не стал бы лгать, поэтому он любопытно сказал: "Скажи мне, что он может выдержать и как?".

Червь II сказал: "Ты устанавливаешь с ним духовную связь и имеешь заклинание для тебя". Что касается того, сколько вещей он может вместить, это мне не очень понятно, но я уверен, что даже обычная версия популярной в Бессмертном царстве сумки Цянь Куня может вместить десять тысяч фунтов Долины Духа или что-то вроде того, это Оружие Наблюдателя Монарха Восходящей Звезды Тая, определённо может вместить больше".

Сердце Нин Тао внезапно взволновано, а затем с одним движением ума, его аура расширилась, и он погрузился в тыкву, как вода. Вскоре, древняя и таинственная аура налетела на него, давая ему ощущение, как будто его сознание погрузилось в древнее звездное небо, хаос не открылся!

Внезапно в его голове появились две мантры, одна о получении и другая о принятии вещей.

Всё так просто.

Получив заклинание, Нин Тао оглянулся вокруг, его глаза быстро упали на электрическую карету Небесного Дао, он быстро прогулялся, отключил от сети тыкву, направил рот тыквы на электрическую карету Небесного Дао, скандировал заклинание, а затем проглотил: "Собирай!

Родилось чудо.

Колебания энергии и электрический автомобиль Тендо исчезли в одно мгновение.

"Слушай, Нин Айцин, я не вру тебе." Голос червяка Эра: "Я возьму один из божественных кристаллов, и теперь устное соглашение считается".

Нинг Тао: ".........."

На самом деле, если он установит духовную связь с Великой Солнечной Гурдой, он также получит заклинание, но он просто не знает, что это такое, это просто семейное магическое оружие Тайхэйского Звездного Короля, плюс маленький секрет, который может быть использован как мешок Цяньсуня, так что этот кусок божественного кристалла все еще стоит потратить, я не знаю, что случилось, он всегда чувствовал себя немного ямой.

Также не уверен, что это становится привычкой.

Нин Тао тоже не удосужился обратить на это внимание, он нагромоздил к пасти тыквы, чтобы заглянуть в тыкву, но все равно ничего не видел, только дым и чернила, дрейфующие в тыкве.

Куда поехала машина с аккумуляторными батареями Тендо?

Нинг Тао произнес еще одно заклинание, а затем слегка проглотил "Отпустите".

Великая Солнечная Тыква выпустила еще одно колебание энергии, и с трепетом в пустоте, Небесный Дао Электрический автомобиль появился снова перед Нин Тао.

"Хаха!" Нин Тао взволнованно сказал: "Ничего страшного, с этой большой солнечной тыквой я буду в будущем носить с собой машину с аккумуляторными батареями, солярий или что-то в этом роде, это намного удобнее, чем носить с собой маленький сундук с лекарствами".

Червь II сказал: "Как и должно быть, так называемый Висячий горшок помогает миру, ты - врач-культуролог Небесного Семейства, у тебя даже нет тыквы, так что твой имидж не совпадает". Советую наклеить на тыкву ярлык со словом "медицинский", это было бы идеально".

"У тебя эстетическая проблема". Нин Тао сказал, что он подошел к алхимическому горшку, который был захвачен с ладони императора Николая Канга, скандировал заклинание сбора и собрал алхимический горшок в Великую Солнечную тыкву, затем перевернул его с ног на голову и собрал Небесную Дао электрическую тележку для батарей.

Он думал о своей небесной родине, но она должна была быть сейчас под задницей Цзина, и ее нельзя было собрать.

"Нин Айцин, если у тебя нет других дел, я позову тебя, чтобы ты вернулся во дворец." В первый раз, когда я увидел его, он посмотрел на Нинга Тао, который с любовью играл с большой солнечной тыквой, и сказал это.

Нинг Тао вспомнил кое-что и на мгновение засомневался, прежде чем сказать: "Что, у меня есть бизнес....".

"Нин Айцин, что это за шум, говори быстрее!" Тон Буджи сразу же изменился и не мог дождаться, когда заговорит.

"Нин Айцин", где ты хочешь стать могущественным? Голова? Кулак?"

Нинг Тао легко кашлянул: "У меня пять жен, все демоны и две драконьих... где, по-твоему, я хочу стать могущественным?"

"Хахаха........."

"Тогда неважно".

"Не ах, я пойду и найду его для тебя здесь, обязательно найду лучшее, но цена уж точно не дешевая".

Нинг Тао сказал: "Не торопитесь, найдите самого сильного, и я дам вам пять Божьих кристаллов".

"Скупой!"

"Если он действительно самый мощный, я дам тебе десять божественных кристаллов."

"Дело сделано, сделка заключена". Жук II исчез.

Нин Тао упаковало бамбуковый набросок бухгалтерской книги в маленькую коробку с лекарствами, затем положило маленькую коробку с лекарствами в большую тыкву солнца также. Затем он открыл дверь и вышел, убивая зло, чтобы загладить вину за добро. Ему пришлось убить зло, чтобы приготовить "суп", чтобы загладить вину за добро.

Сегодня вечером нечестивому человеку выпал счастливый шанс испытать оранжевую тыкву Бу Ри Синьцзюня.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0846: "Сегодняшнее вино, сегодня пьяное".**

0846 ГЛАВА 1: Утром есть вино, утром пьют, ночью поздно, улицы пустые, время от времени мимо проходят несколько ночных сов, но не целью Нин Тао является желание "вскипятить суп".

Сейчас многие люди имеют более или менее плохие вибрации в своем теле, но вы должны сказать, как плохо он сделал, не обязательно. Например, филиальное благочестие к родителям, в этом городе есть много работающих людей из-за пределов города, чтобы выжить, найти какие-то деньги, чтобы обеспечить детей учебой, но таким образом не может сделать филиальное благочестие у ног родителей, а также иметь хорошее количество 10 баллов злых помыслов и грехов, но можно ли сказать, что такие люди плохие?

После беспорядочного блуждания Нинг Тао тоже не нашел подходящую цель для падения. Он хотел отказаться от идеи поиска цели в городе Чанъань и был готов открыть дверь и отправиться в Сирию, или в Африку. Там, где идет война, легко найти цели, которые могут убить "суп".

Но как раз в то время, когда Нинг Тао собирался вернуться, несколько человек вышли со строительной площадки рядом с ним. Все мужчины были строителями на этой стройплощадке, одетыми, с уставшим лицом и довольно большим количеством цементного раствора на телах и лицах. В это время года выход со стройплощадки - это, вероятно, следующая ночная смена.

Очевидно, эти парни не были бы теми, на кого он хотел нацелиться.

Нинг Тао взглянул на аллею рядом со стройплощадкой, готовясь открыть там дверь и вернуться в Небесный семейный карьерный дом.

Молодой человек внезапно растоптал легкую банку, которую он не знал, кто бросил на землю, а потом проклял: "Черт возьми! У этого сукиного сына нет никакого дерьма. Мы не спим всю ночь, а он нам не платит!"

Мужчина средних лет внезапно разрыдался.

"Брат Ма, почему ты плачешь?" Молодежь спросила.

Человек среднего возраста хотел говорить, но из-за того, что он был таким эмоциональным, он мог только задыхаться некоторое время и не мог говорить.

"Брат мама, мужчины не плачут слегка. Почему ты плачешь?

"Правильно, скажите мне, если возникнут трудности, наши братья вам помогут".

Несколько рабочих собрались вокруг мужчины средних лет, немного поспрашивали, немного утешали.

Нинг Тао был любопытен в своем сердце и медленно подошел.

"Тогда поторопись и сделай операцию, Я Я Я всего восемь лет, такая маленькая, что жить важно." Кто-то сказал.

"Да, одна нога меньше не убьет тебя, и ты все еще можешь читать позже." Кто-то сказал.

Когда дело доходит до печали, слезы мужчины средних лет падают один за другим.

Эта ворчливая молодежь сказала: "Мы все из одной деревни, мы договорились в первую очередь, мы разделяем благословение и беду, некоторые из нас идут к этому черноволосому боссу за деньгами, мы работаем уже три месяца, я оцениваю, что я могу также десятки тысяч юаней, вы возьмете это, остальное мы придумаем по-другому".

Мужчина средних лет задохнулся: "Я пошел к нему, рассказал ему о ситуации, даже дал ему... поставил на колени, он просто не дал бы ах, сказав, что недвижимость в штиль и у компании нет денег, бесполезно его искать".

"Я знаю, где он, он поет в этом КТВ на улице, у него есть деньги, чтобы есть, пить и играть с женщинами, почему у него нет денег, чтобы заплатить нам, чтобы уладить нашу работу?" Кто-то сказал.

"Мы пойдем к нему вместе и не отпустим его, не заплатив; нас так много, что он не посмеет не заплатить"! Кто-то сказал.

"Вы, ребята..." мужчина средних лет был так тронут, что у него не было слов.

"Да ладно вам, ребята, мы поможем вам, кто бы мы ни были, мы все пойдем и попросим зарплату." Кто-то сказал.

Впереди шли несколько горьких Хансов, которые не обращали внимания на молодого человека с тыквой на плече, который шел за ним.

Нинг Тао планировал вернуться в семью Тянь, чтобы забрать больницу по ремонту, а затем уехать в штат, но после того, как узнал об этих рабочих-мигрантах, он снова передумал. Эти рабочие-мигранты работают уже три месяца, не получая зарплаты, а у человека, известного как "Брат Ма", дома есть ребенок, который ждет денег, чтобы спасти ему жизнь, и все они встают на колени и не могут получить зарплату.

Это не то, о чем он будет говорить, если не встретится, а если встретится, ему придется с этим справиться.

Вот почему он не поехал в Сирию или Африку, чтобы убить злого супа в первую очередь, убить злых людей в других странах, где смысл убивать злых людей в своей собственной семье? Злая собственная семья, убить одного, чтобы обезопасить одного, и на одно меньше бичей для людей.

Пройдя некоторое время пешком, несколько трудовых мигрантов подошли к двери КТВ "Большой мир". Перед этой дверью было припарковано несколько роскошных автомобилей большой ценности, а также стоял гонгзи, чтобы поприветствовать гостей, на первый взгляд, это было не место, куда обычные люди могут зайти и поесть.

На самом деле, несколько рабочих-мигрантов были выгнаны еще до того, как они вошли в дверь.

"Почему бы тебе не впустить нас?" Молодой человек из числа трудовых мигрантов гневно сказал: "Откройте дверь и никого не впускайте, почему бы вам просто не закрыть ее"!

Мужчина в костюме указал на молодёжь и яростным голосом сказал: "Вы, ребята, всё ещё хотите войти вот так? Ты знаешь, что это за место? Это место встречи брата Лонга, а минимальные расходы начинаются с восьми тысяч, ребята, у вас есть какие-нибудь деньги?"

Другой самец насмешливо сказал: "Посмотрите, у вас тоже нет денег, поехали, не ищите неприятностей, а то вас повсюду побьют".

Молодежь воскликнула: "Что? Ты хочешь драться, не так ли? Я сегодня чешусь от избиения, а у вас, ребята, хватает наглости подойти и забить меня до смерти!"

Два сына-самец смотрели друг на друга и шли в унисон навстречу молодежи, один из них шел, взывая к коммуникатору.

Несколько рабочих-мигрантов напряглись сразу, и мужчина средних лет, известный как брат Ма, стоял перед импульсивной молодежью: "Простите, простите... Семья моего брата столкнулась с некоторыми проблемами и находится в плохом настроении, ребята, простите меня". Мы пришли к шефу Кун Йимину, нам нужно срочно с ним поговорить, неприятности..................................".

Не успел он закончить предложение, как мужчина сказал: "Проваливай!".

Еще несколько человек подошли к двери КТВ, каждый из них был одет в жилетку, с четким цветом больших цветочных рукавов и глубокой враждебностью.

Одна из лысых голов вождя яростно сказала: "Кто, черт возьми, настолько слеп, чтобы осмелиться искать здесь неприятности? Искать смерть, не так ли?"

Там, где несколько горьких рабочих-мигранток видели эту битву, даже импульсивная молодость этого персонажа была отвлечена.

"Пошли". Один сказал.

"Это машина Кунь Иминя, пойдёмте и будем стоять на страже через дорогу, я не поверю, что он не выходит." Один сказал, также указывая на внедорожник Bentley Timbers, припаркованный у ворот КТВ.

Компания также смотрит на внедорожник Bentley Timbers, хотя он не знаком с роскошными автомобилями, но также знает, что пока это Bentley, нет дешевого, по крайней мере, несколько миллионов.

Водишь многомиллионный роскошный автомобиль, и ты должен людям десятки тысяч долларов зарплаты?

Это хуже, чем гребаное животное!

В глазах Нинг Тао вспыхнул блеск темной ости.

"Хочешь пойти? Чёрт! Братья, дайте мне его и преподайте этим засранцам урок!" Лысый цветочек во главе взял на себя инициативу и пошел за ним.

Большая группа свирепых и злобных мужчин собралась.

Нинг Тао сделал несколько шагов и выбил дверь внедорожника Bentley.

Бряк!

При приглушенном звуке дверь внедорожника Bentley обрушилась, и стекло окна разбилось, пролив на землю разбитые куски закаленного стекла.

Несколько вооруженных цветами мужчин, которые собирались подойти и ударить кого-нибудь, остановились на своих путях, подвинули глаза и были ошарашены на первый взгляд.

Когда кузов Нинг Тао наклонился, произошла авария в дверь другой машины, которая снова деформировалась.

Это ситуация, которую могут видеть слепые.

Встретил пьющего маньяка.

"Это машина вождя Куна... черт возьми, возьми его!" Лысый цветочек рычал.

Группа головорезов, которые изначально собирались нанести удар рабочим-мигрантам, набросилась на Нинг Тао.

Как только его слова упали, группа головорезов уже окружила его, на него обрушились кулаки и ноги.

Совсем не больно, но Нинг Тао все равно упал с большим сотрудничеством.

Два вооруженных цветами человека каждый схватил одну из его рук и потащил его к КТВ.

Трудящиеся-мигранты также находятся в замешательстве и застыли на месте. По их глазам было видно, что они хотят подойти и помочь, но, в конце концов, у них не хватило смелости поспешить. Дело не в том, что они слабые, а в том, что за ними стоят жены и дети, и они даже не осмеливаются болеть, так как же они осмеливаются кричать на дороге о несправедливости?

Более того, это не вопрос несправедливости.

Пьяный мужчина, пьющий тыкву, разбил машину Кун Иминя........

Нинга Тао затащили на КТВ и через фойе.

"Выключите наблюдение!" Лысый цветочек-рукастый мужчина сказал на ресепшн.

"Понял, брат Лонг". Кто-то ответил.

Оказалось, что он брат Легкое.

Нинг Тао был затаскиван в лифт, а затем в роскошный пакетный номер.

В комнате есть группа принцесс для сопровождения вина, одна сексуальная и сладострастная, звезды, как правило, окружены мужчиной средних лет. Сзади него также стояли два телохранителя, руки которых были скрещены перед промежностью в очень профессиональной манере.

Не нужно гадать, этот человек - Кун Йимин.

"Убирайтесь отсюда". Дракон выгнал этих принцесс, как только вошел в дверь.

Его люди последовали за ним и снова закрыли дверь в комнату с сумками.

"Что происходит?" Кун Йимин, который играл очень высоко, спросил вслух с растерянным и недовольным выражением лица.

Лонг сказал: "Шеф Кун, этот парень... этот идиот напился и разбил твою машину, я кое-кого тебе приведу".

"А?" Кун Йимин встал с грохотом: "Правда?"

Ланг сказал: "Правда, почему бы тебе не попросить своих людей спуститься и взглянуть".

Давно повернулся к одному из своих телохранителей и спросил: "Зачем ты все еще стоишь здесь? Спускайся и посмотри!"

Телохранитель быстро покинул комнату с сумками.

"Черт. Как ты смеешь разбивать мою машину?" Кун Йимин подошел к Нин Тао, чем больше он думал об этом, тем больше злился и пнул Нин Тао в маленький животик.

Нин Тао никого не заметил, как только переехал, и в углу его рта появился намек на незаметную улыбку.

Он ждал, пока телохранитель, поехавший посмотреть, во что врезалась машина, вернется, и тогда он смог залезть в сеть.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0847 Исправление того, что плохо...**

0847 Глава Cai зло наверстать упущенное Телохранитель, который пошел посмотреть машину быстро вернулся, не сказав ни слова, подошел к стороне Нин Тао и дал Нин Тао удар, прежде чем передать его телефон в Kun Yiming, чтобы увидеть.

На этой фотографии разбиты обе двери внедорожника Bentley Timbers и разбито зеркало заднего вида. Если вы отнесете его в магазин 4S, вы сможете починить его без нескольких сотен тысяч.

Кун Йимин чуть не выплюнул на этот взгляд полный старой крови рот и разразился громом: ''Борись! Дерись со мной! Сначала сломай ему обе ноги!"

Другой телохранитель схватил пивную бутылку на чайном столике и подошел, посветив ей на голову Нин Тао и разбив ее.

Бах!

Пивная бутылка была разбита, и осколки стекла были разбрызганы повсюду.

Лонг сказал: "Господин Кун, нехорошо видеть здесь кровь, почему бы вам не оставить ее мне, я вывезу его за город, вырублю и посмотрю, смогу ли я достать деньги на ремонт его машины, а потом переломаю ему оба подколенника"?

Но, не дожидаясь Кунь Имин, чтобы выразить свое отношение, Нин Тао, который лежал на земле, вдруг сказал: "Это хорошо, зачем ехать в деревню"?

У всех глаза упали на пьяницу, лежащего на земле в унисон.

Нин Тао медленно поднялся с улыбкой на лице: "Деньги на ремонт машины бесполезны, одна жизнь, хотите вы этого или нет?".

"Черт! Он не пьян!" Телохранитель, который сделал снимок, проклял и подпрыгнул с ударом в грудь Нинг Тао.

Нинг Тао даже не дрогнул, но телохранитель, который его ударил, был отскочил на землю.

Другой телохранитель замер на мгновение и внезапно ударил в живот Нин Тао половину винной бутылки.

Нинг Тао не уклонился и не заблокировался.

Половина бутылки была крепко завязана узлом на его маленьком животе, но даже одежда не была порвана.

"Ты........" телохранитель в шоке посмотрел ему в лицо, когда он оттянул назад половину бутылки, взглянул на нее и вдруг снова ударил ножом в живот Нинг Тао.

Нинг Тао перевернулся, телохранитель издал крик, и весь человек был пнут и взлетел наверх, ударившись о стену, прежде чем упасть на землю.

"Йо-хо, оказалось, что это практик, ребята, копируйте ребят!" Легкое кричало.

Несколько татуированных цветочных мужчин вытащили свои мечи и яростно окружили Нинг Тао.

Кун Йимин холодным голосом сказал: "Ты, блядь, трахаешься". Если ты не дашь мне счет сегодня и не исправишь все, ты умрешь здесь!"

Нин Тао мягко сказал: "Я знаю, кто ты, есть несколько строителей снаружи, люди дали тебе три месяца работы, у дочери семьи опухоль кости, она ждет денег, чтобы спасти ей жизнь, люди все встали на колени, как ты смеешь говорить "нет денег, нет денег, ты водишь такую хорошую машину, все еще здесь, чтобы потратить деньги"?

Кунь Имин на мгновение замер и вдруг хладнокровно засмеялся: "Значит, это герой подражания, ты ведь смотрел много фильмов?". У меня есть деньги, но я просто не плачу. Что ты можешь сделать со мной? Ты пойдешь в суд и подашь на меня в суд!"

Нинг Тао слегка опустил голову.

Ланг сказал: "Господин Кун, что вы скажете, пара ног или пара глаз? Брат, я сделаю это для тебя прямо сейчас."

Кун Йимин засмеялся: "Я тоже не хочу, чтобы он платил за машину, давай порвем пару........."

Не дожидаясь, пока он закончит свое предложение, Нин Тао вдруг помахал рукой, облако чернил пистолет ци проткнуло его ладонь, плоть пистолет также проткнул в правой груди Лонг в тот момент.

Никто не видел, как Нин Тао мог иметь в руках лишнее копье, все глупые.

Нин Тао обнаружил ничью, и фонтан крови выстрелил из груди Лонга, когда он закрыл грудь и упал на землю.

"А" татуированный цветочный мужчина открыл рот, чтобы закричать.

Но слово "а" все еще было во рту, и прежде чем он смог полностью выплюнуть его, пистолет во плоти прошел через рот и затылок.

Аромат террора мгновенно заполняет эту комнату для посылок.

Эти татуированные, цветочные мужчины обычно не против издеваться над честными людьми, и они также могут иметь дело с обычными групповыми драками, но когда-нибудь вы видели такого свирепого персонажа, который просто двигается и убивает?

Кто-то повернулся и начал бежать.

У Нинга Тао руки дрожали, а пистолет вылетел, как дракон.

Свиш, свиш, свиш!

Проткнули несколько пистолетов, и в мгновение ока в комнате с сумками остался только Кунь Имин.

Нин Тао подошел к Кун Имину с пистолетом "мясо в середине" в руке, глаза чернеют, а на лице нет выражения лица.

Ноги Кун Йимина дрожали прямо, его промежность была сильно промокла, а моча стекала по трубе его брюк, по пяткам и на землю, которая также была промокла в мгновение ока.

Нин Тао в обморок сказал: "Ты единственный такой, кто все еще злодей, какой позор для злодеев".

Кун Йилун набросился и упал на колени, когда на его глаза пришли слезы: "Нет...не убивай меня...я заплачу этим рабочим...я заплачу им немедленно..."

Нин Тао сказал: "Ты отлично справляешься с несколькими вонючими долларами? Не говоря уже о том, что твои гребаные деньги приходят от сдавливания рабочих-мигрантов. Деньги, которые вы должны, рано или поздно, будут выплачены. Но за твою жизнь, я возьму это".

"Не... умоляю тебя... умоляю тебя... "Кун Йимин коутаутировал, как будто бьётся головой.

Нин Тао остановился перед телом Кун Иминя, его голос холодный: "Посмотри на меня".

Кун Имин поднял голову и со слезами на глазах посмотрел на Нин Тао, кожа на лбу сломана, а по переносу течет струя крови: "Ты говоришь, я сделаю все, что ты хочешь, я отдам тебе все свои деньги, а моя жена отдаст их тебе.........".

До того, как его слова были закончены, рука Нинг Тао выстрелила вперёд, и пистолет "плоть в воздухе" вонзился ему в грудь.

Рот Кунь Иминя был широко открыт, но он не мог издавать и половины звука, а глаза были широко открыты, но зрачки были вялыми.

Нинг Тао сказал: "Я попросил тебя посмотреть на меня, чтобы увидеть, как ты сам умрешь".

Бряк!

Облако небесного огня было выпущено из тела Ning Tao, распространяясь вдоль тела пушки во плоти и воспламеняя тело Kun Shan.

Убейте зло к злой энергии.

Небесный огонь сжигает тело нечестивых, собирая сухожилия, кости, ци и кровь нечестивых, и энергию души нечестивых, чтобы очистить суп.

По мере того, как небесное пламя горело все больше и больше, труп Кунь Иминя быстро растворялся в массе жидкой энергии, которая была размером с кулак, гасил примеси, а затем становился размером с голубиное яйцо.

Нин Тао взял ложку Великой Солнечной тыквы, и эта жидкая энергия была упакована в тыкву.

Затем он рафинировал трупы в доме в "суп" и положил их в тыкву. Двое телохранителей, которые упали в обморок и умерли, не пощадили, сначала убив, а затем рафинировав суп.

Эти люди - отбросы и засранцы общества, и за них не стоит умирать. Он убил, как он пошел, без половины чувства дискомфорта в сердце, но, напротив, чувство удовольствия после наказания зла.

На самом деле, это признак почернения, поднимающего голову.

Однако, по сравнению с прошлым разом, когда ему приходилось принимать постоянные "лекарства" для подавления очернения, сейчас это лишь мелочь, его это совсем не волнует.

Изначально его затащили в комнату, полную мотыльков, готовых его убрать, но в мгновение ока все исчезло, земля была настолько чистой, что в воздухе не осталось ни следа крови, ни даже следа. Такое место преступления, не говоря уже о том, чтобы полиция расследовала и раскрыла дело, даже полицейская собака пришла, чтобы не почувствовать ни следа.

Нин Тао вытащил из Великой Солнечной Тыквы версию талисмана долины Инь Чжэнь, наклеил ее на правую часть и в мгновение ока превратился в женщину. Он заправил в грудь большую солнечную тыкву и вышел через дверь, поднявшись на лифте в вестибюль КТВ.

В дверном проеме стояли принцессы, смотрящие на взбитого Бентли Тимберса, и разговаривали джентльмены.

"С жестоким нравом брата Лонга, как вы думаете, это приведет к смертям?"

"Не совсем, в лучшем случае, просто сломать пару ног и вымогать несколько сотен тысяч или что-то в этом роде."

"Этот дурак также заслужил неудачу, полагаясь на две или две выпивки, чтобы действительно осмелиться разбить машину Босса Куна, он не знает, что наш брат Лонг давно хочет продавать строительные материалы в тарелку Босса Куна, это возможность................................".

"Кто-нибудь приходил посмотреть? Почему там нет никакого движения после всего этого времени?"

"Кто осмелится пойти?"

Именно в разгар всей этой болтовни Нинг Тао вышел через вестибюль КТВ.

Рабочие-мигранты все еще сидели на корточках на противоположной стороне улицы, один за другим, уставившись в дверь КТВ, не зная, ждут ли они Кунь Йиминя или беспокоятся за этого пьяного неудачника.

Нин Тао подошел и сказал открыто: "У кого из вас больной ребенок? Квин всегда просил меня убедиться, а потом заплатить вам, ребята".

"Я-я-я... меня зовут Ма Успех!" Трудящийся-мигрант средних лет встал с волнением и с трепетом заговорил в голосе: "Ты, ты действительно послан сюда генералом Куном?".

Нинг Тао сказал: "Какая разница? Покажи мне, где сейчас ребенок".

Ма Чэнгон последовала: "Ребенок в рабочем сарае на стройплощадке, он должен был поехать в больницу, но денег нет... Господин Кун очень мил, спасибо, спасибо".

Нинг Тао улыбнулся и сказал: "Пойдем, скажем спасибо позже".

Несколько рабочих-мигранток забрали Нинг Тао обратно, перешагнули через стройплощадку и отправились в самодельный сарай, построенный с плитами на пряжках рядом с стройплощадкой.

Под успешным руководством мамы Нинг Тао пришел в сарай.

Дом был грязным, грязным, и окружающая среда была бедной.

В доме была женщина, не очень старая, но выглядела старше своих сверстников как минимум на десять лет, и смотреть на нее было душераздирающе.

На простой кровати со стальным каркасом лежал ребенок, семи или восьми лет, со слабым дыханием жизни.

Нин Тао разбудил глаза и подтвердил диагноз с первого взгляда, правая нога маленькой девочки действительно страдала от остеомы, но она еще не распространилась. Лечение этого заболевания в больнице заключается в ампутации конечности, чтобы спасти вашу жизнь, и нет никакого другого плана лечения.

Ма успешно сказала: "Это мой ребенок, ребенок ее матери, ты быстро показываешь барышне отчет об осмотре больницы, ее послал куньский босс, чтобы понять ситуацию, если ситуация верна, то нам заплатят".

"Правда? Я, я сейчас же его достану!" Женщина была взволнована и последовала за ней, просматривая отчёты об обследовании в больнице.

Нин Тао сказал: "Нет необходимости, у меня есть друг, у которого тоже эта болезнь, ее можно увидеть с первого взгляда". Дайте мне номер счета, и я ударю вас, ребята, за деньги."

"Ты что, даже не читаешь платежную ведомость?" В конце концов, Ма Чэнгон - честный человек.

Нинг Тао сказал: "Не глядя, хватит ли полумиллиона?"

Несколько рабочих-мигрантов и жена Ма были ошеломлены.

"Ты, ты не можешь лгать нам, не так ли? Босс Куин не так уж и много нам должен". Более честный способ сказать это.

Нин Тао засмеялся: "Какой кунский босс, тогда вспомните, что пьяный юноша, он мой босс, он попросил меня помочь вам, ребята". Не думай об этом, дай мне номер счета, я дам тебе полмиллиона, а ты возьмешь свою долю. Я покажу этому мальчику, я изучал медицину и, возможно, смогу помочь".

Несколько рабочих-мигрантов и жена Ма Чэнгон до сих пор смотрят на Нин Тао так, как будто он был ошарашен.

Неужели в мире есть такой хороший 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/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0848 Глава 0848 Если вы видите правду...**

0848 Глава Если вы видите правду Ничто в этом мире не имеет убедительных денег, несколько рабочих-мигрантов первоначально не верили, что эта странная женщина даст им деньги, ма удалось полу-верное, чтобы дать счет поддержки сокровища, в результате чего две минуты спустя получил напоминание о коллекции.

Полмиллиона, полтора.

Некоторые трудящиеся-мигранты были убеждены в этом, но они также запутались. Я тебя даже не знаю. Зачем ты дал мне полмиллиона?

Нин Тао мог заставить Кун Иминя позвонить этим рабочим-мигрантам и убить его, но подумав об этом, он нашел это неприятным. Кроме того, несколько человек при Кунь Имине и Лонг чрезвычайно исчезли, полиция, безусловно, будет вмешиваться в расследование, если есть запись о переброске воды также доставит неприятности нескольким трудящимся-мигрантам. Конечно, ему плевать на себя, не говоря уже о бесполезных уликах, даже если бы они у него были.

С самого первого дня, когда он стал владельцем клиники "Небесный форпост", ему суждено было стать преступником.

"Вы все идите к двери и ждите меня, пока я покажу ребенку, говоря, что не обязательно ампутировать ему ногу." Ударив по деньгам, Нинг Тао открыл дверь на горную дорогу.

"Без ампутации?" С удивленным выражением лица Ма Чэнгон последовала за ним и с восторгом сказала: "Хорошо, хорошо, благодетель, пожалуйста, покажи Я Я Я, если ты вылечишь ее, я сделаю тебя быком и лошадью в своей жизни!".

Его теща должна была встать на колени, не сказав ни слова.

Нин Тао поспешил протянуть руку помощи: "Невестка, у которой в наши дни нет трудных времен, не делай такой большой подарок, я этого не вынесу".

"Ты можешь терпеть, терпеть..." женщина задохнулась.

Нин Тао улыбнулась: "Когда я вылечу вашу дочь, вы можете поблагодарить меня еще раз, а теперь, пожалуйста, подойдите к двери и подождите".

Несколько рабочих-мигрантов и жена мамы вышли на улицу, Нин Тао протянул руку помощи и закрыл дверь, затем подошел к кровати.

За дверью бормотали несколько рабочих-мигрантов.

"Кто эта женщина?"

"Я не знаю, я никогда не видел этого раньше."

"Она сказала, что это от пьяной молодежи, и не знала, как у нее дела".

"Наверное, это нормально, что все его люди приходят сюда и помогают нам вот так."

"Какой хороший парень, но... почему он дает нам так много денег?"

"Мы спросим, когда она выйдет, неизвестные деньги, возьми сердце."

"Ложное, что ложное, отнеси это Я Я Я на операцию, это важно, чтобы спасти людей!"

Комната.

Ning Tao взял тыкву из его одежды, и на этот раз используя версию Небесного Характера талисмана долины Yin Zhen, чтобы преобразовать, он не сделал его грудь больше, и эта большая тыква солнца случайно стала обивкой.

Облако небесного огня было выпущено из его ладоней, обернувшись вокруг Великой Солнечной Тыквы. Его духовное сознание также установило духовную связь с Тыквой Дайничи, направляя Небесный Огонь на оттачивание "супа", только что собранного на КТВ.

В его сознании горело небесное пламя внутри тыквы, гасящей эти сущностные энергии, собранные из злых. Эти энергии сущности, в свою очередь, прошли тонкую реакцию выращивания в особой среде Великой Солнечной Тыквы, постепенно сливаясь и превращаясь в дан.

Весь процесс также длился всего две минуты и быстро закончился.

Нинг Тао слегка прочитал заклинание, и с одним "освобождением" из рта тыквы вышел тонизирующий божественный Дан размером с орех.

Конечно, маленькая девочка не могла столько съесть, только в первый раз рафинируя, он рафинировал все злодейские супы в большой солнечной тыкве в такой большой тоник доброты, поэтому он мог только вытащить его и разрезать на кусочки.

Отрезав маленький кусочек тоника, Нинг Тао протянул руку и схватил маленькую девочку за руку. Был введен намек на духовную энергию, и Я Я проснулась, глядя широкими глазами на Нин Тао.

"Тетя, кто ты?" Яя подпрыгнула от утешителя и посмотрела в дверь: "Где моя мама?"

Нин Тао улыбнулся: "Твои отец и мать за дверью, я доктор, я пришел лечить тебя. Будь хорошим и просто прими эту таблетку".

Я Я смотрела прямо на Нин Тао и нервно говорила: "Тётя... я приняла лекарство... ты собираешься отпилить мне ногу?"

Нин Тао покачал головой и мягко сказал: "Не волнуйся, тетя не отпилит тебе ногу, все будет хорошо, если ты примешь эту таблетку".

"Правда?"

Нинг Тао стучал зубами и смеялся: "Обманывать людей - это щенок".

"Тогда я поем". Я Я приняла тонизирующие таблетки от руки Нинг Тао и положила их ей в рот.

Таблетка зелья добра в животе, тело Яи было спокойно залито ясным светом, который она не могла видеть сама, но Нин Тао мог видеть ясно. Более того, в его глазах, которые были в состоянии смотреть, жизнеспособность Я Я Я быстро восстанавливалась, и что остеома стала меньше!

Это отличное средство!

Вероятно, это был самый мощный из всех эликсиров, которые он создавал, за исключением Эликсира Искателя Предков, который также был третью часть качества Бессмертного эликсира, но он обладал способностью исцелять болезнь и воскрешать мертвых!

Но в этом есть смысл.

Он убил людей Кунь Иминя и брата Лонга, все эти люди были злодеями с сильной жизненной силой, он взял их кости, их кровь, их души, их сущность жизни, а затем очистил их с Тай Солнца звезды Господа Великого Солнца тыквы в эликсир эликсира, это было то же самое, что использование костей для костей, Юань Шень для Юань Шень, и долголетия для долголетия, это было, конечно, медицина, чтобы избавиться от болезни и вернуть мертвых!

"Тётя... моё тело такое тёплое... могу я спуститься на прогулку и попробовать? Думаю, я могу идти". Я Я умоляла, ее глаза наполнены возбужденным божественным светом.

Нинг Тао улыбнулся и кивнул.

Яя выполз из кровати, наступил на пару пластиковых тапочек и сделал пробный шаг.

Первый шаг был немного неудобным.

Второй этап начинается нормально.

Третий шаг стабилен.

Я Я хихикала и побежала к двери, звала снова и снова, когда бежала: "Мамочка и папочка! С меня хватит! Я могу ходить!"

Нинг Тао посмотрел на нее и вдруг подумал: "У меня кружится голова, этот свет... разве это не то, чего я хочу на самом деле?"

Он подкрался, чтобы наверстать упущенное, протянул руку и схватил плечо Я Я.

Как будто чистый свет встретил пылесос, и он все это высосал.

Я Я оглянулась на Нинг Тао: "Тетя, ты........."

Нинг Тао с улыбкой сказал: "Помедленнее, не падай. Вот, тетя откроет тебе дверь".

Он протянул руку и открыл дверь в комнату.

В дверном проеме двое мужчин Ма Чэнгона и несколько рабочих-мигранток выглядели ошарашенными на Нин Тао и Я Я Я, стоявших у дверей.

"Папа!" Взбодрившись, Я Я открыла руки и набросилась на Ма Чэн.

Маме удалось присесть на корточки и обнять Яню, на его глаза пришли слезы: "Яню, ты, ты... можешь бежать"?

Он видел это своими глазами, но не мог в это поверить.

Он не только не поверил в это, но и его жена и несколько рабочих-мигрантов.

Атмосфера внезапно стала немного странной.

Из-за волнения она больше не могла организовать свои слова.

Нинг Тао улыбнулась и сказала: "Это правда, ваша дочь достаточно здорова, что ей не нужна операция или отпиливание ноги".

"Это... как это возможно?" Голос мамы дрожал от успеха.

Нин Тао мягко улыбнулся и повернулся, вытягивая версию Небесного Характера талисмана долины Инь Чжэнь и в мгновение ока восстановил свой истинный облик. Затем он повернулся лицом к лошадиной паре вместе с несколькими рабочими-мигрантами.

Некоторые трудящиеся-мигранты были потрясены до глубины души.

Я Я Я любопытно спросила: "Тетя, как ты стала дядей?"

Нин Тао протянул руку и дотронулся до головы Я Я Я, улыбаясь и говоря: "Я твой новый бог, если ты хочешь верить". То, что ты увидишь сегодня, ты не увидишь. То, что ты слышишь, пусть будет так, что ты не слышишь".

Ма Чэнгон, его жена и несколько рабочих-мигранток оглянулись назад, и один за другим все они упали на колени.

Нин Тао не остановил их, так как энергия Чжи Синь появилась на всех них.

Он собрал энергию Жиксина, которая появилась на них.

Он заслужил прострацию этих рабочих-мигрантов и энергию их высшей веры.

Эти рабочие-мигранты думали, что он бог, но он знал, что он не бог. Трудящиеся-мигранты имели свои проблемы, у него были свои, и чтобы выжить, он не заботился о таком благонамеренном обмане.

Квантанг, сейчас это вроде как сделка.

Разве нет сделки между человеком и Богом?

Нин Тао выкинул дробовик из плоти, прыгнул из ружья, а в следующую секунду улетел прямо в облака, мгновенно смешиваясь с ночью.

Несколько трудящихся-мигрантов посмотрели на направление, в котором исчезла Нинг Тао, один из них был ошарашен.

Я Я указал на небо и сказал: "Этот дядя действительно божественный дядя Привет!"

Это было то, что Нинг Тао не мог услышать.

Минутой позже он вернулся к тонику "Культивирование Небесной Семьи".

В Небесном Семействе, собирающем тоники Недели, было еще несколько божественных кристаллов в Триподе Добра и Зла.

Это несущественно по отношению к конечной цели, но малые суммы могут накапливаться в больших количествах, и он не будет возражать даже против одного зерна божественного кристалла.

На этот раз темные симптомы его только что поднявшейся головы исчезли, и его духовная сила немного возросла.

Выбирая зло, чтобы компенсировать зло, он, несомненно, сделал хорошее начало сегодня вечером, но это было только начало, и такие вещи, как сегодня вечером, боюсь, станут его повседневной рутиной в ближайшие дни.

После окончания практики и рафинирования Нин Тао взял бамбуковую книгу счетов и позвонил Узи, открыв дверь в гору и сказав: "Узи, ты нашел то, что я хочу?".

Червь Эр поднял голову и грудь и сказал в имперском тоне: "Министр Нин Ай, я действительно нашел очень мощную секретную технику для вас".

"Что за секретная техника? Напиши мне." Нинг Тао не может дождаться, когда скажет, что Червь Эр может говорить, но такие тайные искусства, как это, все равно хорошо писать. Китайские иероглифы - это эпиграфические слова, и одно гомофоническое слово может ввести в заблуждение.

"Нин Айцин, я знал, что ты будешь так волноваться, но тебе лучше сначала послушать и выбрать." Баг II сказал.

Нинг Тао врасплох сказал: "Еще есть выбор?"

Два тайных искусства, которые я нашел для Нин Айе - это одно нападающее и одно защищающееся, нападающие - штормовые и грозовые, и они непобедимы. Вы, О защитник, тверды, как камень, и стабильны, как мертвая собака, даже если враг яростный, вы не можете помочь ему, и ваше знамя никогда не упадет".

Нинг Тао: ".........."

"Тогда Нин Айхен, ты собираешься напасть на секретную технику или защищать секретную технику?" Червь Эр наклонился в сторону Нинг Тао, выражение прелюбодеяния купца уже появилось на его толстом лице.

Нинг Тао сказал: "Оба".

"Это двадцать божественных кристаллов." Баг II сказал.

Нинг Тао: ".........."

"Нин Айцин, ты хочешь этого или нет?"

"Будь ты проклят, пиши!"

Баг II начал лазать по бамбуковым чипсам.

Содержание Бамбуковой книги счетов появилось на бамбуковом портфеле: "Скалоподобная магия, духовная энергия, собранная в одном месте, дополненная Скалоподобным Даном...........

Это как горная техника, с силой духа, чтобы запереть место, дополненное Скалистым Дэном............

Глаза Нинга Тао горели, как будто он видел правду.

Этот взгляд недостаточно хорош, чтобы умереть ночью.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0849 Глава Секретная Искусство.**

0849 Глава Тайные искусства Двадцать божественных кристаллов вы не можете купить автомобиль или дом, двадцать божественных кристаллов вы можете купить два тайных искусства плюс рок Дан Дан куб, который на самом деле заработал.

В конце концов, это рынок покупателя.

Хотя Червь Два дорогой и имеет статус императора, у него есть только один покупатель в Нинг Тао, кому он будет продавать, если не Нинг Тао?

Нин Тао взял рецепт и сразу же начал отбирать духовные материалы для обработки, затем быстро рафинировал большой лист яичного камня, вырезал и разлил, наполнил небольшой фарфоровой бутылкой.

Он вытащил телефон и посмотрел на него, было три часа ночи в этот час.

Колокольчики джингл, колокольчики джингл...............

Внезапный звон колокола напугал Нинга Тао, и его глаза были устремлены на зов Короля Ведьмы-демона.

Она не спит в 3 утра. Что по телефону?

Нинг Тао взяла трубку: "Цзин, что случилось? Уже поздно и ты не спишь".

Голос Бай Цзина вышел из телефона, мягкий: "Где ты, почему ты еще не дома?"

Нин Тао сказал: "Я в массажном салоне для слепых Li, просто немного попрактиковался в эликсире, у тебя есть что-нибудь?"

"У меня шишка, она так болит, что я подозреваю, что она отравлена, вернись сюда и помоги мне посмотреть на нее, ой... ой..." - она снова застонала.

Мозг Нин Тао болел и горько смеялся, "Правда?"

"Ты бессердечный... ой, больно... так больно..." Она задыхалась еще сильнее.

"Ладно, ладно, я сейчас вернусь, чтобы показать тебе, что ты просто держишь кровяной замок, который я тебе дал." Нинг Тао динь, повесил трубку, встал и подошел к стене замка.

Однако, чем больше он думал об этом, тем больше ошибался.

Нет.

Маленькая нирванская девочка, чего еще она боится?

Царь Ведьмы-демона - это больше, чем просто облом!

Нин Тао последовал за ним и выпустил маленькую фарфоровую вазу, только что положенную в тыкву, вытащил из нее тыквенную пробку и вылил из нее каменную конфету, положил в рот и проглотил ее полным ртом воды.

В одно мгновение поток тепла распространился по всему телу, и казалось, что печь зажглась посреди маленького брюшка, и в этой печи сгорело несколько кусков стального углерода. Это сила Дэна скалистый Дэн, угольный огонь неугасает, сила Дэна более того, он тверд, как скала.

Он пытался использовать каменную технику, которую только что научился направлять свою духовную энергию в одно место, и в одно мгновение сила была столь же сильна, как голова дракона.

Сердце Нинг Тао было наполнено волнением.

Эти 20 кристаллов действительно стоят тысячу долларов!

Открой дверь и иди домой.

Перед дверью был Двор Культивирования Небесной Семьи, а за дверью - спальня Короля Демонов Ведьмы.

Дом был черным, без света, но на уровне двух человек, он не сильно отличался от дневного света.

Бай Цзин лениво свернулся в утешителе, и когда она видит, что Нин Тао возвращается, она открывает рот: "Ой, ой... так больно.........."

Нинг Тао знал, что она притворяется, но он ничего не сказал, поэтому подошел и сказал с беспокойством: "Цзин, где шишка, о которой ты говоришь, дай посмотреть".

"На коленях".

"Нет".

"Немного дальше".

"Все еще ничего".

"Немного дальше".

"......."

На ее теле нет комочка, только яма.

Некоторые гоблины - просто кожа, и поднимутся без избиения.......

Темнота потускнела, и солнце поднялось от восточного неба в блестящую дымку.

Цинь Чжуй выходит из своей комнаты и смотрит на дверь комнаты Бай Цзина, которая до сих пор закрыта. Она пробормотала бездельницу и подошла. Она тоже не постучала, не открыла дверь и не зашла внутрь.

Девушка все еще в утешителе, с загадочной улыбкой на углу рта и странным взглядом в глазах.

Цинь Чжоу подергала нос, уловив знакомый аромат ее мужчины, и она спросила: "Сестра, ваш муж был здесь прошлой ночью?".

Но Бай Цзин, похоже, не слышал голоса Цинь Чжоу, она что-то вспомнила, а улыбка на углу ее рта была еще слаще.

Цинь Чжуй нахмурился и подошел, хлопая плотью тела Бай Цзина: "Сестра, что с тобой? Я с тобой разговариваю!"

Только тогда Белый Цзин вырвался и хихикал: "Это моя сестра, что ты сказала?"

Цинь Чжоу: ".........."

"Почему ты в моем доме?" Мисс Уайт сказала в изумлении.

Цинь Чжуй сказал в плохом настроении: "Что с тобой сегодня? Дух сошёл с ума, ты болен?"

Мисс Уайт хихикала: "Да, я больна, у меня сказочная болезнь, прошлой ночью я стала феей и пошла в сказочный мир".

"Ты каким-то образом встал и должен был пройти собеседование с людьми, которые сегодня подали заявление на работу." Цинь Чжуй протянул руку помощи и вытащил Цзин Цзин. В тот момент, когда она вытащила Царя Ведьмы-демона из утешителя, она не могла смотреть на него прямо, но немного повернула голову и добавила бесстыдное замечание.

Царь Ведьма-Демон встал с постели и медленно одет и надел туфли, его тело было мягким, как будто у него не было ни костей, ни сил.

Цинь Чжуй нахмурился на неё: "Что с тобой? Я только что спросила твоего мужа, был ли он с тобой прошлой ночью, а ты до сих пор не ответила мне".

Бай Цзин встал и подошел к уху Цинь Чжуя и пробормотал что-то.

"А? Он... действительно фальшивый?" Лицо Цинь Чжуя покраснело.

Белый с улыбкой сказал: "Ты узнаешь, правда это или нет, когда попробуешь".

Лицо Цинь Чжуя еще больше покраснело: "Где он?"

"Он сказал пойти в храм Небона, чтобы посмотреть, не вышли ли рыбные демоны из перевала, сейчас самое время использовать людей". Уайт сказал.

"Давай выйдем и поможем". Цинь Чжуй вытащил Бай Цзина на улицу, но нашел новую ситуацию: "Сестра, ты идешь в странном положении.

"Бей тебя, и завтра ты будешь так ходить". Уайт сказал.

Цинь Чжоу: ".........."

Белый Цзин прихрамывал к двери и вдруг вспомнил что-то, нервно сказав: "И если он спросит меня сегодня вечером, ты скажешь, что меня здесь нет, и я оставлю свой кровавый замок в твоем доме тоже".

Цинь Чжоу: ".........."

В то же время, подземный храм Небона на турецко-сирийской границе.

Открылась удобная дверь, и Нинг Тао вышел из нее. После многочасового подбрасывания и поворота, стальной углерод в его животе все еще горит, все еще сильный и мощный. Однако это было не состояние горной техники, а состояние горной техники.

В первый раз, когда он научился использовать эти две секретные техники, построенные на Скалистом Дэне, он воспользовался техникой, похожей на Скалу, как он мог не попробовать технику Immovable as Mountain? В любом случае, было бы бесполезно, если бы он взял один из Рок Дэнов и не воспользовался им.

Но именно это использование поддерживает огонь из древесного угля.

Раньше, когда он увидел Царя Ведьмы-демона, у него было слабое сердце и больная спина, но теперь его уверенность была настолько раздута, что он уже не думал о Царе Ведьмы-демона.

И что? 30 лет на востоке и 30 лет на западе, не обманывай молодых и бедных.

Слова, казалось, были сделаны специально для него.

Кусок огненного света внезапно отразился в глазах Нин Тао, и его мысли были вырваны из этих грязных воспоминаний и фантазий, и его глаза были устремлены на то, что четыре рыбных демона собрались вокруг костра, проходя мимо каменной чаши между ними. Получившие чашу протянули руку помощи и зачерпнули ее из бассейна с сетками рядом с костром, грохоча в желудок.

Что эти парни делают?

Нинг Тао прыгнул вверх и вниз и подошел к костру.

Увидев, что Нин Тао идет, четыре рыбных демона вставали один за другим, один за другим, глядя на него с невинным взглядом, который был душераздирающим.

"Да что с вами такое, ребята?" Нинг Тао сказал любопытно.

"Милорд, вы пришли!" Ян Шэн выпустил грустный крик, и внезапно открыл руки и похоронил голову в объятиях Нин Тао.

Весь Нинг Тао замер, но отталкивать его было нехорошо.

"Милорд, почему вы сейчас здесь, мы все жаждем воды и пищи." Манзули сказал.

"Если ты не вернешься, мы все будем копать горы." Ван Лао Бу сказал.

"Милорд, я внезапно обнаружил, что Вы - тот человек, о котором я думал больше всего в своей жизни." Голос Чжана Цяньцзюэ задохнулся: "Милорд, в следующий раз... могу ли я не отступить в этом адском месте?"

Нетрудно понять их настроение.

Здесь остались только четыре сапога-рыбы-демона. Они могут пить воду только тогда, когда голодны и не видят солнца.

Этот храм был запечатан заклинанием, а не тем, что кто-то мог сломать, если бы захотел.

Нин Тао похлопал Ян Шенг по плечу и с улыбкой сказал: "Я буду заходить каждые несколько дней, я не оставлю вас здесь заботиться, кроме того, вы, несколько больших мужчин, вы немного слишком курятина?"

Нинг Тао сказал: "Я знаю, о чем ты беспокоишься, никто в этом мире еще не может меня убить". Ну, скажите мне, что вы все получили от этого отступления?"

Ян Шэн сказал: "Мы все вошли в царство младенческого выхода "Юань", так что мы практиковали царство младенческого выхода "Юань" последние два дня, когда нам нечего делать, и мы хотим найти выход, но мы не можем его найти".

Нин Тао сказал: "Тянь Инь вышла из перевала раньше вас, ребята, она также добралась до царства младенцев Юань".

Маньчжоу Ли сказал: "Она очень сильная, она вышла из перевала до нас и фактически также достигла царства младенцев Юань".

Ван Лао Бу сказал: "Это не научно, она намного слабее нас, как она могла выбраться из перевала до нас, но она также добралась до царства младенцев Юань?".

Ян Шэн ударил по затылку Ван Лао Ба: "Ты глупый, кто такая Тянь Инь, это женщина Господа, это как поле, Господь пашет и наливает изо дня в день, давая сущность, может ли она быть похожа на нас с тобой?".

Нинг Тао: ".........."

Ван Лао Ба коснулся затылка и наивно улыбнулся: "Да, почему я об этом не подумал, все по-другому, по-другому".

Нинг Тао смутился и сменил тему: "Вы все голодны один за другим, я возьму вас на хорошую еду и отвезу на луну".

"А?" Четыре демона-самца рыбы с изумлением смотрели на Нинг Тао.

Нинг Тао дал краткий отчет о том, что произошло за это время.

Четыре рыбных демона-самец внимательно слушали, казалось, что они слушают с неба сказку.

Нин Тао закончил, а потом сказал: "За это время вы, ребята, просто поддерживаете порядок на Луне вечером, а также помогаете строить базу, есть ли проблема?".

"Ты все устроил, вот и все." Ян Шэн сказал хрустящие слова, а затем добавил: "Милорд, вы не спрашиваете у троих их мнения, они меня слушают, вы сначала отвезете нас обратно в рыбацкую деревню, я спрашиваю у тех сельчан, там тоже не пойдут на Луну, я отвезу тех, кто хочет пойти".

"Ты пытаешься привести Бао Чжи Ми, да?" Чжан Цяньцзюцзы сказал.

Дверь удобства открылась, и Нинг Тао покинул подземный храм с четырьмя демонами-рыбами.

Далее последует период лихорадочного строительства и массированного сбора любимой энергии. Раньше он даже думать об этом не мог, но теперь он был так уверен в себе.

Это все та же самая фраза, тридцать лет на западе и тридцать лет на востоке.

Он тоже хочет держать себя в руках, но сила этого не позволит!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0850 Строительство базы**

Глава 0850 Строительная база В Торговой палате Чжэцзяна была комната, которая была последним препятствием, которое должны были пройти все заявители, и это было заключительное собеседование, которое Нин Тао лично провел.

Живым мертвецам не нужно было брать интервью, потому что у живых мертвецов была только одна цель - жить, и, давая им пищу и живые таблетки, они бы вливали энергию Чжисиня в устойчивый поток. Вопрос уточнения "Выжившего Дана" был взят на себя Цзян Сяодуном, который в настоящее время работает сверхурочно в основании Луны для уточнения "Выжившего Дана".

Не имело значения, если бы не было Дан Цао, просто бы было Линь Цинь Юя и Тренога Культивирования Науки и Технологии. Линь Цинъюй видел, как Линь Цинхуа усовершенствовал "Выживающего Дана" и вспомнил материал духа и шаги. Цзян Сяодун просто нужно следовать за тыквой, чтобы нарисовать окунь, что касается духовного материала, борьба до сих пор, Нин Тао является наименьшим недостатком духовного материала.

За два дня записалось несколько тысяч человек, а после нескольких раундов отбора осталось всего около сотни человек.

Они приезжают со всего мира, от лучших талантов в различных областях, до простых людей, не обладающих никакими навыками. Они все выстроились в коридоре в ожидании последнего интервью Нинг Тао.

Дверь в комнату открылась, и из нее вышел молодой белый человек, ворчащий, когда он шел: "Какая дерьмовая компания, а моя докторская степень по физике Гарварда мне отказала? Попроси у меня много хорошей компании, и не жалей, когда меня не будет!"

Его слова привлекли хор обсуждения от тех, кто стоял в очереди.

"Ребята, вы слышали, что этот чувак только что сказал? Докторскую степень по физике в Гарварде на самом деле отвергли, так что же это за человек, которого Нинг собирается завербовать?"

"Он пытается завербовать Хокинга?"

"Не слишком ли это натянуто?"

"Каковы стандарты набора в эту компанию Нового Бога и этого генерала Нинга?"

"Только Бог знает".

"Надеюсь, это пройдет, я хочу внести свою лепту в дело исследования Вселенной человеком, не платя мне зарплату......"

Через несколько минут из этой комнаты вышел еще один чернокожий мужчина, одетый просто так, с густыми мозолями на руках и улыбкой на темном лице. Такой чернокожий человек, на первый взгляд, не какой-то высокообразованный человек, а скорее строитель или фермер.

"Друг, ты прошел?" Кто-то спросил его.

Чернокожий засмеялся и сказал: "После этого генерал Нин попросил меня подготовиться к высадке на Луну сегодня вечером. Хаха, благослови меня, я был первым Гундамом, который отправился на Луну! Мое племя гордилось бы мной!"

Племенники?

По всему подбородку.

"Какая у тебя степень?"

"Я никогда не читал книг, и я самоучка только на этом английском, но я могу охотиться и я могу заниматься сельским хозяйством."

Длинная череда высокоэлитных талантов была ошарашена.

Что происходит с африканским фермером, проходящим заключительное собеседование, в то время как старший кандидат физики из Гарварда не хочет его?

Элизабет вышла за дверь и подумала: "Следующий".

Вошёл белый мужчина средних лет в костюме.

В комнате был только один стол и два стула, а Нинг Тао сидел на стуле за завёрнутым...

Он жестом сказал белому человеку, который только что вошел и сказал по-английски: "Присаживайтесь".

Белый мужчина средних лет кивнул головой в салюте, сел на стул и с улыбкой сказал: "Мастер Нин, я могу говорить по-китайски".

Нинг Тао сказал: "Так даже лучше, теперь закрой глаза и расслабься".

"Этот......" белый мужчина средних лет имел загадочное выражение лица, и немного нервничал из глаз.

"Закрой глаза и расслабься". Повторил Нин Тао.

Белый мужчина средних лет больше нервничал, но послушно закрывал глаза. Он просто закрыл глаза, когда мрачный ветерок внезапно остановился в его сознании.

В голове белого человека средних лет Нинг Тао быстро проглядел воспоминания белого человека средних лет с холодной улыбкой в углу рта........

Через минуту белый мужчина средних лет открыл глаза, и он покачал головой, как бы вспоминая, что только что произошло, но ему нечего было вставать. Чувство, данное ему было похоже на момент закрытия глаз, как будто он вошел в глубокий сон, не говоря уже о сне, даже не чувство.

"Шеф Нинг, только что..." сказал белый мужчина средних лет ориентировочно: "Что случилось?"

Нинг Тао бледно сказал: "Мистер Конрад, старший агент британской МИ-6, кодовое имя 107, место вашей последней миссии - Украина, вы только что оттуда приехали, я прав?".

Лицо белого человека, известного как Конрад, мгновенно изменилось.

Нин Тао продолжил: "Я мог бы позволить тебе спокойно исчезнуть из этого мира, но сегодня я был в хорошем настроении и не хотел этого делать. Возвращайся и передай сообщение в МИ-6 и просто скажи, что это в последний раз. Если в следующий раз я пошлю кого-нибудь тратить свое время впустую, кто бы это ни был, я прослежу, чтобы он не вернулся".

Лоб Конрада уже был потным и испачканным.

Нинг Тао ругал, "Ролл!"

Конрад встал на ноги, повернулся и направился к двери, даже не посмев сказать ни одного лишнего слова Нин Тао.

Потому что, действительно, он был агентом, посланным МИ-6.

С яростной репутацией Нинг Тао на Западе, убийство его может действительно заставить его исчезнуть в этом мире без следа!

У двери Элизабет осторожно сказала: "Шеф Нинг, откуда вы знаете, что он агент МИ-6?"

Нин Тао слабо сказал: "Естественно, у меня есть свой путь, вам лучше позвонить герцогу Марку и попросить его поздороваться с теми спецслужбами на Западе, мое терпение ограничено и низко, тогда есть спецслужбы, которые посылают людей шпионить за разведкой или хотят смешаться с Компанией Нового Бога, я не только убью агентов, которых они посылают, но и лично пойду к ним в голову, вы понимаете, о чем я?".

"Я... понял, ты хочешь, чтобы я подрался сейчас или позже?" Элизабет спросила.

Нинг Тао сказал: "Сражайтесь позже, звоните следующему".

Элизабет открыла дверь и вышла, стояла в дверном проеме и звала: "Следующая".

Индиец заходит..................

По этой причине Нинг Тао лично отвечал за последнее препятствие, он хотел устранить любого шпиона или агента от проникновения в компанию "Новый Бог".

Тяжелый день, несколько тысяч претендентов, и только сто символов осталось для окончательного приема. Эти сто новоприбывших в компанию "Новый Бог" приехали из разных национальностей и имели разный уровень культуры, одни были высокоэлитными талантами, другие были просто фермерами и строителями. Тем не менее, у них у всех есть одна общая черта, и это то, что все они хорошие люди.

Хорошие люди с большей вероятностью перерастут в благочестивых верующих и не предадут Общество Нового Бога. Человеческое общество на Земле уже было достаточно грязным и грязным, Нинг Тао не хотел превращать лунную базу в грязную и грязную среду обитания. Он набирал только хороших людей, и в этом критерии был немного эгоизма, то есть он мог также заработать немного хорошей энергии от этих людей в мимоходе.

Что касается фермеров и строителей с небольшой культурой, поваров и целителей и тому подобное, то и это тоже было его сознательным выбором. Если все лучшие таланты из известных университетов будут набраны, чтобы отправиться на Луну, то кто позаботится об их жизни, если они будут заниматься научными исследованиями на Луне? Кроме того, нельзя ожидать, что кто-то, изучающий квантовую механику, построит каменный дом из камня, не так ли? Также нельзя ожидать математика, который решает математические головоломки, чтобы выращивать какие-нибудь культуры на земле Луны, не так ли?

Чтобы вырастить базу, конечно, нужен каждый, не все из них высококвалифицированные специалисты.

После напряженного дня и ночи Нин Тао взял с собой горстку новичков в массажный магазин Li Blind Zi, открыл дверь и впустил их.

Золотой свет в Добром и Злом Триподе был густым, и на лицах людей на триподе появилась улыбка.

Сто добросердечных людей вошли во Двор Небесного Семейного Культивирования и не могли и подумать о том, чтобы не улыбаться.

Нин Тао тоже не объяснил этим новичкам, а пошел прямо к стене замка и открыл удобную дверь на Луну, затем поприветствовал людей, чтобы они вошли.

"Что это за место?"

"Это пространственно-временной туннель?"

"Будем ли мы весь день ходить во временном туннеле?"

Там была всякая болтовня, но никто не колебался, выстраиваясь в очередь за дверью удобства. В этом вся прелесть того, что набирают только хороших людей, людей, у которых мало эгоизма, солнца в сердце, и не думают о том, ловушка это или нет, или о том, что это за ловушка. Разве они не приняли решение отправиться на Луну и внести свой вклад во внеземное развитие человечества, пройдя через слои и слои препятствий, пока они, наконец, не будут приняты? У них у всех должна быть психологическая подготовка.

Но ситуация усложняется, если привлечь людей, у которых есть скрытые мотивы и в их теле много злых помыслов, грехов и пороков. На лунной базе также происходят схватки и борьба за власть. Это было то, что Нинг Тао не хотел видеть несмотря ни на что.

Последний новичок вошёл в удобную дверь, и вошёл Нин Тао.

В пещере феи Инь Юэ была огненная сцена.

Четыре рыбьих демона-самца действовали в качестве защитников и надзирателей базы, а пятьсот или около того живых мертвецов были заняты строительством своих новых домов, расширением пространства в горном брюхе, строительством укрытий и дорог и так далее.

Цзян Сяодун, с другой стороны, уточнял таблетку "Живой мертвец", и Вы Hejiu был рядом с ним, давая ему снимок под рукой, и она, казалось, чрезвычайно сильный интерес к этому горшку. Старшие брат и сестра были в состоянии полной концентрации, и Нин Тао не мог позаботиться о приветствии даже тогда, когда он пришел.

В то время как Линь Цинъю манипулировала 3D-принтером из "Божественных руин" для печати рабочих инструментов, энергетический щит всего основания также несколько раз расширялся ею, окутывая не только пещеру Феи Инь Юэ, но и долину за пределами пещеры. С первого взгляда видно также, что Ян Шенг направлял дюжину рыбных демонов из рыбацкой деревни бурить колодцы, делая это в бешенстве.

Сотня новичков смотрели на восток и запад, смотрели туда-сюда, каждый из них был в восторге. Для них, если бы не Нинг Тао, они никогда бы не смогли покинуть Землю и прийти на Луну при жизни, а теперь они буквально стоят ногами на земле Луны!

"Брат Нинг, ты здесь". Мягкий Небесный Голос приветствовал его быстро.

Увидев ее, Нинг Тао почувствовал себя нежным и комфортным в своем сердце: "Ну, трудолюбие".

"Не сложно". Мягкий Tingyin хихикал, и даже если Нинг Тао сделал ей небольшой комплимент, она была очень рада.

Нин Тао сказал: "Не стесняйся навестить и собраться здесь позже".

Сотня приезжих случайно подошла к входу в пещеру, все они, очевидно, хотели выйти и посмотреть, как выглядит луна, и как выглядит лунное небо. Если бы не Ян Шенг и дюжина или около того рыбных демонов, бурящих колодцы в долине, боюсь, что они не осмелились бы выйти на улицу, но, увидев кого-то там, им не о чем было бы беспокоиться.

Линь Цинъюй подошла и, не сказав ни слова, похоронила голову в объятиях Нин Тао: "Сегодня вечером на Землю не вернёшься, да?"

Нин Тао нежно обернул руки вокруг талии: "Не возвращайся, я останусь здесь с тобой".

Женщины семьи избегали его.

Очевидно, что этот секрет он не расскажет Линь Цинью и Софт Тянь Инь.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0851 Глава Назад на Луну**

0851 Глава Назад Луны была также день и ночь на Луне, но она полностью отличалась от дня и ночи на Земле. Дни здесь длится целых две недели, а ночи темные. На Луне нет атмосферы, а солнце, которое здесь видно днем, во много раз ярче, чем на Земле. И здесь не вся тьма, здесь всегда есть свет, то, что называется утренней и вечерней тенью.

Нин Тао поднялся на этот раз, когда луна была во тьме ночи, а небо было в тени утра и вечера, долина за пределами пещеры была покрыта туманным желтым светом, а окружающие горы образовывали великолепную картину.

Согласно земному времени, это время ночи уже считается поздним.

Сотня новичков поселилась в импровизированных палатках. Ни у кого нет с этим проблем, это же не Земля в конце концов, им могут предложить проживание в отеле и горячую ванну или что-то в этом роде. Они пришли с великим идеалом расширения пространства для человечества и уже давно готовы были принести себя в жертву и посвятить себя, так в чем же смысл страданий перед ними?

Это еще раз свидетельствует о преимуществах вербовки только добрых людей с благими намерениями, без переписки и без жалоб.

В тусклом свете Нинг Тао стоял рядом с незавершенным колодцем и заглядывал вниз головой.

Под колодцем находился базальтовый камень, который был разбит на куски рыбьим демоном.

Под этим каньоном есть лед, так сказала Ян Шенг. Этот груз Юанбэй вышел из своего тела, чтобы исследовать, поэтому он попросил рыбу из рыбацкой деревни подойти и выкопать колодец.

Как рыбный демон, даже на луне, ты любишь среду с водой. Поэтому Нинг Тао не просил его копать колодец с водой, а попросил. Но это нормально, пока рыбный демон может копаться в твердом льду, тогда он может использовать нагревательный стержень, чтобы достать воду из ледяного озера. На этой базе будет все больше и больше людей, и будет использоваться все больше и больше воды, и будет необходимо водоснабжение.

Toot toot...............

Из кармана его брюк внезапно раздался ненормальный звон.

Это был звук коммуникатора "Божественная Пустота".

Нин Тао вытащил коммуникатор, нажал кнопку и активировал коммуникатор.

Звук голографической проекции плавал в пустоте, и Цзян Хао был свернут в одеяло, уставившись прямо на него.

"Ну, уже поздно, а ты еще не спишь?" Голос Нинг Тао был нежным.

Цзян Хао лениво сказал: "Я не могу спать без тебя рядом со мной".

"Тогда я вернусь и составлю тебе компанию." Нинг Тао сказал.

"Нет, нет, нет................................................................................................................................................................................" Цзян Хао после этого изменил свои слова.

Нин Тао улыбнулся и сказал: "Что с тобой, разве ты не говорил, что не можешь спать без меня рядом со мной?"

Цзян Хао дал Нин Тао пустой взгляд: "У тебя все еще хватает наглости сказать, и ты не знаешь, откуда ты научился этим злым и кривым тайным искусствам, мне до сих пор больно, одна нога хромает, и у меня даже нет сил ходить".

"Значит, я вернусь и сделаю тебе массаж?" Нинг Тао сказал с беспокойством.

"Не.........." Цзян Хао сильно покачал головой, даже не задумавшись ни на секунду, а затем добавил: "Ты поворачиваешь тело в сторону".

Нин Тао любопытно спросил: "Зачем?"

"Позволь тебе немного встать на сторону, просто встать на сторону". Цзян Хао призвал.

Нинг Тао немного отступил.

Цзян на мгновение посмотрел на спину Нин Тао, а затем добавил: "Поднимите коммуникатор чуть выше, а я посмотрю еще раз".

Нинг Тао снова высоко поднял коммуникатор.

Цзян Хао снова внимательно посмотрел на него, прежде чем сказать: "Хорошо, все в порядке, отдохни пораньше".

"Тогда я повешу трубку". Нинг Тао сказал.

"Поцелуй одну перед тем, как повеситься". Цзян Хао сказал.

"Хмм." Нинг Тао выщипал губы и издал звук, похожий на поцелуй.

Цзян Хао также забил себе губы перед тем, как повесить трубку.

Нин Тао положил программный коммуникатор обратно в карман брюк и сказал: "Вы двое выходите, тот, кто проверяет почту, ушел".

Звук длинного, ворчливого голоса доносился из-за кучи земляных работ рядом с колодцем, а затем вышли две женщины, а не другие, это были не кто иной, как старейший из семьи Нин, Мягкий Тянь Инь и старейший, Линь Цинь Юй.

Углы рта Линь Цинъюй наклонились: "Она все еще очень хороша, проверяет столб до самой луны".

Мягкий Небесный Голос немного нервничал: "Может быть... мы были обнаружены ею?"

Нинг Тао сказал с улыбкой: "Я вас даже не боюсь". Она агент, подозрительная и ревнивая, так что просто привыкай. Если ты этого не хочешь, я вернусь и расскажу им о наших отношениях".

"Не надо, время еще не пришло." Линь Цинъюй в панике сказал, что реакция Цзян Хао на то, что он думает обо всем этом, повредила его мозг, не говоря уже о том, чтобы напрямую столкнуться с тигрицей.

Мягкий Небесный Голос также сказал: "Это хорошо, мне плевать на это фальшивое имя, пока я могу быть с тобой, я буду доволен и счастлив".

Сердце Нинга Тао согрелось, когда он отряхнулся от выстрела в плоть и вскочил: "Иди, я отведу тебя на обратную сторону Луны, говорят, что ты никогда не сможешь увидеть ее на Земле".

"Хорошо". Мягкий Небесный Голос счастливо ответил, а также прыгнул в плоть, протянув руку и обхватив талию Нинг Тао.

Линь Цинъюй мурлыкала губами и смеялась, прыгая вверх, но вместо того, чтобы отстать от мягкого Тянь Инь, она приземлилась перед Нин Тао, повернувшись назад и игриво улыбаясь: "Ты должна крепко обнять меня, или я упаду".

Нинг Тао улыбнулась и протянула руку к ее талии.

Ого!

Пистолет, забитый плотью, оставил в пустоте след из чернил и дыма, проник в энергетический щит, окутавший каньон, и улетел прямо вперёд.

Дверь пещеры.

Ка-чау!

You You Youjiu держал его телефон, чтобы сфотографироваться, и улыбка на его лице была похожа на цветок в полном расцвете.

"Старшая сестра, что ты делаешь?" Цзян Сяодун подошла к Тебе Хэцзю и увидела фотографию, которую она тайно сделала.

На этой фотографии Нин Тао держала в руках Линь Цинюя, а Soft TianYin держала Нин Тао в руках, снимая трех человек за один выстрел, интимная поза, которую он не мог вынести, чтобы смотреть прямо на него.

Ты, Сянцзюй, улыбнулся и сказал: "Старший брат, ты ведь не понимаешь этого? Это называется инвестирование, я сделал этот снимок и позже попрошу у брата Нинга кое-что, он обязательно мне это даст".

"А если он не даст?"

"Я просто дам Цзян фотографию". Янг сказал.

Цзян Сяодун: ".........."

Только женщин трудно воспитывать, и это не обман.

После более чем часового перелета трое мужчин с одним ружьем вылетели из зоны "ночь" в зону "день". Солнечные блики разоблачены, и даже энергетическое поле пушки особенно ослепляет, даже Нинг Тао не смотрит прямо.

К счастью, это просто небольшой дискомфорт для глаз, а ультрафиолетовые лучи и то, что не может навредить трем людям вообще. В конце концов, откладывая выращивание трех, это набор одеяний Tianbao на теле человека не вегетарианский, вода и огонь не вторгаются также приходит с постоянной температурой, тело из трех всегда находятся в очень комфортной температурной среде.

Сзади Луны можно увидеть сверху, с огромными кратерами, лунными пустынями, покрытыми космической пылью, и катящимися скалистыми горами на земле. Золотой солнечный свет окутывает эту волшебную страну, оказывая мощное визуальное воздействие.

"Дорогая, мы будем продолжать летать?" Линь Цинъюй нарушила тишину на выстреле в плоть.

Нин Тао, который был погружен в захватывающий вид на заднюю часть Луны, устремил свой взгляд и сказал с улыбкой: "Разве не здорово так летать, посмотрите, как прекрасен этот вид".

Он знал, о чем она думает, но он просто притворялся, что не знает.

Линь Цинъю был застенчивым, сзади и ущипнул его.

Снова собраться нелегко, но вы показываете людям пейзажи, у них есть пейзажи, у них есть горы и выбоины, это намного красивее, чем горы и выбоины на Луне!

Но как раз в это время Мягкий Небесный Голос внезапно указал на место внизу и потерял голос: "Что вы там видите?".

Нин Тао сдвинул глаза и увидел, с одного взгляда, что весь человек был заморожен на месте.

В его глазах на плоской равнине стояло несколько тысяч огромных каменных столбов, неравномерно распределенных по площади, некоторые еще стояли в конце пера, некоторые рухнули, некоторые были похоронены в основном космической пылью, оставив лишь небольшой участок открытым.

Это определенно не был природный каменный лес.

На первый взгляд, Нинг Тао чувствовал, что это руины святилища. Однако, все, что сделали феи Инь Юэ, это нашли пещеру на Луне, как пещеру, кто мог позволить себе построить такой огромный храм на Луне? Знаете, насколько хватает глаз, руины примерно размером с город среднего размера!

Линь Цинъюй также видела это, и ее маленький ротик не мог закрыться в шоковом состоянии.

"Давай спустимся и проверим, будет здорово разбить там лагерь сегодня вечером." Нин Тао сказал, что это место возбудило его любопытство.

Мягкий голос неба засмеялся и сказал: "С натуральной кроватью?".

Нин Тао похлопал большую солнечную тыкву, которая висела, если: "Не волнуйся, я взял кровать обратно и принёс её с собой".

Узнав в тот день два тайных искусства от Буга Эра, Царь Ведьма демонов был побежден, и его небесный дар естественной постели был восстановлен. В конце концов, это было его Небесное Внутреннее Оружие Заклинаний, которое он должен был носить с собой изо дня в день, чтобы способствовать связи с ним и сделать его сильнее, и Царь Ведьмы Демона был слишком смущен, чтобы продолжать затягивать его.

Как только она услышала, что волшебное оружие было на теле Нин Тао, мягкие руки Тяньинь затянуты, и румянец появился на ее щеках, прижавшись к спине Нин Тао, не зная, что еще у нее на уме, чтобы сделать ее застенчивой.

Плоть, сбитая вниз к жутким руинам.

Линь Цин Ю внезапно вспомнила что-то и открыла рот: "Я кое-что вспомнила".

"Что?" Нинг Тао спрашивал.

Цин-Юй Линь сказал: "Я вспомнил кое-какую информацию, которую прочитал... Говорят, что НАСА, или НАСА, обнаружило огромный комплекс на поверхности Луны во время ее лунного исследования. Здания состояли из рядов и рядов больших каменных столбов с очень заметными признаками человеческой обработки, и говорят, что число этих столбов исчислялось тысячами. Археологи также обнаружили, что каменные столбы, по фотографиям, предоставленным НАСА, имеют форму, схожую со Стоунхенджем и храмовыми колоннами майя, оставленными на Земле, и говорят, что лунные столбы также, похоже, вырезаны таинственным письмом и узорами. Они назовут группу каменных столбов, которую найдут - Храм Луны".

"Храм Луны"? Внезапно услышав это имя, сердце Нинг Тао было тронуто, но не могло сказать, что это было.

Линь Цинь Юй сказал: "Да, храм Бога Луны". Но ни один человек никогда не приземлялся на обратную сторону Луны, и никто не видит слов и закономерностей. Если эти каменные столбы внизу - та же самая группа каменных столбов, которую нашло НАСА, возможно, мы сможем увидеть слова и узоры, которые разгадают эту неразгаданную тайну".

Мягкий Небесный Голос, однако, зевнул: "Хм... так сонно, давай немного поспим, прежде чем пойдем расшифровывать, хорошо?"

Разум Нинг Тао был в одно мгновение оттянут назад.

Стоунхендж?

Не похоже, что он собирается бежать, 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 0852: Храм Луны**

0852 Глава Лунный зал Бога А собирающая жемчужина, ауры четырех направлений собрались вместе.

Небесная кровать, цветущая цветами.

Две красавицы, нежные, как вода, страстные, как огонь...............

Другие мужчины делают некоторые из этих так-и-так вещей позади своих жен, большинство из них, чтобы пойти в отель, чтобы получить номер или что-то вроде того, только Бу Rishengjun на заднем плане Луны, это вынуждает не притворяться коровой в небе.

Есть время для тишины на ветру и волнах.

Нин Тао вышел из небесного ложа рождения, надел туфли и подошел к каменному столбу, в то время как Бенг Цзин и Хуан Ша женщина все еще сомневались в жизни на цветущем ложе рождения.

"Сестра Лин, что сегодня с мужем?" Когда Нин Тао был рядом, Бенг Цзин притворялся мёртвым и не осмеливался открывать рот, а Нин Тао не осмеливался говорить, пока не ушёл.

Тем не менее, Линь Цинъю не двигала мышцами и не говорила.

Мягкий Цинь-Цинь боролся и подполз, глядя на Линь Цинью.

Глаза Линь Цинъюй были закрыты, ее щеки были смыты румянцем, а углы ее рта улыбались с улыбкой, которая была такой же красивой, как и цветы на этой естественной постели.

Мягкий Tingyin поднял одну руку и поместил ее между ноздрей Линь Цинъюй.

Линь Цинъюй открыла глаза, немного запутавшись: "Сестра Тянь Инь, что вы делаете?"

Мягкий Небесный Голос издал вздох облегчения и похлопал ее по груди: "Я думал, что ты... ну, я чувствую облегчение".

"Думаешь, я умерла?" Выражение Линь Цинь Юя было преувеличено.

"Нет, только что я думал, что умру."

Линь Цинъюй: ".........."

Нинг Тао уже ушел под каменный столб и покинул энергетическое поле Небесного ложа, но на его теле все еще было энергетическое поле Небесного Сокровищного облачения, которое еще могло защитить его от интенсивного света и палящей температуры солнца. Воздух тоже не был важен, его собственная аура могла бы удовлетворить его дыхательные привычки, а также играть роль кислорода в крови.

Тем не менее, всегда был предел времени, которое он может провести в такой космической среде, если он будет полагаться на свое волшебное оружие и себя, чтобы выжить, и он оценил, что он может оставаться в такой среде в течение нескольких дней и десять дней, но не намного больше.

Софт Тингин и Лин Цин Ю были максимум два-три дня, но даже это было довольно впечатляюще.

Думая о Мягком Тянь Ине и Лин Цин Ю, Нин Тао не мог не оглянуться назад. Он видел, что две женщины смотрели на неё сверху вниз, и что-то бормотали во рту. Он улыбнулся двум женщинам, и в результате этой улыбки две женщины легли и притворились мертвыми, и даже не осмелились больше смотреть на него.

Нин Тао покачал головой с горькой улыбкой.

Два секретных искусства, данные Червь 2 и Рок Дэн действительно слишком мощные, строительство является военным миром внутри ядерного оружия класса бомбы, кажется, что будущее все еще должно контролировать использование, иначе будущее скрывается от него, это было бы скучно.

Нин Тао убрал свой взгляд с естественной кровати Тяньцзи и пошевелил глазами, чтобы посмотреть на каменный столб перед ним.

Каменный столб имел высоту десятки метров, а его диаметр требовал, чтобы несколько человек держались за руки, чтобы его закрыть. Поверхность каменного столба была заполнена кратерами, оставшимися от удара космической пыли, различной глубины и плотно заполненными, как кратеры от пуль, оставшиеся от удара пули.

Нинг Тао посмотрел вверх и увидел, что есть много других подобных каменных столбов, один из которых возвышается в небо, и сцена была похожа на лес древних деревьев.

Если есть только один или два таких столба, то возможность естественной больше, но если таких столбов тысячи, то они не могут быть сформированы естественным путем.

Кто создал эти каменные столбы?

Ни за что не узнаю.

Нин Тао прогулялся вокруг каменного столба и не нашел слов и рун, которые Линь Цинъюй сказала. Он вспомнил описание Линь Цинь Юя на мгновение, и с движением в уме, его ноги топтали на землю и свистел, как он взлетел вверх.

НАСА сделало снимок, нашло текст и руны, снимок должен был быть сделан спутником, тогда местоположение в первую очередь вершины Стоунхенджа, стоящей невидимой снизу.

На Луне нет атмосферы, а гравитационное притяжение составляет всего одну шестую от Земли. Он мог прыгнуть на десятки метров или около того даже за один прыжок по Земле, и, естественно, он был бы еще выше на Луне.

Именно этот прыжок, высота в несколько десятков метров была достигнута в одно мгновение, но тело Нин Тао все еще стремительно устремлялось в небо, кинетическая энергия удара не сильно уменьшилась. Он также был поражен своей способностью прыгать на Луне, и в панике он протянул руку, чтобы защелкнуть край верхней части каменного столба и дёрнуть себя вниз. Иначе он мог бы уйти глубже в космос, если бы просто взлетел вот так.

Конечно, ничего страшного, если это случится, если он сбросит мясной укол и воспользуется мясным уколом, чтобы вернуться на Луну. Но было бы нереально пролететь через вселенную, используя выстрел из плоти, чтобы послать кровяной замок на более далекую планету, потому что даже он мог оставаться в космосе всего несколько дней и десять дней, а выстрел из плоти не мог пролететь очень далеко за это время. Не говоря уже о далеких планетах, похожих на земные, которые находятся на расстоянии сотен миллионов и миллиардов световых лет, даже на Марсе.

С этим щелчком и перетягиванием, Нинг Тао приземлился на вершину каменного столба.

Облако пыли, выстрелившее из-под ног во все стороны, затем медленно упало на землю. Он поднял ногу, чтобы посмотреть на глубокие следы, оставленные на вершине каменного столба, а затем убрал пыль, покрывавшую верхнюю часть столба, вниз своей ногой.

Это несколько рун.

Однако, когда он ясно посмотрел на эти руны, Нин Тао замер в изумлении.

Это были не руны Земного Царства Культивирования, а руны Божьих Хуэй. Он видел много таких рун на огнестрельном волшебном оружии, алхимических зельях и тех орудиях технологии выращивания, которые оставили позади Николас Конти и Линь Цинь Хуа.

"Это может быть массив телепортации или база?" Сердце Нин Тао было наполнено сюрпризом и любопытством, он посмотрел вниз в сторону естественной кровати Тяньцзи, увидел, что две женщины шлифовались, чтобы одеться, предположительно, готовы приехать и исследовать вместе с ним, он закричал: "Цин Юй, вы, ребята, подойдите и посмотрите, здесь действительно руны!"

К сожалению, его голос вибрировал только в энергетическом поле Небесного Сокровища, не было воздуха, и он просто не мог дотянуться до Мягкого Небесного Голоса и стороны Лин Цинъю. Он был немного встревожен, и после небольшого щелчка по каменному столбу, его тело покинуло каменный столб и пронеслось мимо без веса в целом к тому месту, где были Мягкий Тянь Инь и Линь Цинь Юй.

Он упал рядом с Линь Циньюй и Мягкий Tingyin до того, как две женщины поняли, что он вернулся.

"Зачем ты вернулась, мы с сестрой Тянь Инь собирались подойти к тебе." Линь Цинъюй сказала со смущенным выражением лица, так как она была босиком и держала в руке маленькую пару штанишек, не уверена, что она не против надеть их перед Нин Тао или она намекала на Нин Тао, чтобы немного притормозить.

Где Нин Тао имел сердце наблюдать это, он сказал с тревогой: "Я нашел руны Божьего рынка в чем-то, Цинь Юй, ты пойдешь со мной и посмотришь, возможно, ты сможешь узнать некоторые".

Не дожидаясь согласия Лин, он взял ее за руку, согнул ноги и летел к каменному столбу с шуршащим.

Неловкость вышла так без предупреждения.

Линь Цинъюй так сильно хотел врезаться головой в каменный столб.........

Мягкий Небесный Голос не нуждался в поясе Нинг Тао, вызывал маленькие крылья, несколько раз трепал, а также летал к этому каменному столбу. Только в этот раз Линь Цинъю закончила свое неловкое состояние, но лицо было все еще красным, как черт.

"Что... я немного волновался... хм... "Нин Тао потерла руки вместе, "Цин Ю, смотри, ты узнаешь эти руны?"

Линь Цин Юй прогуливался по вершине каменного столба, задумчиво.

Поперечное сечение этого каменного столба составляло несколько квадратов, и каждая из этих рун была квадратом фута, на котором находилось в общей сложности семь или восемь рун, не как если бы они были отдельными заклинаниями, а как если бы они были частью какого-то крупного заклинательного образования.

Посмотрев на каждую руну, Линь Цинъюй открыла рот: "Линь Цинхуа научил меня нескольким рунам, но не многим. Эти руны действительно руны Рынка Бога, но они еще более древние... Я не могу их расшифровать".

Мягкий Небесный Голос сказал: "Похоже, что здесь был храм, для какого великого божества здесь построили храм"?

Нинг Тао сказал: "Я тоже не знаю, давай пойдем и поищем в другом месте".

Линь Цин Юй сказала: "Подожди, я сфотографирую свой телефон и заберу его обратно на учебу".

Сказав, что это был один выстрел, она сделала несколько.

После этого семья из трех человек покинула каменный столб, и Нин Тао собрал Небесную Кровать и привел Линь Цин Юя и Мягкий Небесный Голос, чтобы исследовать больше. Всякий раз, когда она находила руну, она фотографировалась со своим телефоном, а позже к ней присоединялся Софт Тингыин, время от времени делая эгоистичные снимки без лица.

После сотен каменных столбов, Нин Тао остановился в своих следах: "Здесь тысячи каменных столбов, не стоит так сбивать, вы, ребята, защищаете мой закон, я воспользуюсь пагодой Чжэнь Ши, чтобы вернуться и посмотреть".

Возвращаться, конечно, значит возвращаться в прошлое.

"Здесь нормально?" Мягкий Небесный Голос спросил любопытно.

Нин Тао сказал: "Эти каменные столбы сделаны человеком, этот храм тоже построен человеком, тогда осталась энергия, я думаю, что все должно быть хорошо".

Внезапно Линь Циньюй указала в сторону и сказала: "Дорогая, посмотри на это место, я думаю, там уместно".

Нинг Тао посмотрела в направлении, в котором она указывала, и увидела две огромные горные породы, сгибающиеся вместе, трещину, показавшуюся посередине двух горных пород, наполовину погребённую в космической пыли, но всё ещё осталась секция, позволяющая кому-то бурить в неё.

"Иди, посмотрим". Нинг Тао перелетела с двумя женщинами.

Ступив на космическую пыль и взобравшись на трещину, сказать, что это трещина, было визуальной реакцией на то, чтобы стоять на расстоянии и смотреть на нее, только чтобы обнаружить, что это еще одна дюжина метров в ширину, и грузовик может въехать внутрь. Пространство под двумя гигантскими скалами также было очень широким, а пространство, видимое с первого взгляда, было почти размером со стадион, который мог вместить сто тысяч человек.

Пространство под двумя гигантскими породами также было покрыто толстым слоем космической пыли, однако некоторые из пород также были обнажены. Один кусок здесь, один кусок там, разбросанный случайным образом по всему пространству.

Зрение Нин Тао приземлился на камень, который раскрыл часть себя от общей космической пыли холма, глядя внимательно, также замерзли на мгновение, это была каменная статуя, голова и пять чувств ясно видны.

Удивительно...

Как и земляне!

Линь Цинъюй и Софт Тинъинь также узнали об этом, и две женщины были удивлены.

Прошло много времени, прежде чем Нин Тао пришел в себя и сказал: "Эти два огромных камня, вероятно, являются вершинами храмов, я не знаю, почему они рухнули, но эта статуя на самом деле человеческая... Вы знаете, почему?"

Две женщины качали головой вместе, они на самом деле тоже хотели узнать ответ.

Нин Тао привел двух женщин к статуе, а когда он дошел до статуи, то снял Великую Тыкву Солнца, выпустил пагоду Чжэнь Ши, Деревостроительную доску, Облачную руду и маленькую фарфоровую вазу, содержащую Поиск предков Дана, затем сел со скрещенными ногами, взял Дана и высунул язык..........

Бряк!

Лодка прошлого отплывает, когда говорит, что отплывает.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0853 Происхождение Инь Юэ Человека**

Глава 0853 Происхождение человека Инь Юэ Без использования Бессмертного Очарования, тьма пришла и ушла быстро.

Темнота отступила, и появился свет, но это был не суровый солнечный свет, а ночной цвет, который был характерен для луны, этот сумеречный свет, похожий на сумерки.

Свет изменился, что означает, что изменились время и пространство.

Дело не только в свете, окружающая среда изменилась. Рядом с Нинг Тао стояла гигантская скальная статуя высотой в дюжину метров, та самая, что была похоронена космической пылью, а от нее осталась только голова.

Нин Тао хотел встать, но как только он двинулся, это прошлое пространство времени дрожало и показывало признаки обрушения. Он поспешил стабилизироваться, не осмеливаясь сделать еще один шаг.

Без использования Бессмертного Талисмана его тело было настоящим и просто не могло двигаться в прошлом времени и пространстве. В прошлом не было никаких сомнений в том, что как только он двигался, прошлое пространство-время рухнет, и это время, естественно, не было исключением.

Он не использовал бессмертный талисман, потому что, используя бессмертный талисман, чтобы войти в прошлое пространство-время, шепот останется в пространстве-времени, в котором он существовал, и язык другого человека, который он не мог понять десять раз из десяти, что было его недостатком. Более того, если бы Он вошел в прошлое пространство-время, связанное с этим Божественным храмом, как в прошлое тело, то люди в этом пространстве-времени тоже нашли бы Его, и к тому времени, возможно, не было бы борьбы, как только бы они встретились, что не способствовало бы его обнаружению.

Тем не менее, была также проблема с не использованием бессмертного обаяния, чтобы вмешаться в это прошлое время, то есть он не мог двигаться, он мог только повернуть глаза, чтобы увидеть и услышать своими ушами.

Нин Тао осторожно повернул глаза, его взгляд переступил через основание каменной статуи, чтобы посмотреть вперед, и на мгновение он был ошеломлен.

Рядом со статуей находится золотой проспект шириной в сотни метров, по обе стороны которого стоят каменные статуи. Она тянется до конца, и конца не видно.

Насколько велик этот храм?

Просто вид с высоты птичьего полета на раскинувшиеся гигантские каменные столбы, если бы все они были частью храма, то это был бы храм площадью в десятки километров!

Такой гигантский храм не мог быть построен даже современным человеком на Земле, не говоря уже о времени и пространстве, которых раньше не было.

Скальные статуи в том, что все человеческие лица, что делает его еще более странным, какой период времени это было, что люди, чья производительность была так страшно, может построить такой величественный храм на Луне?

В тот день Tang Zixian ушел в спешке, и Ning Tao не знал, что такой висок все еще существовал на обратной стороне этой луны, в противном случае, если вы спросите ее, она должна знать что-нибудь. Однако, даже если бы пришло время начать все сначала и вернуться к пробуждению Тан Цзисянь, она боялась, что не успеет с ним поговорить.

Стук, стук, стук, стук..............

Снежинки затопили циферблат часов Whisperer, и в голове Нинг Тао появился голос.

Это был не просто звук шагов, это был звук разговора людей.

Язык был настолько непонятен, что Нин Тао вообще не мог его понять, но для него это звучало так, как будто это местный язык одного из мест в Китае, своего рода китайский.

Что происходит?

Подобно тому, как его ум был в состоянии изумления, голос преобразования прозвучал в его сознании: "Пусть все люди уйдут в лодке, будет слишком поздно, если они не уйдут".

"О Царь Луны Инь, ты должен уехать с нами".

"Это бесполезно, цель - одинокий, если одинокий пойдёт с вами, вы все умрёте". Я остаюсь, я родился здесь, я похоронен здесь, у меня нет сожалений в сердце".

"О король........."

"Не говорите больше, одиночество сделано, вы все идите, вы семена народа Инь Юэ, вы будете разбрасывать семена по всему миру, укореняться и прорасти, процветать и расти".

"А принцесса? Сказать ему?"

"Да". Кто-то повернулся и пошел назад, быстро шагая по стопам.

Высокий человек прошел мимо Нинг Тао.

Послесвечение из угла глаза Нин Тао поймал его лицо, которое ничем не отличалось от обычного китайца, единственное отличие - черный полумесяц на лбу. Это был знак, уникальный для людей Инь Юэ, окрашенный порошком из облачной руды.

Этот человек - король народа Инь Юэ?

Тогда может ли принцесса во рту быть феей Инь Юэ?

Сочетая это с разговором Небоны с Западным Драконом, и снова догадываясь, можно было предположить, что принцесса во рту этого Короля Инь Юэ все еще может быть Феей Инь Юэ. Кроме того, не было бы проблем, если бы перед нами было специальное волшебное оружие, такое как горная мотыга, чтобы построить несравненно великолепную святыню.

Нин Тао также думал о городе Инь Юэ под рамой Дракона, и, согласно современному мышлению, весьма вероятно, что долина разлома под рамой Дракона была выкопана с помощью горного мотыга, который также использовался при строительстве города Инь Юэ.

Подобно тому, как Нинг Тао размышлял об этом в своем сердце, позади него раздался еще один голос, а потом он услышал женский голос.

"Отец!"

Король Yin Yue повернулся вокруг и столкнулся с направлением, в котором он пришел, которое было таким же как противостоять Ning Tao.

Глаза Нинга Тао также сместились в этом направлении, и знакомая ему фигура вошла в его линию зрения и бегала по этому пути с широкой золотой аллеи. В этот момент его глаза не могли повернуться, губы слегка дрожали, и он чуть не закричал.

Женщина, которая переехала, была никем другим, это была не кто иной, как фея Инь Юэ.

Он был свидетелем пробуждения Тан Цзисяня и стал феей Инь Юэ. А истинный облик Тан Цзисянь на самом деле был обликом феи Инь Юэ, как он мог не быть знаком с ней? Говоря гиперболически, он бы узнал его, если бы он задымился!

"Инь Юэ", что привело тебя сюда? Вы должны уплыть на лодке!" В голосе короля Инь Юэ был гнев.

Фея Инь Юэ остановилась в своих треках, ее голос был наполнен печалью: "Отец, чтобы пойти, мы пойдем вместе, чтобы остаться, мы останемся вместе".

"Ты должен взять клан и уйти! Разбросайте семена людей Луны Инь в грязи и ждите своего времени!"

"Я бы не справился без тебя!" Глаза Феи Инь Юэ были затоплены слезами.

Одним движением мотыга пролетела сквозь пустоту и попала в его руки.

Это мотыга.

Король Инь Юэ бросил открывающую мотыгу Инь Юэ Бессмертному: "Возьмите ее и восстановите цивилизацию нашего народа Инь Юэ". Несмотря на то, что Древняя Эра Линг закончилась, цивилизация нашего народа Инь Юэ не закончится. Я больше не могу о тебе заботиться, но уверен, что можешь."

Инь Юэ Бессмертный больше не мог сдерживать, две слезы скатились с ее очков, и ее голос задохнулся немного, как она говорила: "Я уже выбрал место, это в царстве смертных, посреди великой горы, я буду использовать эту гору мотыгой открытия, чтобы открыть место, где можно укрыться, жертвуя своим временем".

"В мир смертных?"

"Да, Смертная Тюрьма, где Небесный Дао освещен Небесным Оком и подавлен Небесным Дао, очень опасна, но самое опасное место - это самое безопасное место." Фея Инь Юэ сказала.

"Хахаха......" Лунный Король Инь выпустил громкий смех: "С такой женщиной, как эта, я чувствую облегчение, иди, не подведи меня".

"Отец, я..."

"Вперед!" Лунный царь Инь рычал: "Ты наша единственная надежда, ты позволишь всему лунному народу Инь погибнуть"?

Бряк!

Неизвестно, где-то произошел сильный взрыв, и вся святыня дрогнула.

"Пошли!" Король Инь Юэ рычал.

Только тогда Лунная Фея Инь повернулась и убежала, она не плакала, но слезы остались в пустоте.

Нин Тао все еще сидел, засохший под этой скалистой статуей, он был свидетелем всего этого, а также слышал разговор между королем Инь Юэ и феей Инь Юэ. Туман, поразивший его разум в прошлом, который он не мог понять, мгновенно рассеялся.

Будь то Небона, или этот Лунный Царь Инь и Лунная Фея Инь, все три были фигурами конца Древней Эры Линга. С ними обеими умерли, Небона теперь была глупым женским призраком, в то время как Лунная Фея Инь использовала Формирование Души, Поедающей Рейфов, чтобы запечатать часть своей души, а затем использовала реинкарнацию, чтобы переродиться и пробудиться. Она была успешна по сравнению с Небоной, которая была неудачницей.

Было только одно утверждение, которое озадачило сердце Нинг Тао и даже ворчало на него.

Это была смертная тюрьма, о которой упоминала фея Инь Юэ.

Смертная тюрьма, о которой она говорила, по всей видимости, была Землей, где освещался Небесный Глаз, а Небесный Дао подавлялся. Если кто-то хочет стать бессмертным, но все же должен выдержать катастрофу, то большую часть времени он терпит неудачу, и время от времени появляются волшебники, которые пережили катастрофу, но о них больше никогда не слышно.

Смертные еще более несчастны, их продолжительность жизни составляет всего несколько десятилетий, а сотни людей живут гораздо короче. Но даже за эту короткую жизнь можно пережить столько страданий, столько страданий, что в тюрьме нет заключённого?

"Так что... я тоже просто заключенный". В сердце Нин Тао появился намек на горечь, и он хотел вздохнуть, но не осмелился говорить.

В этот момент раз раздался громкий бум, и огромный купол храма внезапно был поднят, посылая камни по воздуху, и энергетическая ударная волна была такой же сильной, как океан, пролившийся сквозь него!

С неба сошла большая волосатая нога, а скальная статуя высотой в дюжину метров была растоптана на куски, как маленький грязевой человечек!

Что это за нога?

Нин Тао инстинктивно поднял голову, чтобы посмотреть, но золотой свет сверху был ослепляющим, и он вообще не мог видеть ту часть ноги, которая была поднята вверх. Но это был такой же наклон его головы, прошлое временное пространство, построенное городской временной башней, строительная плита и облачная руда обрушились, и его вытолкнули.

Он не видел конца Лунного короля Инь, но ожидаемо не мог быть побит и будет убит за считанные секунды!

Этот храм является также большой ноги раздавил, что также чрезвычайно страшно, потому что такой великолепный храм, десятки километров вокруг области, сила его формирования можно себе представить, но это такое место, что вещь раздавила с одной ногой!

Когда древние времена Духа уничтожены, должно быть что-то, что можно уничтожить, не так ли?

Кто это?

Или, что это?

Ни за что не узнаю.

"Милый?" Голос Линь Цинъю был наполнен заботой.

Только тогда Нин Тао вернулся к своим чувствам, но он все еще чувствовал себя немного рассеянным. Сцена, которая только что произошла в прошлое время, шок, который принесла ему большая нога была просто слишком сильна, чтобы быть ослабленным на мгновение.

"Брат Нинг, что с тобой?"

"Я... "Нинг Тао остановился еще на две секунды, прежде чем сказать: "Я видел это, но ты можешь не поверить, если скажешь это..."

Линь Qingyu и мягкий Tingyin посмотрел на Нин Тао и ждал, пока он будет говорить дальше вниз по линии.

Нинг Тао на мгновение замолчал, прежде чем сказал: "Не изучайте здесь руны".

Линь Цинь Юй удивилась: "Почему?"

Нинг Тао горько улыбнулся: "Это бесполезно".

Какой смысл искать то, что было растоптано одной 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/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0854: Сокровища Луны**

Глава 0854 Лунные сокровища слух Нин Тао рассказал о процессе, и услышав, как он говорит, что большая нога упала с неба и разрушил величественную святыню несколько десятков километров, Линь Циньюй и Мягкий Tingyin были шокированы.

Нин Тао также думал об использовании бессмертного талисмана, чтобы снова войти в то прошлое время и пространство, но после тщательного рассмотрения, в конце концов, он сдался. Король Yin Yue был бессмертным, и Yin Yue бессмертный был также бессмертным, были определенно другие бессмертные существования в том божественном зале, и было бы очень опасно для него войти в доисторический космос в его прошлом теле.

Было бы еще опаснее, если бы кто-то снова столкнулся с ужасающим присутствием Храма Божьего, раздавленным этой большой ногой. Потому что после передачи бессмертного талисмана его вступление в прошедшее время также было равнозначно тому, что он был частью прошедшего времени, и если бы он был ранен, то истекал бы кровью, а если бы он был убит, то это было бы правдой, что возвращения не было бы.

Семья из трех человек долго молчала, и атмосфера казалась несколько каменистой.

Некоторое время Линь Цинь Юй нарушал тишину: "Земля - смертная тюрьма, разве это не значит, что есть стражник"?

Мягкий Небесный Голос любопытно сказал: "Если это тюрьма, то, конечно, будет охрана, но где он?". Я никогда не видел и даже не слышал об этом."

Линь Цинъюй пожала плечами: "Я тоже не слышала об этом, это все еще первый раз, я думаю, это просто выражение, земля так велика, как это может быть какой-то тюрьмой"?

Нинг Тао сказал: "Вы, ребята, посмотрите на меня".

Линь Цинъюй и Мягкий Цинъюй переместили глаза, чтобы посмотреть на Нин Тао, их глаза были наполнены любопытством.

Нинг Тао горько улыбнулся: "Ребята, вы смотрите на меня, я похож на того, кто охраняет тюрьму?"

Мягкие Tingyin и Lin Qingyu покачали головой вместе, как смотреть на своих людей не похоже на любого охранника.

Я тоже так не думаю. Даже если бы я был в системе, я, наверное, был бы только уборщиком, который выполняет поручения и грубую работу", - сказал Нинг. Неважно, давай забудем об этом, давай еще немного осмотримся, а потом вернемся".

Мягкий Небесный Голос сказал: "Здесь повсюду космическая пыль, и нечего смотреть, если не снимать эти руны".

У нее были слабые ноги, и она хотела закончить приключение, но не могла этого сказать.

Линь Цинъюй также с недоумением смотрела на Нин Тао, она шла во всех неправильных позициях, это было достаточно хорошо, чтобы удержать до сих пор.

Он улыбнулся и сказал: "Я дам тебе родильное ложе, ты ляжешь и немного отдохнешь, это поможет тебе восстановить твою физическую энергию и духовные силы".

Линь Цинъюй дал Нин Тао пустой взгляд: "Все еще хватает наглости сказать, что все это из-за тебя, совсем без пощады".

Нин Тао был так смущен, и не смог объяснить это хорошо, что снял большую солнечную тыкву и освободил родильное ложе, а затем активировал его. На этот раз он не стал больше, но после активации вырастил зеленые листья и расцвел в клумбу из чисто натуральных цветов, которые были не только красивыми, но и ароматными.

Линь Цинъюй и Мягкий Цинъюй сели на голову кровати.

Нинг Тао улыбнулся и сказал: "Как насчет того, чтобы я сделал тебе массаж, который успокоит твои мышцы и кости".

"Нет, нет, я просто отдохну". Линь Цинъю поспешно отказалась.

Мягкий Небесный Голос уже ущипнул заклинательный палец и выглядел нервным: "Не приходи, я расстанусь, если ты придешь еще раз".

Нинг Тао: ".........."

Кто изобрел рок-технику, горную технику и рок-дан?

Какой, блядь, талант!

Две женщины не позволяли Нин Тао прикасаться к ним, и Нин Тао не бездельничал, он отправился на поиски земли и налил тридцать миллилитров чернил в чернильный камень, и начал свою охоту за сокровищами.

Он не верил, что в таком большом храме нет ни духовных материалов, ни магического оружия, ни сокровищ. Он строил базу на Луне и нуждался в большом количестве припасов, и, несомненно, было бы неплохо иметь здесь пополнение.

Пульсации чернил устремились в сторону в поисках земляного чернильного камня.

Нинг Тао пошел в этом направлении со своим камнем чернил для охоты на землю.

"Дорогая, куда ты идешь?" Линь Цинъюй сказал с обеспокоенностью, Нин Тао не позволяли ему прикасаться, когда он был рядом, как если бы он ушел, но что-то не хватает в ее сердце, она не могла расстаться с ним.

К сожалению, Нинг Тао не могла слышать свой голос, на некотором расстоянии друг от друга, энергетическое поле Небесного Небесного Кровати не могло окутать Нинг Тао, и голос не мог пройти сквозь него.

Мягкий Небесный Голос сказал: "Брат Нинг использует это для поиска земли и чернильного камня, если он найдет что-то, что обязательно придет к нам, мы можем пойти к нему, даже если немного отдохнем".

"А как же эта кровать?" Линь Цинъю спрашивала.

"Неси". Мягкий Sky Voice сказал.

Линь Цинъюй: ".........."

По дороге на поиски сокровищ Нин Тао уже не довольствовался ходьбой, выбросил мясную середину пистолета, прыгнул на ружье, наступил на мясную середину пистолета и улетел в направлении, заостренном пульсацией чернил.

Дюжина километров спустя он остановился и был застрелен во плоти.

Пульсации чернил в чернильной плите в поисках земли сходятся в середине, а затем стекают вниз.

Пульсации указывали на скопившуюся дюну космической пыли.

Нин Тао надавил на голову пистолета и приземлился на дюну. Вибрировали чернила и пушечный газ, шелестел песок на холме, фрагмент скалы постепенно раскрывал угол. Он протянул руку и схватил угол фрагмента скалы и попытался его поднять, но фрагмент скалы не сдвинулся с места. В конце концов, он увидел, что края скалы были отломаны, но фрагменты скалы все еще даже не двигались.

Камни здесь, которые могут быть перемещены сотнями или тысячами тонн, не могут быть потрясены человеческими силами. Более того, она погребена глубоко в земле.

Но у Нинга Тао тоже был свой путь, он снял большую солнечную тыкву и отпустил открывающую мотыгу.

В конце Древней Эры Линга король Инь Юэ передал открывающую мотыгу бессмертному Инь Юэ, который использовал ее, чтобы разделить эту земную аллюзию на божественном полку Дракона и установить под землей город Инь Юэ и сторожевой отряд "Поедающая душу". Теперь, когда мотыга упала в его руки и пришла сюда, это что-то вроде реинкарнации?

"Галстук!" Нинг Тао издал рев, помахал открытой мотыгой и выкопал.

Бряк!

Как указывала мана, валун раскололся, и огромная песчаная дюна раскололась заживо, даже обломки валуна, погребенного в песчаной дюне, раскололись пополам.

Трещина начала простираться из-под ног Нин Тао и продолжилась на несколько десятков метров вперед, также на двадцать или тридцать метров глубиной.

Это было далеко от полной силы открытой горной мотыги, и он не мог раскачать полную силу открытой горной мотыги, но этого было достаточно. Под расщелиной находилось скрытое пространство неизвестных размеров, в котором стучала космическая пыль.

Не дожидаясь отступления Нин Тао, он уже был унесен вниз зыбучих песков рулоны на большой скорости.

Бах!

Нин Тао упал на землю, шквал песка и пыли блокировал его вид. Из-за гравитации и недостатка воздуха часть пыли была подвешена в пустоту, падая с невыносимо медленной скоростью, и не было никакой уверенности, когда она упадет полностью, пыль к пыли.

Нин Тао тоже было все равно, он шел вперед. После того, как он прошел сквозь подвешенный в пустоте песок и пыль, в его видении появился один укус за другим. Немного дальше были кучи и груды металлических материалов, спиртового материала и прочего, в ошеломляющих количествах.

Это сокровищница.

Нинг Тао остановился на своем пути, прежде чем взять полный рот коробки, и протянул руку, чтобы открыть крышку.

Какой из них, прежде чем он мог использовать небольшую силу, его рука была укоренена в крышку коробки, и коробка сломалась дюйм за дюймом под его руками, некоторые приостановлены в пустоту, некоторые упали на землю.

Он видел, что было внутри коробки, это была коробка со свитками, но эти свитки были только вспышкой на сковороде, как только коробка была разбита, они были сведены к частям, некоторые приостановлены в пустоте, некоторые разбросаны по земле.

Что говорят эти свитки?

Заклинания или история народа Луны Инь?

Жаль, что он даже не успел посмотреть и исчезнуть.

Он замер на месте, рука, которая уничтожила сундук с сокровищами, не зная, убрать его или просто оставаться в положении, готовом к открытию крышки.

Однако, ситуация имеет смысл.

Эпоха Линггу, которая была временем, когда люди не могли археологизировать. Возможно, он существовал миллионы лет назад, когда динозавры еще существовали, или еще дальше, когда динозавров даже не существовало. Возможно даже, что это доисторическая цивилизация Земли, первый раунд игроков до Земли не тасовался, которому сотни миллионов лет.

Но в любом случае, даже если ему миллионы лет, даже если эта коробка сделана из духовного материала, она не выдерживает эрозии миллионов лет, структура материала уже давно разложилась, он не имеет ни формы, ни качества.

После долгого времени тупости, Нинг Тао убрал руку. Он добрался до другого рта коробки, на этот раз осторожно протянув руку, чтобы дотронуться до крышки. Однако, несмотря на то, что его рука была нежной, как прикосновение к мягкой коже Тяньцзиня, в тот момент, когда его рука коснулась коробки, вторая коробка все равно рухнула и была подвешена в воздухе, как фрагменты, пролившиеся на землю.

Он больше не пробовал третий ящик, он был уверен, что результат будет тот же, он вообще ничего не мог взять из ящика.

Он оставил поразительное количество сундуков с сокровищами и пришел прямо к куче серебристых металлических материалов.

Эти серебристые металлические материалы, закодированные в виде свинцовых слитков, многочисленны, но невооруженным глазом невозможно определить, что это за металл.

С двумя предыдущими опытами, на этот раз он был более осторожен и двигался более мягко. Постепенно его рука потянулась за металлический слиток и, наконец, дотронулась до него.

На этот раз он не распадался на куски, серебристые металлические слитки были стабильны по структуре, а щупальца были холодными. Но только на ощупь, он все равно не мог сказать, что это за металл.

Он также не потрудился отличить, снял Великую Солнечную Тыкву, произнес заклинание и слегка проглотил "Собери".

Колебания энергии, куча серебристого металла, как кусок хлопка перед пылесосом, была втянута в большую солнечную тыкву с грохотом.

Настроение Нин Тао стало хорошим, неважно, что сокровища в этих сундуках не видны, но эти металлические материалы могут сыграть жизненно важную роль в строительстве базы компании "Новый Бог". Насколько он мог видеть, металлический материал, использованный для создания постоянного основания Луны, был идеально хорош!

В последующий раз Нин Тао вплетал свой путь через сокровищницу, собирая кучи и груды металлических материалов в большую солнечную тыкву.

К его удивлению, после серии "приемов", он подсчитал, что получил как минимум десятки тысяч тонн металлических материалов, но тыква была похожа на бездонный мешок, столько, сколько могла вместить!

После сбора металлических материалов Нин Тао также собрал духовные материалы из сокровищницы и некоторые вещи, которые еще не ясны в тыкве. Процесс сбора духовного материала также сталкивался с некоторыми проблемами, большая часть духовного материала сводилась к кусочкам, но он даже не отпускал порошок, все они собирались в тыкву.

Последняя куча облачной руды была собрана в большую солнечную тыкву, а в чрезвычайно широком сундуке с сокровищами остались только сотни сундуков.

Он виновен в меланхолии.

Как мы можем положить эти сундуки с сокровищами в тыкву, не разрушив их?

Он подошел к полному рту сундука с сокровищами, произнес заклинание, а затем слегка проглотил: "Собирай!".

Великая Солнечная Тыква высвободила колебания энергии, но, не дожидаясь, пока сундук с сокровищами будет втянут в тыкву, сундук с сокровищами мгновенно превратился в фрагменты под этим колебанием энергии, и то, что Великая Солнечная Тыква втянула в себя, было всего лишь пылью.

"Боже мой". Нинг Тао не мог не проклинать.

Как раз в это время с неба упали две цифры.

Это были Мягкий Тянь Инь и Линь Цинь Юй, две женщины, все еще носящие кровать в руках.

Это, несомненно, был бы лучший снимок года на Земле, если бы он был сделан в виде фотографии.

"Не надо..." Видя, как Мягкий Тяньинь и Линь Цинъю внезапно взлетают вверх и вниз, Нин Тао внезапно почувствовал что-то и взывал тревожным голосом.

Бряк!

Из-под ног двух женщин была выпущена энергетическая ударная волна, и прошедшие мимо были побеждены, а сундук с сокровищами был разбит на куски один за другим.

Голова Нинг Тао опустилась...............

Это для шлепка?

PS: Одна среда подряд, я немного устал, нужно немного отрегулировать, только две смены сегодня, три смены завтра, пожалуйста, простите 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/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0855: Возвращение собственности ее владельцу**

Глава 0855: "Секретный титан". В долине Bug II выполз из серебристого куска металла и сделал хлопающий жест, когда говорил о результатах идентификации, но промахнулся. Затем, несколько неловко, он поместил небольшую пару коротких рук по обе стороны своей жирной талии.

Нин Тао спросил: "Я знаю титановый сплав, что это за секретная титановая штука?"

Червь Эр сказал: "Сравнение титанового сплава с секретным титаном - все равно, что сравнивать вас со мной, министр Нин Э, я благородная девятка-пять, вы всего лишь вассал моего".

Хорошая аналогия.

Нинг Тао на самом деле был безмолвным.

Однако, смысл червя 2 хорошо понятен. В почве Луны было большое количество титана, цивилизация Луны Инь изначально была цивилизацией сорта Сиань, и это было нормально для них, чтобы взять материал и рафинировать его на месте для производства более высокого сорта титанового сплава.

"Люди с Иньской Луны дорабатывают много этого секретного титана, для чего он хорош?" Нинг Тао спрашивал.

Обычные титановые сплавы обладают высокой термостойкостью и коррозионной стойкостью, а также малым весом и высокой пластичностью", - сказал Буг II. Этот секретный титан, естественно, обладает и этими свойствами, и, несомненно, в десятки раз лучше. Нин Айцин, если бы вы использовали его, чтобы сделать истребитель, это был бы король этого мира, тот, который будет править миром. Если бы вы использовали их для усовершенствования корабля, ваш корабль, вероятно, все еще был бы там, даже если бы вы плавали в сухих тихоокеанских водах".

Хотя это утверждение немного ненадежно, но Нин Тао тоже может понять, он видел собственными глазами, все сундуки с сокровищами в этом хранилище были разобраны на куски, в том числе большинство духовных материалов также были обработаны до шлака, только этот секретный титан хорошо сохранился, что достаточно для того, чтобы показать стабильность этого секретного титана.

Червь II продолжил: "Однако то, что я только что сказал, это только общие качества секретного титана, его самая большая характеристика заключается в том, что он поглощает энергию и сопротивляется избиению".

"Сосать энергию, чтобы сопротивляться избиению?"

"Да, поглощают энергию природы, энергию ветра, световую энергию, тепловую энергию и так далее, хотя духовная энергия тоже может быть поглощена, но не рассчитывайте на это, аура этого мира уже слаба до ничтожной степени". Червь II сказал: "Что касается сопротивления избиению, это не сложно понять, это очень сильно сопротивляется избиению, вы не можете уничтожить его, выстрелив в него из пушки или даже из пушечного ядра". Даже если это огнестрельное волшебное оружие, которое пришло с Божьего рынка, я считаю, что оно может только навредить, а не уничтожить".

"Значит... я забрал сокровища?" Нинг Тао был взволнован.

"Ерунда, Единый Бог Кристалл, который я уже получил". Баг II был счастлив.

Нин Тао сказал: "Не торопись возвращаться и говорить со мной снова, что ты имеешь в виду под "Инь Юэ", которые очищают столько секретного титана"?

Баг Два расправил маленькую пару коротких рук: "Откуда я знаю?"

Нинг Тао сказал: "Может быть... они хотят покорить Звездный океан, этот секретный титан - подготовка к войне".

"Говоришь, что хочешь, и ты счастлив". Баг II сказал.

Нин Тао сказал: "Я принесу вам что-нибудь еще, пожалуйста, побеспокоите Второе Величество Червя, чтобы узнать его, но божественный кристалл пропал, просто примите это как одолжение".

Баг Два дал Нин Тао пустой взгляд.

В следующий раз Червь Два распознал объект, а Нинг Тао взял маленькую книжку в сторону, чтобы записать ключевые моменты. Именно этот удар дал ему ощущение, что он миллиардер без всякой причины, и то, что сделало его миллиардером, было, конечно, не смертельными деньгами, а духовными материалами и материалами, которые он получил из сокровищ Зала Бога Луны.

Верно. Какой смысл вкладывать земные деньги в выращивание? Духовные материалы и материалы премиум-класса - это твердая валюта.

После того, как он выяснил, что он привез из сокровищ Зала Бога Луны, Нин Тао вернулся в каменную комнату на скале, где временно останавливались Линь Циньюй и Мягкий Циньюй. Две женщины спали на каменной кровати, покрытой одеялом, с закрытыми глазами, когда они спали.

Нинг Тао сказал: "Я вернулся".

У двух женщин ресницы подергались, и их лица реагировали с небольшой незаметной нервозностью, но они просто не открывали глаза.

Нинг Тао задушил смех: "Чтобы вы все заснули, чтобы я не толпился с вами, я вернусь в Небесную Семейную Культуру и Тониковую Академию, чтобы усовершенствовать божественный кристалл, вы, ребята, дали мне сегодня много Любимой Энергии, тяжелый труд".

Открылась удобная дверь, и Нинг Тао ушел.

Темнота, как пещера с чернилами, исчезла, и мягкий Тянь Инь и Линь Цинь Юй одновременно открыли свои глаза.

"Так нервничала........................." Линь Цинь Шу прикрыла свое сердце.

Мягкий Небесный Голос сжал волшебную формулу и издал длинный вздох облегчения.

Раньше Нин Тао боялся их, и они хотели спровоцировать его и издеваться над ним, но теперь у них тоже есть вкус к этому.

Во дворе культивирования Небесного Семейства золотой свет Доброй и Злой Триподы был густым, а лица людей на триподах закрывали глаза.

Нин Тао пришел на Трипод Добра и Зла и взглянул на шелковистый шар Высшей Энергии Любви в Трипод, а также на большое количество Высшей Энергии Веры, Высшей Энергии Зла и Высшей Энергии Добра, и Сяо Фу улыбнулся с миром. Самое тревожное в решении проблемы Истинной Энергии Вера - это Истинная Энергия Любви, но, овладев Техникой Твердой Скалы и Техникой Недвижимых Гор, он может использовать много Истинной Энергии Любви даже для женщин в семье старого мужа и жены. Раньше, собирая по одному шелку за раз и используя секретные техники, он за один заход забирал столько Любимой Энергии от Линь Цинюя и Мягкого Тяньцзиня.

Будущее светлое!

Прочитав его, Нин Тао скрестил ноги и сел, управляя техникой постукивания Небесного Семейства, чтобы отточить божественный кристалл.

Процесс рафинирования - это также процесс культивирования духовной энергии.

Было еще темно, когда небо открылось.

Дверь удобства открылась в районе Запретного города, который не был открыт, и Нинг Тао вышел из двери удобства и открыл дверь во двор.

Двор был зарос сорняками и полон опустошения.

Кто бы мог подумать, какое достоинство и процветание это место когда-то имело?

Нин Тао удалил большую солнечную тыкву и скандировал на пустом месте во дворе: "Отпустите!".

Пустота вздрогнула, и из воздуха появились коробки и ящики с антикварными артефактами. Все эти реликвии были реликвиями, которые герцог Марк передал из Летнего дворца, а теперь Нинг Тао хочет вернуть их в свой старый дом.

Более 30 000 артефактов заполнили большой двор.

Нин Тао выбрал другое место, взял тыкву и скандировал: "Положи!".

Пустота сразу вздрогнула, и к земле была добавлена груда серебристого металла, весом в тысячи тонн.

Хотя культиваторы не должны вмешиваться в земные дела, но как бы это ни было и по-китайски, тайное титановое сокровище, такое сокровище не даётся матери кому? Что касается того, берет ли семья и строит ли самолеты или дирижабли, это их дело.

После окончания, Нинг Тао вытащил свой сотовый и сделал звонок.

Несколько секунд спустя на телефонный звонок ответили, и голос Менг Бо вышел из телефона с намеком на только что пробуждение: "Старый брат Нин, доброе утро... зевок".

Очевидно, что он все еще был под прикрытием.

Нин Тао открыл свою дверь и сказал: "Я уже положил вещи в Запретный город, в дополнение к этим тридцати тысячам реликвий, я также приготовил небольшой подарок, так что вы позвоните кому-нибудь, чтобы проверить его".

"Когда это было?" Голос Мен Бо внезапно взволновался, и звук его вставания с утешителя доносился из телефона.

Нинг Тао засмеялся: "Только что случилось, ну, я больше не буду с тобой разговаривать, просто позвони".

"Я сейчас же позвоню". Сторона Мэн Бо повесила трубку.

Нин Тао открыл удобную дверь и вернулся в Небесный Двор Cai Tonic, затем открыл еще одну удобную дверь и вошел в комнату.

Это комната Цинь Чжоу.

Король Ведьмы-демона тоже был в ее постели.

Когда дверь удобства открылась, Цинь Чжуй и Царь Ведьма демонов открыли глаза, но мгновенно закрыли их, и из их глоток вышел храп.

Они никогда не храпят.

Теперь, когда мы храпим вместе, актерская игра не стоит и 50 центов.

Нинг Тао подошел к кровати, сел во главе кровати и улыбнулся: "Не притворяйся, я знаю, что вы все проснулись".

"Фу........"

"Ворчать........"

Сестры продолжали храпеть.

Нин Тао снял обувь, поднял одеяло и зарылся под него.

Утешитель был в хаосе.

"Хочешь быть бесстыдной, как ты попала под обложку?" Голос Короля Демонов Ведьмы.

"Брат Нинг, не бей меня, я сдамся?" Голос Цинь Чжоу был мягким, приятным и жалким.

Нинг Тао улыбнулся и сказал: "Ради самой любимой энергии я позабочусь о двух дамах".

Цинь Чжоу: ".........."

Белый: "........."

Для чего угодно, просто добавьте слово "любовь" и вы мгновенно на вершине.

Два часа спустя Цинь Чжоу сопровождал Нин Тао на склон холма.

По мере восхода солнца на востоке, на утреннем солнце светит кусочек старинной архитектуры.

Это копия Террасы Медного Воробья.

После того, как Цао Цао уничтожил братьев Юань, он остался в Ечэне ночью и увидел на следующий день золотой свет, поднятый из земли, и выкопал бронзовую птицу. Сюнь Ты сказал Цао Цао, что Сюнь родился, когда его мать мечтала, что нефритовая птица в ее объятиях. Цао Цао был так рад, что решил построить на Чжан Шуе медного воробья, чтобы показать свой успех в умиротворении четырех морей.

Неизвестно, как выглядела Терраса Медного Воробья в древности, но эта реплика Терраса Медного Воробья также имеет золотой феникс, который расправляет крылья и хочет летать, впитывая утреннее солнце, которое немного похоже на неживую огненную птицу.

"Брат Нинг, зачем ты хочешь отсюда войти в прошлое пространство времени? Разве не было бы удобнее в Чанъане?" Цинь Чжуй сказал.

Нин Тао сказал: "Войдя из Чанъань, через восемьдесят девять из десяти, это снова Великое Временное Пространство Тан, могущественные люди оставят после себя остаточную энергию души, могущественные династии такие же, самые сильные в Чанъань - это династия Тан, поэтому каждый раз, когда я вхожу в прошлое временное пространство в Чанъань, это династия Тан". На этот раз я хочу поменяться местами, посмотреть на разные времена прошлого, поискать разные духи танца".

Цинь Чжоу посмотрел на копию Террасы Медного Воробья под склоном холма и сказал с чувством: "Итак, вы выбрали Террасу Медного Воробья, вы встретитесь с Цао Цао?".

Нинг Тао сказал: "Я не уверен, наверное, смогу".

Цинь Чжуй снова любопытно сказал: "Тогда ты можешь увидеть Большого Цяо Сяо Цяо"?

Нин Тао засмеялся: "Ты из-за стихотворения "Медный Воробей Глубоко запирает два Цяо весной", да? Исторически Эр Цяо не был схвачен, это было просто желаемое со стороны Цао Цао".

Цинь Чжуй застенчиво улыбнулся: "Я мало читал, не знаю, но мне очень нравится Эр Цяо, потому что обе их сестры замужем за героями, а мы с сестрой тоже женаты на героях, если встретишь их в прошлом, поздоровайся за меня, и купи им еще выпить, если сможешь".

"Ну, если я смогу столкнуться с ними, я поздороваюсь с ними, куплю им выпить, и на этот раз ты придешь и поможешь мне активировать городскую башню времени". Нинг Тао сказал.

"Я активирую городскую башню времени?" Цинь Чжуй сказал непонятно почему?

Нин Тао сказал: "Я не могу использовать его должным образом, чтобы вы могли полностью освободить его маны, я хочу знать, как долго я могу оставаться в полном штате маны башни Чжэнь Ши".

Цинь Чжуй кивнул головой и мягко ответил: "Хм".

Голос Нинг Тао был нежным: "Все это время тебе было тяжело".

Цинь Чжуй мурлыкал губами и смеялся: "Старый муж и жена, не говори ничего вежливого, я сделаю все для тебя".

"Итак... давайте воссоздадим немного Энергии Любви?"

"Хаха......." Нинг Тао смеялся.

"Ты просто знаешь, как надо мной издеваться!" Цинь Чжоу раскачивается в поисках удара, но удар порошка не приземляется для Нин Тао в конце концов.

Городская башня, доска для строительства деревьев, облачная руда, все реквизиты были готовы.

Нинг Тао взял "Поиск предков" Дэна и нежно откусил маленький кусочек....

В прошлый раз он мог бы увидеть Предка, ищущего Дух Дэна, если бы эта ужасающая большая нога не попала в Зал Бога Луны. На этот раз он должен был увидеть, что же это за женщина будет в период правления Дана Линга Трех Царств?

PS: Увидимся завтра!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0856: Прохожие не знают Сабля.**

0856 Глава Прохожие не узнают Соболя Цикаду После минуты темноты в видении Нинг Тао появилась расплывчатая сцена, смутно узнаваемая как деревья и горные вершины. Затем "туман", окутавший вид, был снесен ветром, и все стало ясно.

Он все еще был на том склоне холма, он просто не мог больше видеть Цин Чжоу и Чжэнь Чжэньта, часть одежды на его теле исчезла, часы Whisperer исчезли, и большая тыква солнца все еще была на нем.

Это совсем не удивительно, Великая Солнечная Тыква была легальным оружием Линг Древней Эры, которая изначально была вещью прошлого, существовала бесконечно долгое время, и ей вообще не требовалось никакого рендеринга, чтобы существовать в прошлом времени и пространстве.

Однако то, что было внутри большой солнечной тыквы, он не осмелился бы выпустить случайно, особенно современные вещи, однажды выпустив, я боюсь, что это дестабилизирует это пространство, а затем рухнет.

Он встал и посмотрел на свое тело, брюки и нижнее белье были еще на нем, а на его ногах была пара обуви из ткани Тянь Бао, которую можно описать как полный наряд.

С некоторыми последними неловкими переживаниями он тоже должен был быть готов к тому, как это произойдет на этот раз. Иначе, если ты здесь новенький, тебе будет холодно на ветру. Где сила "Восходящей звезды"?

Он посмотрел вниз к склону холма, но ряд высоких древних деревьев заблокировали линию видимости, те деревья на каждом шагу нужно два или три человека, чтобы держать, полог гигантские зонты обычно поддерживается на вершине головы, заслоняя солнце, время от времени несколько посыпать вниз, но и трудно развеять мрак леса.

Это тоже нормальная ситуация, хотя это тот же самый склон холма, но это современное пространство-время, это прошлое пространство-время, где есть любое древнее дерево в современном пространстве-времени, но древнее дерево в прошлом пространстве-времени очень распространено.

Нинг Тао бежал по склону холма, рельеф местности не сильно изменился. Через дюжину минут или около того он вышел из участка леса с изогнутой лесной тропинкой перед собой. Стоя на тропе и глядя вверх, можно смутно увидеть городскую стену, а также здание города и деревянные фронтоны, которые выглядывают из-за нее.

Это должен быть Ечэн, но я не знаю, отремонтирована ли терраса Медного Воробья или нет.

Однако Нин Тао это тоже не волновало, он приехал сюда не специально для того, чтобы взглянуть на Медную Воробьиную террасу из периода Трех царств, он приехал сюда, чтобы найти Дэна Линга и заработать какую-то энергию души на пути любви к вере, добру ко злу. Древние были проще и легче игнорировать, чем современные люди, а также с большей вероятностью заработают эти четыре энергии души.

Помимо того, что у него была еще одна цель - проверить, как долго может продержаться пространство прошлого времени, построенное Башней времени Чжэньчжэнь в ее полном состоянии маны.

Он пошёл по пути к этому Ечэну.

Спустя некоторое время, после того, как вы перешагнули через изгиб дороги, небольшая река, тростниковая хижина вошла в поле зрения Нинг Тао.

Маленькие мостики и проточная вода, зеленый бамбуковый лес за домом.

Это неприкрашенное, естественное изображение настолько красиво, что вы не захотите моргать.

Мост был шиферным, и камни, поддерживающие его, были немного свободны, шифер немного качался, когда Нинг Тао ходил по чему-то. Он спрыгнул с моста в реку, переставляя и укрепляя камни, которые поддерживали плиту.

Хотя это ничего не изменит и даже не покажется излишним, это не будет соответствовать его природному статусу посредника между добром и злом, чтобы увидеть мост, а не восстанавливать его. Если он даже не починит мост, когда он сломан, тогда какой смысл говорить о добре?

Каменный мост был отремонтирован, и Нинг Тао только что поднялся с реки, когда несколько высоких лошадей подбежали по тропинке за ним, копыта должны были пересечь мост.

Нин Тао посмотрел на нескольких человек на лошади. Все лошади спереди и сзади были в коротких черных ханбоках с мечами, свисающими с талии, а две лошади посередине были стариком и женщиной. Женщина носила простое белое платье, с ведерковой шляпой, черный квадратный шарф, драпированный над шляпой, закрывающий ее лицо, не видя ее лица, но тело стройное, тонкое место тонкое и мягкое, толстое место богатое и атмосферное, особенно приятное для глаз.

Статус старика и женщины явно отличался от статуса старика и женщины, у которых были лошади, мечи и стража. Однако Нин Тао не способен его распознать, он даже не знает, какое время и пространство он сейчас занимает, не говоря уже о том, чтобы распознать этих древних людей.

Несколько человек проехали через мост, и старик внезапно выпустил прохладительный напиток "Стоп".

Несколько охранников меча и женщина затем потянули за вожжи и остановили их соответствующие крепления.

Шипящий звук лая лошадей.

"Отец, зачем останавливаться?" Женщина спросила вслух.

Голос был хрустящий и приятный, как у певчего ворона, настоящий нефритовый шар звука, который может треснуть кости человека, если он назовет несколько особенных, или спеет песню или что-то в этом роде.

Нин Тао не мог не посмотреть на белокурую женщину еще два раза, хотя он и не видел ее лица, но смотрел на ее фигуру с удовольствием.

Любовь к красоте в сердце каждого, какой мужчина идет по улице и встречает красивую женщину, не глядя дважды?

Как раз в это время, одетый в Хань старик слез с лошади и с большим шагом пошел в сторону Нинг Тао. Похоже, он не захотел отвечать, когда женщина в белом спросила его.

Сопровождающие мечники в панике демонтировались и пришли со стариком. Женщина в белой одежде не слезла, но и оглянулась на Нинг Тао верхом на лошади.

Короткие волосы Нин Тао на самом деле были очень привлекательным местом, и было жаль, что она не могла видеть своего выражения в этот момент, так что она не знала, какова будет ее реакция в этот момент.

Ханьский старик в одежде подошел к Нин Тао, сжал руки и вежливо сказал: "Кто этот человек? Где живет семья?"

Это немного риторически, но это понятно.

Нин Тао, который тоже был похож на старика в китайской одежде, слегка поклонился рукам и вежливо сказал: "Меня зовут Нин Тао, я из Пенглая, могу я спросить, откуда вы?".

Han-clothed старик сказал: "Моя фамилия Wang Yun, я пришел от Luoyang к Yecheng на некотором деле".

Имя Ван Юнь внезапно упало ему в уши, и тело Нин Тао было мгновенно шокировано, и его глаза снова упали на тело белоснежной женщины.

Ван Юн, это не отец Диао Цикады?

У него было предчувствие, что белокурая женщина верхом на лошади была одной из четырех самых красивых женщин в Китае, Диао Чикада!

Казалось бы, недовольная Нин Тао снова посмотрела на себя, и этот взгляд все еще был несколько денгтузи, она мягко напевала, ее тон был несколько недовольным: "Отец, этот человек всегда смотрит на свою дочь, у него нехороший характер, не разговаривай с ним много, пошли".

Ее звали отец Ван Юнь, и ее статус как Diao Cicada был насыщен.

Однако Ван Юн взглянул на Дяочань: "Не говорите слишком много, я видел ауру и талант этого господина и хочу подружиться".

Нин Тао поклонился рукам: "Господин Ван милостив".

"Откуда ты знаешь, что я офицер?" Выражение удивления Ван Юна.

Я также знаю, как ты умер. Ты знаешь, как странно быть офицером?

Однако такие слова были сказаны только в сердце, Нин Тао улыбнулся и вежливо сказал: "Владыка Ван имеет официальную власть и официальный дух в своем теле, я вижу его глазами и чувствую его запах носом, поэтому естественно, что я знаю, что Владыка Ван является должностным лицом".

"Хаха, Мастер Нинг действительно интересный человек, мне еще нужно наверстать упущенное в дороге, так что я не буду много говорить. У меня есть особняк в Ечэне, он в переулке Цин И, если не хочешь отказаться от приезда в Ечэн, приходи в мое скромное жилище ненадолго". Ван Юн сказал.

Нин Тао сказал: "Хорошо, если мой старший приедет в Йеченг, я обязательно навещу лорда Вана".

Wang Yun повернул вокруг и установил его лошадь, и группа поехала по направлению к Yecheng.

"Отец, зачем разговаривать с незнакомцем и говорить ему адрес нашей семьи?" На лошади, Сабль Цикада сказал непостижимо.

Ван Юн сказал: "Только что я видел, как он слегка поднял мост, ты знаешь, какой он тяжелый? Каменная плита моста весила не менее двух-трех тысяч фунтов, но он все равно легко мог ее поднять, что и было силой Богов! Если он вступит в армию, то станет великим генералом. У меня есть сердце, чтобы втянуть его, но я не знаю, готов ли он прийти".

"Что?"

"Тогда Нинг Тао сказал, что он из Пенглая, разве Пенглай не легендарный Остров Бессмертия? Это правда, что он все еще бессмертный?" Сабль сказал.

Если он придет к нам домой, я найду способ спросить".

Поговорим об этом, и несколько лошадей отвернулись от глаз.

Нин Тао смотрел, как лошади и мужчины на спинах уходят далеко, с большим сожалением в сердце, что он не смог увидеть истинное лицо легендарного Соболя Цикады.

Цзян Хао однажды изменил облик Соболя Цикады, но это было лишь определенное сходство, и быть идентичным человеком было невозможно. Это фактически проявило себя в Yang Yuhuan, который также изменил в Yang Yuhuan, но все еще было несколько по-другому от Yang Yuhuan, котор он увидел, не говоря уже о том, что отсутствовал вид божественного очарования, которое свободные стародедовские люди имели.

Это тоже правда. Как можно вести себя как человек, который никогда раньше не встречал своих родителей и до сих пор выглядит как они? Хотя новый демон, созданный Древним Поиском, обладал способностью пробуждать гены, человеческие гены всегда эволюционировали.

Так же, как Нин Тао была мечтательность, дверь одной из соломенных хижин вдруг открылась, и маленькая девочка выбежала из комнаты, плача и плача, только чтобы случайно упасть с лестницы.

Маленькая девочка, которой было пять или шесть лет, была одета в короткий ханбок, который носили только бедные люди, синяя ткань была выстирана в белый цвет, с несколькими пятнами разных цветов, и у нее даже не было пары туфель на ногах, и она была босой и грязной.

"Бэлл, что с тобой?" Женский голос исходил изнутри комнаты, хрупкий и создающий впечатление, что у него есть воздух и нет энергии.

"Мама, я в порядке". Девушка выползла из земли, ее ладони были разбиты, кровь просачивалась, но она сдерживала слезы, которые кружились в ее глазах, как будто они будут выходить в любой момент.

"Не ходи... кашляй... никаких денег... Доктор Лян не поймает тебя на лекарствах." Женский голос доносился из дома, сопровождаемый сильным кашлем.

"Нет, я пойду... я встану за него на колени, и не пойду, пока он не схватит за меня лекарство!" Девушка выглядела упрямой, потянула за ногу и побежала к двери во двор.

Дверь во двор открылась, и маленькая девочка замерла.

Нинг Тао улыбнулся: "У доктора Лянга нет денег, доктор Нинг не хочет денег, возьми меня, чтобы показать твоей маме".

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0856: Вдова трех царств**

0856 Глава Три Царства Вдовы "Дядя, ты врач?" Маленькая девочка любопытно посмотрела на Нин Тао, забыв о травме на ладони и боли.

Нин Тао кивнул, а затем похлопал большой солнечной тыквы висит вокруг талии снова, улыбаясь и говоря: "Видите ли вы, это мое лекарство тыквы, дядя, я врач, который вешает горшок для мира, я не хочу, чтобы ваши деньги, возьмите меня, чтобы показать вашей матери".

"Хмм! Дядя... если ты вылечишь мою мать, я тебе коровью!" Одним словом, маленькая девочка повернулась и побежала к комнате, повторяя снова и снова: "Мама, мама... К тебе приедет врач... Дядя, быстрее!"

Она была слишком взволнована.

Нинг Тао подошел к ней, но его сердце было тронуто и кисло. Она была настолько бедна, что у нее не осталось ничего, кроме своего достоинства, но она была готова принять свое достоинство в награду, просто умолять кого-нибудь увидеться с матерью.

Маленькая девочка сначала вошла в дверь.

Нин Тао подошел к двери, в доме даже не было приличного предмета мебели, только деревянная кровать, поддерживаемая кирпичами, на кровати даже не было одеяла, только тряпка, полная заплаток. Там также была скамейка и ведро, настолько, что грязный запах проникал в дом.

Дело не в этом.

В тот момент, когда он увидел лицо женщины, лежащей на кровати, Нинг Тао, казалось, был поражен электричеством, и весь человек замер.

Женщина, лежащая на кровати, была никем другим, это был не кто иной, как Дэн Линг из "Искателей предков" Дэна.

Конечно, она не называла себя "Дэн Линг", и она ничего не знала о поиске предков Дэна, но она была точно такой же, как женщина в красном, которую он видел бесчисленное количество раз. Двое из них, в том числе принцесса Тайпинь, лучшая подруга династии Тан, Сюань Сянь, также выглядят точно так же, как и она.

Не было сомнений в том, что странный сон, должно быть, был спрятан в ее сознании, и во сне должна была быть женщина с красным скелетом.

Это действительно так, с наркотической аллергической реакцией Предков на вход в прошлое пространство-время, Дух Данов Предков был равен его координатам, и каждый раз, когда он входил в прошлое пространство-время, Дух Данов Предков должен быть поблизости от него!

"Дядя, заходи". Маленькая девочка взвинчена, встревожена.

Только тогда Нинг Тао отступил и сделал шаг внутрь.

Женщина с трудом встала на ноги и как раз собиралась что-то сказать, когда внезапно яростно кашлянула.

Нин Тао быстро подошла к кровати и нажала рукой на плечо: "Ложись быстро, не надо вставать".

Лицо женщины покраснело, но было болезненно-красным, а голос ее был едва слышен комариный шепот: "Мужчины и женщины не отвечают взаимностью".

Действительно трудно понять мышление древних, когда они все еще думают о ее репутации.

Нин Тао сказал: "Это хорошо, но есть еще одна поговорка: "Не избегай врача, когда заболеешь, пожалуйста, не волнуйся, я хочу лечить только тебя, я не имею в виду это легкомысленно".

Я прогуливался по прошлому и немного старомоден.

Его целью, конечно, было не только лечить ее, но и не говорить.

Женщина немного нервничала и протянула руку, чтобы прикрыть рот, опасаясь, что она снова откашляется, и внезапно представилась молодому врачу.

"Сначала я возьму пульс девушки". Нинг Тао сказал.

Женщина протянула руку близко к краю кровати, положила ее плоско на диван и сказала еще раз: "Я думала, что человеческая женщина, доктор не должен больше называть меня девочкой, маленькую женщину зовут Сюэ Вэйян и ее маленькое имя - Сюэээр, доктор может называть меня тоже Вэйян".

Сноу Вэйян, это имя настолько поэтично, что обычные люди не могут его вытащить. Ее тело также имеет атмосферу школьной работы, которой нет у женщины из горной деревни, что дает ей ощущение элегантности и красоты.

Она не должна быть прикована к постели в этой ужасной нищете, она должна сидеть на окне мансарды, скандируя стихи или вышивая цветы в соответствии со своим темпераментом. Но сколько людей в этом мире, сколько вещей в этом мире, могут совпадать?

"Меня зовут Нинг Тао". Нинг Тао также сделал чрезвычайно простое вступление, говоря о том, что он закончил свой диагноз о ней.

Она заразилась чумой.

К счастью, это был он, иначе она бы передала его своей дочери.

Тем не менее, в одну секунду он был еще счастлив, в следующую его сердце, казалось, было проколото иглой, и оно ужалило необъяснимым образом. Его приезд, и тот факт, что независимо от того, что он сделал для нее, ничто не может изменить ее судьбу. Даже если бы он вылечил ее, как только ушел, это прошлое было бы исправлено, и она в конце концов умерла бы в этом обездоленном доме, судьба ее дочери непредсказуема, но, скорее всего, трагична.

"Дядя, моя мама поправится?" Маленькая девочка с недоумением смотрела на Нинг Тао, ее черные глаза наполнились слезами.

Сердце Нин Тао было тронуто ею, и он чуть не пролил слезы, сдерживая улыбку: "Это не серьезно, это просто чума".

"А?" Маленькая девочка была ошеломлена.

"Доктор, вы говорите правду?" Сюэ Вэян тоже была ошеломлена, ее лицо изначально все еще имело намек на тошнотворный гуму, но этот шок оставил даже половину намека на кровь, и ее глаза переместились к телу маленькой девочки.

Очевидно, она беспокоилась, что ее дочь тоже не была заражена.

Нин Тао понял ее мысли, он сказал: "Не волнуйся, твоя дочь еще не заражена тобой, хотя ты и заразился чумой, но я вылечил таких пациентов, как ты, я могу вылечить тебя, ты можешь быть уверен".

В первый раз, когда Сюэ Вян услышала это, он немного расслабился: "Я не боюсь смерти, но... Моя дочь еще молода, если я умру, ты можешь забрать ее? Ее зовут Динь Линь, в этом году ей шесть лет, и хотя она маленькая, она может быть изобретательной и может выполнять некоторые работы на своих руках".

Оригинальное имя маленькой девочки - Динь Линг.

Однако, когда Сюэ Вэйян говорила такие вещи, было очевидно, что она не верила, что Нин Тао может вылечить ее от болезни.

Нин Тао засмеялся: "Вэй Ян, ты что, не слушал, что я сказал? Я сказал: "Я могу исцелить тебя, не волнуйся".

Слезы на глазах у Сюэ Вэйяна: "Доктор Нин, даже если у вас есть волшебная рука, чтобы восстановить источник, я не могу позволить себе пойти в аптеку, чтобы забрать лекарство".

"Не нужно идти в аптеку, я принесу твои лекарства." Нинг Тао сказал.

Дин Лин встала на колени на земле, ее маленькие руки приподнялись на грязной земле, а Нин Тао наклонилась на колени нейтральным образом, затем второй и третий.

Луч Высшей Хорошей Энергии был выпущен из ее тела, очень чистый.

Не намек, а клочок.

Сердце маленькой девочки доброе и чистое, и из-за филигранного благочестия, она благодарна Нин Тао, будет ли у нее меньше лучшей энергии?

Нинг Тао не останавливал ее от ковтоу, потому что единственное, что она могла держать - это ее голова. Если бы он отказался, ее сердце наверняка было бы тяжелым и даже расстроенным, как он мог позволить такой доброй и милой маленькой девочке расстроиться?

Лишь после того, как Дин Лин трижды каутировал, он отпустил запястье Сюэ Вэйяна и подошел, чтобы помочь Дин Лин подняться. Он также собирал у нее Высшую Добрую Энергию.

"Дядя, ты должен исцелить мою мать, умоляю тебя." Динь Линг сказала со слезами на глазах.

Нин Тао протянула руку, дотронулась до своей маленькой головы и улыбнулась: "Не волнуйся, я обязательно вылечу твою маму, ты иди и вскипяти воду для своей матери, я сейчас вылечу твою маму".

"Хмм! Я вскипячу воду". Динь Линь выбежала за дверь.

Нин Тао снова сел на край кровати, протянул руку и схватил Сюэ Вэйян за запястье.

Ты не можешь избегать доктора, когда болеешь, но это немного извращенно - продолжать прикасаться к нему, не так ли?

Нин Тао не объяснил, так как он впрыснул след духовной энергии в тело Сюэ Вэйяна, а затем начал вытеснять ядовитые ци внутри нее.

"Так жарко........................ Сюэ Вэйян стонал, когда почувствовал, что что-то не так.

Нинг Тао отвлекла ее внимание: "Вы были в каком-то месте, где в последнее время было много мертвецов?"

Полмесяца назад был бой к северу от Ечэна, и у меня дома кончилась еда. Я подумал о том, чтобы пойти на поле боя за сухой едой или еще чем-нибудь... но не нашел ни одной, и у этих солдат, наверное, тоже не было ни одной".

Вот почему она заразилась чумой.

"А ваш муж?" Нинг Тао снова спросил.

Нин Тао сдерживал чувство желания проливать слезы: "Не грусти, люди не могут быть воскрешены из мертвых, ты и ребенок все еще должны жить".

Нинг Тао мягко сказал: "Тогда давай поспим".

Он втянул духовную энергию в ее мозг и с тряской, ее глаза медленно закрываются.

Он мог понять ее страдания, женщина с ребенком в отчаянной войне, без еды, без денег, чтобы поймать лекарства, даже если она была больна, простуда может убить ее и ребенка, и были также непомерные налоги, как она не может быть уставшей?

Он понемногу вытеснял из нее яд и вирус, и с ее кожи поднялся темный пот, от которого пахло кислым.

Он снова щелкнул пальцами, прищемил ей челюсть и поместил кровоточащий палец между ее губ, подпитывая ее свежей кровью. Его кровь - это духовная кровь, и сотня ядов естественным образом излечится без заражения, а немного яда чумы естественным образом излечится кровью.

На этом лечение заканчивается.

Нин Тао отпустил руку и закрыл глаза.

Он в деле, малыш.

Он окунулся в голову Сюэ Вэйяна.

Он читал ее воспоминания.

Ее дом разграблен группой жуликов, ее семья погибла и рассеялась, а в остальном богатая семья распалась. Ее спас молодой человек, который был ее мужем, Дин Гуй, мужчина с засохшей правой рукой, не слишком старый, но похожий на мужчину средних лет в свои тридцать лет.

Она и ребенок Дин Гуй родились, белая, пухленькая и красивая маленькая девочка, чьи дни, хотя и были бедными, но также были полны счастья. Позже группа солдат пришла из семьи и забрала Дин Гуй, и с тех пор это была только она одна, ребенок боролся за выживание.........

Этот жуткий сон внезапно попал в поле зрения Нинга Тао, и он выкопал его головой вперед.

На этот раз, что бы сказала женщина со скелетным лицом в красном снова?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0857 Глава 0857 Гость в доме вдовы**

0857 Глава "Гость у вдовы" "Ты приходишь..........."

Это было похоже на сонный голос, одинокую спину, красное платье, все было так знакомо.

Нин Тао посмотрела на нее с точки зрения Сюэ Вэйяна, ожидая, когда она развернется и поговорит с ней. Он считал, что это было сказано и ему, ищущему предков.

Но на этот раз краснокожая женщина колебалась, чтобы развернуться.

Лагерный костер горел, но вокруг была темнота, и ничего не было видно. Но даже этот прыгающий огонь не мог развеять одиночество в ней и холод здесь.

"Кто... ты?" Голос Снежного Вейяна отозвался во тьме.

"Вот ты где". Голос женщины в красном.

Сердце Нин Тао дёргалось, эти слова были адресованы Сюэ Вэйяну, или они были адресованы ему?

В этот момент краснокожая женщина встала с земли, а затем медленно развернулась. Огненный свет отражал ее лицо, ее лицо все еще скелет лица, но не все, у нее была пара глаз, черные и яркие, что глаза, казалось, способны проникать во все, что в мире. У нее также был рот, красные губы были нежными и маленькими, но в то же время она казалась соблазнительной и разговорчивой.

Однако такие красивые глаза и губы появились на скелетном личике, что породило еще одно чувство ужаса.

Нин Тао был лишь слегка жутковатым, но Сюэ Вэйян испугался, закричал, обернулся и побежал.

"Назад! Назад!" Нинг Тао рычал в своем сердце.

Но это был мир мечты Сюэ Вэйян, где она могла слышать, как кто-то ей перезванивает.

Внезапно Сноу Вэйян споткнулся под ногами и упал на землю. Она боролась за то, чтобы встать, но из-за того, что она была так напугана, она не могла контролировать свои руки или ноги, чтобы закончить даже простой подъем вверх.

Стук, стук, стук, стук..............

Пришел звук шагов.

Сюэ Вэйян нервничала, но все равно не могла пошевелиться.

Это кошмар, в котором один, как веревка, обвязанная вокруг рук и ног, задушенная вокруг шеи, не в состоянии бороться, не в состоянии убежать.

Нин Тао хотел, чтобы она оглянулась назад, но вместо того, чтобы оглянуться назад, она плотно закрыла глаза.

Мужество...

Она не открыла глаза, и Нинг Тао тоже не мог видеть.

Даже остановившись у Сюэ Вэйян, одна рука схватила Сюэ Вэйян за руку, а затем подняла ее с земли и сказала: "Не бойся, я - это ты, а ты - это я".

Это намек?

Сердце Нин Тао раздулось от волнения, ожидая, что она скажет больше.

Однако краснокожая женщина держала рот на замке.

Сюэ Вэйян открыла глаза, и скелетное лицо с глазами и ртом было прямо перед ней, закрыто под рукой. Она все еще нервничала и боялась, а ее руки и ноги все время тряслись.

"Время Дань Юаня - это время, когда мы с тобой встречаемся, приезжай быстрее." Женщина в красном снова заговорила.

Нин Тао уже слышал эти слова раньше, но на этот раз у него появилось ощущение, которого раньше у него не было.

Во времена Дуана?

Когда мы с тобой встретимся................

Это относится к бессмертному Дэну на уровне Предков, или....

Вдруг Нин Тао подумал немного, взволнован и потрясен!

Красная женщина внезапно протянула руку и толкнула Сю Вэйяна "Вперед".

Небо закрутилось, и Нинг Тао был вытолкнут из этого мира мечты.

Он оставил разум Сюэ Вэйяна и вернулся к своему телу.

Младенец вошёл, он вышел.

Он открыл глаза, но Сюэ Вэйян все еще спала с закрытыми глазами, она понятия не имела, что с ней происходит.

"Дядя, вот и вода." Голос Динг Линга.

Нин Тао собрал свои мысли и, оглянувшись назад, Динь Линь только что вошла в дверь, держа в руках маленькое деревянное ведро с горячей водой и салфеткой для мешковины. Маленькое деревянное ведро было наполовину полным воды, и ей было трудно носить его с собой, но она все равно держалась за него сквозь зубы. Он в панике встал, поднял маленькую деревянную бочку и положил ее на пол рядом с кроватью.

"Дядя, моя мать спит?" Динь Линь нервно спросила, когда она стояла на краю кровати.

Нинг Тао улыбнулась и сказала: "Я только что лечила ее, и она уснула, она исцелилась и поправится, как только проснется".

"Правда?" Динг Линг был удивлен и взволнован.

Нинг Тао кивнул "Правда".

"Отлично, я... дядя, я тебе поклонюсь". Динь Линг сказал и собирался встать на колени и коутау.

Нинг Тао протянул руку помощи и подержал ее, улыбаясь: "Ты уже котовал, не надо больше так делать".

"Но... я... я не знаю, чем отплатить моему дяде." Динь Линь выглядела взволнованной.

Нин Тао улыбнулся и сказал: "Твоя доброта, твое сыновье сердце - лучшая расплата".

Со слезами на глазах, Динь Линь хотела заплакать, но не посмела, боясь, что она разбудит свою мать.

С чуть-чуть кунг-фу, еще один клочок Высшей Хорошей Энергии пузырится от нее.

Нин Тао протянул руку, чтобы поднять его, затем взял салфетку, выжал воду и с ее помощью вытер черные бусины пота с лица Сюэ Вэйяна, а также токсинную слизь, которая была вытеснена из пор.

Динг Линг стоял на краю кровати и смотрел в замешательство.

Нин Тао вскоре кончилось место, чтобы вытереть, потому что он мог вытереть только лицо, шею и руки, и он не мог развязать одежду людей и вытереть ее, не так ли?

"Линг'эр, ты приходи и вытирай тело своей матери, я выйду на улицу и буду ждать тебя." Нинг Тао сказал.

"Хмм." Динь Линь ответил покорно.

Нин Тао ввела намек на духовную энергию в тело Сюэ Вэйян, мягко вибрируя в мозгу на мгновение, прежде чем опустить полотняную салфетку и направиться к двери.

Динь Лин взяла салфетку и распаковала мамин лацкан, чтобы вытереть бусины пота и пятна с ее тела.

Таинственный пейзаж, который был раскрыт, не должен был восприниматься легкомысленно.

Нинг Тао подошел ко двору и посмотрел на зеленый бамбуковый лес за пределами двора.

Духнул ветер, и листья бамбука поднялись, упали и издали шуршащий звук. Желтый пенис сидит на бамбуковой ветке, щебечет хрустящим звуком.

Мысли Нинг Тао, похоже, летали с этим ветром.

Время Дэн Юаня - это время, когда мы с тобой встречаемся............

Дэн Юань..............

"Ха......." он не мог не посмеяться, "Это действительно загадка для властей, я всегда слишком много думал об этом вопросе, но не могу найти ответ прямо рядом со мной."

Он догадался.

"Давным-давно, когда я обнюхивал Предка Дэна в аллергическую реакцию на лекарства, я мог видеть прошлое, и она появлялась, как только появлялась. Позже я взял немного "Искателя предков" Дэна и вошел в прошлое пространство-время, как в прошлое тело, каждый раз, когда она была рядом со мной. Искательница предков Дэн была ключом с самого начала, ее лапша скелета, не поэтому ли я съела только немного Искателя предков Дэна? Время танцевального раунда - это время, когда мы с тобой встречаемся, и говорят, что я возьму на себя весь Дэн "Поиск предков"".

Тайна раскрыта.

Новый вопрос был поставлен перед ним снова, съесть немного все это имеет чрезвычайно сильную аллергическую реакцию на эликсир, съесть целый, можно ли это терпеть? Выпускник подлинной медицинской школы, он слишком хорошо знает ужасы аллергических реакций на наркотики, а худшее последствие передозировки - смерть!

Он вдруг вспомнил снова пророчество, оставленное предком, ищущим Дэна Дэна Линга.

Боги заставили замолчать пешки небесные, и теперь под башней в городе строятся деревья.

Существует секретный путь между жизнью и смертью.

Исканию предков все еще должно предшествовать тело, которое он сделал, используя идентификаторы, чтобы превратить тело-душу в тело прошлого. Просто последнее предложение он не смог понять, а теперь, похоже, говорит, что он должен пройти весь Предковый поиск Дана, пройти испытание на плодородие и смерть, и найти так называемый Тайный Путь!

Он подсознательно прикоснулся к большой солнечной тыкве, висящей на талии, хочешь?

Он все еще не знал, может ли Ищущий Предков Дэн прийти в это пространство времени, нет, в тот момент, когда он выпустил его, это привело бы к краху этого прошлого пространства времени. Если бы он мог, то столкнулся бы с вопросом, есть или нет, то есть с неизвестным выбором жизни и смерти.

Давай сначала попробуем его вытащить.

Он выключил из розетки Великую Солнечную Гурду и скандировал заклинание "Отпусти".

Маленькая фарфоровая ваза появилась из ниоткуда.

Пустота не дрожала, и эта пустота прошлого не показывала никаких признаков нестабильности, которая вот-вот рухнет.

Он взял маленький фарфоровый флакон и аккуратно откупорил его, налив внутрь одного из Предков, ищущего Дана.

Пустота все еще не дрожала, и это пространство для уединения было все еще твердым.

Он вдруг понял, что небесные одеяния сокровищ на его теле способны приходить и уходить в этом прошлом времени и пространстве, то же самое, что он усовершенствовал с Мэй Сян Дин, - все это вещи Небесного Семейства, Небеса превыше всего, как мог Искатель предков Дан не существовать в этом прошлом времени и пространстве?

Принимая Ищущего Предка Дэна, кожа дотронулась до запаха аромата Дэна, и аллергическая реакция на лекарство усилилась. Он поспешил вернуть Дэна в маленький фарфоровый пузырёк, а потом засунул пробку.

Искатель предков Дэн мог существовать в этом пространстве-времени, но он не мог принять решение съесть его целиком.

"Эн-гун". Женский голос внезапно раздался сзади.

Нин Тао перевернулась и увидела Сюэ Вэйян, которая стояла в дверном проеме, и Дин Лин, которая стояла рядом с матерью, взявшись за руку матери, улыбнулась на ее маленьком личике.

Нин Тао подошел и с улыбкой сказал: "Каково это?"

Сюэ Вэйян вышла из порога и собиралась встать на колени с одним сгибом ног.

Нинг Тао нервно протянул руку помощи: "Не могу, не могу".

Сюэ Вэйян сказала: "Как будто спасение моей жизни - это то же самое, что спасение жизней матери и дочери, моя семья настолько бедна, что я не могу вернуть услугу, позволь мне поклясться тебе".

В этот момент из ее тела также пузырится луч Высшей Хорошей Энергии.

Нин Тао, конечно, бесцеремонно принял, но не заставил Сюэ Вэйян встать на колени, он сказал: "Ling'er уже поклонился мне, я тоже страдал, и если я буду страдать снова, я потеряю свою жизнь, поэтому я не могу".

Это был просто способ сказать, что он просто не хотел, чтобы она встала на колени ради него.

Сю Вэйян сказала.

Нин Тао кивнул головой и с улыбкой сказал: "Извините".

В этот момент Динь Линь потянула за рукав своей матери и прошептала: "Мама, в доме больше нет кукурузы".

Сю Вэйян замерла на месте, смущенная.

Нинг Тао сказал: "Все в порядке, я буду охотиться, я пойду и посмотрю в глухом лесу, и если повезет, я не смогу съесть дикую дичь".

"Это... как это делается?" Неловкий туннель Сноу Вэйян.

Нинг Тао улыбнулся и сказал: "Какой в этом смысл, я ухожу, вы, ребята, ждите меня дома".

Сюэ Вэйян сказала: "Тогда мы с Лин'эром пойдем в лес, чтобы собрать дикие овощи и приготовить горшочек с дикими овощами". Лингер, иди и возьми корзину."

"Ну, я схожу за ним." Динь Линг побежала в другой дом и вышла с дополнительной бамбуковой корзиной в руке.

Трое мужчин ушли в лес.

Нинг Тао совсем не торопится, быть с ней, как с Духом Дана Предков.

Проведите время вместе ночью и, возможно, откройте для себя новые подсказки и получите новое вдохновение.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0858: Малые леса**

0858 ГЛАВА 0858 ГЛАВА 0858 ЛИТТЛЬНЫЕ ЛЕСА За бамбуковым лесом простирается лес деревьев, простирающийся в горы.

В лесу есть реки, а источник - в горах.

Ning Tao пришло от гор и теперь направлялось в противоположном направлении от Yecheng.

"Мама, там грибы!" Недалеко в лесу Динь Линь нашел грибы, неся корзину и бегая к месту, где они были найдены, очень счастлив.

Сюэ Вэйян тоже была в хорошем настроении и улыбнулась: "Не смешите меня, сэр, Лингэр, эта девушка слегка ободрана, но она знает свои вещи".

В такой сложной обстановке даже такой маленький ребенок, как Динь Линь, будет заточен, чтобы быть зрелым и знающим. Как говорится в старой поговорке, ребенок из бедной семьи - это член семьи, она потеряла отца с детства, а мать, которая очень больна и хрупка, поддерживает семью своими маленькими, тонкими плечами.

Нинг Тао улыбнулся и сказал: "Если бы только у меня была такая воспитанная дочь."

Он очень хотел завести дочь, но пять женщин в семье не соревновались, и как бы он ни старался, их животы никогда не давали подобия реакции.

Он сентиментален, но у слушателя, похоже, другое понимание.

Сюэ Вэйян заглянула в Нин Тао с послесвечением из угла глаз, флеш также смыл ей на щеки, и после полузаболеваний она спросила вслух: "Господин, откуда вы пришли?".

"Пенглай". Нинг Тао сказал.

Сюэ Вэйян с удивлением сказала: "Пенглай Сяньдао?"

Нинг Тао улыбнулась и посмотрела на нее: "Рядом с бессмертным островом Пенглай, маленьким островом, я на самом деле не видела ни одного бессмертного острова Пенглай, это все-таки легендарное место".

Сюэ Вэйян посмотрела на тебя с облегчением: "Только что я подумала, что ты божественный бессмертный".

Нинг Тао просто улыбнулся и посмотрел на Динг Линга, который дуется и собирает грибы на земле. Он очень любил эту маленькую девочку, и если бы какая-нибудь из пяти женщин в семье подарила ему такую дочь, то жизнь была бы идеальной.

"Сэр, в вашей семье есть кто-нибудь еще?" Сюэ Вэйян снова спросила.

Нин Тао слегка замер и на мгновение задумался в своем сердце, прежде чем сказать: "Вся моя семья в ином мире, я просто без корней в этом мире, плывущий по течению во всех четырех направлениях".

"О". Углы рта Сюэ Вэйяна показывали намёк на радость, и он не знал, о чём думает в своём сердце, и чему радуется.

Динь Линь вернулся с корзиной, маленькой ручкой, полной грязи, и еще двумя крошечными грибами в бамбуковой корзине. Только этого маленького гриба ей не хватило, чтобы съесть два рта в одиночку, но она была так счастлива, что передала корзину Нин Тао, чтобы он увидел: "Дядя, смотри, какой хороший гриб".

Нин Тао дотронулась до своей маленькой головы и улыбнулась: "Линг'эр удивительна, вы с мамой здесь собираете дикие овощи, я пойду поищу в другом месте и принесу немного дикой еды".

"Дядя, я тоже пойду". Динь Линг посмотрел на Нинг Тао озадаченными глазами.

Нин Тао хотел отвергнуть ее, но, увидев ее жалкие глаза, наполненные невинностью, он не мог ожесточить свое сердце, чтобы прийти.

Динг Линг явно не его дочь, и он не знает почему, но в глубине души он хочет относиться к ней, как к своей дочери. Говорят, что его дочь - любовница его прошлой жизни, сладкая маленькая курточка этой жизни, но тот, у кого нет дочери, страдает от болезни своей дочери. Он колебался всего две-три секунды, а потом передумал: "Ладно, тогда пойдем вместе".

"Дядя, ты так добр." Динь Лин протянула руку к ногам Нин Тао.

"Лингер, не будь непослушной". Сюэ Вэйян усвоила урок.

Динь Линь взбесилась и отпустила ноги Нин Тао, повесив голову, не осмеливаясь посмотреть на свекровь.

Нин Тао, однако, взял Динг Линга, как только смог, и положил ему на плечо: "Пойдем, дядя возьмет тебя на охоту".

"Хихиканье........." Динь Линь радостно смеялась, пару грязных маленьких ручонок обнимали голову Нинг Тао.

Боюсь, что это первый раз в ее жизни, когда ее поднимают высоко и катают на лошади, верно?

Отец никогда не давал ей такую маленькую хлопчатобумажную куртку, и сегодня Нин Тао пришел, чтобы подарить ей ее.

"Мистер не может, не может". Сюэ Вэйян с тревогой пошла по стопам Нин Тао.

Нинг Тао просто ушёл.

Сюэ Вэйян была в слезливом настроении.

Лес был наполнен хрустящим смехом Динг Линга.

Нин Тао тоже не собирался углубляться, и, дав Дин Лин прокатиться на лошади некоторое время, он остановился на своих путях, а затем пробудил глаза и нос до состояния видения и обоняния. В один миг в Его видение вошло усеянное звездами предпогодное поле, а в его ноздрях пылали тысячи ароматов.

Какие маленькие существа были в этих лесах, или даже муравьи, ползающие по траве, не могли ускользнуть из его поля зрения.

Если бы он хотел стать охотником, то, боюсь, никто бы не осмелился узнать первого, если бы он узнал второго за тысячи лет китайской истории.

Он быстро привязался к добыче, которая была косулей недалеко впереди, в клочке травы за несколькими деревьями. Он кусал там траву, возводил два уха, держа свои инстинкты в боевой готовности.

Нин Тао унес Динг Линга с плеч и прошептал: "Дядя нашел добычу, оставайся здесь и не двигайся, пока я иду за ним".

Сюэ Вэйян подошел с любопытным выражением лица: "Господин, как можно охотиться без лука и стрел"?

Нинг Тао смеялся: "Я никогда не использую лук и стрелы во время охоты".

Сказав это, он наклонился вниз и поднял камень с земли, а затем на цыпочках по направлению к косуле.

Если бы он сознательно не держал себя в тени, то выпустил мясной выстрел и со шуршанием пролетел мимо, как говорят, косули, даже летающая птица не смогла бы сбежать. Но лучше не высовываться, иначе с тобой будут обращаться, как с феей, и ты не будешь ладить.

За Нингтао строгие глаза Динг Линга были полны детского и богобоязненного света: "Мать, дядя настолько могущественен, что может охотиться с камнями".

"Молчи, а то отпугнешь добычу". Сюэ Вэйян немного нервничала, и ее взгляд никогда не покидал спину Нин Тао, ее глаза сильно отличались от глаз Дин Линга.

Я не знаю почему, но оставаясь рядом с Нин Тао, ее сердце в покое, и многие тяготы и опасности, кажется, оставили ее.

Не замечая другого взгляда на лицо Сюэ Вэйяна позади него, Нин Тао нырнул за ряд деревьев и высунул голову.

Косуля даже не заметила, как кто-то приближался, и не заметила, потому что ноги Нинг Тао не были даже наполовину звучали, и даже его дыхание было защищено.

Нин Тао энергично выкачал руку, и камень отлетел от его руки.

Ого!

Был звук, когда камень треснул.

Косуля, которая ела траву, подняла голову, но прежде чем заметить приближение, камень упал на голову. С приглушенным звуком он отвалился и умер мгновенно, очень сухим.

Нин Тао подошел, взял косулю и повернулся, чтобы вернуться.

"Дядя потрясающий!" Когда он приехал, он увидел Нинг Тао, который нес косулю, и убежал, взволнованный.

У Сюэ Вэйяна было ошеломительное выражение лица: "Сэр, вы действительно ударили косулю камнем"?

Нинг Тао засмеялся: "Это просто удача, если бы у меня был лук и стрелы, я был бы готов их использовать".

"Дядя, ты останешься?" Динг Линг внезапно сказал что-то вроде этого.

Нин Тао замер на мгновение, и на мгновение он не знал, как ответить.

Он вдова с маленькой дочерью, он человек, который остаётся, разве это не становится тем, что есть?

"Лингер, не верь на слово, некоторые вещи нельзя сказать." Лицо Сю Вэйяна было покрасневшим, застенчивым и встревоженным.

Но Динь Линь сказал: "Мама, ты, конечно, хочешь, чтобы дядя остался, но ты не осмеливаешься ничего сказать, если я это сделаю, ты останешься?"

Сюэ Вэйян поднял руку: "Ты, продолжай нести чушь, и я тебя ударю!"

Динь Линг, однако, упрямо сказал: "Ты ударил меня и сказал это".

Сказав это, она также сделала призрачное лицо в Сюэ Вэйян.

Какой умный ребенок сможет прочитать мысли своей матери и воспользоваться этой возможностью. Боюсь, что такой интеллект и эмоциональный коэффициент сможет сокрушить подавляющее большинство детей даже в современном обществе более чем через 2000 лет. Но если подумать, почему она такая зрелая, не является ли это результатом этой сложной и трудной ситуации? Она хорошо воспитана и умна, но в то же время приносит немного душевной боли.

Когда я увидел его в первый раз, я не мог добраться до него, но я собирался добраться до него, и я собирался добраться до него.

Нинг Тао был смущен и у него болела голова.

Ему суждено было быть не более чем прохожим, не зная, когда он уйдет, единственное, что он знал, что время не может быть длинным. Если он останется зятем, разве это не сон в конце концов?

Если бы это была другая женщина, он бы даже не подумал об этом. Но она была Духом Дана предков, женщиной, которую он жаждал и хотел найти и забрать с собой сердцем.

Глаза Сю Вэйяна были потеряны, затмлены, и его настроение стало намного ниже.

Нин Тао собрал свои мысли и улыбнулся: "Просто останься, все в порядке, давай вернемся и поедим мяса сегодня".

Нин Тао просто улыбнулся ей, с добротой, праведностью и ожиданием в его глазах.

Дин Лин взял Сюэ Вэйяна за руку: "Мама, почему ты ошарашена, дядя сказал нам вернуться".

"О". Только тогда Сюэ Вэйян отошла, не осмелившись посмотреть в глаза Нин Тао, и пошла с опущенной головой в сторону дома. Но когда он нес Нинг Тао, его лицо было полно радостных улыбок.

Если бы это было в наше время, то вдова обязательно спросила бы, есть ли у мужчины дом или машина, сколько он сэкономил, каков его ежемесячный доход и т.д. Но в это древнее время войны и хаоса, нет такой вещи, как хорошая идея, быть живым - это уже величайшее желание, встретиться с нужным, уметь ладить. Более того, она все еще собирает сокровища.

"Гав, гав, гав....."...

Внезапно раздался звук лая собак и людей, бегущих из глубины леса.

Сюэ Вэйян и Динь Лин сразу напряглись.

Нин Тао пробудил глаза и нахмурился при взгляде.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0859 Глава Сила ямной матери**

0859 Глава Сила Ямная мать Дюжина или около того самураев с луками и арбалетами и мечами, свисающими с талии, быстро окружили этот путь из леса. Там был яркий, одетый на лошади мужчина, около двадцати лет, с круглым лицом и толстым телом, и парой маленьких глаз, которые смотрели на Нинг Тао, взгляд, который был совсем не дружелюбным.

В эти дни войны и хаоса, как можно растолстеть, что само по себе является символом статуса. Обычный человек даже не ест, достаточно вкусно иметь дикий овощной живот, где толстый?

Сюэ Вэйян вдруг напряглась, она, казалось, знает личность этого человека так хорошо, что она была напугана при виде.

"Сэр, пойдемте... пойдемте." Сюэ Вэйян потянула за рукав Нин Тао.

Нин Тао было все равно, кто эта дюжина людей, но он не хотел, чтобы Сюэ Вэйян и Дин Лин боялись, и он не хотел убивать на глазах у матери и дочери, поэтому он кивнул головой и повернулся, чтобы следовать за матерью и дочерью в направлении хижины.

Не сделал двух шагов.

Ого!

Звук стрел, трещащих в воздухе.

Пернатая стрела выпала плечо Нинг Тао и пролетела мимо, а периндола врезалась в ствол дерева.

Стрелы пошли в лес, и обломки улетели.

"Стойте! Кто тебя отпустил?" Пришел голос, наполненный запахом высокомерия.

Нинг Тао повернулся, а тот, кто говорил, был толстяком на лошади.

Толстяк приехал верхом на лошади, дюжина воинов с луками пристально следили за ним, убивая взгляды.

Толстяк приехал на своей лошади к лицу Нинга Тао и посмотрел на него, стоящего перед головой лошади, и сказал: "Как ты смеешь охотиться в охотничьих угодьях моего сына?

Сюэ Вэйян набросилась и встала на колени, а затем прижала Дин Лин, который был перегружен, к земле.

Нин Тао не двигался, за всю свою жизнь он только вставал на колени перед родителями, и никогда ни перед кем, кроме родителей. В это прошлое время, не говоря уже об этом невыразимом тучном человеке, даже повелитель Цао Цао, императорский дядя Лю Бэй или гегемон Восточного У Сунь Цюаня не имеют квалификации, чтобы заставить его встать на колени.

Если ты заставишь его встать на колени, это не твоя жизнь, это твоя жизнь!

Сюэ Вэйян потянула за штаны Нин Тао, предложив ему встать на колени.

До сих пор не опустившись на колени, Нин Тао прикрепился к уху и спросил низким голосом: "Кто он?".

Сюэ Вэйян в сердце переживал, а также подошёл к уху Нин Тао и прошептал: "Он сын охранника Ечэн, его фамилия Тан Е, не связывайтесь с ним, встаньте на колени".

"Хмм." Нинг Тао только мягко отреагировал, но выпрямил свое тело.

Сюэ Вэйян думал, что встанет на колени, но, к его удивлению, Нин Тао снова выпрямил тело. Она просто схватила штаны Нин Тао и стянула их вниз, желая поставить его на колени на земле, но не могла заставить эти штаны немного спуститься вниз, и в результате, она замерла, не осмеливаясь стянуть их вниз.

По этому случаю, если она снимет штаны Tianbao Нинг Тао, и ветер дует, что круто, эта картина, безусловно, ослепит глаза всех.

Даже на стороне Тандже он думал, что Нин Тао встанет на колени, но после того, как он что-то шепнул женщине, он снова встал прямо, и в несколько раздраженной реакции, он помахал рукой, а Нин Тао стал кнутовать лошадью.

Папа!

Хлыст лошади взорвался в воздух громким звуком хлыста, и веревка хлыста, пропитанная тунговым маслом, попала прямо в щеку Нин Тао.

Нинг Тао протянул руку и схватил его плавным движением.

Тенги, которая секунду назад была верхом на лошади, была на земле секундой позже.

Сюэ Вэйян была ошеломлена, не верила, что Нин Тао сделал это.

Дюжина яростных приспешников Тандже также были озадачены тем, что кто-то вытащил их хозяина с лошади перед ними!

"Борись! Пристрели его!" Тенги гневно закричала: "Эта женщина с ребенком, похитите ее и будьте рабом навеки!".

Темный свет вспыхнул в глазах Нинг Тао.

Эти люди настолько порочны, что не знают, сколько добродетельных женщин и бедных людей они сеяли хаос, но никто не наказывает их. Тем не менее, в его глазах эти люди были для него лишь материалом для уточнения божественных кристаллов.

Вокруг собралась дюжина воинов, и некоторые из них вытащили свои мечи.

"Беги! Оставьте нас в покое!" Сюэ Вэйян внезапно подтолкнула Нин Тао.

Нинг Тао улыбнулась: "Не бойся, я верю, что они разумны".

Эта солнечная улыбка оставила Сюэ Вэйян в недоумении, что Тандже уже приказал убить его, а он все еще пытается рассуждать с людьми? И он громко смеется!

В мире войны и хаоса, кто будет рассуждать с кем?

Как раз тогда, когда она так волновалась, что ее глаза были на грани слез, перед лицом дюжины или около того злобных воинов, Нин Тао, вместо того, чтобы убежать, поприветствовала их и сказала с улыбкой, когда она шла: "Господин Танг, я поговорю с вами немного здравого смысла".

Тенги, которая только что поднялась из земли, злобно плюнула: "Фу! Ты достоин рассуждать со мной? Мой господин порежет тебя и скормит собакам!"

Воин внезапно подпрыгнул и взмахнул мечом по голове Нинг Тао.

Нин Тао протянул руку и схватил меч и сломал его рукой, а одним щелчком разбил меч пополам.

Несколько воинов, которые собирались нанести удар, внезапно застопорились.

Сюэ Вэйян и Динь Лин также были ошеломлены.

Нин Тао продолжал идти по направлению к Тан Е, "Мастер Тан, я тот, кто ненавидит двигать руками, я люблю быть разумным. Эта косуля должна быть дикой, и я спрашиваю тебя, могу ли я ее убить?"

"А!" Воин выпустил рев ярости и меч, заколотый в спину Нинг Тао.

Спина Нин Тао, казалось, выросли глаза, занял его позицию, и в один ход, меч, который собирался ударить его в спину приземлился в его руке снова. По мере того, как он двигался вперед, воин тащился от него со своим мечом в стуке. Повернув руку, запястье воина щелкнуло, испортилось. Меч также приземлился в его руки, затем он схватил клинок обеими руками и слегка разбил его, щелкните, меч снова разбился пополам.

По всему подбородку.

Атмосфера напряженная и депрессивная.

Нин Тао помахал рукой и бросил в руку отрубленный меч.

Ка-чау!

Дерево вздрогнуло, когда сломанный меч застрял в стволе дерева рядом с Тангье, и сломанный меч ушел целиком, оставив всего несколько дюймов за пределами коры.

Тенги был ошарашен и его ноги дрожали.

Никто из дюжины или около того самураев не осмелился выступить.

Нин Тао улыбнулась и сказала: "Господин Танг, то, что я сказала, тоже не имеет смысла"?

Тэнгви сильно проглотила: "Вот... очко, эта косуля, которую ты берёшь, я... я не хочу её."

Нинг Тао засмеялся: "Ты и правда все еще разумный, ладно, тогда я возьму это."

Сказав это, он повернулся и пошёл в сторону Сюэ Вэйяна и Динь Линя.

Однако мать и дочь все еще стояли на коленях на земле, широко уставившись в Нинг Тао.

Нин Тао протянул руку помощи и вытащил Сюэ Вэйян: "Пойдём домой".

Только тогда Сюэ Вэян пришел в себя и не знал, что сказать, просто кивнул в неверие, затем потянул Динь Линя вслед за Нин Тао.

"Милорд......." воин подошел к Тэнгью, но прежде чем закончить предложение, Тэнгью ударила его по лицу ухом.

Тенги проклята: "Пустая трата"! Кучка неудачников!"

Воин нарисовал лук, и стрела была направлена на спину Нинг Тао.

В это время вдруг раздался голос Нинг Тао: "Не шути, стреляй в меня или умрёшь".

Лицо самурая было в ужасе, как мог лук, который был притянут к своей полной струне, не осмелиться отпустить и выстрелить стрелой.

С этой нерешительностью с его стороны Нин Тао уже ушёл с глаз долой с Сюэ Вэйян и Дин Лин.

Тандже пнул самурая, который открыл лук, но не осмелился выстрелить стрелой: ''Пустая трата''! Вы все, блядь... Вы все, блядь, неудачники! Так много людей не могут справиться даже с одним человеком, почему я должен кормить тебя?"

Большая группа воинов повесила головы, не осмеливаясь издавать ни звука.

Тенги залезла на спину лошади: "Назад! Я приведу сержанта, охраняющего город, и точно убью этого вора!"

Дюжина самураев последовали за Тонги.

В лесу Нин Тао внезапно остановился в своих следах, болезненное выражение лица.

"Сэр, что с вами?" Сюэ Вэйян сказала с беспокойством.

Нинг Тао сказал: "Ой, у меня живот болит, подождите меня здесь немного, я пойду и облегчу задачу".

Нин Тао опустил косулю и углубился в лес, догадываясь, что когда мать и дочь его не видели, он, взмахнув правой рукой, отпустил пистолет с мясом, прыгнул вверх и улетел.

В лесу группа людей быстро передвигалась.

На большой, высокой лошади, Тенги прокляла: "Ты смеешь трогать мою голову, черт возьми! Я разобью его на куски, эту женщину........................."

Прежде чем он смог закончить проклятие, за группой раздался внезапный крик.

Он вернулся в панике, и тогда его глаза закрепились и закружились.

В его поле зрения Нинг Тао наступил на копье, вокруг его тела дымился чернильный дым, и бычий воин врезался в воздух с верхней частью тела слева и нижней частью тела справа, а на самом деле был отрезан одним выстрелом!

Не дожидаясь, пока он моргнет, перед ним уже стояла вспышка чернильного дыма и Нинг Тао.

"Думаешь, я оставлю тебя в покое? Ты слишком много думаешь об этом." Нин Тао дал пощечину.

Убей!

В момент кунг-фу люди в лесу исчезли, но в Великой Солнечной Тыкве появился дополнительный суп из Тоника Доброго Дана.

Выжили только собаки и лошадь.

Другой уголок леса.

"Мама, почему дядя Нинг так долго не возвращался после того, как его не было? Почему бы тебе не пойти и не проверить." Динь Линг сказал.

Сюэ Вэйян покраснела необъяснимым образом: "Что за семейная ерунда у ребенка, твой дядя Нин удобен... что думает мама?"

"Тогда я посмотрю". Динь Линг сказал.

Как только Сюэ Вэйян отодвинула её назад, "Ты тоже не можешь смотреть".

"Почему?" Динг Линг был любопытен.

Динь Лин на мгновение задумался, а потом сказал: "А если дядя Нин станет моим отцом, смогу ли я смотреть?".

Сю Вэйян посмотрела на Динь Линь: "Тогда ты тоже не можешь смотреть".

"Ты это видел?"

Это действительно электростанция.

Динь Линь хихикал: "Мама стесняется, маме нравится дядя Нинь, да?"

Сю Вэйян снова поднял руку.

Динь Линь постучала в угол своего рта: "Ты можешь сказать это, даже если ты ударишь меня, мне нравится дядя Нин, как мой отец"!

Звук кашля доносился из леса.

Нинг Тао вышел из-за дерева и улыбнулся: "Живот больше не болит, пошли домой".

"Хмм." Сюэ Вэйян ответил, его щеки были сырыми, и он не осмеливался смотреть в глаза Нин Тао.

Динь Линь подпрыгнула: "Дом! Иду 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/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0860: Дровяная комната**

0860 Глава Дровяная комната Луна была ясной, звезды были тонкими, и ночной ветерок был горьким.

Во дворе горит костер, прыгает свет, и косуля на вершине костра пахнет маслом.

Нин Тао медленно поворачивает деревянный столб косули, позволяя огню равномерно сжигать плоть. Динь Линь уселся рядом с Нин Тао, уставившись на косулю, которая была поджарена до золотисто-коричневого цвета, и глотал время от времени.

Сюэ Вэйян вышла из кухни с кастрюлей с дикими овощами и подошла к костру: "Линьор, иди, достань миски и палочки для еды".

Динь Линг не двигался, все еще пялился на мясо косули с задымленным дыханием.

Сюэ Вэйян настоятельно рекомендовала: "Иди быстрее, мясо не убежит".

Только тогда Динь Лин встал и пошел на кухню за посудой и палочками для еды.

Нинг Тао улыбнулся и сказал: "Сколько времени прошло с тех пор, как Лингер ела мясо?"

Сю Вян на мгновение подумала и съела: "Четыре года мы не ели мяса с тех пор, как ушел ее отец".

В одном предложении нет конца четырем годам лишений и страданий.

Сердце Нин Тао болит, что это за жизнь для ребенка, который растет в организме и не ест мясо уже четыре года? Он не только смотрел на небо, но и тайно говорил в своем сердце: "Неужели этот мир действительно тюрьма?". Толпы - заключенные, которые страдают в этой тюрьме".

"Сэр, на что вы смотрите?" Сюэ Вэйян также смотрела на небо.

Глубоко в темно-синем небе мерцали звезды, но так далеко.

"Ничего". Нин Тао отвлёкся от взгляда и мягко сказал: "Тогда дай ей ещё еды попозже, и иди на охоту без меня".

Нин Тао улыбнулся и сказал: "Да, почему бы и нет, я слишком долго блуждал, приятно иметь место, чтобы приземлиться".

Лицо Сюэ Вэйян стало ещё краснее, а голос её стал мягче: "Господин имеет в виду......".

Нинг Тао сказал: "Не называй меня больше сэром, просто зови меня Большой Брат Нинг".

Сю Вэйян слегка кивнула и мягко крикнула: "Брат Нин".

Нинг Тао посмотрел на нее и улыбнулся.

Разве он не пришел в прошлое, чтобы найти ее?

Как долго он мог пробыть в этом прошлом?

Он сам не знает, но даже если он может сделать их обоих счастливыми на несколько дней, это нормально.

Сколько сегодня времени?

Сколько времени?

Некоторые чувства не должны длиться вечно.

Некоторые истории короткие, но они сияют как падающая звезда.

В непроизвольный момент Сюэ Вэйян подняла голову и уставилась прямо на Нин Тао, в этот момент ее глаза горели, как костер вокруг них. В свете огня, сказочное лицо имело трогательную красоту.

В конце концов, она была Предком, Ищущим Дух Дэна, который изначально был феей.

Нинг Тао выглядел слегка ошарашенным.

Сюэ Вэйян внезапно прислонилась и наклонилась к рукам Нин Тао, закрыв глаза. Она была в спокойном настроении, с улыбкой на углах рта и счастливым взглядом.

Тело Нинг Тао окоченело, не зная, что делать.

Он сказал остаться, и это означало остаться здесь. Тем не менее, он не ожидал, что Сюэ Вэйян имел другое толкование и зарылся в его объятия.

Это недоразумение.

Но этот был настолько прекрасен, настолько прекрасен, что не захотел объяснять.

Кроме того, как он мог вынести, чтобы разрушить прекрасные мечты страдающей женщины?

Внезапно, тело Сюэ Вэйяна излучило клочок самой дорогой любовной энергии, чрезвычайно редкой и драгоценной, как только она вышла, она была чрезвычайно чистой, свободной от примесей и полностью соответствовала критериям сбора.

Нинг Тао был удивлен в глубине души, но он смог это выяснить. Могут ли эмоции, которые она подавляла в течение пяти лет, внезапно вспыхнуть, и они не могут быть сильнее? В отличие от современных людей, у древних не было столько желаний и отвлекающих факторов в их сердцах, любовь есть любовь, и когда ты платишь любовью, твое сердце не будет думать о том, сколько у него нет ни денег, ни машины, ни зарплаты или чего-то еще. Любовь есть любовь, безупречная.

Нинг Тао нежно вдохнул, и этот клочок Энергии Любви был собран им.

Именно этот клочок любовной энергии вошел в тело Нинг Тао, и в теле Нинг Тао внезапно произошла странная реакция, беспрецедентная по своим масштабам.

Это чувство..........

Это как открыть дверь чему-то!

Тем не менее, он снова был очень размытым, мимолетным и невозможным для захвата.

Сердце Нинг Тао было поражено и любопытно: "На что это похоже?"

Он не мог не взглянуть на Сюэ Вэйяна, которая была уютно устроена у него на руках.

Так случилось, что Сюэ Вэйян также открыл глаза и посмотрел на него.

Четыре глаза.

Была тишина.

Сердце Нин Тао, однако, прыгнуло без всякой причины, и ощущение, что открылась какая-то дверь, снова пузырилось.

Сюэ Вэйян снова закрыла глаза, и ее челюсть стала слабо двигаться вверх.

Это его просьба поцеловать ее?

Похоже, у Нин Тао на шее лишняя рука, надавливающая на шею, но его разум вспыхивает в виде слайд-шоу женских "картинок", Цзян Хао, Цинь Чжоу, Бай Цзин Цзин, Линь Цинь Юя, Мягкого Тинь Иня...........

Пять тигров семьи Нин, кажется, наблюдали за ним со стороны, гора давления.

Как раз в это время Динь Линь вышла из кухни с мисками и палочками для еды и увидела свою мать, уютно устроившуюся в объятиях Нин Тао, после чего закричала: "Шьям! Застенчивый!"

Одно слово - и мы улетим.

Сюэ Вэйян оторвалась от рук Нин Тао, а Нин Тао притворилась, что повернула палку и поджарила косулю.

Два взрослых притворились, что ничего не случилось, и сотрудничали.

"Я ничего не видел". Динь Линг сказал озорно.

"Мясо приготовлено, Лингер, иди сюда, а я дам тебе самую жирную заднюю ногу." Нин Тао протянул руку, оторвал одну из задних ног оленя и передал ее Дин Линю.

Динь Лин опустил чашу и палочки для еды, взял задние ноги и пожевал.

С мясом, чтобы есть, ей было плевать на рубленый рот.

Нин Тао улыбнулся и сказал: "Не торопитесь, осторожнее с ошпариванием, ешьте медленно, здесь еще много".

Сюэ Вэйян посмотрела на Нин Тао, ее глаза были полны любви............

В то время как Сноу Вейян и Дин Лин едят мясо косули при ярком лунном свете, Нин Тао склонен к миске супа из диких овощей, в которой даже нет соли. Три человека, два маленьких, наслаждаются ужином и смеются, пока они это делают.

"Брат Нинг, сегодня ты спишь в моей комнате". Когда ужин закончился, Сюэ Вэйян вдруг набралась смелости сказать это Нин Тао.

Нинг Тао замер на месте, не зная, что делать.

Он признался, что его сердце действительно было тронуто только потому, что она была Предком, ищущим Дух Дэна, но темпы развития были слишком быстрыми, не так ли?

"Я... я пойду спать в сарай с Лингер." Сюэ Вэйян добавила.

Нинг Тао вздохнул с облегчением: "Это не сработает, я пойду спать в дровяную комнату, пока вы, матери, будете спать в кровати".

Динь Линг сказал: "Не спорьте, я пойду спать в дровяную комнату, а вы двое - в кровать".

Нинг Тао: ".........."

Лицо Сюэ Вэйян мгновенно покраснело и застенчиво сказало: "Не говори глупостей, если семья ребенка не понимает, а то я тебя ударю".

Динь Линь, однако, справедливо сказал: "Я видел, как другие люди женятся, невеста и жених должны спать в одной постели, а невеста должна покрывать голову красным цветом".

Сюэ Вэйян: "........."

Нин Тао был так смущен, что поспешил сказать: "Я пойду в дровяную комнату и уберусь, а завтра, когда у меня будет время, я застелю кровать, так что в будущем у меня не будет столько проблем".

Неважно, как отреагировали Сюэ Вэйян и Динь Лин, он ускользнул сам.

В дровяной комнате было немного дров и сена, наверное, потому, что Сюэ Вэйян раньше болела в постели, дров не было много, и дровяная комната казалась пустой. Нинг Тао выбрал место, разложил сено, и был составлен план этажа.

На самом деле, у него есть кровать, которая является его небесной родиной. Но если ты отпустишь ее, тебе придется объяснить, как есть такая кровать. Кроме того, укладка сена была на самом деле довольно удобной, с рыхлой, мягкой текстурой и запахом травы, так что он не потрудился добавить к этому неприятностей.

Лежа на свободном сене, разум Нинг Тао продолжал вспоминать два удара сердца перед ужином, как будто открывая какой-то портал.

Ночью в окне темно.

Человек в стоге сена вдумчиво мутировал: "Это было так странно, как будто мы с ней давно знакомы, мы были разлучены на сотни, если не тысячи, лет, и вдруг встретились... Если бы я был с ней, я бы ее разбудил?"

Может быть, есть такая возможность, а может и нет.

Но в любом случае, его сердце было тронуто.

Время Дан Юаня - это время, когда мы с тобой встретимся.

Слова снова реверберировали в его сознании, звук, который поразил его разум. Эти сомнения были также запутаны в его сердце, как будто это был беспорядок.

Шуршащие шаги шли снаружи двери сарая, который имел несколько сломанных щелей, а лунный свет бросил фигуру через безоконное отверстие и отразил ее на стене. Отражение, с его длинными волосами на талии, было зрелищем.

А вот и она.

Нинг Тао напряглась необъяснимо.

Он не ожидал, что она будет такой храброй, хорошо зная, что в сарае есть волки, которые еще не принесли мяса, чтобы накормить их.

Мало ли он знает, насколько храброй может быть женщина, когда встречает мужчину, которого хочет, счастье, которого хочет.

Женщина снаружи сарая слегка подошла к двери, колебалась, но отступила.

Нин Тао был тайно облегчен, он не знал, почему, у него было чувство потери в сердце, очень конфликтно.

Спустя секунды снова появились шелестящие шаги, и стена отбросила эту аппетитную фигуру.

Опять она.

У отражения на стене была поднята рука, медленно, нерешительно.

На этот раз Нин Тао снова немного предвкушала в своем сердце, желая, чтобы она постучала в дверь, желая, чтобы она зашла.

Однако через несколько секунд она снова уронила руку и повернулась, чтобы уйти.

Шуршащие шаги были далеко.

Казалось, что в ее сердце был кенгуру, и она хотела пройти через это, но обе попытки не увенчались успехом.

Что это был за Кан в ее голове?

Никто не знает.

Внезапно Нин Тао поднялся со стогу сена и сделал большой шаг к двери, вытягивая рухнувшую дверь комнаты.

Женщина при лунном свете повернулась и внезапно напряглась: "Брат Нинг, ты.........."

В сердце Нин Тао также был кань, и он также пытался переступить через этот кань, настолько сильно, что он ясно слышал, что она говорила, но не отвечал. Он просто смотрел на нее, его глаза горели.

Женщина при лунном свете заикалась: "Я посмотрю, не спишь ли ты и не хочешь ли одеяло".

Она врала, в ее доме не было одеяла.

Внезапно Нин Тао сделал большой шаг, и как только он поднял ее, он повернулся и направился в дровяную комнату..........

PS: Общественный номер перевернулся и не может ехать до 20-го, эм.....

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0861 Глава 0861 Откройте дверь бессмертным.**

Глава 0861 Откройте дверь в Бессмертную Зее-га.

Сломанная дверь дровяной комнаты захлопнулась после нежного удара по пятке Нин Тао, она была обветшалой, но, казалось, была самым безопасным барьером в мире, блокируя все тяготы и опасности и оставляя безопасность и счастье в двери.

Сюэ Вэйян казалось таким присутствием, и когда ее безо всякой причины и даже немного грубо взяли в руки Нин Тао, она все еще нервничала и не осмеливалась смотреть в глаза Нин Тао. Она все еще нервничала, но в ней было предвкушение.

Разве она не этого хотела?

Это правда.

Такой сильный.

В пожарной части не было света, а был лунный свет.

Нин Тао поместил ее в стог сена, мужество, чтобы добраться сюда потребляли семь из десяти, в желобе тоже осталось совсем немного крови, к тому же здесь у него не было бы следующего шага. Просто глядя на нее, он на самом деле тоже нервничал.

В конце концов, это был первый раз, когда он это сделал.

Ведение вдовы в дровяную комнату с непоколебимыми намерениями.

Сюэ Вэйян тоже нервничала, ее глаза смотрели прямо на Нин Тао с намеком на ожидание и волнение.

Четыре глаза, та же нервозность, то же возбуждение, то же опасение.

В воздухе был негласный фактор до того, как он просочился в сарай, и казалось, что просто маленькая искра взорвется и извергнет магму.

Прошло столько времени..............

"Ты принял душ". Нинг Тао сказал.

Сю Вэйян кивнула.

"Ребенок спит?" Нинг Тао сказал.

Сю Вэйян снова кивнула.

"Что если..." Нинг Тао собирался замолчать.

Голос Сюэ Вэйян был легким, как комар: "Что?"

Голос Нин Тао был немного тяжеловат: "Что бы ты сделал, если бы я внезапно исчезла завтра?"

Из угла рта Сюэ Вэйяна появился намек на улыбку: "Если ты завтра исчезнешь, я оставлю тебя в моих снах".

Нин Тао с трудом мог подавить свои эмоции и желания и поцеловать.

В жизни есть люди, которые не могут спрятаться, если хотят, и есть чувства, которые не могут убежать, если хотят. Он врывается в сердце человека, как зверь, бушующий, рвущий веревки, связывающие его разум, и высвобождающий самые первобытные и самые дикие желания человека.

Разве человек не зверь в одежде?

Не говоря уже об одежде в это время года.

Момент, которого она ожидала, наступил внезапно, и с радостью постучался в дверь, и на мгновение ей показалось, что она пронизана чем-то, а потом она полностью растаяла, и слезы счастья усеяли ее огромные глаза, которые светились, как звезды.

Именно в этот момент ее любовь окружила его, утопила и оставила в нем. Это ощущение ума, как будто он открыл какой-то портал, на этот раз появилось очень четко и очень сильно.

"Вот на что это похоже... это... что это?" Сердце Нин Тао был наполнен удивлением и любопытством, он чувствовал, что портал открыт в его сердце, но он не мог видеть его и не мог войти.

Внезапно его разум взорвался, и его тело на мгновение застыло.

Его глаза были погружены во тьму, и он ничего не мог видеть, или слышать ветер за окном, звук жуков, или даже звук ее голоса.

Это аллергическая реакция на препарат "Предк Дэн".

Как это случилось в это время?

"Хмм!" Голос внезапно вошёл в его уши.

Свет внезапно вернулся.

Ничего не изменилось.

Ночной ветерок за окном был ярким, и лунный свет пролился нежно, сияя на него и Сюэ Вэйяна.

Нин Тао смотрел прямо на Сюэ Вэйян, не зная, почему, у него вдруг возникло странное ощущение, что с ней что-то не так. Но опять же, он не видел ничего плохого в ней, это было просто странное и смутное чувство.

"Ты..."

Сюэ Вэйян показала ей зубы и улыбнулась, эта улыбка была нежной и сладкой.

Нинг Тао замерз.

"Я наконец-то подождал, пока ты придешь". Слова вышли из уст Сю Вэйяна.

Только одно предложение, она больше не была Сюэ Вэйян, она была другим существом, Духом Древнего Искателя Дэна.

Нин Тао мгновенно пришел в себя и подсознательно попытался ползти вверх, но одна из ее рук, укоренившаяся в лотосе, обернулась вокруг него и заключила его в тюрьму.

"Ты разбудил меня, почему ты опять ушел?" Она сказала.

Нин Тао, наконец, понял, что такое сердце, которое появлялось три раза до этого, казалось, открывало некий портал, где был источник чувства, и почему оно появилось.

Положительный момент - это окно или дверь разума.

Просто есть что-то странное в том, как открывается окно или дверь.

Эти двое мужчин молчали в течение дюжины секунд.

Нинг Тао наконец-то сказал: "Ты Дэн Линг?"

Она кивнула.

Хотя это был явно один и тот же человек, такой обмен дал странное ощущение.

"Как ты выбрался?" Нинг Тао снова спросил.

Она звучала мечтательно: "Что скажешь?"

Нин Тао покачал головой, он прочитал так много книг, но ни одна из них не научила его, как анализировать ситуацию перед ним.

"Ты открыл дверь, и, естественно, я вышел." Она сказала.

Нинг Тао: ".........."

"Я говорю не о двери в теле, а о двери в разуме, но..." она на мгновение замолчала, с прикосновением к себе: "Дверь в женщине, и ум, и сердце, кажется, идут прямо, не так ли?"

Нинг Тао был безмолвен, как вдруг пробудился Дух Дана, но этот Дух Дана был не таким, каким он представлял себе Дух Дана. Но он не мог сказать, в чем разница, и не был уверен, нравится ли ему такая основательная Ци Дэнь Лин или он был разочарован тем, что в ней было меньше сказочного вкуса, которого он ожидал от нее.

Однако, на этот раз, очевидно, не время изучать дверь женского разума.

"Это клеймо на тебе". Она сказала.

Ответ - не вопрос.

Нинг Тао слегка замер: "Что ты сказал?"

"Ты знаешь, о ком я говорю", - сказала она.

Нинг Тао внезапно вспомнил трансцендентное существо, это была оригинальная Небесная Внешняя Клиника, теперь Небесная Семья Cai Tonic академии. На нем есть свой след, который является договором с душой. Сначала он был в ярости и хотел оторвать дело души, но не смог этого сделать вообще. Как только он порвал этот лист бумаги, кровь вокруг него, казалось, пролилась, ощущение было хуже, чем смерть!

"Я умер от его руки". Она повторила.

"А?" Нинг Тао был ошеломлен на месте.

Дух Дана, которого он так старался найти и вернуть, умер от рук Небесного Семейства Кай Тоник!

Он бы не поверил ни единому ее слову, если бы оно не вышло из ее уст, кто бы ни говорил с ним в таком тоне.

Однако, когда эти слова вышли из уст Предка, ищущего Духа Данова, это было другое дело, и шок в его сердце можно было вообразить.

"Я знаю его секреты, так что он не может меня удержать." Она пробормотала: "Это единственный способ сбежать, он не сдастся, он убьет меня, если ты возьмешь меня обратно".

"В чём секрет?" Нинг Тао не мог дождаться ответа.

В углу ее рта появилась горькая улыбка: "Ты слишком слаб, зная, что это вредно, наоборот". Ты помнишь, не веришь, не веришь каждому слову".

"Неужели нет ничего плохого в том, что ты не говоришь мне?" Нинг Тао совсем не ушел в отставку.

"Зная эту тайну, ты не можешь смириться с ней, она может пронзить твой разум, и как только она узнает, что ты знаешь ее секрет, она убьет и тебя тоже." Она сказала.

Добрый и Злой Трипод пришел в голову Нин Тао вместе с тем человеческим лицом, у которого всегда были закрыты глаза, и он не мог не думать в своем сердце, может ли это быть сосудный дух Доброго и Злого Трипода, о котором она говорила? Думая так, он чувствовал, что то, о чем она говорила, было не добрым и злым духом, а еще одним страшным существованием.

Может быть...

О, Боже!

"Скажи мне, кто он, черт возьми, такой, о котором ты говоришь?"

"Сейчас не время говорить тебе, что ты слишком слаб, и что я защищаю тебя, делая это". Она сказала, что ее глаза полны любви, так же, как Сюэ Вэйян смотрел на него.

На самом деле, разве Сюэ Вэйян не она, и разве она не Сюэ Вэйян?

Но Нин Тао не смог понять и не смог принять это: "Я так много работал, чтобы найти тебя, но ты не хочешь мне ничего рассказывать, и ты не хочешь возвращаться, так какой смысл мне искать тебя"?

Ее голос был нежным, как вода: "Ты тот, кем мне суждено быть, я все равно причиню тебе вред"?

Нинг Тао слегка замер, "Я тот, кем ты должен был быть?"

"Разве нет? Я оставил формулу Дан Ци в этом мире, и именно тебя я ищу, и другие не отреагируют на это так, как ты, и даже если ты почувствуешь запах Дан Ци, ты отреагируешь, и ты увидишь меня, не так ли?". Из углов ее рта появился намек на смех.

Это началось с Нинг Тао.

С самого начала своего воздействия на предков Дэн Искал, он обнаружил, что только он будет иметь, что конкретный вид аллергической реакции на Дэна, что другие не имели бы. Он не смог выяснить, где источник этой аллергической реакции на эликсир, но ему не пришло в голову, что он здесь.

В самом деле, отложив в сторону все таинственные реакции Культиватор, эта поза, эта ситуация, он может открыть дверь, чтобы увидеть ее, не так ли, чтобы не доказать, что он тот, кого она ищет?

Если сравнить ее с таинственным замком, который может открыть только его ключ, то это все, что есть.

Он начал верить ее словам.

"О, мой предназначенный, не торопись, пока ты приходишь, я буду рядом с тобой. Когда ты станешь достаточно сильной, я все тебе расскажу и уйду с тобой". Она сказала.

"Тогда как далеко я должен возделывать себя, чтобы быть тем, кого ты называешь могущественным?" Нинг Тао спрашивал.

Она вспыхнула сладкой улыбкой: "Когда ты сможешь позвать Небесную Фею поиграть".

Нинг Тао: ".........."

"У тебя не хватает силы танца, я немного сонный, я хочу спать."

"Подожди, что значит, что не хватает силы Дэна?" Было трудно открыть дверь и увидеть ее, но Нинг Тао не хотел отпускать ее.

Так вот что называется "время Дан Юаня, когда мы с тобой встречаемся".

Нин Тао преследовал и спросил: "Я все еще не могу усовершенствовать уровень Бессмертного Дана, Ищущего Дана, ты - Дан Бессмертный, есть ли у тебя какой-нибудь способ помочь мне?".

После короткого молчания, она внезапно моргнула глазами со странным выражением: "Брат Нин, о чем ты говоришь"?

Нинг Тао: "А?"

Она ушла.

Сю Вэйян вернулась.

"Почему бы тебе не.... хмм!"

Есть вопросы, на которые нет необходимости отвечать словами, а реальные действия часто более убедительны и проницательны.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0861 Глава Дешевый папа**

0861 Глава Дешевый папа Все стояло на месте.

Все снова было в веневом взгляде.

Язык имеет значение?

Бывают моменты, когда слова не нужны, а нежный взгляд - это как сказать много слов.

Открой дверь Дэнлингу, это было похоже на сон.

Он понял некоторые важные вещи, и была также некоторая путаница, но туман, который мог окутать его сердце, становился все тоньше.

Оказалось, что аллергическая реакция Предка Ищущего Дэна была нитью в ее поисках.

Как долго она этого ждала?

Никто не знает.

Трех жизней, которые любят писатели книг, тоже далеко не достаточно.

Может, триста, может, три тысячи, может, тридцать тысяч.

Наконец-то он здесь.

Наконец-то она его дождалась.

Он не ожидал, что она будет такой Духом Дэна.

Она также не ожидала, что он будет естественным посредником между добром и злом.

Небеса создают беспорядок в людях, а судьба всегда любит шутить с людьми, не так ли?

"Я... я удивлен, что не спросил ее имени?" Некоторое время Нинг Тао внезапно вспомнил этот вопрос с неловким видом.

Но дело не в том, что он был небрежен, потому что у него было столько вопросов, на которые он хотел получить от нее ответы, и он задавал столько вопросов, что он так отчаянно пытался понять, что забыл спросить у людей их имена.

Ее ведь не просто зовут Дэнлинг, да?

Любопытная улыбка появилась из угла его рта.

"Брат Нинг, чего ты улыбаешься?" Человек на руках увидел его улыбку и мягко попросил, голос был мягким и податливым.

Голос Нинг Тао тоже был нежным: "Я счастлив, поэтому я улыбаюсь, это похоже на сон, не так ли?"

"Ты - все для меня". Сказала она, слегка похоронив лоб, не осмеливаясь посмотреть в глаза Нин Тао.

Нинг Тао нежно погладила волосы: "У тебя такое чувство, будто... мы давно знакомы?"

Она кивнула: "У меня было такое чувство, когда я увидела тебя в первый раз, просто... Я тогда сама не знала, что ты тот, кого мне суждено было подождать, и в конце концов я это сделала".

Как будто слова были сказаны Дэном Лингом.

По нормальным обстоятельствам, он, вероятно, уйдет завтра в это прошлое. На этот раз, несмотря на то, что Башня Времени Чжэнь была активирована Часом Цин, который теоретически продлил бы время, думать об этом было бы недолго.

И даже если его продлить на десять дней, что с того?

Десять дней спустя он все равно бы ушел, и все бы закончилось.

Как счастливо это время, как будет счастливо это время, как будет больно это время.

Такая любовь, такое одержимость, как это жестоко!

Неосознанно, его глаза увлажнились, а затем слезы схватили его глаза и побежали по щекам, капая вниз по руке.

Сю Вэян посмотрела вверх и удивилась: "Брат Нин, ты... почему ты плачешь?"

Нинг Тао поспешил протянуть руку, чтобы стереть следы слез по углам глаз и заставил улыбнуться: "Ничего страшного... Я просто слишком счастлив... Я наконец-то нашел тебя".

Сюэ Вэйян внезапно подошла и поцеловала его в губы.

Весенний ветер поднимается за окном без видимой причины, ночная роса густая, а капли кристалла свисают с листьев.

В конце темноты был свет, и луч золотого света с востока пронзил темный полог.

Сломанная дверь дровяной комнаты открылась, и Нин Тао нес ржавый топор, готовый пойти в лес, чтобы вырубить дрова. Ему нужно было заправлять кровать, иначе он не мог все время спать в стоге сена, не так ли? После одной ночи он, наконец, понял, что ему повезло, что он пересек шкалу времени, чтобы встретиться с ней здесь, по сравнению с теми, кто любил друг друга, но не мог быть вместе. День вместе - это день, два дня вместе - это день, два дня вместе - это день, два дня вместе - это день. Однако, даже на час или минуту, он хотел сделать их счастливыми.

Затем Сюэ Вэйян также вышел из дровяной комнаты, гуляя в несколько неловкой позе, но его лицо было наполнено счастливой улыбкой, глядя на глаза Нин Тао, полные ласки.

Прошлой ночью она дала Нин Тао значительное количество Любимой Энергии, и это было источником ее нынешней странной походки. Но она не знала, что Нин Тао уже был довольно сострадателен и даже не использовал секретную технику, стоящую двадцати божественных кристаллов.

Сюэ Вэйян подошла к Нин Тао, очень расстроенная: "Ты, наверное, очень голодна и немного устала, съешь что-нибудь перед уходом, вчера вечером осталось столько жареного мяса, что я пойду разожгу костер".

Она шла на кухню, когда Нин Тао взял ее за руку и улыбнулся: "Иди к Лингер, не обращай на меня внимания, мне не потребуется много времени, чтобы срубить корнеплод, а потом я вернусь к завтраку".

Сюэ Вэйян кивнул, невольно подергивая руку от Нин Тао.

Как раз тогда дверь комнаты внезапно открылась и сзади вытолкнула маленькая головка: "Стесняйся, стесняйся!"

Нин Тао взволновался и отпустил руку Сюэ Вэйяна, его лицо было наполнено взглядом смущения.

Сюэ Вэйян притворилась злой и сказала: "Линьор, иди с мамой на кухню и приготовь завтрак, твой отец хочет".

Сказав это, она не осмелилась посмотреть на реакцию Нин Тао и пошла на кухню в большой шаг, но в конце концов, она была неудобства скрыты в ее теле, и ее ходьба поза была все еще так странно и не быстро.

Но Нин Тао все равно замер на месте, хотя он был психически подготовлен, но не ожидал, что счастье придет так внезапно, прямо стал отцом!

Динь Лин выбежала из дверного проема, но вместо того, чтобы пойти с матерью на кухню, она побежала к Нин Тао, ее маленькие руки широко раскинулись, когда она побежала и закричала: "Папа! Папа!

Эти два папы заставили Нин Тао кричать онемевшим и счастливым, бросили топор и взяли Динг Линга, затем поцеловали малыша в щеку и засмеялись: "Папина хорошая дочка, хорошая девочка"!

Динь Линь также клевал щёки Нин Тао, как курица, и самодовольно говорил: "Я знал, что ты станешь моим отцом, у меня есть отец! У меня есть отец!"

Хоть и дешевый отец, но это не мешает Нин Тао любить Динг Линга, воспитанного и понимающего ребенка, вчера, когда Динг Линг поклялся ему, он тосковал по себе, если бы только у него была такая хорошая дочь, теперь, когда это желание сбылось, как он может не быть счастлив?

"Лингер, не шути, спускайся быстрее и помоги матери приготовить завтрак для отца." Сюэ Вэйян тоже был счастлив, со слезами радости на глазах.

Нинг Тао уложил Динг Линг.

Динь Лин побежала в сторону Сюэ Вэйян и пошла за матерью, сломав ей рот, когда она сказала: "Мама, что у тебя с ногой, почему ты хромаешь?".

Нин Тао был так смущен, что избегал ее "невинных" глаз и склонил голову, чтобы поднять ржавый топор.

Динь Линь также оглянулся на Нин Тао, и из его рта вылетело: "Папа поранил его?".

Больше никаких вопросов, иди на кухню".

"О, так где вы были прошлой ночью? Я не вижу тебя, когда просыпаюсь". Динь Линг сказала, когда шла пешком.

Сюэ Вэйян закрыл уши, его шаги были трудными, но он все равно должен был уйти.

Нинг Тао перенес топор в бамбуковый лес в задней части дома и прошел немного дальше в лес. Он выбрал вересковое дерево, которое требовало, чтобы он широко распахнул руки, чтобы держать его в руках, затем отбросил топор в сторону, пробуждая телескопическое состояние глаза, убедившись, что никого нет рядом, прежде чем отпустить мясной выстрел.

С помощью этого ржавого топора можно срубить такое дерево, даже если срубить его в кучу железа.

При выстреле из плоти, с боковым ударом, голова пистолета прорезает нанму, как морковь, без застойного ощущения грязи и воды.

После этого он ударился о багажник пощёчиной.

ЩЕЛЧОК................

Огромный вереск упал, сбив много маленьких деревьев. Разрез между стволом и пней гладкий и плоский, без полупросеянных разрезов. Голое дерево в воздухе издавало слабый лечебный аромат, а на гладком срезе слегка выделялись золотые нити.

Это настоящее золотое вересковое дерево.

Такое дерево в XXI веке обойдется миллионам, по крайней мере, в покупку. Однако, в наше прошлое, такой золотой прут очень распространен.

Нинг Тао размахивал мясным выстрелом, чтобы нарезать дрова.

Нажми, нажми, нажми.............

Деревянные обломки летали вокруг.

То, что упало, было дерево, то, что было вырезано, было дровами.

Вскоре на полу будет куча дерева и досок, которых более чем достаточно, чтобы сделать кровать, он подумал о том, чтобы добавить в дом какую-нибудь мебель, например, гардероб и скамейку, а также хотел сделать деревянную игрушку для лошади для Динг Линг или что-то в этом роде.

Если ты отец, ты должен сделать подарок, верно?

"Брат Нинг, давай поедим". Голос Сноу Вэйяна исходил из бамбукового леса.

"Папа, давай поедим!" Голос Динг Линга.

Пришли и мать, и дочь.

Нин Тао поспешно собрал свою плоть и взял топор, черно-белый духовный огонь, поднимающийся с его ладони, и очень хрустящий и чистый шлепнул ржавый топор несколько раз. Искры были повсюду, ржавый топор блестел, даже разрезное лезвие было намного острее.

Делая это, просто хотел немного эффекта от вырубки дерева топором. Иначе, возвращаясь с ржавым топором, что дерево так сильно расщепило?

Нин Тао взял топор и пошел обратно, и как только он добрался до бамбукового леса, он увидел Сюэ Вэйяна и Дин Линга, которые шли к нему.

"Вы все срубили деревья?" Когда я увидел его в первый раз, я увидел только одно дерево, и я не мог видеть дерево Нан, которое Нингтао срубил, и я не мог видеть кучу обработанного дерева, которое было свалено на землю.

Нин Тао размахивал ручным топором в руке и улыбался: "Такие вещи, как лесозаготовки, для меня малы, видишь ли."

Пока он говорил, он врезал топор в толсторукий бамбук.

Со вспышкой холодного света, длина руки Нан Бамбук вздрогнула, затем медленно соскользнула с разреза, разрез гладкий и плоский.

"Ух ты! Папа, ты потрясающий!" Покалывание взволнованно плакало.

Нин Тао протянул руку помощи и поднял ее, положил на шею и улыбнулся: "Папа дал тебя, как лошадь, ты поедешь с папой домой".

Динь Линь с радостью сказал: "Да, у меня есть лошадь". Ха! Гах..........."

Сюэ Вэйян последовала за ней, плача и смеясь: "Брат Нин, видишь ли, ты испортил своего ребенка, как дочь может ездить верхом на отце, как лошадь"?

Нинг Тао повернулся и улыбнулся, "Какой смысл? Дочь - это папина маленькая ватная курточка, и я готов дать Лингу лошадь, чтобы он мог покататься".

Сю Вэйян посмотрела на Динь Линь: "Линь, спускайся сюда!"

Динь Лин стояла высоко и выплюнула язык на Сюэ Вэйян: "Тебе разрешено ездить верхом только на папочке, я видел это вчера вечером, ха!"

Сю Вэйян выросла во рту.

Тело Нинг Тао мгновенно окаменело.

Этот парень...

Это Бог послал 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/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0864 Глава 0864: Отец Цзы**

0864 Глава 0864 Papa Tzu В утреннее время Нин Тао собрал несколько предметов мебели, кровать из золотого шелка нан дерева, гардероб из золотого шелка нан дерева, несколько табуреток и стульев в отличие от пони лошади.

Именно благодаря тому, что трудные времена в медицинском университете Горного города, где он узнал немного деревообработки, в сочетании с его текущей силы, и скрытые инструменты, что он был так богоугоден. Конечно, мебель, которую он сделал, не квалифицированная мебель, просто самая простая конструкция, погоня не красивая, но крепкая - это хорошо.

Дневное солнце было теплым.

Во дворе Динь Линь счастливо ездила на своей деревянной лошади, ее рот постоянно кричал: "Слава, слава, слава.........................".

"Брат Нинг, я вытру твой пот". Сюэ Вэйян взяла влажную мешковину, чтобы вытереть пот Нин Тао.

Нин Тао положил работу плотника в свои руки и позволил Сюэ Вэйян вытереть пот, почувствовав её нежность.

В его сердце была сокрыта тайна, а именно, что Сюэ Вэйян - это Дан Линь, а Дань Линь - это Сюэ Вэйян.

Это заставило бы его чувствовать себя лучше, думая, что он все еще сможет найти ее, даже после окончания отношений.

Разве она не сказала то же самое, что была достаточно близко, чтобы найти ее, когда он пришел.

Это его и ее уникальный путешествующий во времени "любовный роман".

"Не облажайся, отдохни, не износись". Сю Вэйян сказала грустно.

Нинг Тао улыбнулся и сказал: "Я в порядке, просто позволь мне сделать это, я хочу сделать наш дом красивым".

"Тогда я помогу тебе, что я могу сделать?" Сюэ Вэйян прыгнула к его ногам.

Нинг Тао засмеялся: "Ты поможешь мне погладить эту палку, пока я засовываю ее в эту дыру".

"Хмм." Сю Вэйян закатала рукава и поднялась.

Тенон и тенон, традиционные технологии.

Пары в паре и не устают работать.

Через некоторое время родился маленький квадратный стол с золотым прутом.

Нин Тао протер столешницу рукавом, сметая древесную стружку, а когда светило солнце, столешница слегка вспыхивала золотистым сиянием, прекрасным.

Сюэ Вэйян радостно засмеялась, а потом поспешно схватила Нин Тао за руку, чтобы снова вытреть стол, и искренне сказала: "Не портьте одежду, я пойду принесу быструю тряпку, чтобы вытреть".

Tian Bao одежды, которые не могли быть даже пробиты пулями, не могли протереть стол чистым, но даже Нин Тао не потрудился объяснить, почему его одежда не сломается, и он кивнул.

Сю Вэйян зашла внутрь, чтобы найти тряпки.

Нинг Тао сел на только что изготовленный стул и посмотрел на солнце, склонившееся к западу, его настроение было немного тяжелым.

Этому времени уже был день, если бы он сам активировал Башню Времени Чжэнь, то в это время его бы здесь уже не было, это прошлое время рухнуло бы и все следы, связанные с ним, были бы стерты.

Он не мог не взглянуть на Динг Линга, который отлично проводил время, и задумался над вопросом, с которым ему пришлось столкнуться в своей голове: "Сколько у меня осталось времени с ними двумя, матерью и сыном?".

"Папа, иди поиграй". Динь Линь подал знак Нин Тао, улыбка на его маленьком личике.

Нин Тао хотел пойти, но его сердце было тяжелым, у него действительно не хватило ума играть, он сказал: "Папа устал, отдохни немного, прежде чем играть с тобой".

Он не хотел, чтобы она увидела, что его сердце весит на него, он хотел дать ей все, что в ее силах, чтобы быть счастливым и веселым.

Сюэ Вэйян вышла из комнаты, вытирая стол тряпкой в руках и ногах.

Нин Тао посмотрел на нее, его настроение постепенно улучшалось.

Это было трудно объяснить, он чувствовал себя особенно в мире с ней вокруг, вопросы и опасения, которые мучили его оставив его.

Дэн Линг сказал, что она может помочь ему устранить ужасную аллергическую реакцию принятия Предка Ищущий Дэна, что было правдой или ложью, на самом деле чувство в этот момент было ответом.

Сюэ Вэйян была застенчивой.

Нинг Тао засмеялся: "Я не знаю почему, я не вижу достаточно, просто хочу продолжать смотреть на тебя".

Сюэ Вэйян понизил голос: "Ребенок все еще здесь".

Не говоря уже о том, что Динь Линь была в порядке, упомянув малышку, ее голос подошел: "Застенчивая, застенчивая"!

Нинг Тао: ".........."

Да, да, да, да!

Внезапно звук лошадиных копыт доносился с дороги за пределами двора.

Семейное "Нинг" и радость были разрушены этим внезапным ударом копыт.

Нин Тао встал, его взгляд переступил через низкую стену бамбуковой изгороди, несколько высоких лошадей бежали в эту сторону. Он посмотрел на человека, чьи глаза были знакомы, и при более близком рассмотрении, это был один из солдат семьи Ван Юнь. Когда он впервые услышал звук копыт, он подумал, что это старик из Тандже послал кого-то искать его, но он не ожидал, что это будут люди Ван Юня, так что он внезапно расслабился.

Старый отец Тандже, конечно, искал бы своего сына, но не обязательно здесь. Однако, даже если старик Тангэ приехал сюда со своей армией и лошадьми, убить их все равно было бы очень тяжело, он только немного нервничал, потому что не хотел убивать на глазах у Сюэ Вэйяна и Динь Линя, и не хотел, чтобы мать и дочь испугались.

Сюэ Вэйян немного нервничала, когда подошла к Нин Тао, а также посмотрела на этих людей: "Брат Нин, кто эти люди?".

Нин Тао сказал: "Это семейный солдат чиновника по имени Ван Юнь, который встретил меня вчера на дороге и оставил мне адрес, сказав, что я должен пойти к нему, и эти семейные солдаты, вероятно, пришли, чтобы сказать это".

Нинг Тао взяла ее за руку и с улыбкой сказала: "Я никуда не уйду, я останусь здесь с тобой".

Динг Линг спустилась с деревянной лошади и рысью, обнимая ногу Нинг Тао, как только смогла: "Папа не уезжает, я не могу пропустить папу".

Нинг Тао протянул руку помощи и подобрал ее: "Отец никуда не уйдет, и отец не может пропустить Лингера".

Он знал, что мать и дочь беспокоились о том, что он перейдет на сторону Ван Юня и будет искать лучшее будущее. Но такие заботы были излишними, он приехал сюда, чтобы найти ее, как он мог следить за будущим Ван Юнмоу. Не говоря уже о Ван Юне, даже если бы Лю Бэй посмотрел на этот сеновал и пригласил его с горы, он бы не пошел. Он знает, что будет делать в ближайшие 1700 лет.

В этот момент несколько солдат семьи Ван задушили своих лошадей за воротами двора, затем сошли с лошадей и подошли к двери. Хотя было ясно, что Нин Тао и Сюэ Вэйян, которые держали ребенка, были во дворе, посетитель все же вежливо постучал в обветшалую деревянную доску двери.

"Я открою дверь и послушаю, что они скажут". Нин Тао поставил Дин Линг и пошел открывать дверь.

Сюэ Вэйян вытащила Динь Линь, чтобы встать позади Нин Тао.

Один из солдат семьи Ван во главе группы склонил руки и сказал: "Господин Нин, мой господин ждал тебя целый день и не видел тебя, поэтому меня послали найти тебя". Я видел это с тех пор, как приехал сюда, и не ожидал, что евнух будет жить здесь".

Нинг Тао сказал: "Да, это мой дом, это внутренний человек и мое дитя".

Сюэ Вэян произнесла гостю "Аве Мария" и вежливо сказала: "Моя дочь Сюэ Вэян познакомилась с Господом".

Несколько солдат семьи Ван поспешили вернуть салют, не осмеливаясь принять малейшее притворство.

"Заходите и говорите". Нинг Тао сказал.

Несколько солдат семьи Ван вошли.

"Пойду сделаю миски с водой для лордов." Сюэ Вэйян притащила Дин Лин на кухню.

Были розданы несколько недавно изготовленных табуреток, и Нин Тао пригласил нескольких солдат семьи Ван занять свои места и сказал: "Ваша светлость послала вас сюда, чтобы найти меня.

Ведущий солдат сказал: "Наш Господь - человек с большим желанием, и он жаждет заводить друзей". Перед тем, как я вышел, милорд сказал, что если я найду своего сына, то приглашу его на завтрашний ужин".

Нин Тао пошевелил глазами, чтобы посмотреть на кухню, где две женщины смотрели на него глазами бабы. Они очень беспокоятся, что он ушел, никогда не вернется. Он улыбнулся и сказал в обморок: "Вы, ребята, возвращайтесь, скажите своему семейному господину, и просто скажите, что я не пойду". Мне нравится эта жизнь сейчас, и я не люблю вести солдат на войну".

"Пожалуйста, сэр, передумайте."

"Не думайте об этом больше, вы, ребята, возвращайтесь." Нинг Тао сказал.

Ведущий солдат также посмотрел на маленькую женщину или двух у двери кухни, и, казалось, понимает что-то в своем сердце. У моего господина есть дочь с маленьким именем, Закрытая Луна, которая все еще в середине истории. Если мой господин хочет служить моему господину, какие шансы у него есть?"

Закрытая Луна, разве это не Соболь Цикада?

Впервые в жизни вижу женщину, которая еще не замужем за Любу, я уверен, что это хорошая идея, что она еще не замужем за Любу.

В это время Лю Бэй, вероятно, вез двух своих братьев к рекам и озерам.

Сюэ Вэйян не смогла устоять и вышла с кувшином воды. Динь Лин последовала за ней, несколько грубых фарфоровых мисок в ее маленьких руках, и маленький посмотрел на семейных солдат не дружелюбным взглядом на всех.

Нинг Тао сказал: "Мои слова ясно дали понять, что я не пойду, вы идите".

"Ха! Какой позор, поехали!" Ведущий семейный солдат был немного раздражен и встал и ушел.

Сюэ Вэйян подошел как раз вовремя и случайно врезался в него, его тело потеряло равновесие и упало назад, бутылка воды в его руке тоже отвалилась и упала на землю.

Нин Тао качался, протянул руку вокруг талии Сюэ Вэйяна, а кончик одной ноги протянул руку и поймал керамический чайник, который вот-вот упадет на землю.

Весь процесс - это еще и моргание глазом, так быстро, что трудно разглядеть.

Несколько солдат были ошарашены.

Все они были практикующими боевыми искусствами, но никогда раньше не видели такого эксперта, как Нинг Тао. Только что, с такой скоростью, если бы Нин Тао был нож в руке, он мог бы убить несколько из них в одно мгновение!

Нин Тао помог Сюэ Вэйян подняться, затем протянул руку вниз, снял с ноги бутылку с водой и положил ее на стол.

Ведущий семейный солдат затем отступил и поспешно склонил голову: "Леди Сюэ в шоке, простите".

Под угрозой силы даже название изменилось.

"Я, я в порядке". Сюэ Вэйян чувствовала себя немного трепещущей, это все еще был первый раз, когда кто-то обращался к ней как к госпоже.

Несколько семейных солдат вышли и уехали.

"Брат Нинг, ты хочешь пойти?" Сюэ Вэйян сказала тихо.

Нин Тао протянул руку и обернул ее вокруг талии, улыбаясь и говоря: "Достаточно иметь тебя, я никуда не уйду".

На щеках Сю Вэйяна появились два красных облака, его голос негромкий: "Линьор все еще здесь".

Покалывание скрутило ее голову в сторону: "Я ничего не видел".

Нин Тао улыбнулся и сказал: "Мебель тоже готова, почему бы нам не пойти в город на прогулку".

"Для чего в городе?" Сю Вэйян снова напряжена.

Я хочу купить немного кукурузы и ткани, - сказал Нинг Тао, - но мы не можем есть оленя весь день. К тому же, разве это не добавляет кровати, постельных принадлежностей и прочего".

Нинг Тао улыбнулся и сказал: "У меня есть немного денег, которых хватит нашей семье, чтобы потратить их на некоторое время".

Он убил Тангье и дюжину солдат семьи Тангье, всех которых он переработал в густой суп, чтобы исправить добро, но деньги, которые у него были на этих людей, не были потрачены впустую.

"Тогда я пойду освежусь". Сюэ Вэйян была счастлива и вернулась домой, чтобы одеться.

Нинг Тао подцепил Динг Линг: "Линг'er, когда ты поедешь в город, твой отец купит тебе сахарные тыквы, чтобы ты поела, хорошо?"

Затем Динь Линь возбудился, сильно ароматизировал Нин Тао и завопил: "У меня есть сахарные тыквы!".

Нин Тао посмотрел в сторону Ечэна, с некоторым предвкушением и воображением в сердце, как бы выглядел город в первые дни Троецарствия?

PS: Третья смена заканчивается сегодня, и ожидается, что перевернутый общественный номер автомобиля будет отремонтирован за четыре дня до того, как он покинет завод.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0865 Глава Лю Гуань Чжань**

0865 Глава Лю Гуань Чжан Древние и современные женщины все одинаковые, они все должны одеваться, когда они выходят, и Сюэ Вэйян не является исключением. Но у нее было мало макияжа, даже самая простая румяна и пудра, она просто сменила рабочую одежду, причесала волосы и закончила.

Семья из трех человек отправилась в путь.

Нин Тао положил Дин Лин на плечи и подарил маленькую хлопчатобумажную куртку, как лошадку. Сюэ Вэйян почувствовала себя неуютно и сказала пару слов о том, что ей не нравится быть отцом и быть маленькой хлопчатобумажной шубой. Было бы неловко, если бы я сказал еще пару слов о Мини Зао и о том, что ей разрешили ездить только на папе.

Как маленькая хлопчатобумажная куртка может видеть что-то подобное?

Она была в растерянности из-за слов.

Но это нормально. Где еще она могла подумать о том, чтобы посмотреть? Ее сердце было наполнено Нинг Тао, где она могла бы поместиться что угодно.

Дом Сноу Вейана в Ечэне был в нескольких милях отсюда, и Нин Тао совсем не чувствовал себя уставшим, когда работал лошадью для Динг Линга, но Сноу Вейанг был слишком устал, чтобы ходить пешком. В конце концов, она только что оправилась от серьезной болезни, и ее силы были немного перегружены ветром и волнами. Но она держалась сквозь скрежещенные зубы и тихо вытирала пот, не давая Нин Тао увидеть.

"Лингер, спускайся на прогулку." Нинг Тао сказал.

"Хмм." Дин Лин ответил очень хорошо, затем добавил: "Я могу идти в Yecheng самостоятельно, отец не должен нести меня".

Нин Тао выпустил "Динг Линг", но присел на корточки перед Сюэ Вэйян: "Сюээр, поднимайся".

Сюэ Вэйян с удивлением сказала: "Брат Нин, что ты...........".

Вместо этого Нин Тао сзади обвела ноги и встала, пока ее тело наклонялось вперед, положив ее на спину.

Нин Тао, однако, носил ее на спине и продолжал идти в сторону Ечэн, говоря: "Ты моя невестка, нет ничего, что я не могу сделать с тем, чтобы носить тебя".

Сюэ Вэйян от всего сердца сказала: "Ты так долго носишь Лин'эр, ты, наверное, тоже устала, просто быстро опусти меня, я сама могу ходить".

Нин Тао улыбнулся и сказал: "Не обращай на меня внимания, я не устал, я не могу носить тебя на спине, пока не уложу".

Сюэ Вэйян немного поборолась, но Нин Тао вместо этого держала ее крепче, и она сдалась. Нин Тао носил ее на спине, это должна быть дочь, чтобы баловать ее, ей не нравились рассуждения в ее сердце, она просто любила Нин Тао, но видела, что он ходил неуклонно, его лицо не было красным и задыхался, поэтому он был в его милости.

Для такого человека, как Нинг Тао, который является почти феей, ходить на спине - это физическая задача, которая так же свободна от стресса, как и не приходить. Ему также нравился процесс этой спины, один шаг вверх и вниз, и всегда была нежная шишка, идущая от его спины.

Сюэ Вэйян поначалу смогла сохранять спокойствие, но, не зайдя слишком далеко, она отреагировала немного аномально, неописуемо покраснела, и ноздри у нее были необъяснимо коротки.........

Эта чертова дорога, почему она такая длинная и неровная?

Динь Линь подпрыгивала перед ними, иногда собирая дикий цветок, чтобы прилипнуть к ее волосам.

По мере приближения расстояния от Ечэна дороги становились большими, а пешеходов на дорогах становилось все больше и больше. Многие люди бросали странные глаза, Нин Тао было все равно, но Сюэ Вэйян была настолько застенчивой, что она настояла на том, чтобы спуститься и идти одна, Нин Тао пришлось только положить ее вниз.

"Отец, мама, Еченг впереди, мы здесь!" Динь Линь выглядела взволнованной и побежала вперед одна.

Сюэ Вэйян поспешно поднялась и остановила ее, преподав ей урок: "Не уходи в одиночку, а если заблудишься? В городе много людей, вы должны следовать за матерью и папой".

Нинг Тао тоже был сговорчивым и улыбнулся: "Лингер, иди сюда, папа отвезет тебя купить сахарные тыквы".

Динь Лин рассеяла ноги и побежала к Нин Тао, взяв его за руку: "Я хочу съесть два шампура".

"Труба полна". Нинг Тао сказал с улыбкой.

"Ух ты!" Динь Линь взволнованно кричала.

Семья из трех человек шла к воротам Еченга.

Городская стена Еченга была высотой в десятки метров, выполненная из каменного кирпича, а сторожка стояла величественно.

На стенах стояли генералы и солдаты у ворот города, чтобы проверить, как идут идут пешеходы.

Когда Нин Тао, Сюэ Вэйян и Дин Лин прибыли к городским воротам, группа кавалеристов внезапно вырвалась, и солдаты и пешеходы, стоявшие у городских ворот, отступили толпами.

Нин Тао также отодвинул в сторону Сноу Вэйяна и Дин Линга.

Группа кавалеристов бежала вперед с быстрыми лошадьми и кнутами, а с проспекта поднялась желтая пыль.

"Я слышал, что Тан Йе, любимый сын генерала-хранителя Тан Чжэня, вчера отправился на охоту и даже не вернулся сегодня, так что эти люди, должно быть, отправились на поиски Тан Йе". Солдат сказал.

Другой солдат засмеялся и сказал: "Боюсь, я ищу девушку из другой семьи, чтобы остаться у нее дома".

Сюэ Вэйян не могла не пошевелить глазами, чтобы посмотреть на Нин Тао, ее губы двигались так, как будто она хотела что-то сказать, но не открывала рот, чтобы сказать это.

Нин Тао сказал: "Сюэр, пойдем в город".

Сюэ Вэйян кивнула и пошла за Нин Тао в город.

Улица за воротами широкая, с обеих сторон улицы много магазинов, большинство из которых открыты, кузнечные, суконные, галантерейные, медицинские, винные, закусочные и т.д., всевозможные магазины.

Нин Тао взял Сюэ Вэйян и Дин Лин для неторопливой прогулки по тому и другому, и купил Сюэ Вэйян несколько тканей и немного румяной пудры, и немного постельных принадлежностей, в то время как Дин Лин держал в одной руке кучу сахарных тыкв и пристально их ел.

Эта прогулка привела нас к сумеркам.

Нин Тао взял Сюэ Вэйян и Дин Лин в небольшой магазин, торгующий вином и едой, и заказал два котенка говядины, тарелку булочек на пару и алтарь вина.

Это не эпоха тысячи лет спустя, когда из меню можно заказать различные блюда, такие как курица Кунг Пао, сладкие и кислые свиные ребрышки и так далее, а еда в эту эпоху просто вареная и приготовленная на пару, и нет никакого MSG, приправа для курицы и так далее.

Его также называют желтым супом из-за желтоватого цвета, а алкогольная крепость составляет около 10 градусов Цельсия, что немного выше, чем у пива более поздних поколений.

Но неважно, что ты ешь или пьешь, все, что Нин Тао хочет, чтобы Сюэ Вэйян и Дин Лин были счастливы. Конечно, он также имел немного эгоизма, то есть налить немного желтого супа в Сюэ Вэйян, так что, когда он вернулся домой ночью, он мог пойти к двери, чтобы встретиться с другой ее, то есть Дэн Лин спрятаны внутри ее тела. Какие любовные намерения не могли быть исполнены, когда она была слегка пьяна?

Семья из трех человек собралась за столом, ела говядину и булочки на пару, пила маленькое вино, разговаривала, смеялась и хорошо проводила время.

Нин Тао выпил слишком много без половины реакции, Сюэ Вэйян выпила две миски, а затем поднялась, кошмар был полон красного вина, а в глазах синяка была еще и пьяная дымка.

За окном солнце наклонялось вниз и собиралось зайти.

Нин Тао налил еще одну миску вина для Сюэ Вэйян: "Госпожа, выпейте еще одну миску".

Нинг Тао улыбнулся и сказал: "Доедай эту чашу и мы пойдем домой".

Сюэ Вэйян посмотрела на Нин Тао с улыбкой на углу рта: "Муж, ты напоил наложницу... чего ты хочешь?"

Хитрость была нарушена, но Нин Тао все же удалось сохранить серьезный взгляд: "Мне нечего делать, миледи, выпейте немного вина, чтобы успокоить мышцы и оживить тело, это полезно для вас".

Пьяные глаза Сю Вэйяна были затуманены и пускали слюни: "Тогда я выпью половину, ты выпьешь..... половину".

Нинг Тао улыбнулся: "Ладно, сначала ты выпьешь половину, а я выпью остальное".

Сноу Вэян, наконец, не сумел устоять перед Нин Тао и налил ему в желудок еще полмиски желтого супа.

Эта половинка желтого супа упала, и она была в состоянии, ее руки лежали на щеках, когда она смотрела на Нин Тао с пускающими слюни глазами. Щеки были белые и красные, и весь человек был настолько свежим и нежным, что это было похоже на спелый персик, и нельзя не представить, как она на вкус.

Нинг Тао также была немного рассеяна и ненавидела забирать ее домой сразу же. Он выпил из нее оставшуюся половину чаши мутного вина и собирался манить Сяо Эр прийти и уладить счет, когда в дверь ресторана случайно вошла очередь из трех человек, его поднятая рука была так жестко в воздухе.

Трое, перед тем как идти, были высокими и имели пару больших ушей с мочками ушей, которые были более чем равны мочкам Бодхисаттвы в храме.

У той, что слева, глаза феникса, брови шелкопряда, лицо тяжелое, как у свидания, и красивое лицо. В частности, борода, черная и шелковистая, естественным образом упала на грудь, хотя бы на фут или около того.

Справа - мужчина с крепкой фигурой, тигровой бородой с глотками, головой, похожей на голову леопарда, парой глаз, настолько больших и выпуклых, что даже обычный взгляд на человека производит впечатление уставившегося.

Эти трое..........................

Нинг Тао не мог не произнести восклицание в сердце: "Нима!

Не был ли это Лю Бэй, один из гегемонистов Трех царств, и два его брата-союзника, Гуань Юй и Чжан Фэй?

До этого он определенно не видел этих трех людей, но он смотрел драму "Действие трех царств", и все персонажи в ней также были сформированы в соответствии с историческими записями, и они были недалеко от первоначальных трех человек. Описания в книге "Три царства" были объединены друг с другом, поэтому даже при первой нашей встрече он узнал этих трех людей сразу.

Странная встреча.

Сначала она знакомится с Дяо Чикада, одной из четырех красавиц, а затем с Лю Бэй, Гуань Юй и Чжан Фэй.

Если бы он мог привести камеру в это время и пространство, чтобы сделать документальный фильм, даже если это случайный снимок, он бы занял первое место в кассе. Например, поднять тост за Лю Бэя, и сфотографироваться со вторым мастером Гуанем или что-то в этом роде.

Когда пришли три брата Таоюань, Чжан Фэй, голова леопарда, произнес громче всех: "Младший, принеси хорошего вина и нарежь двадцать фунтов говядины!".

"Хорошо! Три мастера подождут минуту". Второй спел реплику и пошел на заднюю кухню.

Нин Тао опустил руку, его сердце тоже щекотало, думая о каком-то предмете поговорить с тремя.

Лю Гуанчжан - это почти каждый китайский идол, и истории о трех из них циркулируют уже более тысячи лет, во всевозможных версиях. Влияние трех из них на будущие поколения также очень велико, и они считаются легендарными фигурами, которые оставили сильный след в истории Хуаксии. Нин Тао, естественно, не был исключением, потому что он также был стойким китайцем, поэтому, когда он внезапно встретил трех братьев, неизбежно, что комплекс идолопоклонства придет из глубин.

Подобно тому, как Нин Тао с недоумением смотрел на трех братьев, три брата пришли сюда, а затем сели за соседний столик.

Чжан Фэй взглянул на Нин Тао, похоже, возмутившись тем, что он уставился на него.

Нин Тао тоже было все равно, сообщил об улыбке, а потом съехал с глаз долой.

Это Третий Мастер Чжан, так что тебе нужно быть лицом к лицу.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0866 Ассасины в главе.**

0866 Глава Убийца Нин Тао тоже не спешил уходить, слушая разговоры трех братьев.

"Брат, что этот Ван Юн зовёт нас в Ечэн? Старик - плохой человек, он должен что-то замышлять!" Чжан Фей говорил с прямым лицом и говорил все, что хотел.

Лю Бэй сказал: "Я должен был пойти на банкет сегодня вечером, но я не хотел его отменять, и я не знаю, в чем причина. Что Ван Юнь находится на высоком посту, а также является высокоуважаемым и уважаемым чиновником в суде, так что третий брат, не говорите ерунды".

У Чжан Фэя упал рот: "Скажем так, что он может с нами сделать?"

У Гуань Юя было серьезное выражение лица: "Второй брат".

Чжан Фэй помахал рукой: "Мы просто злимся на старика с тех пор, как назначили выпить и поговорить, но на полпути отменили, это нас не развлекает? Мы выпьем свое, что с ним не так? Нам даже не нравится его черствое вино!"

Нин Тао мрачно сказал в своем сердце: "Оказывается, что Ван Юнь также устроил для этих трех братьев, я должен был пойти в королевский дворец выпить, если бы я знал. Но тогда, Ван Юн, запланированный банкет отменили не из-за того, что я не поехал?"

Это действительно возможно.

Думая таким образом, Нин Тао мгновенно почувствовал себя польщенным, что он не собирается идти, и Ван Юнь фактически отменил банкет с Лю Бэй, Гуань Юем и Чжан Фэй. Если ты заберешь эту корову и взорвешь ее, то легко попадешь в рай.

"Муж... у меня наложница немного закружилась голова, почему бы нам не пойти домой". Сюэ Вэйян сказала, также не зная почему, она подмигнула Нин Тао, когда говорила.

Это намек?

Сердце Нин Тао качалось, но он не мог не взглянуть на трех братьев Лю Гуань Чжан за соседним столиком. Он очень хотел пойти и выпить с ними втроем и попросить автограф или что-то вроде того.

Динь Линг тоже зевнул: "Папа, Линь тоже сонная, когда мы поедем домой?"

Ноги лотоса Сюэ Вэйяна протянулись от того места, где он сел, и дали ногам Нин Тао легкий удар.

Затем Нин Тао рассеял мысль о выпивке с тремя братьями Лю Гуань Чжан в прошлом, и нежным голосом сказал: "Я пойду и улажу счет, а потом мы пойдем домой".

Он, конечно, хотел пойти и выпить несколько чашек вина с тремя братьями Тао Юань и поболтать о чем угодно. И неважно, какое пересечение, оно, несомненно, станет прекрасным воспоминанием на всю оставшуюся жизнь. Тем не менее, в его сердце, Сюэ Вэйян и Дин Лин были самыми важными, он хотел, чтобы они жили счастливо каждый момент с ним, а остальные, независимо от того, кто или что, не имеет значения, в том числе и сам.

Нин Тао встал и подошел к прилавку, встречного там не было, но случайно увидел продавца, выходящего из задней кухни, держащего в руках стол с вином и большую тарелку нарезанной говядины.

Нинг Тао слегка замерз.

Тот продавщица, а не тот, кто только что вошёл.

Маленькие двое прошли мимо Нин Тао и направились прямо к трем обеденным столам братьев Лю Гуань Чжан, положили вино и мясо, вежливо сказав: "Сначала три мастера едят и пьют, а остальное вино и мясо подойдут позже".

Лю Бэй помахал рукой, "Вперед".

Владелец магазина отступил, и в тот момент, когда он повернулся, из угла его рта появилась холодная улыбка.

Чжан Фэй Кайфэн налил вино.

Нин Тао пробудил нос и повернулся запереть алтарь вина, который Чжан Фэй держал в руках в одно мгновение, и всевозможные запахи вошли в его ноздри в это мгновение, и он получил диагноз.

В этом вине есть таблетка пота.

Владелец магазина прошел мимо Нинг Тао.

Нин Тао внезапно протянул руку и схватил за руку лавочника-юниора.

Магазин Младший был ошеломлен и уставился на Нинг Тао: "Что ты делаешь?"

Нинг Тао сказал: "Зачем вы, ребята, накачали вином?"

Он нарочно сказал это вслух.

Винный стол, Чжан Фэй только что налил три чашки вина, собирался опустить алтарь, чтобы выпить, но Нин Тао сказал такое предложение, даже винный алтарь был слишком поздно, чтобы поставить его, чтобы смотреть.

Лю Бэй и Гуань Юй также сместили глаза, и в глазах всех трех братьев появилась убийственная аура.

Нинг Тао снова сказал: "Откуда этот продавщица? А владелец магазина, ты их убил?"

Просто нюхнув, он не только почувствовал запах лекарства в вине, он также почувствовал слабый запах крови, который исходил с задней кухни. Не запах крови скота, а запах человеческой крови.

Владелец магазина внезапно напрягся и забил себе на голову своими словами: "Ты не говоришь глупостей, я... не подсыпал наркотики в вино"! И я никого не убивал!"

Нин Тао сказал: "Тогда ты осмеливаешься пить вино, которое прислал?"

Владелец магазина внезапно вытащил кинжал из рукава и вонзил его в грудь Нинг Тао.

Нинг Тао даже не уклонился, он просто смотрел спокойно. Кинжал капал ему прямо в грудь, но даже не проткнул одежду, не говоря уже о том, что ранил его.

"Как ты смеешь делать это на глазах у милорда!" Чжан Фей издал рев, бросился и ударил кулаком по голове лавочника.

Бряк!

При приглушенном звуке голова лавочника треснула, брызнула кровь, и весь человек был подернут.

"А!" Динь Линь выпустила крик и одарила криком.

Пьянство Сюэ Вэйян также было наполовину пробуждено, и она оглянулась, только чтобы увидеть, что магазинный младший просто случайно подернулся кулаком от мастера Чжан Сан, который также выпустил крик "Муж!".

Она думала, что Третий Мастер Чжан собирается победить Нин Тао и хотела спасти своего мужа.

"Я в порядке". Нин Тао быстро шел по направлению к Сюэ Вэйян и Дин Лин.

Чжан Фэй разведал и схватил Нин Тао за плечо: "Откуда ты знаешь, что в вине есть лекарство Мэн Хана"?

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.

"А?" Чжан Фэй сильно отступил, но не ожидал, что вообще не сможет тянуть Нин Тао, давая ему ощущение, что этот высокий и худой молодой человек похож на быка с бесконечной силой.

"Третий брат, не будь грубым!" Лю Бэй поднял голос, чтобы остановить Чжан Фея.

Только тогда Чжан Фэй остановился, но взгляд в глазах Нин Тао был явно другим.

Нин Тао взял Динг Линга на руки и успокоил: "Линг не плачет, у нее есть отец".

Гуань Ю бросилась на заднюю кухню.

Нин Тао завернул Сюэ Вэйян в объятия и мягко сказал: "Я в порядке, не волнуйся, не бойся".

"Лингер не боится, на этот раз мы пойдем домой". Нинг Тао обнял Динг Линга и ушел.

В этот момент Гуань Юй вышел из задней кухни: "Хозяин и повар убиты!"

"Бабушка!" Чжан Фэй посмотрел ему в глаза и гневно сказал: "Зная, что Ван Юнь что-то не так придумал, давай убьем дверь и отрежем собачью голову старику!".

"Третий брат, покойся с миром". Лю Бэй поклонился Нин Тао, который только что прошел мимо него: "Этот хороший человек, пожалуйста, останьтесь".

Нин Тао на мгновение остановился на своем пути: "Дядя Лю Хуан, инсайдер и ребенок в шоке, я отвезу их домой, так что я не буду много говорить". Поговорим как-нибудь в другой раз, если это всплывет."

Лю Бэй удивился: "Как добрый Хань узнал, кто я такой?"

Нин Тао улыбнулся: "Дядя Лю Хуан знаменит во всем мире, конечно, я знаю, если захотите выпить, отправляйтесь на восток из города, около семи-восьми миль, там есть бамбуковый лес, я буду там жить".

Сказав это, он обнял Дин Лин и подошел к двери, Сюэ Вэйян последовала за ним с большой сумкой вещей, которые он купил.

Она живет в этом отдаленном месте и является слабой женщиной с ребенком, откуда она знает, что дядя Лю Хуан, второй мастер Гуань Чжан Третий мастер, который, в ее сердце Нин Тао является коронованным героем мира, и это ее все.

Семья Нин Тао вышла на ноги, а трое братьев Лю Гуань Чжан также вышли из ресторана на ноги.

"Хороший человек, пожалуйста, отойдите." Лю Бэй догнал Нин Тао.

Нин Тао сказал: "Дядя Лю Хуан все еще что-то задумал?"

Лю Бэй вежливо сказал: "Смею ли я спросить твое имя?"

Нинг Тао сказал: "Ваше Превосходительство, меня зовут Нинг Тао".

Лю Гуань Чжан братья трое, вы смотрите на меня, а я смотрю на вас, но, видимо, никто из них не слышал об этом имени.

Нин Тао улыбнулся: "Я просто никто, дядя Лю Хуан, второй мастер Гуань и третий мастер Чжан, так что прощай".

Он обнял Динь Линь, не очень хорошо для смирения, но он также немного поклонился, чтобы показать свое уважение. Потом он обнял Динь Линга и увел Сю Вэйяна прочь.

Три брата Лю Гуань Чжань отреагировали немного смущенно, они явно не ожидали, что кто-то настолько могущественный, как Нин Тао, будет относиться к ним с таким уважением.

На самом деле, тост Нинг Тао с этими тремя тостами был равнозначен чествованию предков. Большинство китайцев не верят в Бог, но это не то, что они не верят, потому что китайцы верят в их родоначальников, китайскую цивилизацию, которая была передана вниз на 5.000 лет. Три брата Лю Гуань Чжан были мудрецами Троецарствия, героями китайской цивилизации и, конечно же, предками.

"Брат Нинг, пожалуйста, заходите". Это снова был голос Лю Бея.

У Нин Тао были головные боли, но он все равно остановился и повернулся: "Что еще за дела у дяди Лю Хуана?".

Лю Бэй, однако, подошел к привязанным колам рядом с рестораном и развязал лошадь, приведя ее к лицу Нин Тао: "Эта лошадь отдана брату Нин, надеюсь, вы не возражаете".

"Брат!" Голос Чжан Фея был густым.

Лю Бэй повернулся и посмотрел на Чжан Фэя.

Чжан Фэй выбил ему глаза и взорвал бороду, похожую на ежика.

Лю Бэй снова сказал: "Уже темнеет, поэтому госпожа Цзюнь и Цяньцзинь не могут путешествовать ночью, поэтому, пожалуйста, возьмите это у брата Нина".

Нин Тао тоже был невозмутимым: "Со всем уважением, я мог бы повиноваться, тогда спасибо дяде Лю Хуану".

Он отнес Динь Лин к седлу, а затем снова сказал Сюэ Вэйян: "Сюээр, ты тоже садись на лошадь, я помогу тебе подняться".

Сюэ Вэйян немного нервничала, но все равно кивнула и была поглажена в седло Нин Тао.

Нин Тао поклонился трем братьям Лю Гуань Чжан и сказал: "Спасибо, прощай".

Сказав это, он прыгнул на спину лошади одним прыжком. Движение было легким и подвижным, тело выглядело без малейшего веса, как будто это была летающая птица, и три брата Лю Гуань Чжан смотрели на них с удивлением.

Нин Тао зажал живот лошади, лошадь зашевелилась и побежала к городским воротам со всеми четырьмя копытами.

Три брата Лю Гуань Чжан, однако, все еще стояли на улице, глядя на заднюю часть лошади.

"Этот человек хорош!" Гуань Юй сказал: "Ранее в таверне я видел, как убийца ударил его ножом в сердце, и я думал, что он умрет, но он был невредим.

Чжан Фэй сказал: "Второй брат прав, этот человек сильнее нас, мы не можем его тянуть".

Лю Бэй погладил бороду: "Такая героическая фигура должна подружиться, если он может быть использован мной, то это все равно, что добавить тигру крылья"!

Но он не знал, что это за персонаж братья Нин, если их действительно можно завербовать, это не было похоже на добавление крыльев тигру, это было жульничество.

Из города Нинг Тао уехал обратно на своей лошади.

"Муж......." спросил Сюэ Вэйян мягко на спине лошади: "Что это за три человека?"

Нинг Тао улыбнулся и сказал: "Все великие герои".

"Ты мой большой герой". Сю Вэйян сказала.

Нин Тао затянул руки вокруг талии и прошептал ей на ухо: "Миледи, вернитесь, и я расскажу вам историю этих трех великих героев".

Корни шеи и уха Сюэ Вэйян мгновенно покраснели, но покорно кивнули.

Некоторые вещи она понимает.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0867 Глава 0867 Обезьяний Король**

0867 Глава Обезьяний Король Соединенных Штатов, Бу Ри Синьцзюнь, на самом деле недалеко от ходьбы несколько миль, и ездить на лошади еще быстрее. Семья из трех человек пришла домой на западную сторону дома, и в небе все еще оставался красный цвет, и становилось темно.

Длиннононогие дети больше всего жаждали сна, и Дин Лин рано заснул на лошади, а Нин Тао отнес ее с лошади в комнату и уложил на кровать. Сюэ Вэйян, с другой стороны, наложил на ее тело новое одеяло, которое он купил, и прижал его.

Двое отсортировали свои покупки в комнате, а затем вышли из комнаты. В это время небо было совершенно темным, но и лунный свет проливался вниз и окутывал землю, как светлая завеса.

Нин Тао взял лошадь, которую подарил ему Лю Бэй, и привязал ее под тутовым деревом рядом с домом, после чего внимательно посмотрел на нее. Ему напомнили историю из книги "Игра трех царств", и эта история была о Лу Спасителе. Лу был горой Лю Бэя, и он перелетел через реку Танси, шириной в несколько футов, чтобы избавиться от преследующей армии Кай Мао, что привело к последующему созданию Троецарствия. Таким образом, с этим прыжком Дилу также стал знаменитой лошадью, уступающей только Красной Зайце.

Ему было немного любопытно, является ли эта лошадь Лумой или нет, и когда он смотрел на лошадь, он искал в своем разуме и вспоминал, какими чертами должна была быть Лума, но он помнил только такую историю, но он не мог вспомнить, как выглядит Лума или даже какого цвета она была.

Сюэ Вэян молча стояла рядом и смотрела, его глаза были наполнены обожанием и любовью. Такое зрение, последующие поколения главы чайных девочек не могут сравниться.

Нин Тао быстро потерял настроение изучать, была ли эта лошадь лошадью Лу или нет: "Забудь об этом, что бы это ни было, до тех пор, пока она может бегать, Сюээр, я возьму тебя и Линэр на прогулку на лошади завтра".

Сюэ Вэйян сказала: "Вообще-то, я думаю, что лучше позволить ей вытащить и перемолоть лапшу, я сделаю булочки для тебя и Лингэр".

Мужчины хотят ездить верхом на своих лошадях в стиле. То, что женщины хотят, чтобы тянуть и перемалывать лапшу и булочки марки для мужчин и детей. В этом разница между мужчиной и женщиной, но именно это простое предложение вызывает у нее тепло и мудрость.

Сердце Нин Тао было наполнено жалостью, но была и меланхолия в его сердце, настолько нежный и мудрый, что он хотел провести больше времени с ней, но он не знал, как долго он может оставаться в прошлом. Он не мог не взглянуть на звездное ночное небо и тайно сказал в своем сердце: "Боже, дай мне еще немного времени, дай мне составить им компанию".

"Муж?" Сюэ Вэйян также посмотрела на небо и любопытно спросила: "На что ты смотришь?".

Нин Тао отвернулся от своего взгляда, протянул руку к ее талии и улыбнулся, как он сказал: "Мне просто интересно, какая Звездный Бог благословил меня встретить такую замечательную женщину, как ты".

На щеках Сюэ Вэйян появился прилив застенчивости: "Где же Звездный Бог?".

Нин Тао случайно указал на звезду и сказал: "Смотри, эта звезда - Бу Ришэнчжун".

"Бу Рицукунэ"? Сюэ Вэйян любопытно сказала: "Что это за звездный бог, наложница никогда о нем не слышала".

Нин Тао подошел к дровяной комнате, обняв ее, и сказал: "Пойдем в дровяную комнату и я расскажу тебе историю этого Бу Ри Синцзюня".

Лицо Сюэ Вэйян стало ещё краснее, а голос её был поменьше: "Только сказки".

"Просто история, есть ли еще что-нибудь, что леди хочет исправить?"

"Я... не хочу." Она сказала, что не хочет, но у неё ноги стали мягкими.

Оказавшись в дровяной комнате, это был еще один шквал работы. Нин Тао поместил эту золотистую шелковую кровать в середине дровяной комнаты, а Сюэ Вэйян сделала новую кровать с простынями и постельными принадлежностями.

Нин Тао хотела затащить ее в постель, но Сюэ Вэйян сказала, чтобы получить раковину для мытья ног, где Нин Тао не могла позволить ей выполнять поручения, взяла раковину к потоку перед дверью, чтобы получить воду.

Поток протекал, и Нинг Тао стоял в конце импровизированной каменной лестницы, сделанной из нескольких камней, глядя на свое собственное отражение в затопленном заливе. Каким-то образом, глядя на его отражение в воде, он всегда чувствовал маленький ореол света вокруг головы, на той стороне, которую он не мог видеть.

Голова светилась, черта, которая была бы только у бога.

Его сердце тайно сказало: "Этот знак... это то, что я собираюсь стать божественным Бессмертным?"

Внезапно, яркая линия света прорезала отражение в воде.

Нин Тао поспешно поднял голову и поднял глаза, чтобы увидеть яркий свет, подозреваемый в том, что в небе летает падающая звезда, но с поворотом глаза, он был заблокирован от вида горной вершины.

На мгновение у Нинг Тао появилось желание, но потом он подумал: "Я будущий Небесный Бессмертный, мне нужно загадать желание камнем". Думая так, он не загадывал никаких желаний, неся раковину для мытья ног и возвращаясь.

Когда она вошла в дровяную комнату, Сюэ Вэйян все еще сидела на кровати, не зная, где она нашла пару красных свечей и зажгла их на кровати.

Пара красных свечей добавила оттенок радости в дровяную комнату, и было бы еще лучше, если бы она надела большое красное платье радости на свое тело и накрыла голову красной тряпичной крышкой. К сожалению, в этой семье, по-видимому, ничего из этого нет.

Увидев, как вошел Нин Тао, Сюэ Вэйян в панике поднялась и поприветствовала его, взяв умывальник для ног из руки Нин Тао.

"Муж, сядь, пока я мою твои ноги."

"Как это работает? Я все равно тебя вымою."

"Я не могу, не могу, не могу, не могу, не могу, не могу, не могу, не могу, не могу, не могу, не могу, не могу, не могу, не могу, не могу, не могу, не могу, не могу, не могу, не могу, не могу, не могу, не могу, не могу, не могу, не могу, не могу, не могу, не могу, не могу, не могу, не могу, не могу, не могу, не могу, не могу, не могу, не могу, не могу, не могу, не могу, не могу, не могу, не могу, не могу, не могу, не могу, не могу, не могу, не могу, не могу, не могу, не могу, не могу, не могу, не могу, не могу, не могу, не могу, не могу, не могу, не могу, не могу, не могу, не могу. Первый раз он был молодым человеком, он был молодой женщиной, и второй раз он был молодым человеком, он был молодым человеком, и второй раз он был молодым человеком, он был молодым человеком, и второй раз он был молодым человеком, он был молодым человеком, и второй раз он был молодым человеком, он был молодым человеком, и третий раз он был молодым человеком, он был молодым человеком, и третий раз он был молодым человеком, он был молодым человеком, и третий раз он был молодым человеком, он был молодым человеком, и третий раз он был молодым человеком, он был молодым человеком, и третий раз он был молодым человеком, он был молодым человеком.

Нинг Тао, однако, должен был принять это.

Сюэ Вэйян положила ноги Нин Тао в раковину для ног, поливала, растирала, разминала, движения были нежными и деликатными.

Нинг Тао не мог не вздыхать в своем сердце, это был еще древний человек высокого положения. Куда же, более 1700 лет спустя, мужчины пойдут, чтобы найти такое семейное лечение? Перемещение - это скребок для одежды, клавиатура или даже угольный шлак, ожидающий его.

К прыгающим свечам, женщина, сидя на коленях на сене, была прямолинейна и красива, полна сказочного аромата, с плодородной массой, прижатой к телятам, показывая красивую и соблазнительную амплитуду.

В теле Нинг Тао загорелся молчаливый огонь, и его разум был неспокойным.

Сюэ Вэйян вытерла ноги Нин Тао тряпкой, и только потом сняла обувь и носки, чтобы помыть ноги.

Нинг Тао, однако, присел на корточки и схватил ее за ноги, вымыв их для нее.

Сюэ Вэйян поспешила сказать: "Муж, я не могу, я не могу........".

Нинг Тао засмеялся и сказал: "Что не использовать? Если ты не скажешь мне, что мы делаем в этой комнате, и я не скажу тебе, кто знает? Сиди спокойно, я бы с удовольствием помыл тебе ноги".

Сюэ Вэян дважды боролась, но не смогла избавиться от рук Нин Тао, который поймал голец, и вынуждена была сдаться. Мягкими движениями Нин Тао она была настолько застенчивой, что закрыла глаза, и ее маленький рот был слегка открыт, но она не осмеливалась выплюнуть какой-нибудь звук, сдерживая нахмуренный взгляд.

В конце концов, она действительно не могла устоять, дуясь: "Муж, если ты хочешь помыть, помыть как следует, это нехорошо для тебя..."...

Нин Тао также вытерла ноги тряпкой, затем забралась на золотистую деревянную кровать Нан, его глаза загорелись в ожидании его свекрови.

Сюэ Вэян также смотрела на мужа озадаченными глазами, но была побеждена за две секунды, уронив маленький лоб и бормоча в слабом комарином голосе: "Мой муж, мы договорились рассказывать только сказки".

Нин Тао тоже не торопилась, улыбалась и говорила: "Я расскажу тебе историю этого Бу Ришенджуна".

Когда она вернулась, она рассказала историю трех братьев, но ей это неинтересно, он не знал, что впереди, а она не знала, что позади.

Сюэ Вэйян спокойно слушала.

"Говорят, что На Бу Ришэнджун был коронован королем на Горе Цветов и Фруктов, собирая дикорастущие плоды для еды каждый день, оставаясь ночью в пещере Водяной завесы, и ведя группу обезьян, чтобы занять гору в качестве короля...............................".

"Так Бу Ризей-кун - это обезьяна?"

"Это Король Обезьян".

"О".

"Позже, Бу Жи Синьцзюнь был обнаружен, нефритовый император послал Небесного Воина Небесного Генерала вербовать Бу Жи Синьцзюня, и устроил для Бу Жи Синьцзюня задание, это было почти задание по кормлению лошадей, где был готов выскочка Бу Жи Синьцзюнь, он отправился однажды в Персиковый сад.............................".

Женщины Троецарствия никогда не слышали об истории "Путешествия на Запад", и они в восторге от нее.

"Что Бу Жи Синьцзюнь украл бессмертные персики и бессмертные таблетки, и избил небесный двор в беспорядок, а затем нефритовый император послал кого-то пригласить великого бога, Будду Рулая. Затем Бу Жи Синьцзюнь воевал с Буддой Рулаем, и Будда Рулай сказал, что облако сальто Бу Жи Синьцзюня не могло перевернуть его ладонь, и Бу Жи Синьцзюнь не был уверен, и одно облако сальто составляло сто тысяч восемьдесят тысяч миль, и в результате, когда он достиг горы Пять Пальцев, он пролил пузырь мочи у подножия горы Пять Пальцев, и в результате это был один палец Будды Рулая. Еще до того, как он смог поднять штаны, Будда Рулай перевернул ладонь и прижал Бу Восходящую Звезду Джуна под горой Пяти Пальцев...".

Сюэ Вэйян был ошеломлен и спросил его: "А потом? Муж говорит быстро".

Нинг Тао пожал плечами: "Хватит".

"Хватит?" Сюэ Вэйян на мгновение замерла, не верится, что такая замечательная история закончилась.

Если это роман, то это плохой конец.

Нин Тао подошел и нагло сказал: "Жена, у мужа пересохло во рту от разговоров, давайте немного отдохнем, а завтра вечером поговорим".

Сюэ Вэйян размышляла над историей Короля Обезьян, Бу Ри Синьцзюня, и сказала: "Пойду принесу мужу миску воды".

Нин Тао, однако, поймал ее с горсткой рук: "Миледи, огонь сердца еще нужно потушить".

Только тогда Сюэ Вян поняла, и кошмар покраснел красным, она не могла устоять перед взглядом Нин Тао, опустила лоб и слегка кивнула головой.

В стоге сена было больше кусков.

"Я расскажу тебе еще одну историю о Короле Обезьян Бу Ри Синьцзюне, избивающем демонов".

"Говорите быстро..."

На протяжении веков, сколько женщин были обмануты историей о том, как Король Обезьян избил палкой лепрекона?

Ни за что не узнаю.

Скоро увидимся.

Глаза Нинга Тао были погружены в размытие тьмы, и он не мог ничего чувствовать или видеть, кроме этой бесконечной тьмы.

В прошлый раз за тьмой последовал свет, и проснулся Дан Бессмертный Предка, ищущий Дэна. В каком-то смысле, Сюэ Вэйян была ею, она была Сюэ Вэйян.

Он хотел ее увидеть, не сказать, чтобы она рассказала секрет того дня, а хотя бы узнать ее имя, верно? Он также хотел услышать ее историю..............

Но этот раз был другим.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0868 Глава 0868 Южные ворота Бессмертных**

0868 Глава Южные ворота в поисках бессмертия На этот раз темнота длилась долго и была еще темной, это темное пространство было также необычайно холодным и ледяным.

"Где ты? Я хочу поговорить с тобой." Голос Нинг Тао снова эхом откликнулся в темном, ледяном пространстве, далеко и снова.

Кажется, это пространство не имеет границ.

"Ты не хочешь меня видеть?" Сердце Нинг Тао было немного встревожено и потеряно.

Внезапно появился яркий свет, прямо впереди.

В последний раз, когда появился яркий свет, Нин Тао увидел Сюэ Вэйян, которая также была Дан Лин, но на этот раз он все еще находился в этом темном и холодном пространстве.

Эта ситуация совсем не нормальная.

Сдерживая любопытство в своем сердце, Нин Тао сделал шаг к яркому свету.

Все ближе и ближе.

Яркий свет был похож на вуаль, подвешенную в темной пустоте, плавающую медленно, и можно было смутно видеть человека, сидящего в скрещенной ноге внутри.

Нинг Тао вошёл в "завесу", и туманная сцена прояснилась, а туманная фигура, которую он увидел снаружи, была Духом Дана Предков.

Она была обнажена, сидя крест-накрест на белом цветке лотоса с закрытыми глазами, ее кристально чистая кожа, излучающая ясный свет, святой и святой.

Все было видно, но в сердце Нинг Тао не было полупрофессиональной мысли, когда он шептал: "Я иду".

Она медленно открыла глаза: "Вот ты где... Я знала, что ты придешь ко мне снова, я не должна была говорить тебе, как вы встретились..."

Голос, она была уставшей и слабой.

Сердце Нинг Тао дрогнуло: "Что с тобой?"

Ее глаза медленно закрывались: "У тебя есть янь-ци на тебе, я дух инь, если ты слаб, я делаю тебе больно". Как бы ты ни была сильна, ты причинила мне боль. Видеть друг друга так часто, что ты видишь меня один раз, это то же самое, что причинить мне боль один раз".

Нин Тао замер, он слишком много сказал ей, так что он не мог дождаться, чтобы увидеть ее, но он не ожидал, что это причинит ей боль.

"Тогда я вернусь, ты подожди меня, я приду за тобой." Нин Тао отошел, сделал два шага назад и остановился снова и спросил: "Я хочу знать твое имя, ты можешь мне сказать?".

В углу ее рта появился намек на улыбку: "Разве ты не знала?"

Нинг Тао слегка замерз: "Я...... знаю?"

"Меня зовут Саутгейт". Ее голос был мягким, "Имя Ищущий Бессмертных".

Южные Врата ищут Бессмертного, так ее зовут.

"В Древней Эре Линга, это место не было тюрьмой, это была земля наслаждений, и было бессмертное царство по имени Да Ся, и мой отец был чиновником, отвечающим за династию и наблюдающим за астрономией, поэтому Бессмертный Император дал свою фамилию Наньмен..." возможно, устала, ее голос застыл.

Нинг Тао поспешно отступил: "Не говори больше, подожди, пока я получу Бессмертного Дана и вернусь к тебе".

"Нинг Ланг.........."

"Что еще ты хочешь сказать?"

"У меня плохое предчувствие, будьте осторожны."

Нинг Тао кивнул и вышел из Вуали.

Темнота отступила.

Красные свечи бесшумно горели, а костры прыгали.

Человек вокруг нее - это она, а не она.

Нинг Тао чувствовал себя так, как будто ему приснился сон.

Нин Тао понял, что единственный способ укрепить свои силы - это быть королем. По сравнению с теми великими земледельцами, которые молчат в длинной реке истории, и повелителем больших ног, который разбил храм на Луне, что он теперь такое?

Если бы он хотел небесного творения, то мог бы начать только с энергии Возлюбленного, которая была в его руках, и шаг за шагом он становился бы все больше и сильнее!

"Муж... ты меняешь историю... эту историю...."

"Что случилось?"

"Слишком жестоко".

"Тогда я расскажу тебе еще одну историю о семи бахчевых."

"......."

Луна чистая, звезды тонкие, а луну покрывают облака.

На следующее утро Нинг Тао встал рано утром и пошел на кухню, чтобы приготовить кашу с кукурузой. Он также не сжег огонь, непосредственно имея дело с духовным огнем, и быстро сварил тонкий горшочек рисового отвара, он подавал две чашки рисового отвара, а затем тайно положил в рисовый отвар два Дополнительных Дана Божьего.

Это может не сработать, потому что как только он уйдет, это прошлое временное пространство рухнет. Но зная, что это бесполезно, он также хотел как можно больше помочь лорду Сюэ Вэйяну и Динь Линю, чтобы сделать их жизнь лучше.

Опять же, это может сработать, так как он никогда не был в одном и том же временном пространстве. В какое бы время он ни вмешивался после своего отъезда, или каким-то образом продолжал существовать, те, кто вступал с ним в контакт, еще не помнят его, а это он сам не знает.

Возможно, всё это откроется только тогда, когда он узнает тайны небес из уст южных врат, ищущих бессмертного, и получит это небесное и земное творение. Но до этого он хотел дать Сюэ Вэйян и Динь Лин лучшее, что мог.

Он не только хотел дать им тонизирующий эликсир добра, чтобы увеличить их продолжительность жизни и уберечь от болезней, но и хотел пойти и собрать духовные травы, вытащить для них шелк, чтобы сделать одежду, и очистить их от Священного Писания.

Он так много хотел сделать и не знал, сколько времени осталось.

После сегодняшнего полудня он пробыл в этом прошлом два дня.

Когда он вышел с двумя мисками отвара, Сюэ Вэйян только что вышла из дровяной комнаты, еще не расчесанная, его волосы немного запутались, но с соблазнительным шармом.

"Сюэр, иди и выпей кашу". Нинг Тао подошел с чашей в руках.

У Сюэ Вэйян было виноватое выражение лица: "Муж, это все моя вина, я проспала, я должна была приготовить отвар..........."

Нин Тао улыбнулся и сказал: "Это не то же самое, если ты меня вскипятишь, у нашей семьи не так уж много правил, просто пей, пока горячо, ты, наверное, тоже голоден".

Это было нормальное предложение, но Сюэ Вэйян покраснела, когда услышала его и взяла отвар, переданный ей Нин Тао, и выпила его.

Нинг Тао сказал: "Я принесу эту чашу Лингеру".

Сюэ Вэйян сказала: "Я все равно сделаю это, она прикована к постели и каждый раз, когда она встает, мне приходится говорить о ней".

Нинг Тао сказал: "Хорошо".

Сю Вэйян принесла в дом еще одну чашу.

Нинг Тао не последовал за ним внутрь, стоя во дворе, размышляя, где можно собрать духовные материалы.

Он не осмелился выпустить чернильный камень, который является законным оружием после Троецарствия, а не законным оружием семьи Тянь, он собрал вместе с кусочками, после того, как его выпустят, он, вероятно, разрушит баланс этого прошлого времени и пространства.

Просто подумав об этом, лошадь рядом с домом внезапно подняла голову и посмотрела в сторону двери во двор.

Лошади обладают духовностью, особенно научно-объяснимой связью со своими хозяевами.

Нин Тао также подвинул глаза и увидел идущих сюда трех человек, тех же братьев Лю Гуань Чжан, с которыми он познакомился вчера вечером в Ечэне.

Дядя Лю Хуан все еще носил в руках большой мешок с подарками, рассказывая о чем-то с двумя братьями Гуань Чжан, когда он шел пешком.

Давай, давай. Что еще у тебя есть?

Эта ситуация заставляет Нин Тао смеяться и плакать, он знает, что дядя Лю Хуань добросердечен и любит дружить с реками и озерами, и он знаком с историей, когда попросил Чжугэ Ляна спуститься из его хижины. В этот момент три брата пришли с подарком, разве это не очередная версия "Трех гостевых домов"?

Но как он, человек, который даже не знал, что может остаться здесь на несколько дней, мог пойти за Лю Бэем? Более того, в его нынешнем качестве, ему не нужно было ни за кем следить.

Тем не менее, он действительно уважает этих трех героических мудрецов, оставивших бессмертный след в китайской цивилизации, он не осмеливается иметь ни малейшей бездельничать, не дожидаясь, когда трое братьев Лю Гуанчжан подойдут к двери и быстро подойдут и откроют дверь, после чего поприветствуют.

Нин Тао склонил руки и сказал: "Дядя Лю, второй мастер Гуань и третий мастер Чжан, для тебя большая честь, что ты здесь".

Три брата Лю Гуанчжан также вежливо поклонились Нин Тао.

Нин Тао пригласил трех братьев во двор, отнес скамейку и пригласил людей занять свои места.

Не сказав ни слова, Сюэ Вэйян, услышав шум снаружи, также вывела ребенка из дома и подарила Аве Мария брату Лю Гуану Чжан Сан. Лю Гуань Чжан вернул салют, а Сюэ Вэйян пошла на кухню кипятить воду на чай. Раньше дома не было чая, вчера за покупками Нин Тао купил немного, наконец-то не даст гостям на белой кипяченой воде попить.

После нескольких минут беседы Лю Бэй открыл дверь и сказал: "Вчера я увидел превосходное мастерство брата Нина, интересно, готов ли брат Нин выйти на гору и построить династию Хань?".

Наверное, это первый.

Нин Тао смеялся: "Дядя Лю, я горный житель, я не много читаю, я знаю только несколько культур, так что я не пойду строить свою карьеру или что-то в этом роде. Кроме того, я не могу пощадить свою жену и дочь, и я хочу остаться здесь с ними".

Лю Бэй немного хмурился, когда слушал.

В древние времена женщины вообще не имели никакого статуса, и немногие мужчины относились к своим женам и дочерям серьезно, не говоря уже о том, чтобы отказаться от возможности построить карьеру для своих жен и дочерей, но Нин Тао говорил это прямо и без всяких табу. Очевидно, дядя Хуанг презирал такие ценности.

"Почему мужчина должен быть без жены?" Чжан Фэй холодно ворчал: "Когда ты так говоришь, даже старый Чжан смотрит на тебя свысока".

"Третий брат". Лю Бэй взглянул на Чжан Фэя.

Но Чжан Фэй не сдержался: "Просто, что мы сказали не так? Кроме того, давайте посмотрим, хорош ли этот парень, почему бы нам не найти совпадение?"

Лю Бэй и Гуань Ю не могли больше ничего сказать, глядя на Нин Тао.

Нин Тао мог сказать, что три брата, очевидно, хотели попробовать свои силы, чтобы судить о том, стоит ли им подружиться.

Но, не дожидаясь, пока он не проявит отношения к соревнованиям, Чжан Фэй ударил кулаком в грудь Нин Тао.

Какой свирепый Чжан Фей!

Нин Тао сидел рядом с Чжан Фей, и этот кулак моргнул ему в грудь.

Прятаться или не прятаться?

Блокировать или не блокировать?

С одной мыслью, Нинг Тао сделала выбор. Он протянул руку и схватил кулак Чжан Фэя, и одной рукой его тело мгновенно вылетело из табуретки назад, и в мгновение ока успокоилось, но приземлилось на кулак Чжан Фэя одной ладонью вверх тормашками!

Три брата Лю Гуань Чжан были мгновенно ошеломлены, и их челюсти чуть не упали на землю.

Сила руки в сторону, только эта скорость реакции, может ли это быть сделано?

"И кое-какие средства!" Когда Чжан Фэй заговорил, его рука была отодвинута, а другая рука перевернута, и он хотел нанести большой удар по Нин Тао, который потерял свою поддержку.

Двойная ладонь Нин Тао опустилась вниз, без поддержки, но его тело упало на несколько футов назад, легко уклоняясь от качающегося кулака Чжан Фей. За этим последовала еще одна скобка, несколько футов назад, еще одна скобка и еще несколько футов.

Лестницу под ногами можно использовать руками, но не так высоко, как лестницу под ногами.

В этот момент челюсти трех братьев не выдержали и все упали на землю.

Нинг Тао приземляется и возвращается к своему стулу, не издавая ни звука.

Три брата смотрели прямо на Нин Тао, никто не говорил и, казалось, забыл даже дышать.

Нинг Тао, однако, сместил свой взгляд в сторону ворот двора.

На дороге напротив двери пещерного двора пришла другая группа.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0869 Глава: Летающий генерал Лю Бу**

0869 Глава Летающий генерал Лу Бу пришел с Ван Юном и его дочерью Закрытая Луна.

Мало кто знал это маленькое имя, но никто не знал ее большого имени, которое было Сейбл Цикада.

Последний раз, когда я видел ее здесь, чуть выше маленького моста, она была одета в белое люксовское платье, шляпу-ковш и черную вуаль, чтобы закрыть ее лицо. На этот раз на нем была шляпа и черная вуаль, чтобы закрыть лицо, но белое платье Люкса было заменено на голубое, стиль был более сложным и сложным, под аркой группы мужчин, как зеленый лотос в грязи, выделялся.

На переднем плане был Ван Юнь, одетый в официальную форму с черным дном и красной оправой династии Хань, с короной Цзиньсянь на голове, очень формальный. За шествием последовали два сборщика, один из которых выбрал квартет подарочных коробок.

Битва, по-видимому, также пришли набирать "мудрецов", чтобы прийти, на двух выбрать шаги мужа тяжелым и напряженным взглядом, два квадранта подарков, по-видимому, не легкий, очень тяжелый. После сравнения двух сторон, салюты трех братьев Лю Гуань Чжан были слишком много, слишком легкие.

В это время Сюэ Вэйян принесла чайник, а Динь Лин последовала за матерью, держа в маленькой руке несколько толстых фарфоровых чашек. Еще до того, как Сюэ Вэян дошла до стола, она увидела, что сюда идет большая группа людей, и ее шаги тоже остановились: "Муж, идут...... гости".

Вызванная вперед и назад, одетая в династийные одежды, она была почетным гостем в ее глазах.

Она так нервничала, что никогда не видела такого высокопоставленного лица в этом доме.

Стоя рядом со своей матерью, Динь Линь также превратилась в скучного человека и даже не знала, как убрать чашу.

Только тогда три брата Лю Гуань Чжан переместили глаза.

Толстые брови Чжан Фэя мгновенно приподняли: "Разве это не старик Ван Юня, что он здесь делает?"

Лю Бэй сказал: "Третий брат, не будь грубым, не говори слишком много и следуй за мной, чтобы поприветствовать его".

Чжан Фэй никого не слушал, но слова Лю Бэя должны были быть услышаны. Так написано в книге, и вот на что похож этот реальный человек в прошлом.

Три брата Лю Гуанчжан встали и подошли к двери.

Нин Тао также подошел к двери с Сюэ Вэйян и Дин Лин.

Посетитель - гость, так что, конечно же, приветствуйте.

Видя трех братьев Лю Гуань Чжан, Ван Юнь слегка замерз, он, кажется, не ожидал, что Лю Бэй тоже будет здесь. Но это был лишь кратковременный несчастный случай, и он был в состоянии, и издалека он склонил голову: "Я не ожидал, что дядя Лю Хуан будет здесь, приятно познакомиться".

Лю Бэй склонил руки и сказал: "Я хотел сделать вино с Ван Ситу, но не смог встретиться с ним здесь, так что приятно познакомиться".

Нин Тао также сделал вежливое замечание: "Господин Ван, приближающийся к двери, это такая помпезность и такое обстоятельство, пожалуйста, входите, входите".

После нескольких слов гостеприимства, Ван Юнь и Дяочань вошли в дверь двора, два сборщика выбрали ношу, опустили ее и также вышли.

Сюэ Вэйян подала Ван Юну и Дяочяну место и чай.

Соболь Цикада посмотрел на Сюэ Вэйян сквозь черную вуаль, но не смог разглядеть ее выразительных глаз.

Чжан Фэй и Гуань Юй также перестали сидеть и стояли позади Лю Бэя.

На этот раз концепция неполноценности очень тяжелая, этот период Лю Гуань Чжан по-прежнему является всего лишь безымянными новыми акциями GEM, Шу находится вне досягаемости, даже большая сила не может быть сосчитана, все полагается на Лю Бэя с его идентичностью как королевского дяди щеткой лицо, чтобы заработать на жизнь. Те двое, которые даже не имели официальной должности, определенно не могли находиться за одним столом с таким судебным чиновником, как Ван Юнь.

Нин Тао также перестал сидеть и встал за столом с Сюэ Вэйян и Дэн Лин, который был скучным.

Дело не в том, что у Нин Тао был низкий статус, или самопознание, или что-то в этом роде, просто потому, что стояли Второй Мастер Гуань и Третий Мастер Чжан, он хотел устроить встречу этим двум мастерам. Уважение к этим двум мастерам было равносильно уважению к предкам, о чем он всегда думал. Кроме того, сидя или стоя, он ничем не отличался от него; он не считал сидение благородным, а стояние - низшим.

Еще несколько светских бесед.

Ван Юнь тогда не захотел разговаривать с Лю Бэем, посмотрел на Нин Тао и издал вздох: "Как такая героическая фигура может похоронить свое время между горами и полями? Хороший человек должен служить своей стране и строить свою карьеру. Нин Тао, это трудное время для императорского двора, поэтому такая героическая фигура, как вы, должна выйти и служить стране. Вчера я оставил свой адрес, я думал, что ты придешь, но я ждал всю ночь, а ты не пришел. Сегодня старик приходит к двери с толстым лицом и должен попросить тебя выйти с горы и служить стране".

Лицо Лю Бея было немного трудно разглядеть, разве это не ограбление людей перед их лицами?

Брат Гуань Чжан Эр тоже был в ярости, но он просто сдерживал свой гнев.

Нин Тао давно знал о намерениях Ван Юня и был готов в своем сердце ответить: "Я принимаю доброту господина Вана, мне нравится быть свободным и непринужденным, мне не нравится быть чиновником или солдатом, я просто хочу провести мирную жизнь со своей свекровью и ребенком, так что.......".

Не дожидаясь окончания Нин Тао, Ван Юнь прервал слова Нин Тао: "Я уже подготовил лагерь и слуг, и у меня есть собственные слуги, чтобы позаботиться о вашей жене и детях". Пока ты будешь выходить из горы, я буду искать для тебя генерал-корабль Ань Юань".

Глаза трех братьев Лю Гуань Чжан собрались на Нин Тао и все подумали, что Нин Тао согласится. Генерал Ань Юань был разным генералом в период Трех Королевств, но хорошим или плохим, он также был генералом четвертого ранга. Травяной человек - это генерал четвертого класса, когда он вступает в армию, и это уже большое достижение.

Сюэ Вэйян и Динь Лин также посмотрели на Нин Тао, и мать, и дочь нервничали. Они не заботились о том, чтобы жить в комплексе, и не заботились о слугах, они просто хотели быть с Нин Тао. Но сейчас, кажется, это уже не их дело.

Все ждали решения Нинг Тао.

Нин Тао не подумал об этом, он улыбнулся: "Спасибо, господин Ван, за вашу доброту, я не хочу быть чем-то вроде генерала Ань Юаня, я просто хочу остаться здесь с женой и ребенком. Если лорд Ван здесь только по этому поводу, то лучше вернуться, а я не могу принять твой дар".

Сюэ Вэйян мгновенно почувствовал облегчение, его сердце было теплое и тронутое. Если у тебя есть такой муж, чего ты хочешь в этой жизни?

Три брата, Лю Гуань Чжан, успокоились.

Лицо Ван Юня, однако, посмотрело внимательно: "Ты просто перестанешь думать об этом?"

Нин Тао сказал: "Не надо думать об этом, лорд Ван, пожалуйста, уходите".

Ван Юн сделал вздох.

Внезапно...............

Пернатая стрела прошла сквозь воздух и пробила прямо в грудь Нинг Тао!

Два брата Гуань Чжан знали об этом, но ударить было поздно, и флюгер стрелы в мгновение ока поразил грудь Нин Тао.

Однако...

Этот наконечник стрелы подошел так близко к остановке без движения, что его вал был в руке Нинг Тао.

У него нет стрел.

Стрела без стрел настолько точна и настолько тяжела, что стрельба из лука в период Троецарствия - это всего два человека, один - Хуан Чжун, сто шагов через Ян, а затем юньмэньская алебарда, стреляющая по Лу Бу.

Конечно, большой рыжий конь пришел скакать, а мужчина на спине лошади был высокий и крепкий, красивый по внешнему виду, одетый в серебряные боевые доспехи и величественный. Лук стрельбы из лука был уже не разогрет, а в руке у него было длиннокалиберное оружие, знаменитая фантастическая живопись алебарда.

Лошадь, алебарда, нарисованная на небе, и стрелы только что указывали на одного человека - Лу Бу!

Лю Бу в человеке, Рыжий Кролик в лошади.

Быть подстреленным таким образом, даже если взять стрелу, невежливо говорить об этом. Но Нин Тао все еще замер там, думая также о вопросе, который люди не знают.

Что эта штука здесь делает?

"Муж, ты........ в порядке?" Только тогда Сюэ Вэйян отступил и с тревогой подошел к Нин Тао, чтобы посмотреть на стрелу в его руке.

Нин Тао бросил стрелу без стрел на землю и нежным голосом сказал: "Я в порядке, не волнуйся, ты с ребенком возвращайся в дом, конечно, эта штука еще должна это сделать".

Нинг Тао засмеялся: "Я твой Герой Гештальт, никто не может мне навредить".

Этими словами, этими улыбками Сюэ Вэйян наконец-то немного расслабилась и потянула Динь Линь к дому.

Первый день недели, первый день недели, первый день недели, первый день недели, первый день недели, первый день недели, первый день недели, первый день недели, первый день недели, первый день недели, первый день недели, первый день недели, первый день недели, первый день недели, первый день недели, первый день недели, первый день недели, первый день недели, первый день недели, первый день недели, первый день недели. Его глаза заперты на Нинг Тао с убийственной аурой.

Лю Бэй встал и присоединился к Гуань Чжаню, а двое склонились в почтенном поклоне.

Ван Юн и Диао Чан встали и поклонились.

Этот человек - первый яростный генерал Троецарствия, генерал Фей Льва Бу, праведный сын Дун Чжуо, Вэнь Хоу, его сила так же сильна, как и небо, и несколько человек во дворе этого двора не могут позволить себе обидеть.

Лу Бу просто изогнул руку в ответ: "Ван Ситю, ты говорил, что хочешь назначить мне свирепого генерала, но этот человек?".

Ван Юн сказал: "Вэнь Хоу, это этот человек, он Нин Тао".

Лу Бу посмотрел на Нин Тао: "Я слышал, что ты способен поднять тысячу джин, верно?"

Нинг Тао в тусклом состоянии сказал: "Ну и что с того?"

Он был удивлен встречей с первым генералом Трех Царств, Лу Бу, но как только волнение прошло, все, о чем он мог думать, это то, что Лу Бу выстрелил в стрелу. Несмотря на то, что он заранее подобрал стрелы, в конце концов, это был высокомерный и наглый поступок, и он был немного расстроен в своем сердце.

Льва Бу сказал: "Если вы можете принять мои десять ходов, я возьму вас под свой аккаунт и дам вам звание генерала Фуюань.

Нинг Тао смеялся, не сказав ни слова.

Ван Юнь сказал: "Подождите, моя дочь всегда восхищалась репутацией генерала, и сегодня она пошла с нами, так что пусть она поприветствует генерала".

Взгляд Лу Бу наконец-то переместился с тела Нин Тао на тело Диао Чжана.

Diaochan дал Lu Bu аве Мария и хрустящие сказал: "Diaochan отдает дань уважения генералу".

Лу Бу просто слегка кивнул.

Диаохан встал прямо и протянул руку, чтобы открыть свою шляпу.

У Лу Бу глаза сразу выпрямились.

Нин Тао тоже на мгновение замерзла.

Этот хорьковый цикада действительно застенчивый цветок и закрыл луну, ошеломляющая красота. Что касается лица, то оно было еще более изысканным и красивым, чем Сюэ Вэйян, и даже чуть более красивым, чем пять тигров в его семье. Однако на ее теле не было свежего и приятного запаха Сюэ Вэйян, а также слабого запаха бессмертия, который был менее демоническим, чем Пятерка Тигров из семейства Нин.

На первый взгляд, она была похожа на цветок дворца, цветущего в золотом великолепии. Верхняя часть не связана с бессмертным Ци, нижняя часть не заземлена Ци, красиво выглядит, но всегда чувствуешь, что чего-то не хватает.

Но в конце концов, она одна из четырех самых красивых женщин, и одной только ее красоты достаточно, чтобы очаровать большинство мужчин в этом мире.

Лу Бу - одно из тех подавляющего большинства.

Три брата Лю Гуань Чжана отреагировали легкомысленно, эти трое никогда не были одержимы женским сексом, они были настоящими героями.

Уголок рта Ван Юня плавал с улыбкой, которую нелегко было заметить.

У Нин Тао, однако, было другое чувство, и он мрачно сказал в своем сердце: "Будь я проклят... Это не то же самое, что сказано в книгах по истории, как Лу Бу и Диао Чжань встретились в моем доме? Разве не было обещано сначала Льву Бу в доме Ван Юня, а затем отдано Дон Чжуо? Но... это тоже нормально, я вмешался, я эта переменная, и их траектории все изменились."

Разобравшись с этим, теперь очередь Цао Цао прийти и продать сгоревшие торты на ношу, и он не удивится.

Он и есть переменная.

Если бы он мог остаться в этом прошлом на несколько лет, то редко бывает так, чтобы три королевства были объединены необъяснимо рано.

Но останется ли он на несколько лет?

"Ха-ха-ха!" Lu Bu внезапно вспыхнул смех, и квадратное небо картины алебарды в руке внезапно ударили ножом в грудь 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 0870: Складывание трезубца**

0870 Глава складывающаяся алебарда Нин Тао не обещал бороться с ним, и Льва Бу внезапно ударил после встречи с Диао Чжань, прямо в квадратное небо картины алебарда ударил ножом в грудь, ни капли задней рукой слева.

Это убивает людей!

Нин Тао "да и нет" только что заставило его почувствовать себя униженным, плюс он хотел показать свой героизм после того, как увидел потрясающую красоту Диао Цикады и не завоевал ничьей милости, почему он заботится о человеческой жизни?

Если бы три брата Лю Гуань Чжана были атакованы им в таком подлом нападении, они могли бы преуспеть.

Но человек, к которому он подкрался, был Нинг Тао.

Когда алебарда фангской живописи собиралась заколоть тяжелого Нингтао в грудь, она внезапно остановилась, и осталось еще несколько дюймов, как ее можно было больше не резать?

Это правая рука Нинг Тао схватила прут Фан Тянь, нарисованный Халбердом.

"А?" Правая подмышка Льва Бу зажала алебарду и снова ударила ножом вперёд силой своего тела.

Фантастическая картина алебарда все еще не могла двигаться вперед по волосам.

Нин Тао схватил алебарду фантастической картины одной рукой, не говоря уже о попытке удержаться, и на его лице даже не было полусердного выражения.

"У Дорана есть силы!" Лу Бу сказал слово, и когда он говорил, он внезапно ударил по Нин Тао.

Нинг Тао не двигался.

Бах!

Лу Бу получает хороший удар по ноге в среднюю часть Нинг Тао.

Люди, вероятно, думали, что Нин Тао будет Lü Bu этот удар, чтобы взлететь, несмотря ни на что, также будет отброшен назад на несколько шагов, потеряв, что квадратное небо картины алебарды.

Тем не менее, Нин Тао оставался в той же позе и стоял там, даже не двигая мышцы.

Лу Бу также замерз, склонившись к завоеванию сердца красавицы, как он мог себе представить, что это будет результат?

"Больше никаких ссор"? Тогда я сделаю это." Когда звук упал, Нин Тао внезапно ударил в живот Лу Бу.

Лу Бу хотел уклониться, но где он мог уклониться от скорости кошачьего пунша.

Бряк!

Глухой звук.

Льва Бу упал назад и улетел, пролетев несколько шагов, прежде чем разбиться о землю, боролся несколько секунд, прежде чем подняться, истекал кровью из угла рта, и гневно смотрел на Нинг Тао: "Ты смеешь меня бить!".

Гуань Юй сказал: "Так как это был матч, конечно, он боролся".

Чжан Фэй также сказал: "Только тебе позволено бить людей, никому не позволено бить тебя, что это за птичьи бои"?

У Лу Бу были мрачные глаза, и он не знал, что ещё у него на уме.

В этот момент Нин Тао внезапно ударил кулаком и разбил его о алебарду картины Фан Тянь.

Чёрт!

Искры повсюду!

Тик-так носок края Fang Tian Painted Halberd был немедленно разбит на землю с ударом.

Толпа не реагировала на происходящее, Нинг Тао ударил алебарду еще одним ударом в голову.

Чёрт!

Искры повсюду!

Тыкающая голова согнута.

Толпа смотрела в сторону, челюсти повсюду.

Чёрт! Чёрт! Чёрт!

Кулак упал как дождь.

Когда Нин Тао нанес десяток ударов, знаменитая фантастическая живопись алебарды в мире холодного оружия превратилась в кучу металлолома.

Это куча, а не выстрел.

Бряк!

Нин Тао бросил алебарду Фан Тянь, который был взломан в форме торта, прямо напротив лица Лу Бу, врезавшись ему в ногу.

Лу Бу сломал ему рот, но не кричал. Он посмотрел на алебардскую картину "Фан Тянь", которая разбилась о заднюю часть его ноги и больше не имела половины характера в его сердце.

Он хотел сыграть в крутую игру, притвориться киской и завоевать сердца Соболя Цикады, но не ожидал, что эта киска окажется перед Королем Толкачей. По словам современных людей, то есть перед боссом Ваном, что его особняк прекрасен, перед боссом Ма, что у него больше денег, перед боссом Лю, что его жена прекрасна, не ищет ли он оскорблений?

Только тогда Нин Тао открыл рот и сказал: "Льва Бу, я действительно могу ударить тебя в мясной рулет, как твое квадратное небо, изображающее алебарду, но сегодня я в хорошем настроении и не буду с тобой беспокоиться". Уходи и больше сюда не приходи, в следующий раз я тебя очень сильно ударю мясным рулетом".

Лицо Льва Бу стало зеленым и красным, когда первый яростный генерал эпохи Троецарствия, генерал Фей, получил такое оскорбление? Если бы это был кто-то другой, он бы уже давно на него набросился, но напротив него был Нинг Тао, который наткнулся на свое квадратное небо, раскрашивая алебарду в дискус, и не смог сделать ни шагу.

"Хо-хо-хо". Ван Юнь вышел на сцену: "Мы все герои, почему мы так несчастливы? Давай, выпьем чаю вместе."

Нин Тао сказал: "Все, пожалуйста, уходите, не приходите ко мне больше, я ясно дал понять, что не буду никому помогать в борьбе с рекой, я просто хочу быть с женой и детьми".

Лу Бу холодно ворчал, даже Дяо Чжань не заботился, обернулся и вышел за дверь, поднял рыжего зайца и уехал.

Ван Юн прогнал, "Вэнь Хоу оставайся! Вэнь Хоу............"

Тем не менее, Лу Бу даже не повернул голову назад, теперь он был просто человеком, чей разум был ранен.

Три брата, Лю Гуан и Чжан, поклонились Нин Тао и ушли, попрощавшись. Нинг Тао уже сказал эту часть, и им было слишком стыдно остаться.

Во дворе остались только Ван Юнь и Дяо Чикада.

Соболь Цикада смотрела прямо на Нинг Тао, ее глаза немного светились.

Какая женщина не любит героя? Особенно для женщины в неспокойном мире, если Нин Тао будет назначать встречу с ней в этот момент, чтобы встретиться с ней наедине или что-то вроде того, она, конечно, не откажется. Уверен, она не отказалась бы пойти в лес или снять номер в маленькой гостинице или еще где-нибудь. Но в таком случае три королевства не были бы тремя королевствами.

Ван Юнь посмотрел на Дяочань, а затем на Нин Тао, и из угла его рта появился намек на смех: "Ваше Превосходительство действительно великолепный мужчина, такая героическая фигура, мне интересно, какая же великолепная женщина может быть достойна Вашего Превосходительства".

Нима.

Ты вырыл эту яму слишком случайно, не так ли?

Вы приехали в Ечэн с намерением продать Дьяо Чикада Лу Бу, но потом вы начали продавать его здесь.

Нинг Тао улыбнулась: "Сюэр, выходи".

Сюэ Вэйян ушла, за ней все еще следовал Ван Юнь, очень нервный.

Нин Тао взял Сюэ Вэйян за руку и с улыбкой сказал: "Господин Ван только что сказал, что в этом мире есть нечто такое, что делает совершенную женщину достойной меня, моя жена - совершенная красавица, она не только красива, но и прекрасна в сердце, её более чем достаточно для меня, я нашёл сокровище".

Щки Сю Вэйяна были наполнены счастьем.

Изначально Ван Юн хотел что-то сказать, но когда он услышал это, то не смог этого сказать. Он протянул руку Нин Тао и уехал с соболем Чикада на буксире.

Нинг Тао громко сказал: "Не торопись, больше не приходи".

У Ван Юна было выражение недовольства на лице.

Вместо этого Сейбл Чикада оглянулся на Нинг Тао.

Сюэ Вэйян последовала за Нин Тао и схватила его за руку жестом провозглашения суверенитета.

Соболь Цикада повернул голову назад, поднял лошадь и ушел.

"Их дар все еще там." Динь Линг сказала, и с таким взглядом она явно хотела разобрать его на части.

Только тогда Нин Тао вспомнил о подарке, он хотел позвонить Ван Юну, но Ван Юн уже сбежал.

"Папа, там будут сахарные тыквы?" Динь Линг смотрел на коробку озадаченными глазами.

Нинг Тао засмеялся: "Просто скажи, что хочешь поесть, я открою и посмотрю, есть ли что-нибудь, что я тебе дам".

"Да, да!" Динь Линь хлопала в ладоши и кричала в восторге.

Сюэ Вэйян дала большое количество несловий: "Просто поешь".

Динь Лин бросилась к Сюэ Вэйян и надела призрачное лицо, совсем не боясь своей матери.

Нин Тао открыл подарочную коробку, наполненную до краев атласом.

Динь Линь сразу закрутила свой маленький ротик.

Нин Тао снова открыл вторую подарочную коробку, содержимое которой все еще было атласным, но на атласе было помещено четыре слитка серебра. Он случайно вытащил слиток, оценив его почти как кошку в весе.

Это было военное время, а атлас и серебро были твердой валютой, а не мелкими деньгами, которые чеканились для сравнения. Эти атлас и серебро, которых хватает, чтобы прокормить семью из трех человек в течение более десяти лет, являются щедрым подарком.

Маленький ротик Динг Линга изогнут еще выше.

Нин Тао хотел посмеяться в глубине души, но маленький парень тоже не хотел об этом думать, потому что Ван Юнь был таким большим чиновником, но в его сердце все еще была мечта. Как такой человек может положить сахарную тыкву в коробку, когда он подходит к двери с подарком для таланта?

Однако, подарок Ван Юня ошеломил Сюэ Вэйян: "Муж, такой тяжелый подарок... мы не можем его принять".

Собрав ее, ее мужчина, скорее всего, оставил бы семью, чтобы вести войска на войну, а возможно, даже женился бы на дочери Ван Юнь, так что она моментально занервничала.

Нинг Тао засмеялся: "Он оставил его специально, все, чего он хотел, это чтобы я отправил его ему обратно, а потом пришел и лоббировал меня, я не беспокоился".

"Но................................ Сюэ Вэйян никогда не видела столько серебра.

Нинг Тао сказал: "Просто собирай вещи, нам нужно убираться отсюда".

Сюэ Вэйян на мгновение замерла: "Убирайся отсюда и куда?"

Нин Тао сказал: "Что Лю Бу потерял со мной лицо, он очень тщеславный человек и обязательно придет со своей армией и лошадьми, чтобы убить меня ночью". Тогда Ван Юнь - очень интригующий человек, и если я не воспользуюсь этим для него, он также найдет способ убить меня и лишить возможности быть полезным".

"Итак... как это хорошо?" Сюэ Вэйян еще больше нервничала.

Нинг Тао засмеялся: "Разве это не вопрос наличия лошадей и денег? Давайте прокатимся на наших лошадях, отправимся в место с красивыми горами и чистой водой, и успокоимся, ладно?"

Сюэ Вэйян немного колебался, как любое другое место может быть таким же хорошим, как его дом?

Нин Тао сказал: "Я знаю, это трудное решение для тебя, все в порядке, мы можем подождать, сегодня вечером мы пойдем в горы и останемся на ночь, посмотрим, если кто-то придет, если кто-то придет, мы уйдем отсюда, никто не придет, мы останемся здесь, ты так думаешь?"

Сюэ Вэян кивнула, затем сказала: "Мы действительно не можем ждать, женитьба на курице следует за курицей, а женитьба на собаке следует за собакой, ты глава семьи, если ты хочешь куда-то переехать, мы вдвоем поедем с тобой".

Динг Линг также сказал: "Да, куда бы ни пошел отец, мы с матерью последуем за ним".

Нин Тао погладил маленькую головку Динг Линга: "Тогда собирай вещи, завтра утром мы уедем первым делом".

Сюэ Вэйян уже открыл рот, и теперь он может их забрать. Но это их дом, в конце концов, и если ситуация не будет определена, заберите их, они не смогут уйти без душевного спокойствия. Для него не имело значения, ходил он на день раньше или на день позже. Он также не беспокоится о том, кто может навредить Сюэ Вияну и Дин Лину, чтобы они не сломали свой разум и не пошли добровольно?

Сюэ Виян прикоснулся к столу из золотого шелкового нана дерева, его лицо было наполнено взволнованным взглядом: "А как же эта мебель? Но это все новое."

Нинг Тао улыбнулся и сказал: "Не могу ли я просто подождать, пока у меня будет подходящая земля? Это не займет много времени снова".

Вообще-то, он тоже не мог расстаться с кроватью Золотой Нэн.

Семья собрала вещи и поднялась на гору, а Сюэ Вэйян и Нин Тао взяли лошадь и носилки и постепенно исчезли в лесу.

PS: Еще два дня до дня проезда на общественный номер, с небольшим волнением 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 0871: Ветер дует без причины.**

Глава 0871 Пришел неспровоцированный пасмурный ветер, наступила ночь, и несколько звезд замерзли.

Нин Тао взял Сюэ Вэйян и Дин Лин на склон холма, откуда он приехал, и Цинь Чжоу все еще должен быть здесь на склоне обманчивого холма, охраняя пагоду Чжэнь-Ши, плиту дерева здания и руду облака. Но с разницей в тысячу лет он вообще не мог ее видеть и не чувствовал ее присутствия.

Стоя в положении на склоне холма и глядя вниз, я не мог видеть дом Снежного Вейяна, но мог видеть густой бамбуковый лес, просто туманный образ ночи.

"Давай просто разобьем лагерь здесь сегодня вечером." Нинг Тао сказал.

Сюэ Вэйян сказала: "Пойду соберу дрова и построю обед".

Нинг Тао взяла ее за руку: "Не разжигай огонь, огонь ночью виден издалека".

В это время на далеком проспекте внезапно возник пожар с большой скоростью.

"Что это?" Сюэ Вэйян тоже видел это, и его выражение внезапно напряглось.

Нин Тао сказал: "Это должен быть Лу Бу и его армия".

Конечно, пламя быстро приближалось, и это была галопирующая воинственная лошадь, каждый кавалерист держал в руках факел. За кавалерией следовала пехота, извилистая на мили, насчитывавшая, по крайней мере, десятки тысяч.

Эта сцена напугала мать и дочь Сюэ Вэйяна и Динь Линя, и атмосфера не осмелилась перевести дух.

Однако Нин Тао засмеялся: "Что Льва Бу действительно раб трех семей, узко мыслящих, одно на поверхности и одно на спине". Он потерял со мной лицо сегодня, и не в эту ночь он приходит со своим войском, чтобы отнять у меня жизнь".

Сюэ Вэйян с радостью сказала: "Муж, тебе повезло, что у тебя есть предвидение, иначе мы бы не смогли сбежать".

В первый раз он был членом команды, он был очень хорошим человеком, и он был очень хорошим человеком, и он был очень хорошим человеком.

"Мама, я голоден." Динг Линг сказал, что в конце концов, детей не интересуют взрослые вещи, а только еда и игры.

Сюэ Вэйян сказала: "Просто ешь, я пойду принесу тебе булочку, муж тоже съест одну".

Нинг Тао кивнул в ответ.

Сюэ Вэйян пошла сделать реверанс, чтобы получить булочку.

Тростниковые домики в бамбуковом лесу загорелись, и ревущий огонь разгорелся, отражая красное небо, которое можно было видеть с большого расстояния.

Семья из трех человек сидела на валуне на склоне холма и ела булочки и питьевую воду, наблюдая за тем, как редко горит их дом.

Лу Бу сжег дом и приказал мужчинам снова обыскать окрестности, и после того, как не было результатов, он вернулся с мужчинами.

Он будет с Соболем Цикадой и умрет от рук Цао Цао.

Это была его судьба.

Динь Лин прислонился к Сюэ Вэйян и заснул.

Нин Тао сделал наземную койку, а Сноу Вэйян поместил Дин Линг на наземную койку и накрыл ребенка еще одеждой.

Нин Тао сказал: "Сюэр, ты тоже ложись спать, а я присмотрю".

Сюэ Вэйян сказала: "Я посижу с тобой, а потом посплю".

Она прислонилась к плечу Нинга Тао и посмотрела в сторону дома.

Этот огонь все еще горел бесшумно, только он был намного меньше.

Нинг Тао протянул руку и завернул ее в свои объятия.

Сюэ Вэйян подсознательно посмотрел на Дин Линга рядом с ним и застенчиво сказал: "Муж, Лин'эр все еще рядом, это нехорошо".

Нинг Тао засмеялся: "О чем ты думал? Я просто хочу посидеть с руками вокруг тебя в таком виде какое-то время".

Сюэ Вэйян похоронила её лоб в груди Нин Тао, слишком застенчивая, чтобы её можно было увидеть.

"Сюэр, скажи мне, куда ты хочешь пойти? Я отведу тебя туда." Нинг Тао сказал.

Сюэ Вэйян на мгновение подумал: "Мой отец был купцом, когда он еще был рядом, он был во многих местах, он сказал, что на юге есть море, там тепло круглый год, нет необходимости носить хлопчатобумажное пальто, я никогда не видел моря, я хотел увидеть море, но....".

"Но что?" Нинг Тао протянула руку и зацепила челюсть.

При лунном свете ее лицо было похоже на лицо, вырезанное на лепестках персикового цветка, несущее сказочную ауру не едящего земного фейерверка.

У Сюэ Вэйян ресницы дрожали, глаза пульсировали, "Но............ но боюсь, что до моря еще десятки тысяч миль, верно? Мы не могли так далеко зайти".

"Ты правда хочешь посмотреть на океан?" Нинг Тао спросил ее.

Сю Вэйян кивнула.

В древние времена было нелегко передвигаться, и мне интересно, как много людей мечтали увидеть море, и всю свою жизнь провели в том месте, где он родился.

Нин Тао улыбнулся и сказал: "Тогда я отведу тебя и Линьора к морю, и построю тебе дом на море, чтобы ты мог видеть море каждый день".

"Сколько времени это займет?"

Нин Тао посмеялся: "Я открою вам секрет, мой хозяин - культиватор Бессмертных, он дал мне волшебный талисман, пока мы используем этот талисман, мы сможем добраться до моря".

Сюэ Вэйян воскликнула взволнованно: "Правда?"

Нин Тао кивнул: "Конечно, это правда, когда Вэй Ху когда-нибудь лгал тебе?"

Сюэ Вэйян не мог дождаться, когда протянет руку Нин Тао в объятия и наклонится, прежде чем снова вытащить рукав.

Нинг Тао улыбнулась и сказала: "Что ты делаешь?"

"Я хочу увидеть это заклинание". Сюэ Вэйян снова начала возиться с карманами штанов, у других людей в штанах не было карманов, но у ее мужчины в штанах были карманы, она это знала.

Нинг Тао сказал: "Немного дальше".

Сюэ Вэйян протянулась немного вперед, до конца, или нет.

Нинг Тао снова сказал: "Немного дальше".

Человек Снежный Вян был простым, честно протянутым вперед немного, но как только он прошел, он сжимался, как будто его ударило током, дуясь: "Муж, ты лжешь, это не волшебное заклинание".

"Это волшебное оружие", - сказал Нинг Тао в серьезном тоне.

Когда я увидел его в первый раз, он сказал: "У меня действительно есть волшебный талисман, но я не могу показать его вам, иначе он не сработает", - сказал Нин Тао. Не волнуйся об этом, просто ложись спать позже, и как только ты проснешься, я отведу вас двоих к морю".

Голос Сюэ Вэйян был мягким: "Тогда я буду спать у тебя на руках, хорошо?"

Нинг Тао сказал: "Спи, спи".

Сюэ Вэйян закрыла глаза в объятиях Нин Тао, по углам ее рта проносилась сладкая улыбка счастья.

Некоторые женщины живут до ста лет и не получают такого счастья. Несмотря на то, что ее пребывание с Нин Тао было всего лишь коротким и длилось более двух дней, она обрела больше счастья, чем многие женщины за всю свою жизнь. Она была счастлива и довольна.

Это то, что Нин Тао хотел дать ей, он хотел, чтобы она была счастлива и благословлена каждую минуту своего времени с ним.

Ветер поднялся в горы, встряхивая вершины деревьев и издавая шелестящий звук. Звук щебетания насекомых в траве не беспокоит людей, а наоборот, вызывает особое чувство покоя.

Нин Тао посмотрел вниз на Сюэ Вэйян, как порыв ветра сдул ее волосы и зарылся ему в ноздри. Чувство зуда, как муравей, ползающий в твоем сердце.

Он был человеком, которому нужна была энергия его любви, но он не мог вынести, чтобы отпустить ее.

Но как раз в это время Сюэ Вэйян спокойно открыла глаза и посмотрела на Нин Тао досадно.

"Почему ты не спишь?" Нинг Тао с беспокойством сказал, что он даже не двигался.

Щёки Сю Вэйян были сырыми, а голос её был слабым: "Муж, твоё заклинание".

Нинг Тао: ".........."

Ее голос был мягким: "Хочешь наложить заклинание?"

Нинг Тао неловко кивнул.

Ее голос был еще ниже: "Тогда пойдем в лес по соседству".

Какая понимающая женщина.

Нинг Тао подобрал ее и направился в близлежащий лес.........

При кастинге дхармы есть источник дхармы, и дхарма не имеет пределов.

Нин Тао пожинает еще много любимой энергии.

Сюэ Вэйян, которая была очарована, также лежала рядом с Дин Лин и заснула, она была слишком устала, но все равно улыбнулась после того, как заснула.

Нин Тао подошел к ней, палец щелкнул по сонной артерии, и одним ударом Духовной Силы она внезапно потеряла сознание. После этого он снова сварил по закону и кивнул на шею Дэна Линга.

Чтобы увидеть море, нельзя было воспользоваться Воротами Удобства в это прошлое время, он мог вывести мать и дочь к морю только с мясным ружьем. Он также выбрал место, Хайнань.

Деревня демонов здесь?

Рюдзука на дне моря?

Ни за что не узнаю.

Нин Тао подошел к лошади, которую подарил ему Лю Бэй, направил на него Великую Солнечную Тыкву, произнес заклинание, а затем проглотил: "Собирай!".

Боевой конь издал крик, его кожа сочилась кровью и упала на землю с громкой катастрофой.

Он поспешно указал ртом тыквы на подарочную коробку, отправленную Wang Yun, и в результате пустота дрожала, и две подарочные коробки были собраны в тыкву вместе с плоским бременем.

Большая солнечная тыква не может собирать живые существа.

Этот результат заставил Нинга Тао почувствовать себя немного удивленным, но, подумав об этом, он почувствовал облегчение. В конце концов, это было пространство для хранения легального оружия в инопланетных измерениях, и оно просто не могло вместить в себя живые существа. Если он может поместить эту лошадь в тыкву, не может ли он поместить Сюэ Вэйян и Динь Лин также в тыкву? Более того, когда Лу Бу принес свою армию, чтобы убить его раньше, он произнес магическое заклинание с большой солнечной тыквы и кричал опровержение, не будет ли он в состоянии отозвать даже армии?

Ни одно заклинание не является всемогущим, даже заклинание Небесной Семьи не является исключением.

Нин Тао подошел к лошади, протянул руку и коснулся ее тела, принеся с собой духовную силу, ладонь его мимо всех ран.

Лошадь была тяжело ранена, но после лечения он восстановил немного Юань Ци, а также поднялся с земли.

Нин Тао расстегнул вожжи, снял седло и похлопал по лошади: "Иди, ты свободен".

Лошадь пошла к лесу, а когда он собирался войти в лес, он оглянулся на Нинг Тао и позвал его.

У лошадей тоже есть духовность.

Нин Тао выпустил мясной снимок и пошёл по направлению к Сюэ Вэйяну и Дин Лин.

Со скоростью выстрела из плоти, это не займет много времени, чтобы полететь на Хайнань, всего два или три часа максимум. Сюэ Вэйян и Динь Лин могли видеть море, как только открывали глаза, как счастливы они будут, думая о том, что образ заставляет его чувствовать себя счастливым.

Внезапно дул облачный ветер.

Нинг Тао остановился в тот момент на своем пути и осторожно оглянулся.

Этот облачный ветер все еще дул, кружил вокруг поляны.

Нин Тао холодным голосом сказал: "Даосист из "Хе Фан"? Я просто проезжаю мимо, и если я оскорблю территорию, я немедленно уйду. Если ты думаешь иначе, я позову тебя на 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/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0872: Преисподняя**

Глава 0872: Инь Хуэй Этот Инь Ветер не является естественным ветром.

Однако трудно отличить, является ли это духом или младенцем, потому что они очень похожи.

Если это дух подземного мира, то это дух мертвых.

Если бы это был Младенец Юаня, то в нескольких километрах от него, несомненно, был бы культиватор "Духовная сила", который был бы, по крайней мере, культиватором "Младенец вне тела Юаня".

После того, как Нин Тао издал предупредительный звук, облачный ветер унесся в лес и исчез.

"Может ли это быть Гэндзи?" Нин Тао имел предварительное суждение в своем сердце, ибо дух Инь не мог быть таким послушным, и он отпугнул призрака, сказав суровое слово. Но если это был Младенец Юаня, а тот, кто слышал это суровое слово, был Культиватором, то этот Культиватор сможет оценить, сколько он заработал или потерял, ударив по нему.

Внезапно из соседнего леса раздался ненормальный звук стука.

Глаза Нин Тао двигались в этом направлении, это была маленькая роща, где он наложил заклинание на зрителя Сюэ Вэйяна, и откуда ушла лошадь, одаренная Лю Бэем.

Черная масса воздуха, рассеянная из леса.

Нин Тао внезапно напрягся и мгновенно вступил в боевое состояние. Он был бесстрашен, даже если не мог победить и уйти, но Сюэ Вэйян и Динь Лин были слабыми женщинами и детьми, он был их единственной опорой, как он мог отступить?

"Кто это? Выходи!" Нинг Тао рычал.

Из леса выкатилось облако черного воздуха, никого и ничего не видно.

Внезапно из черного ци раскололся налево и направо, и из черного ци вышла лошадь.

Нинг Тао был ошеломлен.

Эта лошадь была точно такой же лошадью, которую Лю Бэй подарил ему.

И все же, не лошадь.

В этот момент его глаза были красно-красными, а тело - черным, как пламя!

Сигарета!

"Ты... кто ты?" Нин Тао, как будто столкнувшись с великим врагом, поднял плоть в руке и указал на призрака лошади, и из пушки вырвалось облако чернил пистолета qi. Небесное пламя также вышло из его тела, черное и белое пламя прыгало, демоны не могли приблизиться!

Демонический конь остановился на своих путях, и из уст лошади прозвучал скорбный голос: "Итак, это Небесное Семейство, что вы делаете здесь, на Иньском рынке?".

Подземный мир?

Услышав это впервые, Нин Тао был озадачен в своем сердце и спросил: "Инь Хуэй"? Разве это не преисподняя, или не преисподняя?"

Конь-призрак сказал: "Ты действительно странный, так как ты можешь прийти в этот потусторонний мир, это означает, что у тебя есть средства, чтобы пройти через небеса, но ты не знаешь, что это потусторонний мир, и ты задаешь мне такой странный вопрос". Это уж точно не Преисподняя, Преисподняя - это Преисподняя, если хочешь, я отведу тебя туда".

После того, как он сказал это, он издал жуткий смех: "Ты ребенок.........."

Нин Тао вдруг вспомнил легендарное существование - лошадиное лицо.

Голова Быка и Лицо Лошади - легендарный дух-атакант знаменитого меча, призрак Аида. Имя бычьей головы - Абанг, бычья голова человеческих рук, две ноги бычьих ног, сила горы, держащей в руках железную заколку. Лицо Лошади также называется Лошадиная Голова Ракшаса, и Ракшаса является злым духом, и Лошадиная Лицо также является злым духом, который является партнером Бычья Голова.

Как сюда попал эмиссар духов из подземного мира, Лошадиное лицо?

Нин Тао в недоумении спросил: "Какая разница между потусторонним миром и потусторонним миром?".

"Почему у тебя так много вопросов? Вы нарушили Небесный Дао и вошли в Преисподнюю, я должен был отвезти вас в Преисподнюю, чтобы допросить, но это хорошо, что вы не только не знаете, что случилось, но и задаете мне кучу вопросов, вы думаете, что я вегетарианец". Голос лошадиного лица был ледяным.

Нинг Тао сказал: "Поскольку вы знаете, что я из Небесной Семьи, то я не боюсь сказать вам, что я здесь для того, чтобы выполнять миссию Небесной Семьи, но я не могу вам сказать". Нарушил ли я небесные правила, свободный небесный дао распоряжается мной или нет, ваша очередь еще не наступила".

"Высокомерие!" Лошадиное лицо внезапно бросилось в сторону Нинг Тао.

Нинг Тао прочитала вслух: "Я отдыхаю в моем зародыше и слышу звук Великого Дао!"

Чёрт!

Божественный колокол ударил, и звук Авеню упал.

Черный ци на лошади был мгновенно разбит, лошадь также потеряла равновесие и упала на землю.

Нин Тао взлетел тысячу раз, и плоть в его руке стучала по шее лошади: "Я не хочу с тобой драться, но если ты будешь доставать меня, я тоже не буду к тебе вежлив".

"Как ты посмел нанести удар по младшему? А ты смелый!" Голос Лошадиного Лика нес в себе чудовищный гнев, и он, похоже, не боялся выстрела в руку Нин Тао.

Нин Тао сказал: "Ты здесь только Младенец Юаня или Дух Инь, что ты можешь сделать для меня? Хочу предупредить вас, что у меня есть средства Небесной Семьи, чтобы заставить вашего Иньского Духа или Юаньского Младенца вдыхать дым! Однако, если вы хотите поговорить со мной, я не позволю вам говорить напрасно, я могу сжечь вас, если вы хотите деньги из подземного мира, я также могу уточнить их для вас, если вы хотите эликсир, короче говоря, вы можете попросить меня о небольшой выгоде, что бы это ни было, до тех пор, пока я могу дать его, я определенно дам его вам".

Лицо лошади затихло, а глаза лошади, окрашенные в кровавый цвет, выпячивались, когда он смотрел на Нинг Тао. Он, похоже, взвешивал, оставаться ли ему на игле или заключить мир.

Там была тишина на мгновение, прежде чем Ма открыл рот и сказал: "Ты сказал, что можешь алхимизировать, значит, ты врач-культуролог?".

Нинг Тао слегка кивнул, и мясной укол втянулся.

Лицо лошади сказало: "Моя женщина умирает, если ты сможешь ее вылечить, я расскажу тебе секреты Преисподней и Подземного мира".

Нин Тао сказал: "Я не осмелюсь сказать что-нибудь еще, но ты говоришь это исцеление, чтобы спасти людей, я могу дать тебе упаковочный билет, кроме человека Небесного Жатва, я обещаю исцелить тебя, где твоя женщина"?

Лошадиная Лицо сказала: "В ста милях отсюда, в семейной деревне Инь. Моя женская фамилия - Ма, единственное слово - Ронг, в этом потустороннем мире нет Небесного Приемника, ты определенно можешь спасти ее".

"Тоже здесь, в Подземном мире?"

"Ерунда", я пришел на рынок "Подземного мира" не для того, чтобы искать женщин, и я не могу пойти в "Подземный мир" в поисках женских привидений? Даже в Янхэ Царь Демонов должен будет снять с них шкуру, когда узнает, и кроме того, я не выношу этого запаха и на женщине Янхэ". Хорсфейс сказал.

"Ну, тогда ты пойдешь впереди, а я пойду за тобой." Нинг Тао сказал.

Лошадиное лицо восстало из земли: "Ты, жена твоя и дети твои, подойди, и я тебя отвезу".

Нинг Тао сказал: "В этом нет необходимости, ты не можешь от меня убежать".

"Тогда я буду сравнивать себя с тобой!" Еще одно облако черного воздуха пузырилось от лица лошади, и мышцы лошади двигались волнами.

Лошадь не была его телом, и он, конечно, не прожил бы долго, если бы трахнул его вот так.

Но кого волнует лошадь, разбитая подрукой?

Мир всегда был миром слабых, а сильный и жесткий кулак имеет смысл.

Нин Тао снял свои небесные одеяния из сокровищниц и носил на спине Сюэ Вэйяна, затем обернулся вокруг небесных одеяний из сокровищниц, после чего взял Дин Лин, затем выкинул свой пистолет и прилетел на свое тело.

Лошадиное лицо с удивлением сказало: "Этот твой пистолет на самом деле все еще может быть использован как летающий меч?"

Нинг Тао улыбнулась: "Маленький смысл, веди за собой".

Лошадиная морда сняла четыре копыта и побежала на южную сторону холма, и если ветер ей помог, то она мгновенно отодвинулась на десятки метров.

Нин Тао указал волшебным пальцем на юг, и плоть выстрелила с свистом, мгновенно догнав лошадиное лицо.

Один летает, один бежит, и нет никакого сомнения, кто быстрее.

"Это пара хороших!" Лицо лошади ворчало и внезапно превратилось в облако черного воздуха и покинуло лошадь.

Лошадь потеряла контроль и врезалась головой в дерево, голова лошади взорвалась от удара.

Нин Тао вздохнул в сердце, но ничего не мог поделать.

С черным Ци впереди, выстрел плоти Нин Тао не сможет сравниться со скоростью лошадиной лапши, следуя за ним на юг.

Плоть была застрелена, сердце Нинг Тао тайно сказало: "Оказывается, прошлое пространство-время - это потусторонний мир, а не реальный потусторонний мир, это моя ошибка, какой же тогда реальный потусторонний мир? У меня есть духовный материал Желтая весна Цитруса и Долины призраков из Подземного мира, который является Подземным миром, что означает, что Подземный мир также имеет физические объекты, а также Царь-призрак........".

В конце концов, нет места, куда можно было бы пойти.

Сто миль земли прошли в мгновение ока, и ведущая лошадь приземлилась в доме семьи в деревне.

Это была большая семья, с конюшнями и вьючной лошадью.

Лицо лошади, превратившееся в черного Ци, погрузилось головой в тело вьючной лошади, и в мгновение ока тело лошади проросло черным Ци, ее глаза были кроваво-красными.

Нин Тао припарковал пистолет из плоти рядом с конюшней и собрал его, но он не положил Сюэ Вэйян и Дин Лин, все еще нося его на спине.

Живым нельзя доверять, не говоря уже о злых духах?

Лошадиное лицо вытолкнуло одну переднюю ногу и стукнуло забор конюшни и ушло, сказав: "Следуйте за мной".

Нин Тао следовал за лицом лошади, неподвижно пробуждая глаза и нос до состояния взгляда и запаха.

Мертвый воздух висел над внутренним двором этого большого дома.

Нет ни одного живого человека.

Также вполне нормально, что злой дух смотрит на женщину и тусуется с ней, а кто еще выживает в этой женщине, в том числе и окружающие ее женщины?

Более того, парню нравится попадать в тело лошади.

Разум Нин Тао не мог не создать образ этой лошади Ронг, этой вьючной лошади и тому подобное, и думать об этом было отвратительно.

С привозом ма-лапши Нин Тао подошел к комнате, перед которой ма-лапша с ветерком открыла дверь.

Мёртвый воздух внезапно рассеялся.

Нин Тао до сих пор не уложил Сюэ Вэйян и Дин Лин и не отнес мать и дочь в дом на спине.

На кровати в доме лежала женщина, около тридцати лет, с большим, длинным лицом и вздутой фигурой, мертвецки серой и слабо дышащей.

Боюсь, что только женщине с такой красивой фигурой понравится такое особенное существо, как Ма-миён.

"Это она, она женщина, которую я люблю больше всего." Нежная привязанность проявилась в кровавых глазах Ма Лицо: "У меня было довольно много женщин, но только она самая красивая и знает мое сердце и удовлетворяет меня больше всего".

Слова прозвучали ожесточенным холодом в сердце Нин Тао, но и на данный момент он уже завершил диагноз, и сказал прямо: "Она плохо играет с вами, ее жизненная сила слаба, если нет несчастного случая, она умрет завтра утром".

"Ты должен помочь ей!" Лошадиное лицо напряжено сразу.

Нин Тао сказала: "Сначала я стабилизирую чакру ее сердца, вы видите эффект, а затем расскажите мне секреты Преисподней и Предподполья". Ты скажешь мне, и я вылечу ее полностью снова".

У Лошадиной Лицо было яростное выражение лица: "Ты!"

Нинг Тао сказал: "Этот двор полон живых мертвецов, только у этой женщины остался один вздох. Ты злой дьявол, мне нельзя доверять; конечно, я должен держать свою руку".

"Хорошо!" Лошадиная Лицо холодно сказала: "Сначала ты стабилизируешь чакру ее сердца, а потом я расскажу тебе секреты Преисподней и Преисподней".

"Лучше бы тебе не играть в трюки, я могу спасти твою женщину, и, естественно, я могу забрать ее жизнь". То, что я хочу, не имеет для тебя никакой ценности, так что будь добр к себе". Сказав это, Нин Тао подошёл к кровати, протянул руку и схватил левое запястье Ма Ронг.

Намек на психическую энергию.

Немного крови внезапно появилось на лице Ма Ронга, и его дыхание стало более ровным.

Нин Тао в тусклом состоянии сказал: "Скажи мне, что это за существование Инь Хуэй?"

PS: Настало время для инвентаризации на конец года, на странице книги есть варианты голосования, один за лучшую работу года, один за лучшего автора года, каждый получает бесплатный билет каждый день, у тех, кто подписался, также есть подписанный билет, если вам нравится переворачивать рыбу и вам нравится эта книга, пожалуйста, начните свое шоу, поднимите золотой указательный палец и проголосуйте за меня, 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/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0873 Глава 0873 Правда о Преисподнем...**

Глава 0873 Истина Инь Хуэй Все это время он чувствовал, что пришел из прошлого времени, и теперь он знал, что это Инь Хуэй, и это был не настоящий Инь Хуэй. Он также слышал о Божьем рынке, откуда пришли эти технологические заклинания и инструменты, был ли он похож на Иньский рынок, или же он противился его существованию? А еще, ничтожный дух Ву Юэ отправился в потусторонний мир, или этот ничтожный мир рухнул?

Все это он хотел выяснить.

Мама, однако, посмотрела на свою любимую женщину и не спешила отвечать на вопрос Нин Тао.

Нинг Тао протянул руку.

Если ты не будешь говорить, я не буду тебя лечить.

"Почему ты остановился? Ты должен вылечить ее." Лошадиное лицо настоятельно рекомендуется.

Нин Тао медленно сказал: "Я только что ясно выразился, я стабилизировал чакру сердца твоей женщины, а ты скажи мне то, что я хочу знать". Я сделал то, что обещал, и теперь пришло время тебе выполнить это обещание".

Лошадиное лицо ворчало холодно, обидчиво и недовольно в его сердце, но он также должен был сделать, как ему сказали: "Этот потусторонний мир является тень ян, как если бы вы стояли на солнце, земля бы оставила вашу тень".

"Тени на солнце?" Нинг Тао был ошеломлен, его разум был сбит с толку, это теневое заявление было вне его понимания.

Ма Лицо продолжала: "Люди оставляют тени на солнце, и все вещи оставляют тени, и поэтому есть эта мрачная руина". Это солнце и тень, о которой я говорю, - только метафора для тени, которая оставляет тень на человеке и на всех вещах...".

Он повесил указательный палец и направил его в верхнюю часть головы.

"Что это?" Нинг Тао не мог дождаться ответа.

Лицо лошади сказало: "О, Бог творения, ты можешь понять его и как небеса".

Нинг Тао в какой-то степени понял, что говорит эта тень.

Он вмешивается в тень с бессмертным обаянием, и он является частью тени, так что все реально. Как только он ушел, тень перестала существовать. Это также метко объясняет, почему, что бы он ни делал, он не может изменить ход истории.

Жизнь на земле оставляет много теней, слишком много, чтобы считать, но есть, конечно, тень начала, тень конца, а затем тень полного исчезновения. Точка вмешательства каждой тени была различна, и если измерять ее с точки зрения одной секунды, то вся жизнь этого человека на самом деле повторялась снова и снова посреди этого потустороннего мира!

"Как ты сюда попал?" Нинг Тао спрашивал.

Лошадиное лицо взяло кровавые глаза и уставилось на Нинг Тао: "Как ты сюда попал?"

Нингтао сказал: "Башня Чжэншоу".

"Как башня Чжэньчжэнь попала в твои руки?"

"Ты знаешь городскую башню времени?"

"Десять лучших порочных заклинаний в рейтинге, что Башня Времени Чжэнь заняла восьмое место, как я мог не знать". Это заклинание преступного мира, но которого я не знаю". Хорсфейс сказал.

Это в моих руках, это в моих руках, и в этом нет ничего особенного, - сказал Нинг Тао. Вы не ответили на мой вопрос, как вы сюда попали?"

"В Подземном мире есть тайные ходы, но только иньские духи могут прийти, я изначально злой дух и могу пройти через тайные ходы, что в этом такого любопытного." Хорсфейс сказал.

Нинг Тао на мгновение замолчал и сказал: "А как же Рынок Бога и что это такое?".

Откуда мне знать, я только знаю, что она существует, а меня там не было", - сказала Ма Лицо. И не спрашивай меня о Бессмертном царстве, меня там тоже не было. Если у тебя есть то, что нужно, ты можешь пойти и посмотреть, и ты узнаешь, когда это сделаешь. Я выполнил свое обещание и теперь исцеляю свою женщину".

Нин Тао подобрал Великую Восходящую Гурду, но положил ее снова, укусил палец, вскрыл челюсть Ма Ронг и сжимал каплю крови между ее губ.

Он намеревался использовать Вспомогательную Доброту Дана, но эта Ма Ронг явно не была хорошей женщиной, и Вспомогательная Доброта Дана не применялась. Однако его кровь была спиртовой и обладала большим тонизирующим эффектом, и было нормально добавить немного жизненной энергии этой женщине.

Капля духовной крови попала ему в рот, и цвет лица Ма Ронга снова утолстился.

Нин Тао, однако, только сжал каплю крови и остановился, открыв рот и сказав: "Поговори со мной о Преисподнем, о том, в котором ты всегда был".

"Ерунда". Лицо лошади подмигнуло Нин Тао: "Пагода Чжэнь Ши может взять тебя только сюда, ты не можешь пойти в Подземный мир, но если ты действительно хочешь его увидеть, я подойду к тебе и спущу тебя вниз".

Нинг Тао был безмолвным.

В первый раз, когда он сказал это, он сказал: "Я не знаю, что делать". Какое цивилизованное имя, я предпочитаю называть его землей греха. Реки там теплили магмой, а небо окутано черными облаками. Призраки там убивают друг друга, и нет никакой пищи, поэтому они должны идти и есть других живыми, чтобы быть съеденными. Тот царь-демон высок и могущественен, и книга жизни и смерти ломает жизнь и смерть людей, и все зло, что делают люди, та книга жизни и смерти отчетливо помнится".

"Кто такой Король-призрак и как он выглядит?" Нинг Тао был любопытен в своем сердце.

"Никогда не видел". Хорсфейс сказал.

Нин Тао на мгновение замер: "Никогда не видел?"

Лицо лошади слегка ворчало: "Царь-призрак - высшее существо в потустороннем мире, поэтому не просто кто-то хочет его видеть". Я не видел его с тех пор, как был призрачным автором, как не видел и моих предшественников, и я уверен, что предшественники моих предшественников тоже не видели".

"Тогда откуда ты знаешь, кого ты собираешься взять в янг?" Нинг Тао спрашивал.

Ма Нудл сказала: "Кого взять? Ты прочитал слишком много историй о призраках, люди все еще нуждаются в них в эти дни? Я никого не принимал в течение двухсот лет, и я переутомился каждый месяц".

Нинг Тао: ".........."

"То, что я говорю - правда, те, кто курят и курят себя до смерти, те, кто накачивают себя до смерти, и те, кто прыгают с лестницы сами, берут пистолет, и ты убиваешь меня, и я убиваю тебя, те, кто не хочет жить сам, зачем мне идти к янгам страдать? Я счастлив быть свободным и прийти сюда один, чтобы поиграть с моей женщиной; не слишком ли быстро рождается призрак?". Лошадиное лицо улыбнулось.

Похоже, в нем много смысла. Многие люди в этом мире покончили с собой, так кто же может их винить?

После долгих часов чтения историй о призраках, таких как Ляо Чжай, коровья голова и лошадиная лапша очень заняты, почти каждую ночь приходят к янгменам, чтобы взять людей. Но, к моему удивлению, реалистичная версия Horse Face уже двести лет никого не забирает, и до сих пор каждый месяц выходит за рамки, чтобы спрятаться в этом потустороннем мире, чтобы поиграть в женщину.

Нима............

Это пустые деньги!

"Значит, вы не получили конкретную цель от Царя Демонов?" Нинг Тао все еще не мог не спросить любопытно.

Лошадиное лицо сказало: "Нет".

Нинг Тао был удивлен: "Может ли быть, что нет Призрачного Короля? И книга о жизни и смерти, ты ее видел?"

"Я тоже не видел ни книги о жизни, ни книги о смерти". Мама улыбнулась и сказала: "Я спросила, почему ты так хочешь докопаться до сути дела, хочешь ли ты увидеть Царя Демона?

Опять же, похоже, ему понравилась шутка.

Нин Тао тоже было всё равно, и она снова втиснула в рот открытую челюсть Ма Ронг, вдавила каплю Духовной Крови, а затем снова спросила: "Случайно я получила немного Духовного Вещества из Преисподней, Цитруса Желтой Весны и Долины Привидений, ты видела его в Преисподней?".

Лошадиное лицо было мгновенно перемещено: "У вас действительно есть Желтые источники Цитруса, и Долина Привидений?"

Нинг Тао кивнул.

Лошадиная Лицо взволнованно сказала: "Дай мне немного!"

Нин Тао сказал: "На этот раз я его не принёс, так что я могу принести его в следующий раз, когда мы случайно встретимся".

"Одно слово!"

Нин Тао осторожно сказал: "Как будто ты так уверен, что мы сможем встретиться, почему ты так уверен?"

Ма Лицо сказала: "У меня есть только свой путь, иначе столько злых призраков не стали бы призраками, но я стала призраком". Если я иду к янге за кем-то, как я могу забрать его, если даже не могу найти этого человека?"

У змеи есть змеиный путь, а у мыши - крысиный.

Нинг Тао сказал: "Тогда поговорим о Долине Призраков и Цитрусе Желтых Источников".

Ма сказал: "Вы сказали, что призрачная долина и желтая весна мандарин являются чрезвычайно редким духовным материалом в пустынном мире, призрачная долина, чтобы поднять призраков, сделанные из призрачной пищи могут быть съедены для укрепления тела призрака, но также может вылечить голодную болезнь". У призраков нет еды, вы можете представить, как они голодны и как они больны. Что касается того, что Желтая Весна Мандарин, обычный призрак не принесет много пользы, если его съесть, но такой призрак, как я, с силой демонического духа, он может усилить мое культивирование".

"Даже такой персонаж, как ты, не может заполучить Цитрус из Долины Призраков и Желтых Спрингов в Подземном мире?" Нинг Тао спрашивал.

Ма Лицо сказала: "Подземный мир - это особое место, где духовные материалы крайне редки, а некоторые из них находятся на территории Великих Грязных Вещей, поэтому они вообще недоступны". Если вы дадите мне немного Долины Привидений и Цитруса Желтых Источников, я буду готов подружиться с вами. В будущем, если ты хочешь, чтобы кто-нибудь умер, я лично пойду к Янгу, чтобы забрать его".

Нинг Тао сказал: "Кто бы я ни хотел умереть, я убью себя". Но этот твой друг, я с радостью сделаю, в следующий раз, когда я приду, ты придешь ко мне, я дам тебе немного Долины Призраков, Цитруса Желтой Весны".

"Просто так?" Лошадиное лицо казалось немного неубедительным.

Нин Тао засмеялся: "Конечно, не зря, у меня еще один вопрос, на который я больше всего хочу знать ответ, вы должны сказать мне, что не может быть ни оговорок, ни обмана".

"Ты говоришь".

Нин Тао посмотрел на Дин Линга, который был обнят одной рукой, а затем сказал: "У вас есть женщина, которая вам нравится, эта девушка лошадь действительно красива, как цветок". У меня также есть то, что мне нравится - женщина, которую я ношу на спине, и ее дети. Что я хочу знать, смогу ли я найти их в следующий раз, когда приду? Или, что с ними будет после того, как я уйду?"

Это был вопрос, на который он больше всего хотел узнать ответ.

Он пробыл в этом прошлом два с половиной дня, и он не знал, сколько еще может пробыть, но он догадался, что это не займет много времени. Он отказался от своих чувств, а также получил счастье и удовлетворение в Сюэ Вэйян, как он мог расстаться с этой интрижкой именно так?

"Ты все еще хочешь вернуться за ней?" Лошадиное лицо спросило риторически.

Нинг Тао кивнул.

Ma Faced Jie Jie странно посмеялась: "Я думаю, вы не поняли моих слов, этот Инь Хуэй просто слои и слои теней. Вы приходите, и то, что вы двигаетесь, тень движется, как будто вы сравниваете свои движения на солнце, и вы машете рукой, и тень волны. Но если ты опустишь руку, Тень снова помашет?"

Сердце Нинг Тао внезапно вспыхнуло от горя.

Лошадиное лицо продолжил: "Когда вы ушли, тень, которая вступает в контакт с вами все еще и невидимы". Это правда, что вы можете вернуться с башней Чжэнь Чжэнь, но только если вы сделаете это снова, прежде чем вы вступите в контакт с ней. Если ты мне не веришь, если ты сейчас же вернешься, то мать и дочь, которых ты оставил, исчезнут, а я даже не смогу их увидеть. Включая меня, как только дух моей ниши покинет эту нишу, моя женщина забудет меня и перестанет существовать".

Вот и ответ.

Тенистые руины, каскадные тени, были как сон во сне. Вы можете изменить историю, но как только вы уходите, история остается историей. Это как быть во сне, где ты можешь достичь всех своих мечтаний, но потом просыпаешься, ты все еще ты, и ничто не сбывается.

Нинг Тао вздохнул: "Я вижу".

Он снова сжал челюсти Ма Ронг и втиснул ей в рот еще несколько точек духовной крови, прежде чем сказать: "Твоя женщина должна быть в порядке, но ты должен успокоиться, иначе ты все равно умрешь". Я ухожу, в следующий раз, когда ты придешь ко мне".

Оставив эти слова позади, он нес Сюэ Вэйян на спине и покинул комнату Ма Жун с Дин Лин на руках.

Глядя на небо, звезды все еще пыльные, как всегда.

Внезапно сзади раздался женский голос: "Почему ты снова здесь, мертвая лошадь? Слезай, эта кровать не может удержать твои четыре копыта..."

Нин Тао горько улыбнулся и покачал головой, стряхнув с себя мясной дробовик и уйдя.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0874 Новый дом на Морском острове**

Глава 0874 Новый дом острова Моря Небо на востоке светило, и золотое утреннее солнце медленно, понемногу, оказывало небо. Волны вдали также стали золотистыми и мерцающими. Утренний бриз, который дул в море, не был солёным.

Сюэ Вэйян открыла глаза, она услышала звук волн, она заползла за ней, а затем весь человек замер, не в силах двигаться.

В конце концов, она увидела во сне море, такое зрелищное.

Подозревая, что это был сон, она подняла руку и потерла глаза, только чтобы обнаружить, что это был не сон.

Мужчина подошел к ней и мягким голосом сказал: "Это Южное море, как оно?".

Только тогда Сюэ Вэян поняла, что рядом с ней стоит мужчина, и этот голос был также знакомым голосом, который она любила слышать, она даже не посмотрела на него, она обернулась и прыгнула к нему в объятия.

Ни за что другое, только потому, что этот человек был Нинг Тао.

"Стесняюсь! Застенчивый!" Динь Линь тоже не спала, и в ее глазах не было колыхающегося моря, только отец и мать, которые обнимали друг друга.

Сюэ Вэйян поспешно отпустила Нин Тао и покраснела: "Лингэр, ты это видела?"

Динь Линь потерла свои сонные глаза: "Что?"

"Море"! Посмотри на море!" Сноу Вэйян указал на море.

Динь Лин переместила глаза, а через секунду ее маленький ротик вырос до предела, не имея возможности закрыться. Еще секунду спустя она встала с пляжа и на одной маленькой ножке побежала к морю, крича: "Я вижу море! Я вижу море!"

Нинг Тао нарекал: "Будь осторожен и не выходи в море".

"Да, папа!" Динь Лин сказал, но все равно побежал к краю пляжа и моря, и эти маленькие ножки тоже ступили в море.

Как может девушка, жаждущая увидеть море, не наступить на пляж, промокший от морской воды, когда она приходит на пляж?

"Муж!" Глаза Сю Вэйяна обгорели.

Нинг Тао улыбнулась ей, "Хмм?"

Сюэ Вэйян внезапно снова бросилась в объятия Нин Тао, поцеловав его в губы одним махом.

Нин Тао был немного застигнут врасплох и подвергся нападению, но в следующую секунду забыл об этом и посвятил себя этому драгоценному и горячему поцелую.

Что бы вы сделали, если бы вы любили женщину всем сердцем и душой, и ваше время, проведенное с ней, скорее всего, будет именно в этот день, возможно, даже в этот момент?

Другие люди Нин Тао не знают, но он очень хорошо знает, что он хочет делать, и это, чтобы сделать ее счастливой и благословенной каждую секунду своей жизни.

На пляже у моря Динь Линь оглянулась и увидела, как ее отец и мать, целующиеся вместе, соскребают пальцами свои маленькие лица: "Стесняюсь! Вы, ребята, собираетесь дать мне брата?"

Но в этот раз Сюэ Вэйян не отпустила Нин Тао, и Нин Тао тоже не отпустила её.

Динь Линь улыбнулась: "Это действительно даст мне брата".

Однако разум маленькой девочки быстро сместился, и она нашла кораллы и ракушки. Она подбирала кусочек за кусочком, и звук смеха серебряного колокольчика проливался над пляжем.

Только когда его лицо покраснело, Сюэ Вэйян отпустила Нингтао и сказала: "Муж, я... это ведь не может быть во сне, не так ли?"

Нинг Тао не объяснила, но протянула руку и ударила ее по заднице.

Хрустящий звук.

Сюэ Вэйян стеснялась и нервничала: "Муж, зачем ты................. ударил меня?"

Нинг Тао улыбнулся и сказал: "Вы все знаете, что я бью тебя, ты называешь это сном?"

Сюэ Вэйян улыбнулась и повернулась к Дин Лин.

Нин Тао не перешел, он хотел оставить немного пространства между ними, чтобы получить хорошее чувство моря.

Это место, где существует Деревня Демонов Хайнань.

Но здесь не было деревни демонов, только пустынный пляж.

Глава деревни демонов, Ян Шенг, был духом акулы всего 1000 лет, но это было более 1700 лет назад, и он боялся, что пройдет сотни или даже тысячи лет, прежде чем он приедет сюда, чтобы построить деревню демонов.

"Вы двое, будьте осторожны, не выходите в море." Нинг Тао динь.

"Понял". Сюэ Вэйян вытащила Динь Линь и ступила на морскую воду, взволнованная.

Они были счастливы.

Однако сердце Нинг Тао было наполнено печалью.

Как было бы здорово, если бы эти дни длились десятилетиями?

Но в конце концов он уйдет.

Они забудут его после того, как он уйдет, но он запомнит их.

На самом деле они давно умерли в этой пустоте.

И у него, со своей стороны, есть сцена с ними в этой "призрачной жизни". Еще печальнее то, что не дай бог этот режиссер удалил бы сцену, пока его не было.

"Увы!" Нин Тао тяжело вздохнул и повернулся к кусочку леса.

Он не знал, когда эта сцена закончится, но пока он был здесь на секунду, он собирался сделать их обоих счастливыми.

Он собирается рубить дрова и строить дом.

Ему также пришлось добавить много мебели в дом, чтобы дать им двоим настоящий дом.

Всё исчезает и кажется таким избыточным.

Но разве сама жизнь не является лишним существованием для подавляющего большинства людей?

По прошествии дня в пальмовой роще за пляжем стояла рама.

Прошло два дня, и сруб стоял в пальмовой роще за пляжем.

Прошло три дня, и каюта была обставлена еще большей мебелью, с кроватями и столами, а также шкафами. Несмотря на то, что все просто и понятно, в этом доме чувствуешь себя как дома.

Считая, он участвовал в этом в течение шести дней. Это было также самое длительное время, когда он вмешивался в прошлом, с тех пор как использовал Башню времени Zhen, прошло шесть дней, и это еще не закончилось.

Ночь была окутана, и на пляже тихо горела куча костров.

Сюэ Вэйян прижималась к рукам Нин Тао и смотрела на Дин Линга, который играл с песком у костра.

Динь Лин взглянула на неоднозначную осанку отца и матери и выплюнула язык, на этот раз не соскребая лицо кончиками пальцев и робко произнося. После шести дней простоя ее отец и теща не знали, сколько собачьего корма они пролили на нее, и она привыкла к этому.

"Муж, есть кое-что, что я хотел бы с тобой обсудить." Голос Сноу Вэйяна был мягким.

Нинг Тао поцеловала ее в лоб и мягко сказала: "Что такое?"

Сюэ Вэйян сказала: "Я хочу, чтобы Лингер была названа Нин вместе с тобой, и я думаю, что ее биологический отец в Небесном Духе чувствует то же самое".

Сюэ Вэйян сказала: "Что в этом плохого? Она - плоть и кровь ее отца, и это нельзя изменить, но ты теперь ее отец, и тебя зовут Нинг, и ее зовут Динг. Другие слышали его, и он должен был проткнуть мне позвоночник".

Когда она это сказала, Нинг Тао поняла.

Она была, в конце концов, древняя женщина ах, идея трех из четырех добродетелей была глубоко в костном мозге. Она пошла за ним, и если бы ее дочь не взяла его фамилию, то ее отношения с ним были бы нерегулярными, а другие бы сказали, что она украла у мужчины и не следовала бы путям женщин.

Это то, что в наше время вдовы обычно меняют свою фамилию, если их дети маленькие, не говоря уже о женщине из первых дней Троецарствия.

"Тогда... "Нинг Тао был немного озадачен, "Какое имя изменить?"

Видя, что он согласился, Сюэ Вэйян вложила камень в его сердце и мягко сказала: "Ты отец, конечно, ты должен сделать работу по смене имени, я не могу сделать это как женщина".

Нинг Тао подумал об этом: "Давай поменяем нашу фамилию на Нинг Линг, ты так думаешь?"

"Хмм." Сюэ Вэйян улыбнулась, а потом подумала: "Лингэр, иди сюда, мама хочет тебе что-то сказать".

Динь Линь переехала и похлопала песком по руке: "Мама, что такое?"

Сюэ Вэйян сказала: "Твой отец сказал, что отныне тебя будут звать Нин Лин, ты так думаешь?"

Динь Лин на мгновение замерла, затем уставилась прямо на Нин Тао и крикнула: "Отец!".

Как только Нинг Тао втянул ее в свои объятия, он улыбнулся и сказал: "Линг'эр, ты говоришь "да"?".

Динг Линг сказал: "Фамилия отца - Нинг, конечно, я тоже должен быть Нинг Линг, отныне я буду Нинг Линг".

Она так любит Нинг Тао, и любит его как отца, нет причин, почему бы и нет.

Нинг Тао немного поиграла с ней и вспомнила кое-что: "Я спущусь к морю и поймаю омаров для тебя, а потом поджарю их для тебя, хорошо?"

Сюэ Вэйян с удивлением сказала: "Что такое лобстер?"

Нин Тао сказал с улыбкой: "Это своего рода креветка из моря, она очень большая, и она будет вкусной, если ее обжарить на гриле". Последние три дня я был слишком занят постройкой дома, чтобы пойти к морю и поймать омаров, я пойду и возьму их для тебя".

Нинг Линг потянула за рукав Нинг Тао и сказала глазами бабы: "Папа, я тоже пойду".

Нин Тао погладила свою маленькую головку: "Так не пойдет, когда ты вырастешь и научишься плавать, папа отвезет тебя в море ловить омаров".

Глаза Нинг Линг были наполнены тоской, как она взволнованно сказала: "Отец, тогда я съем еще омаров позже и скоро вырасту!".

Нин Тао улыбнулся и кивнул, повернулся и пошел к морю, две слезы катились вниз с углов его глаз, когда его спина была повернута к матери.

Она никогда не вырастет.

Чем больше счастья и удовольствия он давал им, тем глубже он вникал в это и тем больше он страдал.

Но он вообще не мог это контролировать, только потому, что она была Данлингом Предков, Южными Вратами в поисках Бессмертия. Она не знала, сколько лет она ждала его, и он был единственным человеком в мире, который "реагировал" на нее. Все, должно быть.

"Муж, будь осторожен". Сю Вэйян сделал наставление.

"Не волнуйся, подожди, пока я вернусь". Нин Тао ответил, сделал несколько беговых шагов и окунулся в морскую воду.

Морская вода автоматически отступала, когда на его теле были облачения Тянь Бао.

Нин Тао выбросил свой мясной дробовик и улетел в сторону Гробницы Дракона.

Деревни Демонов Хайнань не существовало, потому что ей было более семнадцати сотен лет, но Гробница Дракона должна была существовать, и он захотел ее посетить.

Гробница дракона более семнадцатисот лет назад, скелет этого истинного дракона не был взят им, и истинная слюна дракона все еще должна быть там. Также должна присутствовать золотая энергия в этой роговой кости дракона, в прошлый раз, когда она была необъяснимо одержима им, ее нельзя было увидеть или найти, на этот раз было бы неплохо внимательно изучить ее.

Плоть простреливалась вверх и вниз в море, а море отделялось от левого и правого, и прицел был похож на рыбу, которая стремительно приближалась к цели. Рэй.

Подводный Рюзука не заставил себя долго ждать.

Четко видна возвышающаяся подводная гора с входом в пещеру у подножия горы.

Нин Тао вел свой пистолет к входу в Гробницу Дракона, собрал плоть и вошел в Гробницу Дракона.

На самом деле, помимо того, что он пришел, чтобы увидеть истинный скелет дракона, он также имел цель скрыта в его сердце, и это было то, что он не мог отпустить роман, желая найти способ, чтобы сохранить Сюэ Вэйян и Нин Лин живым, или, вернее, секретный проход.

Даже если это была просто тщетная надежда, он был готов попробовать.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0875: Расставание в жизни и расставание в смерти**

Глава 0875 Прощание в жизни и смерти Огромный скелет истинного дракона был все еще там, как и кусок амбры, который когда-то был у него отнят, и роговая кость не была сбита и унесена им.

Нинг Тао трижды повиновался истинному скелету дракона и вежливо сказал: "Старый дядя, оскорблен". Я хочу доказать, могут ли вещи этого мира попасть в мир будущего или нет, поэтому я собираюсь взять Истинную Слюну Дракона".

Истинный скелет дракона, конечно, не будет иметь проблемы с ним, и нет ничего плохого в том, что Нин Тао называет его старым предком, потому что китайцы считают себя наследниками дракона.

Он прыгнул на голову и посмотрел на роговую кость дракона, которую он треснул.

Трещины на роговых костях дракона были идентичны найденным тысячу лет спустя.

"Я могу собрать энергию души в этом потустороннем мире, интересно, смогу ли я собрать золотую энергию внутри этого драконьего рога"? Такая мысль внезапно возникла в сердце Нинг Тао.

Спустя более 1700 лет он сломал роговую кость, чтобы помочь змее превратиться в дракона, но золотая энергия, спрятанная в роговой кости, добралась до него и никогда не была найдена или поражена. На этот раз он тоже хотел попробовать.

Он скрестил ноги и сел на кран, управляя Небесной Семейной Техникой Культивирования.

Небесная семья использует тонизирующие приёмы, чтобы убить зло и наверстать упущенное. Это был также самый высокий уровень Интенсивной Сердечной Техники, который он получил до сих пор, так как ни одна из предыдущих Интенсивных Сердечных Техник не могла поглотить что-либо из Небесной и Земной Природы, или чьего-либо тела, в то время как эта Небесная Семейная Интерполяционная Техника не могла.

Управляя Небесной клановой тонизирующей техникой, он действительно мог бы поглотить Небесную и Земную ауру прямо сейчас. В этот момент большая часть ауры неба и земли собиралась навстречу ему, входила в него через ноздри, но снова выходила.

Аура Неба и Земли была для него бесполезна.

Внезапно из трещин рога дракона вышел луч золотой энергии и устремился к ноздрям Нинг Тао.

Нинг Тао вовремя прервал работу Небесной Семейной Техники Культивирования, больше не поглощая энергию. Эта операция похожа на внезапное отключение питания настоящего работающего пылесоса, нет никакой мощности, и пылесос, естественно, перестанет пылесосить что угодно.

Этот клочок золотой энергии висел в пустоте.

Впервые Нинг Тао смог ясно это увидеть.

Он похож на солнечный свет в чистом виде, толстый, как золото, без малейших примесей.

Чувствуя его присутствие, он чувствовал, что это не какая-то душа, и не какой-то Младенец Юань, это была продвинутая энергия, которая была полна таинственных цветов. Но что это за продвинутая энергия, он не мог знать.

"Возвращайся и спроси Цин Чжуй и Бай Цзин, они должны знать что-то теперь, когда они - женщины Цзяолун." Нинг Тао так думал в своем сердце.

Внезапно, этот пучок золотой энергии набросился ему на ноздри. Он был ошеломлен и в панике задержал дыхание, потянувшись за носом. Однако, где он двигался так же быстро, как эта золотая энергия, он просто затаил дыхание, и прежде чем его рука успела дотянуться до ноздрей, эта прядь золотой энергии заросла в его ноздри.

Ощущение жжения проникало вниз по дыханию в легкие, и казалось, что оно собирается поджечь их.

"А!" Нинг Тао выпустил длинный рот, полный боли.

Ух ты!

Из его рта вырвалось пламя, похожее на дыхание.

Это дыхание дракона?

Нинг Тао прикрыл свой рот неверием. Это была странная ситуация, которая заставила его забыть о жгучей боли, не осмеливаясь позволить ему исчезнуть так быстро, что чувство, которое у него было, в том числе "плевательница" только что, было просто иллюзией.

Эта ситуация, та, что произошла более семнадцатисот лет спустя, не произошла, как такая причудливая ситуация могла произойти на этот раз?

До сих пор не знаю.

Нин Тао тщательно чувствовал на мгновение, не испытывая и половины чувства дискомфорта или даже немного больше энергии в своем теле. Затем он закрыл глаза и вошел в мир внутри своего тела, и в результате, он искал по всему телу, даже Дворец Грязевых Пилл искал по всему телу и не мог найти этот клочок золотой энергии.

Это всего лишь мгновение ока?

Во дворце грязевых пилюль Нин Тао молча смотрел на младенца Юаня, сидящего со скрещенными ногами в черно-белом Тайцзи.

Золотое сияние, исходившее из тела младенца Юаня, было сродни божественной хватке. Между ним и Грязевым дворцом была золотая нить, соединенная между собой, как корни дерева.

Он думал про себя, как он двигался в своем сердце: "Может ли она быть поглощена младенцем Юань? Вот этот?"

Это тоже просто догадка.

Размышляя на мгновение, он сдался и покинул внутренний мир. Открыв глаза, он спрыгнул с головы дракона, сделал еще три повиновения истинному скелету дракона, и покинул гробницу дракона.

На обратном пути он схватил несколько больших омаров и дюжину больших морских ушек и направился обратно на пляж.

Сюэ Вэйян и Динь Лин все еще ждали его у костра, и когда они увидели, как он выходит из морской воды, они оба с тревогой переехали.

"Волнуйся за меня, муж, как ты можешь оставаться в воде так долго?" Глаза Сю Вэйяна были наполнены заботой.

Нинг Тао посмеялся и сказал: "Я поплаваю немного, переведу голову на дыхание, это не мешает, вы, ребята, смотрите на омара, которого я поймал, и на морское ушко".

Несколько омаров передвигались только с его усами, а морское ушко, которое он носил в руках, ползало вокруг, свежее и живое.

"Это омар?" Нинг Линг протянула руку, чтобы дотронуться до омара.

Нин Тао сказал: "Не трогай его, осторожнее с ножом".

Нинг Линг последовала за ней и снова убрала руку, любопытно сказав: "Эта штука такая страшная, ты можешь ее съесть?".

Нинг Тао засмеялся: "Конечно, ты можешь его съесть, отец пойдет и приготовит для тебя омара и морское ушко на гриле".

Семья из трех человек собралась у костра, готовя омаров на гриле и морское ушко, в то время как Нин Тао и Сюэ Вэйян и Нин Лин наблюдали за происходящим. Оба они с центральных равнин и никогда раньше не видели моря, где они видели омаров и морское ушко, не говоря уже о том, чтобы съесть их, конечно же, любопытно.

Нин Тао передал Нин Лин омара на гриле и научил ее есть его. Маленький парень, сопровождая омара, ущипнул себя во время еды, двусмысленно сказав: "Я никогда не ел такого вкусного мяса, такого вкусного".

Глаза Сю Вэйяна были полны баловства: "Ты ешь осторожно, не задыхайся, здесь еще много, никто не схватит это у тебя".

Нинг Линг хихикала и повернулась спиной, не давая маме увидеть, как она ужасно ест.

Нин Тао вручил Сюэ Вэйян жареное морское ушко: "Госпожа, вы едите морское ушко, чтобы тонизировать ваше тело".

Юбка этого морского ушка все еще слегка сжималась, и Сюэ Вэйян держал морское ушко, смотрел на него, а потом на Нин Тао, его глаза немного странно: "Это... что за добавка?"

Нинг Тао мгновенно растерялся.

Абалон известен как морское сокровище, богатое белком, конечно, это тоник, но как только она сказала это, она необъяснимо не знала, что делать с тоником, и атмосфера была неловкой.

"Я почищу тебе омара". Нинг Тао сменил тему.

Сю Вэйян кивнула, ее щеки слегка застенчиво покраснели.

Это уже седьмой день, когда они с Нин Тао вместе, как пара в течение семи дней, но она все равно неизбежно стесняется проблемы.

Семья из трех человек съела огромный обед из морепродуктов, приготовленных на гриле, и снова собралась вместе, чтобы посмотреть на океан. Нинг Линг жадно спал и недолго засыпал. Нин Тао крепко держал ее в маленькой комнате в домике и положил на раскладушку, которую он для нее сделал, не то, чтобы она покрывала чехлами.

"Может, мы с тобой и не родственники по крови, но папа относится к тебе, как к родной дочери, и я всегда буду помнить тебя". Нинг Тао мягко сказал Нинг Лингу.

Нинг Линг спала так крепко, что вообще не слышала, что ей говорил отец.

Нин Тао вернулся в свою и Сюэ Вэйян большую комнату, где Сюэ Вэйян уже призывал к тазу с водой для мытья ног.

Сюэ Вэйян нежно сказала: "Муж, ты много работал, моя наложница вымоет тебе ноги".

Но Нинг Тао держал ее на кровати: "Сначала я помою тебе ноги сегодня вечером".

"Не могу, не могу..........................................". Туфли и носки на ногах Сюэ Вэйяна были сняты после двух схваток, а пару нефритовых ног Нин Тао держал в тазу для ног.

Чистые рябь, нежные нефритовые ноги.

Движения Нинга Тао были нежными, как будто он моет побеждающий мир нефрит, и он склонил голову, с несколькими слезами на глазах.

Чувство надвигающейся истории становилось все сильнее.

Она - это тень, он есть, он движется, она есть, она движется, но как только он уходит, тень исчезает.

Для нее эти семь дней были просто сном, которого не существовало, но для него это была незабываемая любовь. Он не мог забыть ее в своей жизни, не мог забыть свое маленькое хлопчатобумажное Нинглинг.

Какая жестокость.

Небо и земля неумолимы, есть годы весны, лета, осени и зимы, и люди расстаются с жизнью и смертью.

"Муж, что с тобой?" Сюэ Вэйян, кажется, что-то почувствовала и беспокоилась о туннеле.

Нин Тао уравновешивал свою печаль, смотрел вверх и улыбался: "Ничего страшного, у тебя красивые ноги, я буду мыть тебе ноги каждый день до конца твоей жизни, хорошо?".

На щеках Сюэ Вэйян появился покраснение, и она с застенчивостью сказала: "Муж, я всегда превращаюсь в старую женщину, когда у меня морщины, а ноги морщинистые, зачем их мыть?".

"Умойся, почему бы и нет, ты просто седые волосы и зубы, или моя любимая дева". Нинг Тао сказал.

Когда я увидел его в первый раз, я был так тронут, что заплакал, схватил Нинг Тао за руку и притянул его к ней.

Ступеньки перевернулись..............

Ночь нежной томительной и любящей энергии.

Был рассвет, и солнце светило сквозь окно, проливая золотые пятна на пол.

Солнце светило им на задницы, но Нин Тао и Сюэ Вэйян все еще устали быть вместе и не хотели вставать.

"Папа, мама, почему вы еще не встали? Я голоден." Голос Нинг Линг звучал из дверного проема.

Только тогда Сюэ Вэйян встала с рук Нин Тао и потянулась за одеждой, казалось бы, беспокоясь, что Нин Лин будет достаточно неразумна, чтобы протолкнуть дверь внутрь, она выглядела немного взволнованной.

Нин Тао, однако, взяла ее за руку: "Можешь поспать еще немного, я пойду приготовлю завтрак".

Сюэ Вэйян подарила Нин Тао раздражающий взгляд: "Это все твоя вина, я все еще дискета и без сил на моем теле сейчас".

Нинг Тао улыбнулся, встал с постели и надел одежду.

"Отец, что вы с матерью там делаете?" Голос Нинг Линг.

Нинг Тао улыбнулась и сказала: "Давай, папа, иди найди ананас, чтобы сделать тебе ананасовый рис".

"Что за рис это ананасовый рис? Хорошо?"

"Очень вкусно". Нин Тао, привязавшись, поцеловал Сюэ Вэйян и мягко сказал ей на ухо: "Приляг ненадолго, и я позову тебя, когда трапеза будет готова".

Сюэ Вэйян кивнул, углы его рта наполнились счастливой, сладкой улыбкой.

Нин Тао пошел открывать дверь, и солнце сияло тепло и славно на его лице.

Нинг Линг выкопала голову в тело Нинг Тао и протянула руку к его ногам: "Папа, как выглядит ананас?"

Как только Нинг Тао подобрал ее, он улыбнулся и сказал: "Ананас.........."

Внезапно окружающий свет быстро приглушился, и пространство слегка дрогнуло.

Момент, с которым он не хотел встречаться, наконец-то наступил.

Он уходит.

Нин Лин на руках становилось все слабее и слабее, поэтому она спросила его, как выглядит ананас, но ее голос, казалось, исходил из далеких, далеких мест.

В его глазах появились слезы, когда он склеил губы и поцеловал Нинг Линг в лоб: "Линг'эр, папина хорошая дочь".

"Папа, почему ты плачешь?"

"Папа не плачет..." он повернулся назад, и Сюэ Вэйян смеялась.

Эта улыбка, подставленная в рамку.

Темнота поражает.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0876: Дух Дракона**

Глава 0876 Дух Дракона Темнота отступает, и свет возвращается.

Нин Тао вышел из руин Инь более семнадцатисот лет назад, и он все еще держал Нин Лин в руках, но в его руках ничего не было. Его слезы падали один за другим, и он не мог их остановить.

"Брат Нинг, неужели?" Пришел голос Цинь Чжоу, она изначально сидела со скрещенными ногами, Нин Тао вернулся, она пошла за ним и встала, а потом увидела, что он проливает слезы.

Нинг Тао была ошарашена, как будто вообще не слышала, как она с ним разговаривала.

Цин с тревогой гнался за ним: "Брат Нин, что с тобой, что случилось?"

Только тогда Нин Тао огрызнулся, но все равно ничего не сказал, просто протянул руку и догнал Цин в свои объятия.

Тело Цинь Чжуй на мгновение замерло, и ей было любопытно в сердце, что происходит, но, увидев Нин Тао в таком виде, она не стала преследовать его дальше. Она также подняла руку и обернула ее вокруг талии Нинг Тао.

Двое обнялись вот так, и это было за несколько минут до того, как Нин Тао отпустил Цинь Чжоу.

Но дело не в том, что он ушел от жестокой правды о потере Сюэ Вэйян и Нин Лин, а в том, что он молча прочитал в своем сердце вторую фразу Твоей Сутры.

Когда небо и земля родили меня, родители оставили меня.

Это Священное Писание смогло избавить его от печали, и именно из этого Священного Писания он избавился от печали о потере родителей в первую очередь.

"Цинь Чжоу, прогуляйся со мной." Нинг Тао сказал.

"Хмм." Цинь Чжуй мягко ответил и ничего не спросил.

Нин Тао использовал тыкву, чтобы собрать городскую временную башню, строительную плиту и облачную руду, и все вещи, которые "упали" на его тело, также носили на нем. После этого он повел Цинга на погоню вниз по склону холма.

Цинь Чжоу молча следил за Нин Тао, до сих пор не спросив его, что случилось. Очевидно, она хотела знать, но если бы Нинг Тао не сказал этого, она бы не просила о результатах. Среди пяти тигров семьи Нин, Нин Тао любит ее больше всего, потому что в душе она все о нем, и всегда думает о нем, даже если у него есть какие-то необъяснимые чувства, и редко, если когда-либо, думает о ней для себя.

На склоне холма не было дороги, и трава заросла, часть ее цветла и была красочной.

Нин Тао плавно собрала цветок клевера и подарила его уши Цинь Чжоу, а затем улыбнулась ей.

Цинь Чжуй также улыбнулся, этой солнечной улыбкой.

Нин Тао снова опустила руку, что только открыло разговор: "Почему ты не спросил, почему я плачу?".

Цинь Чжуй сказал: "Если тебе так грустно, что я все еще спрашиваю тебя, не будет ли это еще труднее для тебя? Думаю, ты дашь мне знать, когда притормозишь."

Она была такой нежной и понимающей.

Конечно, есть только один человек в этом мире, который благословлен продавать, и это Бу Сунстар-кун.

Нин Тао сказал во время прогулки: "На этот раз я нашел Духа Дана, ищущего предков Дана, и оказалось, что она называется Наньмэнь, ищущая Сянь". Она сказала, что только у меня аллергия на Дэн "Поиск предков", поэтому она будет появляться при каждом визите в Инь Хуэй. На самом деле, то есть каждый раз, когда я вхожу в Инь Хуэй, она похожа на мои координаты".

У Цинь Чжуя на лице было любопытное выражение: "Преисподняя"?

Нинг Тао сказала: "Я расскажу тебе об этом позже, я расскажу тебе историю между мной и ней сначала......"

Прогуливаясь, он рассказал историю о том, что случилось за эти семь дней, с того момента, как он встретил маленькую куртку, которая ушла на лечение, до тех пор, пока он не оставил их. За это время истории трех братьев Лю Гуань Чжань и Лу Бу, а также Ван Юнь и Дяо Чжань были рассказаны лишь вкратце.

Цинь Чжуй сказал: "Брат Нин, раз ты тот, кого ей суждено было подождать, и вы были парой вместе семь дней, почему бы тебе не вернуть их обратно". Ты боишься, что я не буду счастлив, нет, пока ты счастлив, я счастлив. Ты плакала так сильно, что мне тоже было грустно".

Нин Тао покачал головой: "Я не возьму их, потому что это Инь Хуэй".

Он снова рассказал историю о встрече с Ма-нудлом.

Цинь Чжоу молчала, но на самом деле она чувствовала, как грустно сердце Нин Тао, и она больше не могла быть счастлива.

Вдруг Нин Тао вспомнил что-то, он сбил Великую Солнечную Гурду, произнес заклинание, а затем слегка проглотил "Отпусти!".

С трепетом в пустоте, большой кусок Истинной Слюны Дракона был выпущен из Великой Солнечной Тыквы.

Однако на самом деле это была не настоящая слюна дракона, а смутная тень, которая рассеивалась на солнце, как только она выходила, ничего не оставляя после себя.

Нин Тао горько смеялся: "Все в Инь Хуэй - просто тень". Она не двигается, пока ты ее не сдвинешь, а когда ты уходишь, она не двигается, она исчезает".

Итак, как выглядит Рынок Бога, и может ли быть так же?

Очевидно, что нет, потому что те технологические мана и орудия выращивания были настоящими вещами, и не исчезли только потому, что пришли сюда. Но в конце концов, никогда не было, такое простое сравнение не говорит.

Спустившись вниз по холму, Нинг Тао остановился напротив лесной полосы.

Раньше здесь была река, но теперь ее нет, а моста нет.

Тростниковой хижины в Снежном Веяне также не существует, это должен был быть дом, где растет большой кусок бамбука, неизвестно, был ли он посажен потомками, или что лес затем вырос до настоящего времени.

Он не чувствовал присутствия Сюэ Вэйян и Нин Лин, но они оставили неизгладимый отпечаток на его сердце.

Он никогда в жизни не мог забыть их, и то, что произошло за последние семь дней.

"Давай вернемся". Нинг Тао сказал.

Цинь Чжуй мягко ответил: "Хм".

Больше нет смысла думать об этом, вот как обстоят дела в этом мире, даже если ты всемогущ и властен, все равно есть вещи, которые ты не можешь делать, и есть люди, которых ты не можешь получить.

Дверь удобства открылась, и Нин Тао и Цин Чоу прибыли на Небесный семейный тонизирующий двор.

Золотой свет от Трипода добра и зла был густым, и лица людей на нем были все улыбки.

Это из-за погони Цина.

Нинг Тао подошел прямо к Штативу Добра и Зла, и когда зонд посмотрел на него, на дне штатива лежал слой божественных кристаллов, которого, казалось бы, было немало, но он все равно был жалко мал по сравнению с вместимостью этого штатива. В дополнение к божественным кристаллам, было также большое количество нерафинированного материала энергии души в горшке, из которых самая любимая энергия, очевидно, было намного больше, чем раньше.

Несмотря на то, что Сюэ Вэйян была "все еще", энергия, которую она давала своим близким в течение этих семи дней, была здесь.

Глаза Нинга Тао были слегка увлажнены, и он прошептал: "Спасибо".

Он скрестил ноги и сел, управляя Небесной Семейной Техникой Культивирования, чтобы усовершенствовать божественный кристалл.

Цинь Чжоу просто стоял и смотрел.

На этот раз ряд божественных кристаллов был рафинирован, но они все еще были далеки от конечной цели наполнения горшка добра и зла.

Революция еще не увенчалась успехом, и товарищам еще предстоит над ней поработать.

Однако после того, как эта партия божественных кристаллов была очищена, укороченная линия жизни на стенке штатива стабилизировалась и больше не "укорачивалась", и было подсчитано, что пройдет более десяти дней, прежде чем она будет укорочена.

Цинь Чжоу также увидел его и с восторгом сказал: "Брат Нин, он не двигается".

Нин Тао внимательно посмотрел на роковую линию, а затем посмотрел на божественный кристалл в горшке. Золотой божественный кристалл напомнил ему о чем-то, и он вдумчиво сказал: "Цинь Чжоу, ты теперь леди дракона, есть ли у тебя золотая энергия?".

"Золотая энергия?"

"Да, как свет, излучаемый этим божественным кристаллом, но более чистым и плотным." Нинг Тао дал более точное описание.

Цинь Чжуй на минуту подумал, прежде чем сказать: "Я этого не делал, но я слышал от сестры, что после того, как мы змеем дракона, если мы культивируем до уровня бессмертного демона, может быть, есть дух дракона, возможно, золотая энергия, о которой вы упомянули".

"Дух дракона?" Нин Тао принёс Дух Дракона Кость Истинного Дракона, но это был первый раз, когда он услышал, как Дух Дракона Yi произнёс это.

Цинь Чжуй сказала: "Моя сестра сказала, что все вещи имеют духи, и люди имеют разные духи, разные сильные и слабые стороны, поэтому развитие каждого человека не будет одинаковым". Как божественное чудовище, духовность дракона была так же страшна, как и его сущность. Поэтому драконы настолько могущественны, что у драконов есть духи, которые могут даже управлять аурой горы или воды, делая место еще и духовным".

"Драконьи вены?" Нинг Тао подумал об этом.

"Да, легенда гласит, что божественный Дракон после смерти превращается в жилу дракона". Цинь Чжуй сказал: "Однако, этот наш маленький дракон-шнек определенно не сработает, змеиный дракон уже является пределом нашего творения, в то время как божественный дракон, то есть выше настоящего дракона, мы никогда не достигнем этого уровня в нашей жизни".

Нин Тао сказал: "Не будь самонадеянным, наша семья, Цинь Чжуй, безусловно, может вырастить божественного дракона, и тогда я оседлаю тебя, и ты возьмешь меня в путешествие по девяти небесам".

Цинь Чжуй покраснел необъяснимым образом, и его голос зазвучал: "Ты все еще ездишь меньше"?

Нинг Тао: ".........."

Бывают моменты, когда вещи разворачиваются и переворачиваются.

"Кстати, ты видел Дух Дракона?" Нинг Тао сменил тему.

Цинь Чжуй посмеялся: "Где я могу его увидеть, я слышал от сестры, что Дух Дракона не тот, кто хочет его видеть, он появится только в том случае, если согласится с тобой. Иначе, сколько людей в этом мире когда-либо видели дракона? Дракона редко можно увидеть, не говоря уже о настоящем драконе, а божественный дракон еще более немыслим".

Нинг Тао двинулся в своем сердце: "Тогда есть ли вероятность того, что Дух Истинного Дракона увидел некоего кармического человека и закопался в его тело?".

Цинь Чжуй слегка застыла: "Это настолько, что ты не слышала об этом, вернись и спроси сестру, она побывала во многих местах и видела больше, может быть, она знает".

"Тогда пошли домой". Нинг Тао сказал.

Он был уверен, что дважды был одержим духом дракона, но кто мог показать ему духовность такой вещи? Более того, если это действительно дух дракона, он тоже не может принять решение, и просто не хочет выходить, чтобы Цинчай видел и продолжал анализировать и говорить, но это также два слепых человека, которые говорят о том, какого цвета должен быть определенный цветок.

Дверь удобства открылась, и Цин вошёл в первую очередь, Нин Тао оглянулся на Добрый и Злой Трипод, он вдруг вспомнил слова Южных Врат, ищущих Бессмертного, и сказал мрачно в сердце: "К счастью, я не сказал, что дух дракона овладел мной, если бы этот парень услышал это, принял бы он какие-нибудь меры против меня? Она сказала: "Не верьте, и в следующий раз лучше не говорить здесь о важных вещах".

Всегда хорошо принимать меры предосторожности и быть осторожным.

Нин Тао также вошел в "Дверь Удобства", а затем "Дверь Удобства" закрылась.

Точно так же, как Дверь Удобства закрывалась, человеческое лицо на Добром и Злом Триподе открывало глаза и наклоняло взгляд на запирающую стену, и из треноги доносился жужжащий голос: "Странно.....................".

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0877 Важность семьи**

Глава 0877: Важность семьи Небольшое прощание лучше, чем новый брак, Нин Тао находится в деловой поездке в Инь Хуэй.

Нин Тао не рассказал историю Сюэ Вэйян и Нин Лин снова, такие вещи не гламурная вещь, он считается, что он обманул, и Цзян Хао не Цин Чжуй, если скажут, он может перевернуть алтарь ревности, зачем двигать камень, чтобы ударить его собственные ноги?

Дело Мягкого Цинь-Цзинь и Линь-Циньюй все еще спрятаны, бумага обернута в огонь..............

У некоторых людей в судьбе расцветает персик, и они не могут его решить.

В месте временного проживания Цзин Цзин сказал: "Муж, тебя не будет семь дней, а я проведу годы со своей хорошей сестрой. Однако, ни одно из предприятий не встало на свои места, и мы взяли интервью еще у нескольких сотен человек, просто ожидая завершения вашего заключительного интервью".

"Несколько сотен человек?" Нин Тао слушал большую голову, даже если у человека есть пять минут, он сам не отдыхает ни минуты, ни дня, чтобы взять интервью у более чем двухсот человек.

Белый добавил: "Количество Квинсента 823".

Нинг Тао: ".........."

Цзян Хао сказал: "Мэн Бо нанял кого-то, чтобы организовать размещение, так что не торопись, сначала возьми отпуск на день или два, а потом пройди собеседование еще один день".

Нинг Тао кивнул: "Этого не может быть".

Цзян Хао также сказал: "Есть еще люди записываются, сегодня их более 200, муж, я думаю, сейчас не может использовать так много людей, как вы думаете, этот трюк люди все еще хотят продолжить?".

Нин Тао на мгновение подумал и сказал: "Это правда, что мы не можем использовать столько людей сейчас, давайте не будем вербовать их пока, еще не поздно вербовать их, когда мы все еще должны использовать их в будущем".

Действительно, если добавить сто человек, которые были посланы на Луну, и восемь или девятьсот человек, которые были посланы, то это тысяча. Добавьте к этому примерно 500 живых мертвецов, а на лунной базе находится примерно тысяча человек, многие из которых вынуждены есть, пить и так далее, и проблема размещения не решена. Вы не можете есть горячий тофу в спешке, вы должны приходить шаг за шагом, шаг за шагом, и заложить хороший фундамент, чтобы быть больше и сильнее.

Я давно хотел туда подняться, и мы не можем туда подняться без твоего возвращения", - сказал Уайт, улыбаясь. Как только вы уйдете на семь дней, господин мой, те, кто живет мертвыми, должно быть, накопили много энергии Чжисиня на своих телах, и вы случайно оказались на вашем пути, чтобы собрать его и очистить божественные кристаллы".

"Ну, тогда давай поднимемся сегодня вечером, и, кстати, загрузимся припасами с этой большой солнечной тыквой". Нинг Тао тоже хотел подняться и взглянуть.

Цзян Хао вдруг вспомнил что-то и посмотрел на Нин Тао: "Хабби, Цянь Ри Линь Цин Юй звонил из того коммуникатора, который вы напечатали, и спросил, почему вы еще не поднялись. Я сказал, что у тебя что-то есть, и она повесила трубку, даже не спросив, в чем дело, и я подумал, что с ней что-то не так".

Нинг Тао спокойно сказала: "Это нормально, что она не спрашивает".

"У вас, ребята, ничего не будет, не так ли?" Цзян Хао осторожно сказала: "Тогда она была слишком слаба, чтобы больше со мной разговаривать".

Нинг Тао: ".........."

Нима, ты чувствуешь запах несоответствия!

"Кроме того, я вижу, что с тобой тоже что-то не так, чем ты занимался последние семь дней?" Цзян Хао спросил после.

Нин Тао сухо кашлянул и сказал в серьезном тоне: "Я собирался сказать тебе, что на этот раз я поехал в Троецарствие Ечэн, угадай, кого я встретил?".

"Доу?" Уайт сказал.

"Ух-хунг?" Цзян Хао сказал.

Нинг Тао заткнул ему рот, "Я сказал, что у вас, ребята, есть немного воображения, хорошо? Я даже не могу его удержать. Что смешного в том, чтобы с ним познакомиться? А еще есть Хуа Сюн, который не считается героической фигурой, если его отрезают одним клинком. Говорю вам, я встретил Лю Бэя, Гуань Юя и Чжан Фэя, а также Ван Юня, Дяо Чана и Лу Бу".

"Муж, говорите быстро и слышите". Уайт призвал.

Нинг Тао рассказал историю: "В тот день я надела бланк для мужа и подошла к небольшому ручью..."

В этой истории нет ни Сноу Вэйяна, ни Нин Линга, кроме Соболя Цикады, все они - грубые парни с талией толще ведер.

Конечно, Цинь Чжуй знал, что Нин Тао упустил, но она не сказала.

Одна история осталась нерассказанной, пришел Мен Бо.

Нин Тао перестал рассказывать истории и заманил в дом Мен Бо.

Мэн Бо вежливо сказал несколько слов и открыл: "Брат Нин, где ты был на этой неделе? Меня трудно найти, и если ты не вернешься, мне придется доложить об этом".

Нин Тао улыбнулся: "Я пошёл в Троецарствие пить чай со вторым мастером Гуаном".

Мэн Бо замер на мгновение, а затем уставился на Нин Тао: "Брат Нин, мы не можем играть эту школьную шутку про любовь".

Нинг Тао сказал: "Ну, я исследую заднюю часть Луны".

"Ты исследовал заднюю часть Луны?" У Мен Бо было удивленное выражение лица: "Тогда вы видели нашу экспедиционную машину "Нефритовый кролик"?".

Нинг Тао сказал: "Я видел это, но не посмел подойти и поздороваться, опасаясь попасть в неприятности".

Мэн Бо на мгновение замолчал, прежде чем сказать: "Ты прав, весь мир смотрит, если ты перебежишь и поздороваешься, он не взорвется".

Трое тигров семьи Нин пережили тяжелые времена, прежде чем они не смеялись, они не ожидали, что их люди, чтобы дразнить человека также набор.

Разве не так устроен мир в наши дни? Никто не любит слышать правду, и никто не хочет в нее верить, но когда ты говоришь ложь, они любят ее слышать, и они любят в нее верить.

"Вернемся к делу, брат Менг, зачем ты так торопишься меня найти?" Нинг Тао сменил тему.

Мен Бо сказал: "Это все еще не те вещи, которые ты положил в Запретный город, не те антикварные реликвии, о которых мы не будем говорить, это просто куча сплава, откуда ты это взял? Люди наверху по очереди спрашивали меня, и я сказал им всем, что тебя там нет, и я должен был попросить тебя выяснить это, но они все равно делали по дюжине звонков в день, и все это сводило меня с ума".

Вот как он начал волноваться.

Нин Тао улыбнулся и сказал: "Это секретный титан, я нашел его в развалинах на обратной стороне Луны".

Мамбо восторженно воскликнул: "Развалины на Луне? Какие развалины?"

Нинг Тао сказал: "НАСА сфотографировало его, там много каменных столбов, и некоторые учёные связали его со Стоунхенджем в Англии и храмовыми колоннами Майя, если вы посмотрите вперёд, я покажу вам".

"Сейчас?" Мамбо был еще более взволнован.

Нинг Тао засмеялся: "Почему ты так волнуешься? Не сейчас, у меня есть кое-что на руках, я отвезу тебя туда, когда закончу. Вы помните, что что бы ни просили, что бы ни просили, я только с вами общаюсь. Лунная база, которую я пожертвую рано или поздно, когда вы придете за ней. До тех пор я отвечаю за все и не хочу, чтобы кто-нибудь вмешивался в строительство базы, это нормально?"

Мэн Бо сказал: "Конечно, нет проблем, это было согласовано давно, вы отпустите сухое, никто не будет вмешиваться в строительство лунной базы". Что бы ни понадобилось вашей стороне, просто спросите, и она непременно удовлетворит ваши потребности".

Точно.

Еще несколько случайных разговоров, Менг Бо жаждал вернуться к телефону, Нин Тао тоже не оставил его, семья из четырех человек отправилась забрать припасы, а затем поужинала в городе Чанъань. После наступления ночи семья из четырех человек вернулась во двор семьи Тянь, где Нин Тао открыл удобную дверь и привел трех женщин в храм Луны в глубине луны.

Мягкие Tingyin и Лин QingYu пришли, в то время как Цинчжуй, Бай Цзин и JiangHao пришли в первый раз. Нин Тао упомянул это место Мэн Бо, и все три женщины сказали, что хотят приехать и посмотреть его, так что это стало первой остановкой в этом лунном путешествии.

Огромная святыня была пуста, но, несмотря на то, что не на что было смотреть, три женщины все равно выглядели очень взволнованными. Тот факт, что когда-то на Луне был такой великолепный храм, который был местом рождения лунного народа Инь в эпоху Линггу, сам по себе имеет сильную загадочность и притягательность.

"Вы, ребята, приходите и смотрите, на этом камне руны!" Бай Цзин нашел руны народа Инь Юэ на разбросанном куске камня.

Подошли Цин Чжуй и Цзян Хао, и эти три женщины вздрогнули и что-то обсудили.

Ning Tao, однако, взял большую тыкву солнца и освободил небесную постель, при первой мысли о действии, небесная постель стала в три раза больше, затем дерево вырастило зеленую траву и цветы, красивые, как ад.

Три гоблина почувствовали колебания энергии, и руны также перестали смотреть, и все переместили глаза, чтобы увидеть цветочные скопления небесного естественного ложа, одно за другим, как будто они собираются проглотить Нинг Тао живьем.

Нин Тао пожал плечами: "Я не могу найти подходящее место для сна, даже если я сейчас иду на базу, почему бы нам просто не переночевать здесь, Вэй Юй тоже нуждается в небольшой любовной энергии".

Цзян Хуо слегка плюнул: "Я знал, что ты не успокоишься, если приведешь нас сюда, ты теперь просто плохой".

Нинг Тао: ".........."

Бай бросил Нин Тао в глаза: "Увидимся позже".

Голос Цинь Чжоу был маленьким: "Брат Нин, эта руна - заклинание? Я не мог прочитать ни одного, но это было так мощно".

Нинг Тао улыбнулся и сказал: "Вы трое подойдите сюда и я расскажу вам об изображениях, которые я видел здесь в прошлом пространстве-времени".

"Я не приду, не пытайся обмануть меня." Цзян Хао сказал.

"А теперь скажи, зачем ты заставил нас прийти". Уайт сказал.

Цинь Чжоу покорно подошел.

Нин Тао сидел в траве, обхватив рукой плечи, и рассказывал о том, что видел в тот день: "Этот храм находится на десятки километров вокруг и огромен". Я видел Лунного Короля, и предыдущую жизнь Тан Цзисяня, Лунную Фею Инь, но потом большую ногу..........".

Он подошел к уху Цинь Чжуй и сказал голосом, что только она может слышать: "Когда ты сказал, что они придут вдвоем"?

Цинь Чжуй мурлыкал губами и улыбался.

Её сторона только начала смеяться, когда пришли Бай Цзин и Цзян Хао.

"Хабби, ты тоже слишком предвзятый, не так ли? Это только для Цинь Чжуй, мы не слышим?" Цзян Хао отсчитал Нин Тао.

И Бай Цзин спросил Цинь Чжуй: "Сестра, что сказал тебе муж?"

Цинь Чжуй засмеялся: "Брат Нин просто попросил меня угадать, когда вы двое подойдете, еще до того, как моя сторона успеет сказать хоть слово".

Бай Цзин и Цзян Хао только отреагировали на это, но они не дождались, когда эти две женщины сбегут, и Нин Тао обнял их: "Хаха, я вижу, куда бежать!

Сцена была в хаосе сразу.........

Он не ушел от горя потери Сюэ Вэйян и Нин Лин, но он был человеком, который страдал, который был сильным с детства, и кто знал, как важно сохранить семью и обязанности, которые мужчина должен иметь - как он не мог сдавать домашнее задание через семь дней после того, как попрощался?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0878: Великое царство нирваны**

Глава 0878 Великое царство нирваны на один месяц позже.

Во дворе культивирования Небесного Семейства царила тишина, золотой свет в Добром и Злом Триподе был густым, и люди на треногах закрывали глаза и выглядели так, как будто они спали.

Все было как прежде, за исключением божественных кристаллов в Добром и Злом Триподе.

Божественные кристаллы в Триподе Добра и Зла уже заполнили четверть его объема, и вместо того, чтобы укорачивать его, по мере роста божественных кристаллов будет увеличиваться жизненный путь короткого дня.

Высшая вера и высшая добрая энергия этих божественных кристаллов почти все пришли из лунного основания, живые мертвецы принесли много высшей энергии веры, а лунные сотрудники компании "Новый Бог" были тщательно отобраны хорошими людьми, которые отдали себя за человечество, что само по себе было великим актом добра, что бы они ни делали, они были склонны генерировать высшую добрую энергию.

Высшая энергия любви пришла частично от Пяти Тигров семьи Нин и частично от Инь Хуэй. За последний месяц он нашел лучший способ получить доступ к энергии Возлюбленного, без необходимости напряженно работать, чтобы найти кого-то.

Кого он искал в прошлом месяце?

Лян Шанбо и Чжу Иньтай.

В этой пронзительной истории любви Лян Шанбо и Чжу Цзиньтай влюбились и сделали предложение семье Чжу, но Чжу уже женил свою дочь на Ма Вэнькай, сыне Ма шерифа, Лян Шанбо увидел последнее лицо Чжу Цзиньтая и заболел, после чего Чжу Цзиньтай женился недавно, паланкин отправился в могилу Лян Шанбо, чтобы отдать дань уважения, гром разбил могилу, Цзиньтай вошел в могилу, Лян Цзю в бабочках.

Но когда дело дошло до него, он был одержим призраком, чтобы благословить своего отца, и согласился на предложение Лян Шанбо о браке на месте, исполнив мечту пары. Эти двое изначально были влюблены, и как только они встретились, он, естественно, заработал большую часть своей любимой энергии.

В течение этих нескольких дней они не знали, что каждую ночь кто-то прятался под кроватью.

А еще Мэн Джинджер и Фан Си Ланг.

Это также пронзительная история любви, Мэн Цзяньцзы и Фан Си Лан в брачную ночь, Фан Си Лан был схвачен для ремонта Великой стены, Фан Си Лан умер от голода и усталости, Мэн Цзяньцзы подошел к подножию Великой стены и заплакал и упал.

История, безусловно, преувеличена, и Великая стена определенно не является проектом, пропитанным тофу. Но когда дело дошло до него, он исцелил Фан Си Ланга и вернул его в Мэн Цзян-цзы. В те несколько дней он также заработал большой кусок любимой энергии.

В двух предыдущих поездках он столкнулся с Духом Дана Предка, ищущим Дана, но не пошел к ней. Увидев её, он не мог не думать о Сюэ Вэйян и Нин Лин.

Какой смысл встречаться с ней?

У него не было Бессмертного Дана класса Поиск предков Дэн, так что он будет вместе только несколько дней, и к тому времени это будет еще одна жизнь и смерть. Хоть он и мог бы заработать много Самой Любимой Энергии, но где он мог бы легко заработать ее у других, и он бы не пострадал.

Что касается Предельной Злой Энергии, он не беспокоился об этом снова и снова. Будь то в современном мире или в потустороннем мире, он убивает зло, когда сталкивается с ним, совершенствует Эликсир Добра и наверстывает упущенное, когда сталкивается с Добром. Зарабатывая самую злую энергию и самую добрую энергию при одновременном усилении духовного культивирования, вы выигрываете три вещи за один заход.

Та же самая поговорка: "Нет ничего трудного в мире, но есть те, у кого есть сердце".

Что-то более сложное, если вы можете настойчиво и попытаться, положить в усилия и найти правильный путь, то вы обязательно добьетесь успеха.

С большим количеством божественных кристаллов, это также большое время для культивирования духовной силы.

Золотой свет оказанных, тело Нин Тао было похоже на золотой суп течет в нем, каждая клетка в его теле, его духовная сила и даже его Душа Младенец Юань был погружен в этот золотой суп с божественной природой, развивающийся и возвышающийся все время.

В этом месяце, когда он убивал зло и восполнял добро, собирал четыре энергии души и очищал божественные кристаллы, его духовное возделывание также сделало скачок вперед.

В прошлом, на этот раз все должно было закончиться, но на этот раз возникла неожиданная ситуация.

Нин Тао не контролировал своего Младенца Юаня, и у него не было никаких мыслей о том, что его Младенец Юаня выходит из его тела, но к концу этой практики он почувствовал, как его Младенец Юаня волнуется, как будто бы выходит из его тела.

Что происходит?

Нин Тао хотел закончить свою практику и войти во дворец грязевых пилюль, чтобы посмотреть, но как раз в тот момент, когда он собирался это сделать, он вдруг почувствовал, как Младенец Юань спешит вверх.

Что все это значит?

Внезапно!

Три шишки встали у него на черепе.

Три цветка сверху!

Три цветка в царстве культивирования представляли собой сущность человека, ци и дух. Когда духовное культивирование собиралось войти в Великое царство нирваны, три цветка собирались вместе, и пока три цветка объединялись и первенец полностью сливался с плотью, тогда человек входил в Великое царство нирваны, всего в одном шаге от того, чтобы стать феей!

Если бы кто-то мог сфотографировать Нин Тао в этот момент, боюсь, даже он сам был бы шокирован тем, как он выглядел, потому что три шишки на его голове не были ни костью, ни плотью, и каждая из них была размером с яйцо! Еще более странным было то, что один кусок был черным, как чернила, один кусок был белоснежным и кристаллическим, а один кусок - золотистым!

Черное и белое представляют собой добро и зло, и соответствуют его личности в качестве посредника между добром и злом, но то, что золотой кусок представляет, нет никакого способа узнать.

Когда эта ситуация внезапно возникла, Нин Тао рассеял мысль о том, чтобы закончить свою духовную практику и войти во дворец грязевых пилюль, чтобы взглянуть на него. Он снова запустил Небесную Технику Культивирования Семьи, чтобы культивировать свою духовную силу, одновременно очищая свой разум от всех отвлекающих мыслей.

Причина внезапного появления "Трехцветного Собрания" заключалась в том, что он достиг уровня духовной силы, но это была и великая возможность, если он ее упустил, то не будет знать, когда появится следующий. Это то же самое, что поэт пишет стихотворение; внезапно приходит вдохновение, и с Божьей помощью стихотворение, прерванное на тысячу лет, становится шедевром. Но если ты скучаешь по этому вдохновению, у тебя нет этой великой поэмы. Так что, конечно, он должен был ухватиться за это!

Он был в блаженном неведении, и человеческое лицо на добром и злом горшке открыло глаза и уставилось прямо на него, странный запах, который нельзя было описать в этих глазах.

Большое количество золотого света из божественного кристалла вскочило в тело Нинг Тао, что божественная энергия была намного сильнее, чем аура неба и земли. Поглотив большое количество, эти три "шишки" постоянно избивались его духовной энергией.

Три цветка собрались на вершине, это был шанс и три препятствия.

Духовная сила и божественная способность ударили по первому проходу, как потоп, и это был первый кусок чернил, похожий на чернила, возле бровей.

Сначала приходит зло, потом добро.

Бряк!

Легкий перерыв!

Пристрастные лепестки цветка с черными пятнами энергии распылялись, как чернила, проливаясь на тело Нинг Тао. Это было ощущение, что слова не могут описать, ощущение, что вся жизнь достигла кульминации.

Продолжай стучать, снова и снова.

Бряк!

Второй белоснежный кристаллический кусок вымыт!

Белоснежные кристаллические шишки сломались, и хлопья белоснежных кристаллических световых пятен энергии лепестков цветка обычно выстрелил, а затем трепетали вниз по телу Нин Тао. Это все еще неописуемо, ощущение, что вся жизнь достигла пика!

Начинается третья шишка.

Третья шишка была золотой и загадочной.

Представляет ли он Бога Трех Цветущих Собраний, или что?

Нет никакого способа узнать, потому что Нинг Дао никогда не был обычным практикующим, он практиковал Дао Небесное, и была высока вероятность того, что некоторые странные явления будут происходить на его пути к практике.

Снова и снова.

Неудачник, резервная копия и удар снова.

Интересно, сколько раз это не удавалось..........

Тело Нинг Тао было покрыто потом, который не имел полупримесей и был кристально чистым, как будто это была самая чистая вещь в мире.

Наконец-то...

Бряк!

Третий комочек омывался и превращался в чешуйки золотистого энергетического света, а лепестки цветов, как правило, посыпались на тело Нинг Тао. В этот момент он чувствовал, что все о нем было полным, никаких ошибок, никаких сожалений.

Но это только начало.

Третий уровень прорвался, и его младенец Юань высадился и подвешен над головой. Маленький человек был несравненно чистым, с золотым сиянием, исходящим вокруг него. Он сидел со скрещенными ногами, с золотым лотосом под задницей. На самом деле это был не какой-то золотой лотос, а золотой энергетический корнеплод, который до сих пор не мог понять, что это было.

Нин Тао открыл глаза и увидел маленькую фигурку, подвешенную над головой, которая была его Младенцем Юаня. Это был также первый раз, когда он увидел своего младенца Юаня, не войдя в военный дворец Най, и был так изысканно красив.

Внезапно, Младенец Юань упал и вернулся в свое тело.

В тот момент Нин Тао почувствовал, как будто его тело было поражено горящим метеоритом, весь человек горел изнутри, каждая клетка, которая составляла его тело.

"А..." Нинг Тао издал жалкий крик и чуть не упал в обморок.

Он не видел никакого огня, но боль от ожога пламени была настолько очевидна, что это было хуже, чем смерть.

Только что был кульминационным моментом жизни, вершиной жизни, завершением жизни, но тогда боль жизни хуже смерти. Но нирвана, как бессмертная птица, переродившаяся в огне, не испытывая огня, где нирвана?

Это было также в разгар этой пылающей боли, что Нин Тао не мог чувствовать присутствие своего тела, только горько поддерживали душу осталась.

Медленно, он почувствовал биение своего сердца.

Бум, бум, бум................

С каждым ударом в вены посылается кровь, и боль облегчается от сжигания огня, в котором он проходит. Тогда он почувствовал, что начинает работать больше органов, и это было похоже на возрождение из пепла.

Впоследствии он почувствовал присутствие конечностей. К этому времени ощущение жжения в значительной степени исчезло. Немного осталось, но это достаточно терпимо.

Наконец, он почувствовал присутствие своих глаз и открыл их. Он видел, как с его тела сыплется кусочек кожи, но не осталось шрамов от ожогов, в результате чего появилась новая, белая и нежная кожа, как у младенца.

Это Великое королевство Нирваны?

Куда ушёл ребёнок?

Великое царство нирваны - это полное слияние первенца и плоти, сбор трех цветов и единство неба и человека. С определенной точки зрения, мета-малыш исчезнет и станет частью плоти. Это похоже на прорыв жертвенной природы, но действительно ли это так?

Он закрыл глаза и вошел во дворец грязевых пилюль.

Весь Грязевой Дворец был словно массой хаотического газа, наполовину черного, наполовину белого, без неба, без земли, просто массой хаотического газа, в которой он оказался, как только вошел, в центре, где встретились черное и белое.

Джинн исчез.

Он вышел из дворца "Грязевые пилюли", открыл глаза и с внезапным движением в сердце слегка проглотил: "Выходите"!

Слабый золотой свет проникал в его тело, и возникло энергетическое тело, которое было того же роста, что и его реальный человек и идентично ему.

Вместо того, чтобы исчезнуть, Младенец Юань стал сильнее, Небесное Единство, не во Дворце грязевых пилюль, а в каждой клетке своего тела!

Великое королевство Нирваны!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0879 Глава 3: Истинный огонь**

0879 Глава третья Могучее Истинное Пламя, что Младенец Юаня не дал людям яркого ощущения быть Младенцем Юаня, но, скорее, это было похоже на божественный дух с золотым светом и божественной природой. Но этот золотой свет был невидим для других, только Нинг Тао мог его видеть. В этот момент он был единственным в Культивируемом Дворе Небесной Семьи, но даже если бы пять тигров семьи Нин были здесь, они не смогли бы увидеть его Младенца Юаня.

Это потрясающе.

С мыслью в голове Нин Тао подошел к полке, протянул руку и схватил Мэй Сян Дин.

Говорят, что штатив тяжелый или нет, и говорят, что он легкий или нет, а их больше десяти кошачьих. При нормальных обстоятельствах он вообще не смог бы удержать свой Юаньбэй, даже если бы использовал сильный щипок, чтобы дать Юаньбэю пять кошачьих рук, но на этот раз произошло чудо.

Протянув руку помощи, Юань Инь схватил Трипод Благовоний Мэй и упомянул о нем сверху, Трипод Благовоний Мэй покинул полку и появился в руках Юань Иня. Более того, это даже не было его пределом, давая Нин Тао ощущение, что его младенец Юань смог поднять не менее двадцати фунтов веса!

Чтобы поднять двадцать фунтов, это примерно такая же сила, как у десятилетнего ребенка. Это кажется бесполезным, потому что трудно ранить человека с 20 фунтами силы, но что, если у тебя в руках пистолет?

Тем не менее, вскоре после взятия в руки Мэй Сян Дао, Младенец Юань помахал рукой, давая людям ощущение, что они сдуваются.

С одной мыслью Нин Тао отпустил руку и мгновенно вернулся в свое тело.

Американский горшок с благовониями упал на землю.

Фигура Нин Тао поколебалась и схватила в руках штатив "Мэй Благовония".

"Неплохо, ты действительно Избранный, ты всего в одном шаге от того, чтобы стать бессмертным." Голос пришел от Потенциата Добра и Зла.

Нин Тао переключил глаза на Трипод Добра и Зла, только тогда он понял, что человеческое лицо на трипод уставилось на него.

Голос в Трипод добра и зла: "В этом месяце я видел вас занятым и занятым, но Небесный Путь вознаграждает трудолюбие, и с небольшим количеством усилий вы будете свободны. Бессмертие и свобода под рукой!"

Нин Тао случайно положил ароматический горшок в тыкву и подошел к горшку добра и зла: "Брат Динг, ты сказал, что я всего в одном шаге от того, чтобы стать бессмертным, но я подумал о небесном бедствии.

"Так же, как нирвана, которую вы только что пережили, если бы у вас не было небесного бедствия, чтобы спуститься в ваше тело и пройти через это испытание между жизнью и смертью, как бы вы парили в бессмертие?" Голос из горшка добра и зла.

"Может ли это быть... проще?" Нинг Тао сказал ориентировочно.

Сосудный дух Трипода добра и зла сказал: "Ты ошибаешься, твоя небесная бездна только ожесточится и не станет легче".

Нинг Тао: ".........."

Вы - Избранный, естественный посредник между добром и злом. Когда вы возделываете до определенного уровня, ваше существование повлияет на равновесие неба и земли, поэтому небеса уничтожат вас, а земля уничтожит вас, и если вы сможете пережить катастрофу, вы будете Небесным Бессмертным, на порядок выше, чем бессмертные и демоны, созданные обычными практикующими людьми. Можете ли вы понять это как покупку и продажу, и хотите ли вы заплатить немного, чтобы получить лучшее из того, что у вас есть?".

Это легко понять.

Нин Тао понимал, что на вступительных экзаменах в среднюю школу, обычный культиватор должен был набрать всего 500 баллов, чтобы попасть в ключевые пункты, такие как университет Чуань Ши, университет Ву или что-то в этом роде, в то время как он должен был набрать 600 баллов, потому что он ходил в лучшие университеты, такие как Пекинский университет, университет Цин или что-то в этом роде.

"Тогда, брат Динг, когда, по-твоему, я приду?" Нинг Тао спрашивал.

Дух сосуда Трипода добра и зла сказал: "Думаю, что как раз тогда, когда божественные кристаллы наполнят этот трипод, вы прикоснетесь к небесному бедствию, и к тому времени вы станете самым молодым небесным бессмертным".

"А если не получится?" Нинг Тао спрашивал.

Инструментальный дух Трипода добра и зла сказал: "Вы не потерпите неудачу, вы - семя Небесного Пути".

Нинг Тао на мгновение замолчал и снова спросил: "На что похоже Бессмертное царство?".

"Небесный шанс не должен быть разглашен, ты, естественно, узнаешь, когда пойдешь в Бессмертное царство после того, как заслужишь хаос". Дух Трипода Добра и Зла сказал.

Нин Тао сказал: "Спасибо, брат Динг, я не могу дождаться, чтобы посетить Бессмертное царство, теперь я собираюсь заработать божественные кристаллы, прощай".

Он изогнул руку и повернулся к стене замка.

Открылась удобная дверь, и он вошел, а затем исчез во двор Небесного Семейного Культурного Двора.

Человеческое лицо на Добром и Злом Триподе, однако, все еще смотрело прямо на запертую стену со странным взглядом в ее глазах.

Нинг Тао вышел из поля - черного цвета, как чернильное отверстие, и перед ним было чрезвычайно пустое пространство, земля, покрытая космической пылью, сломанные каменные столбы и разбитые каменные плиты повсюду в его руках.

Это скрытое пространство под храмом Бога Луны.

Темнота, как пещера с чернилами, исчезла, но Нинг Тао все еще стоял под окрашенным окровавленным каменным столбом, не двигая мышцы.

Он всегда чувствовал, что что-то не так, но не мог сказать.

Его разум вспомнил слова, которые сказали ему Южные Врата, ищущие Бессмертного, не верьте в тот день. Хотя Небесный Двор Cai Tonic не был тем же самым, что и в тот день, в конце концов, он был собственностью Небесного Семейства. Добрая и злая тренога - реальное представление дома Cai Tonic Небесной Семьи, и Wuzi - как раз книга учета духа, претендующая быть императором, но все еще встать на колени и поклониться после того, как увидела добрую и злую треногу.

Минуточку...............

Внезапно он что-то придумал.

Разве император не поклоняется небу?

Однако напрямую приравнивать высшее "Небо" к Небесному Семейству Цай Цюй Юань - дело крайне неохотное. Кто в это поверит?

Но это не то, что действительно вызывает у него подозрения, а то, что духи добра и зла на треногах так красиво говорят о его будущем, и кажется, что его восхождение к бессмертию не за горами, но в конце концов, это вызов жизни и смерти. И он не забывал ободрять его усердно трудиться, чтобы заработать божественные кристаллы, и говорил, что небесный путь вознаграждает усердный труд.

Это правда, что Бог вознаграждает трудолюбие. Как ты можешь получить что-нибудь, не отдавая? У тех, кто много работает, больше шансов добиться успеха и легче достичь своих идеалов. Но кто помнит людей средних лет, которые внезапно умерли сверхурочно? Итак, у всего есть две стороны. Иногда то, что ты получаешь за свою тяжелую работу - это не успех, а, скорее всего, смертный приговор!

"Я все еще должен найти способ усовершенствовать Бессмертного Дэна на уровне Предков, Ищущего Дэна." Думая об этом безрезультатно, Нин Тао выпустил из тыквы ароматный штатив, а затем поставил на место оставшуюся часть предыдущей заготовки дана.

Он собирался усовершенствовать "Поисковую таблетку предков" в тайных сокровищах этого Зала Бога Луны, делая это только для того, чтобы избежать глаз Доброго и Злого Трипода.

В Бамбуковой книге счетов семь очков злых мыслей и грехов в прошлом месяце были равносильны убийству. Если Земля действительно была тюрьмой, то Дом Кай Тоника был почти как страж, а его небесные глаза были только посередине Земли. Позже, что-то, что невозможно увидеть и узнать по нему, будет сделано на Луне.

Был ли это Небесный Путь или нет, и был ли это круглый пёс Небесного Пути или нет, всегда было хорошо защищаться от людей.

Большой кусок заготовки Дан, Нин Тао использовал лезвие солнечного затмения, чтобы вырезать небольшой кусок вниз и положить его в горшок Mei Xiang. Причина, по которой он вдруг захотел усовершенствовать древнее Поисковая таблетка была в том, что он отчаянно пытался получить бессмертную Поисковая таблетка уровня древнего Поисковая таблетка, или потому, что он внезапно прорвался через Малое Нирванское царство и вошел в Большое Нирванское царство, он также хотел узнать, какое качество таблетки он сейчас уточняет.

Все было готово, и Нин Тао поместил Бусинку Собирающего Духа на сторону штатива Мэй Сян, а затем прижал обе ладони к стенке штатива. Одним движением ума он выпустил духовный огонь, и черно-белый духовный огонь вскочил в горшок с благовониями красоты.

Однако на этот раз Пламя Духа было несколько иным, внешний дым Пламени Духа был уже не похож на дым чернил, а наоборот, на слабое золотистое острие, дающее людям ощущение, что они похожи на трехцветное Пламя Духа.

В области возделывания, высочайший уровень духовного огня не более чем Самадхи Истинный Огонь, с пустотой Тай, как Трипод, Тай Экстремальная печь, и Очищение, как основа Дана, который очищает бессмертную пилюлю. Однако это Истинное Пламя Самадхи доступно только Небесным Бессмертным, обыкновенным практикующим и демоническим бессмертным только Истинное Пламя, с Небесами и Землей как мощной печью, Солнцем и Луной как водой и огнем, инь и янь как химической машиной, свинцом, ртутью, серебром, песком и землей как пятью стихиями, и положительным бессмертным плодом для алхимии. Эта Истинное Огненное Утончение Бессмертного Огня была снова на один порядок слабее, чем Истинное Огненное Самадхи, просто обычная Бессмертная таблетка.

В "Путешествии на Запад" Тай Шан Лаоджун был специалистом по рафинированию бессмертных таблеток, потому что у него было "Настоящее пламя Самадхи".

Духовный огонь, который внезапно вскочил, имел характеристики черного, белого и золотого, и если Истинный Огонь Самадхи был основан на стандарте "три", то духовный огонь Нинг Тао действительно имел характеристики Истинного Огня Самадхи. Тем не менее, он никогда раньше не видел Истинное Пламя Самадхи и не знал стандарта, поэтому, естественно, он не мог быть уверен. Он также не собирался просить Червяка-Эра выйти и идентифицировать это дело, теперь, в этой ситуации, инструментальные духи Доброй и Злой Триподы должны только приветствовать Червяка-Эра, о чём бы он ни попросил Червяка-Эра, Червяк-Эр, несомненно, будет честно отчитываться перед инструментальными духами Доброй и Злой Триподы.

Независимо от того, было ли это "Истинное пламя Самадхи" или нет, давайте сначала уточним Дэна.

Трехцветный спиртовой огонь прыгнул, и волшебная реакция культивирования произошла в заготовке дана штатива. Благодаря действию Жемчужины Полижуи, четырехсторонние ауры сходятся воедино для повышения качества эликсира.

Рейки - это не воздух, это духовная энергия. Земля имеет жизнь, леса и океаны, но человечество разрушило свою окружающую среду до такой степени, что аура стала настолько слабой, что она ничтожно мала, но аура, заключенная в земле на Луне, даже толще, чем земля.

Проходит немного времени..........

Базз!

С ревом трехцветный духовой огонь в штате Мэй Сян автоматически исчез.

Из ароматического горшка рассеялся слабый золотистый свет, сопровождаемый чрезвычайно сильным ароматом Дана.

Нин Тао затаил дыхание, обернул рукав вокруг ладони правой руки, а затем протянул руку в Мэй Сян Дао и вытащил голубя размером с яйцо Предков Поиск Дан.

Этот цвет крови Дана был густым, и поверхность была покрыта кристаллическим основанием свет Дана, а на верхушке основания свет Дана был еще одним слоем золотого света Дана.

Базовый свет плюс золотой свет, это свет Дэна начального уровня. С точки зрения интенсивности золотого света этого Ищущего Дана Предка, этот Дан уже не был выше Святого, он полностью соответствовал качеству Святого Дана высшего уровня, и это было всего лишь в нескольких шагах от того, чтобы быть Бессмертным Даном!

Усовершенствованный в прошлый раз, в отличие от предыдущего, родовой Дан имел треть качества, на этот раз он был еще сильнее, почти две трети качества Бессмертного Дана.

Если бы такая бессмертная таблетка была доставлена в Земное Царство Культивирования, это, конечно, вызвало бы огромный ажиотаж, но Нинг Тао не был удовлетворен, и он вздохнул: "Увы, она все еще так близко, что не отвечает ее требованиям".

Она - Южные Врата Бессмертные.

Он был всего в одном маленьком шаге от нее.

"Однако, я только что вошел в Великое царство нирваны и могу усовершенствовать почти две трети Бессмертного Дана качества Древнего Дана, так что я буду стараться немного больше, я думаю, что смогу усовершенствовать полный Бессмертный Дан качества Древнего Дана до наступления небесного бедствия, не так ли?" Его разум был таким.

Затем он положил в большую солнечную тыкву американский кастрюлю с благовониями, жемчужину для сбора и только что рафинированный "Поиск предков" Дэна, затем выбросил мясной выстрел и улетел на лунную базу.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0880: Дни меняются.**

Глава 0880 Дни быстро менялись. Через месяц первоначальная база сильно изменилась.

В долине, окутанной энергетическим щитом, стояло несколько стационарных зданий со складами, простыми мастерскими и жилыми помещениями для сотрудников. Материалами, используемыми в этих зданиях, в основном являются камень с гор, металлы из космической пыли и цемент, добываемый на месте.

В начале новый инженер сказал, что он может производить цемент на Луне, Нин Тао все еще не верил в это, в результате инженер пришел посмотреть на окружающую среду и дал ему план. Он дал им некоторое оборудование, материалы и рабочих, и в результате они фактически построили мини-цементный завод на базе, производя цемент, необходимый для строительства базы с использованием самых передовых сухих технологий производства.

Без этого миниатюрного цементного завода Нин Тао все еще планировал закупать цемент из земли и перемещать его вверх с большой солнечной тыквой. Но это было бы немного снисходительно, даже оскорбительно для большой солнечной тыквы.

В дополнение к постоянному зданию, одним из самых больших изменений базы является укладка тысяч квадратных метров солнечных батарей на солнечном склоне холма с восточной стороны для обеспечения электроэнергией строительства базы и жизни сотрудников компании Shin Shin.

Первое, что использовала база - это генератор из руин богов, но напряжение не было земным, и преобразование напряжения было сложной задачей, и оборудование с Земли не могло использовать такую мощность. В свою очередь, он служил специализированным источником энергии для приборов и оборудования Божьего рынка, в то время как живые приборы и оборудование с Земли использовали электроэнергию, вырабатываемую солнечными батареями.

Сейчас это всего несколько тысяч квадратных метров, и в будущем вокруг базы будет установлено больше солнечных батарей, чтобы обеспечить больше электроэнергии для строительства базы.

Занятая сцена на базе.

Строители строят новое жилье и склады.

Крестьяне выращивают и собирают овощи и фрукты в своих избушках, а вода, используемая в избушках, забирается из колодцев, пробуренных рыбными демонами демонской деревни. Теперь вся вода, используемая на базе, перекачивается из скважин, и вся база полностью самодостаточна.

Теперь Ян Шенг возглавил Рыбного демона Деревни Демонов, чтобы снова начать бурение второй скважины, в рамках подготовки к расширению базы.

Чуть более чем за месяц то, что когда-то было пещерой, превратилось в город с населением более тысячи человек. Если бы у нас было больше времени, во что бы превратилась эта база?

Не представляю.

Но у Нин Тао не было столько времени, как только он заработал достаточно божественных кристаллов, он был бы свободен, если бы не было несчастных случаев. В то время Удобные Врата Небесного Семейного Культивируемого Двора больше не были доступны. Он больше не смог бы приземлиться на Луну с большим количеством припасов и людей, и не смог бы забрать людей сверху, и тогда бы он пожертвовал эту базу Huaxia. Что касается того, как Хуаксия будет действовать и развиваться, это не было чем-то, что он мог бы назвать выстрелами, и он не хотел заботиться об этом. К тому времени, боюсь, он уже отправился в Бессмертное царство через Небесную Катастрофу?

Или упасть посреди катаклизма.

У него не было выбора, он был привязан к колеснице, которую даже он не знал, что это такое.

Плоть выстрелила через энергетический паспорт, оставив слабый след чернильного дыма в пустоте.

В центре базы раздался ликующий шум.

В этой базе он играет роль нового бога, и не только живые мертвецы, но даже новые сотрудники видят в нем супермена или бога. Тем не менее, большинство из этих сотрудников имели свои собственные убеждения и были высокообразованными, и даже если бы он показал способности культиватора, они не будут генерировать много греховной энергии в них. Эта точка зрения отличается от точки зрения живых мертвецов, которые совершенно безмозглые в своих убеждениях.

Нин Тао сознательно обошел это место с самыми живыми мертвецами и собрал волну энергии Чжисиня, прежде чем сесть за ружье и улететь в пещеру Феи Инь Юэ. Теперь эта пещера является основной зоной и для входа в нее требуются определенные разрешения. Здесь были размещены инструменты и снаряжение, изъятые из божественного рынка в пещере Линь Цинхуа.

Внутри пещеры была другая история.

Цзян Сяодун еще уточнял "Выживание Дана", в то время как его старшая сестра, Ты Хэцзю, протянула ему руку помощи в работе с духовным материалом для него.

Все пять тигров семьи Нин были в этой пещере, и три светлых и темных были заняты каждым из них.

Цзян Хао говорил с Мэн Бо о чем-то, и о том, кого представлял Мэн Бо, нужно было сказать, но Цзян Хао представлял семью Нин, а главой семьи Нин был Нин Тао. По мере того, как база на Луне становилась все больше и больше, весь мир обращал на это внимание, только представьте себе, сколько звонков Мэн Бо будет получать каждый день и сколько сообщений он должен будет передавать. И у Нин Тао не было времени с этим разобраться, так что дело легло на плечи Цзян Хао.

Кинг-Юй Линь, который знает, как работать с приборами и оборудованием компании Shen Hui, управляет 3D-принтером для печати и сборки деталей вилочного погрузчика. В качестве материала использовался секретный титан, полученный из секретной коллекции Храма Бога Луны. Пустая площадка рядом с ней уже была нагромождена частями, и вскоре появилась на свет секретная титановая лопата, которая работала на электричестве и была чистой. Невозможно сказать, сколько у него лошадиных сил, но ожидается, что он будет намного мощнее, чем какая-нибудь лопата Исузу.

Бай Цзин одобряет предложение о том, какой проект, очень сфокусированный взгляд.

Цин погоня перед рядом полок слегка снабжает, также в состоянии полной концентрации. У нее было четыре помощника, все мягкие небесные голоса.

Как только Нинг Тао прибыл, спокойствие каждого, делающего свое дело, было нарушено.

Белая Цзин первой нашла его и, не сказав ни слова, сложила с себя работу и подошла: "Муж, разве ты не говорил "отступление"? Как ты так быстро выбрался из ворот?"

Нинг Тао засмеялся: "Это все, что я делаю в отступлении, быстро и быстро".

Уайт сказал: "Тогда не должно быть никакого прорыва, верно?"

"Ты так презираешь своего мужа?"

"Это Великое королевство Нирваны, как это может быть так просто?" Белый Цзин сказал, что хотя Нин Тао не говорил, что отступление должно было достичь области Nirvana, она могла догадаться, но она не верила, что Нин Тао может преуспеть.

Точно. Это не так просто.

Нин Тао мягко улыбнулся, и одним движением ума Младенец Юань вышел из его тела. В его глазах Младенец Юань был похож на настоящего, излучая слабый золотой свет по всему телу. Но только он может видеть все это, и Белый Цзин не может видеть этого, как и никто другой.

Тем не менее, Бай Цзин является драконом в виде змеи, и она замерла на мгновение, когда ребенок Нин Тао вышел из ее тела. Но именно с этой пеной у неё задница треснула, и пульсировала пульсация.

"Муж, ты..............." сказал Цзин.

Нинг Тао улыбнулся и сказал: "Теперь ты в это веришь?"

Папа!

Был еще один хруст.

Еще одна пульсация.

Белая Цзин широко открыла рот и захотела говорить, но вторая пощечина сделала ее неспособной говорить снова.

Она также смогла выбраться из Младенца Юаня, но ей все равно пришлось медитировать и закрыть глаза, прикрепив свое сознание к Младенцу Юаня. Тем не менее, Нин Тао разговаривал с ней и одновременно шлепал ее с Младенцем Юаня. Боюсь, что даже культивирующий царство или демон в Великом царстве Нирваны не смог этого сделать!

На самом деле она знала, что Нинг Тао культивировал Небесный Дао, что было не то же самое, что обычные культиваторы и демоны, но это было слишком сильным, не так ли?

Разум Нин Тао сдвинулся с места, и Младенец Юань вернулся в свое тело. Дело не в том, что он не хотел бить Бай Цзина в третий раз, но кроме Цзян Хао и Мэн Бо, все из пещеры пришли.

"Брат Нинг, ты вернулся". Цин побежал за Нин Тао с улыбкой на лице.

Тем не менее, с таким количеством людей здесь, она не укоренилась в объятиях Нин Тао и остановилась, когда она добралась до Цзин Бай, ее глаза смотрели на Нин Тао страстно.

Мягкие Tingyin и Lin Qingyu были самыми низкопрофильными, стояли так далеко, что даже не осмеливались поздороваться, просто глядя на Нин Тао. Тигры Сэмингов семьи Нинг все здесь, как они смеют показывать малейшие промахи? На самом деле, даже двусмысленный взгляд не может быть случайно выявлен.

Нинг Тао сказал: "Все упорно работают, у меня есть подарок для тебя".

Цзян Сяодун улыбнулся и сказал: "Брат Нин, каждый из нас - один из нас, что ты делаешь так вежливо"?

Юроукоу сказал: "Какой подарок, покажи мне".

Нин Тао вытащил небольшой фарфоровый флакон, открыл его, затаил дыхание, и обернул рукав его Небесные сокровища одеяния вокруг ладони слева от него, прежде чем наливать Древний Поиск Дан, который только что был уточнен в его ладони.

С появлением Дана "Поиск предков" богатый аромат Дана сразу же распространился повсюду, кровь Дана была покрыта кристально чистым базовым светом, но снаружи также присутствовал слабый слой золотого света.

Все глаза были собраны в руке Нинг Тао на предка Искателя Дэна.

"Это......." воскликнул Цзян Сяодун в изумлении: "Бессмертный Дэн-основатель уровня ищет Дэна!"

Нинг Тао засмеялся: "Это не уровень Бессмертного Дэна, он все еще настолько короток, если он на тридцать процентов, то на десять процентов короток".

Ты, Сянцзюй, внезапно шагнул вперёд и схватил в руке Нин Тао "Поиск предков" Дэна.

Качалась белая тень, и Дэна Поиск предков забрали первым.

Тот, кто ударил, был Цзин Бай.

Когда я увидел ее в первый раз, она захотела схватить его, но это был Бай Цзин, который взял Дэн Предков, а затем она потеряла самообладание. Она знает, что Бай Цзин - драконья дама с более высокой культурой, чем она, и что она жена Нин Тао, которая принимала лекарства мужа, как она может быть аутсайдером?

Цинь Чжоу взглянул на родословную Дэна в руке Бай Цзина и посмотрел на Нин Тао, взволнованно: "Брат Нин, теперь ты.........".

Нинг Тао кивнул.

Никто из присутствующих здесь не был дилетантом, кроме Мэн Бо, который ещё не пришёл, и с этим кивком от него все знали, что происходит.

Мягкие Тяньцзинь и Линь Цинъюй не смогли устоять и подошли ближе, чтобы посмотреть на две трети Бессмертного Дана качества Поиск Родоначальника Дана, который Бай Цзин держал в руке.

Нин Тао сказал: "Цзин, раздели, по чуть-чуть."

Я не уверен, как сильно я хочу ее отпустить.

Нинг Тао улыбнулась и сказала: "Мне недолго осталось до того, как я усовершенствую полноценный Бессмертный Дэн класса "Поиск предков", и я дам тебе еще один в то время. Переработка сейчас, своего рода пустая трата материала".

По этой же причине он перерезал Бланк Дэна и рафинировал только один Древний Поиск Дэна.

Уайт согласился: "Ладно, я поделюсь по чуть-чуть".

В это время пришел голос Цзян Хао: "Хабби, подойди на минутку, Большой брат Мэн сказал, что есть что-то очень важное, что нужно тебе рассказать".

"Я сейчас приду". Нин Тао пошёл в сторону Цзян Хао и Мэн Бо.

У него также было некоторое любопытство в его сердце, Цзян Хао была его законная жена, лицензированный, полностью в состоянии справиться с лунной базой от его имени, этот Мен Бо также знал. Итак, с чем еще Цзян Хао не может справиться и нуждается в том, чтобы он пришел до того, как мы сможем поговорить?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0881: Посетители метро**

Глава 0881 Посетитель "Подземки" "Что это?" Нин Тао подошел и открыл дверь на горную дорогу.

Цзян Хао сказал: "Вы, ребята, говорите, я подойду и посмотрю".

Она знала, что Бай Цзин имел родословную Поиск Дан в ее руке, и что Нин Тао теперь вошел в Великое царство Нирвана, так что она была счастлива и рада за него, но она не могла показать его перед Мэн Бо.

Тем не менее, как трение прошло, одна из ее рук приземлилась на противоположной стороне Нин Тао.

Нин Тао замер на мгновение, чувствуя себя немного растерянным на ветру. Гоблина немного сбил с пути Царь Ведьмы-демона.

Где Мэн Бо мог видеть быстрые движения брата Цзяна, он сказал: "Брат Нин, я только что получил информацию о том, что ракета была запущена из Калифорнии и вышла на намеченную орбиту".

На этой лунной базе была установлена базовая станция связи, но по соображениям секретности она была доступна лишь немногим, и одним из них был Мен Бо.

Он не сказал, какая страна выпустила ракету по лунной базе, но Калифорния принадлежит штату Лайтхаус, о котором все знают.

"Может ли ракета лететь прямо к нам?" Нин Тао всегда считал, что этот вопрос немного ненадежен, но он, студент-медик, был не очень уверен в этих знаниях.

Мамбо сказал: "Конечно, нет, эта ракета несет космический корабль, этот луноход ждет нас на своей запланированной орбите, и предполагается, что мы сможем увидеть его завтра". Он может просто фотографировать или посылать астронавтов приземляться на Луну".

Нинг Тао на мгновение замолчал, прежде чем спросить: "Что это значит?".

"Знаешь, это не тривиальный вопрос, и я думаю, что он все еще изучается на собраниях." Мамбо сказал.

Нинг Тао сказал: "Итак, вы пришли спросить меня, есть ли у меня какие-то идеи?"

Мэн Бо засмеялся: "Да, что ты задумал?"

Нин Тао сказал: "Завтра я дам Тянь Инь в клетку, они не смогут ничего снимать". Если они ищут неприятностей, то я брошу им туда метеорит и посмотрю, смогут ли они его поймать".

"Бросать камни?" У Мен Бо было удивленное выражение лица.

Нин Тао сказал: "У меня здесь нет зенитных ракет или чего-то в этом роде, так в что мне нужно бросать камни? Не недооценивайте камни, которые я бросаю, и убедитесь, что вы снесли этот птичий корабль".

Мэн Бо: ".........."

Нин Тао похлопал Мэн Бо по плечу и понизил голос: "Если даже в первый раз не будет больно, в будущем это будет еще более безрассудно". Раньше мы были слабыми, и они издевались над нами. Теперь, когда мы сильнее, почему бы им не перезвонить, когда они придут к двери утром? Я представляю только себя и отвечаю за все, что я делаю".

Мэн Бо на секунду подумал, прежде чем сказать: "Я не могу принять решение по этому поводу, ты отправляешь меня обратно, мне нужно поговорить об этом самому".

Нинг Тао сказал: "Хорошо, я отправлю тебя обратно прямо сейчас, но если этот корабль осмелится облажаться, я брошу в него камень".

Мэн Бо горько улыбнулся и ничего не сказал. Такого рода вещи, он не осмеливается случайно заявить, но он считает, что с мочой другой стороны секс, безусловно, не будет просто сделать несколько фотографий вопроса, Нинг Тао, скорее всего, будет бросать камни.

Мисс Уайт поделилась с Дэном "Поиск предков", одним большим горошком и одним маленьким горошком.

Самым веселым был Мягкий Тянь Инь, три билокации которого также стояли перед Бай Цзин и протягивали к ней руку.

Уайт Цзин заставил Мягкую Тингин взглянуть: "Мягкая девочка, я же сказал, что ты не хочешь, чтобы я отдал тебе свою, да? Если ты действительно этого хочешь, я дам тебе это."

Услышав, что это было неправильно, Мягкий Небесный Инь отозвал отвлекающий маневр за ней, взяв чашу большого Родоначальника Дэна на сторону Линь Цинь Юя.

Нин Тао сказал: "Я пошлю брата Менга".

"Возвращаешься на ужин?" спросил Цзян Хао.

Нин Тао сказал: "Мне также нужно понять ситуацию, чтобы я не вернулся к ужину, вы, ребята, ешьте".

Дверь удобства открылась, и к тому времени, как она снова вышла, это уже был массажный салон Blind Li's на Университетской улице в городе Чанъань.

Несмотря на то, что он не в первый раз взял "Дверь Удобства" для быстрого путешествия между Луной и Землей, Менг Бо все еще был удивлен и потрясен, а его умственная реакция была видна на его лице.

"Брат Менг, хочешь, я отвезу тебя в Северную столицу?" Нинг Тао сказал.

Мэн Бо сказал: "В этом нет необходимости, здесь, в городе Чанъань, есть партнёрская рабочая группа, я просто пойду найду их, ты отправишь меня обратно в северную столицу, мне всё равно придётся лететь обратно, задерживая время".

"Все в порядке, я провожу тебя, просто позвони мне, если что-нибудь услышишь." Нинг Тао пошел и открыл дверь.

Мэн Бо вышел из дома Tianjia Cai Tonic, оглянулся на Нин Тао, стоящего в дверном проеме, и посмотрел на фотографию "Li слепой массажный магазин", висящую у обветшавшей деревянной двери, странное выражение лица.

Мир монахов действительно путается с яйцами и не понимает.

Наблюдая, как Мен Бо уходит на улицу, Нин Тао протянул руку помощи, чтобы закрыть дверь, но у двери подошел маленький мальчик, уставившись прямо на него, любопытно в сердце: "Маленький друг, кого ты ищешь?".

Маленький мальчик тоже не заговорил и снова пошевелил глазами, чтобы посмотреть на картину, висящую у двери, бормоча: "Ли...Зи...магазин..."

То, что перепрыгнуло, вероятно, было словом, которое он не узнал.

Нин Тао спустился по лестнице и снова спросил: "Маленький друг, где твой господин?".

Затем мальчик посмотрел на Нинг Тао и сказал: "Дядя, твоя фамилия Нинг?"

Нин Тао на мгновение замерз, а потом кивнул: "Да, дядя по фамилии Нин, вы меня искали?"

За время, необходимое для одного предложения, он разбудил телескопическое состояние глаза, чтобы поставить маленькому мальчику диагноз, но результаты оставили его несколько озадаченным, что это был обычный маленький мальчик.

"Дядя попросил меня передать тебе сообщение; он ждет тебя у входа." Маленький мальчик также дал Нин Тао направление.

"А как выглядит дядя?" Нинг Тао спрашивал.

Маленький мальчик на мгновение подумал, серьезное выражение лица: "Есть два глаза, нос и рот".

Нинг Тао: ".........."

Мальчик отвернул руку и направился прямо через дорогу в магазин, где продавали мороженое. Осмелюсь сказать, что человек, который позволил ему нести послание, дал ему деньги на закуски.

Нин Тао вошел на улицу и посмотрел в ту сторону, люди пришли и вышли на улицу, я не знаю, сколько погодных полей людей ранее сходилось, окрашивая всю улицу в большую красильную чашу. В такой обстановке даже демонов и духов трудно разглядеть.

Кто это?

Нин Тао думал о Лин Цинхуа, но потом отверг эту догадку. Линь Цинхуа теперь не знает где спрятаться и мечтать весны и осени императора, где все еще есть время спросить его. Кроме того, Линь Цинь Хуа, должно быть, хорошо знал, что когда мы встретились снова, он и он были единственными, кто мог стоять и затаить дыхание. Без уверенности в победе, как он мог внезапно прийти сюда?

Но в это время из магазина мороженого через дорогу прозвучал голос проклятия: "Что это за ребенок? Взрослые в твоей семье не учили тебя, что ты берешь деньги мертвецов за мороженое, ты мне веришь, когда я тебя избиваю?"

Деньги мертвеца?

Нин Тао внезапно подумал о человеке, когда он двигался в своем сердце. Он пошевелил глазами и посмотрел как раз вовремя, чтобы увидеть, как мужчина средних лет, продающий мороженое, бросает несколько кусочков мертвых денег в лицо маленькому мальчику, и маленький мальчик издал крик.

Нинг Тао хотел подойти и помочь маленькому мальчику и отдать ему деньги, но подумал об этом и сдался. Если бы он пошел, мужчина средних лет, продающий мороженое, подумал бы, что он родитель мальчика, и это было большим табу в Китае, чтобы купить что-то за мертвые деньги, довольно плохой поступок, и была бы драка. Мальчик был таким маленьким, а это была улица, а мужчина средних лет, продающий мороженое, не мог ничего поделать с маленьким ребенком, в лучшем случае, несколько слов ругани.

Нин Тао прошел в направлении, куда указывал маленький мальчик, подойдя к входу в университетский переулок, и, взглянув на него, увидел человека, который доверил маленькому мальчику прийти на его встречу.

Человек был покрыт мёртвой, похожей на облако аурой, которую никто не мог видеть, но он мог видеть, что тело человека окутано тёмным облаком мёртвой ауры.

У него лошадиное лицо.

В руинах нидеров он попал в тело лошади, а тело, которое пришло к янгу, вряд ли снова сядет в лошадь и будет бродить по улицам. На его вершине было тело молодого человека, с бледным лицом, парой серых глаз и вялым взглядом, создавалось впечатление, что в любой момент он может умереть насильственной смертью.

Ноздри Нин Тао внезапно уловили особый запах в ноздрях, и он замер на мгновение, также проклинает темнотой в сердце: "Нима.......".

На лошади - тело мертвеца.

Если быть точным, человек, стоявший под пагодой и ждавший его, был трупом.

Лошадиное лицо пошевелило глазами и помахало Нин Тао: "Привет! Друг мой, я здесь".

На солнце труп махнул тебе рукой, труп приветствовал тебя и называл тебя другом. Боюсь, только сам Нинг Тао знает, как это чувство кисловато.

Нин Тао подошел и открыл дверь в Шанди: "Зачем ты подошел?"

Лошадиное лицо сказало: "Разве я не говорил тебе, что приду искать тебя, и я уверен, что найду его".

Это та же самая поговорка: у змей есть змеиные дорожки, а у крыс - крысиные. Призрачный человек, который специализируется на принятии людей, он должен иметь свой способ найти человека где-то, в противном случае, как он будет принимать людей в преступный мир?

Сказав это, Лошадиное Лицо также протянуло руку Нин Тао.

Это рукопожатие?

Нинг Тао поднял руку, а затем опустил: "Я просто пошел в туалет и не помыл руки". Потом он добавил "Большой".

Лошадиное лицо последовало за ним и убрало ручку, несколько пренебрежительное выражение лица.

Нин Тао проклял в своем сердце: "Нима, ты все еще хочешь пожать руку людям на теле мертвеца, а ты все еще думаешь, что я не гигиеничен? Это отвратительно!

"Пойдем со мной, у меня есть приятное место для разговора." Лошадиное лицо идет вперед, чтобы вести за собой.

Нин Тао кивнул, проследил за ним и случайно спросил: "Когда ты выйдешь, не уйдет ли тот, в кого ты влюблен?".

Лошадиное лицо вздохнуло: "Она мертва".

Нин Тао совсем не удивился, он каждый день садился на тело лошади и играл с этой лошадью Ронг, бессмертие было странной вещью.

"Ты здесь, чтобы взять что-нибудь или кого-нибудь на этот раз?" Нинг Тао снова спросил.

Лошадиное лицо продолжало ходить: "Деловые и личные дела, личные дела, которые вы знаете, что вы обещали дать мне, вы должны дать мне". Я уж точно не зря взял твою, иначе мне не хватило бы друзей. Поговорим об этом позже, что ты хочешь, и я найду способ достать это для тебя".

Надо сказать, что есть серьезная проблема с эстетикой этого парня, но характер довольно праведный.

Нин Тао также ничего не спрашивал, в конце концов, он был на улице, Цинцзян дневной разговор с призрачным эмиссаром о каких-то редких и странных вещах, было легко напугать людей с плохим сердцем.

Лапша с лошадьми не ушла далеко, обернулась и попала в больницу.

Нин Тао задавался вопросом, почему он попал в больницу, но и не спрашивал, а просто следовал за ним.

В результате Ма-фейс отвел его на отрицательный этаж этой больницы, в морг.

"Я только что вышел отсюда". Лошадиное лицо сказало, когда он указал на пустую кровать в морге.

Нинг Тао: ".........."

PS: Сегодняшняя встреча выпускников, чем больше эта глава шла на ужин, на одну смену меньше, завтра возобновится в три смены.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0882 ГЛАВА 0882: Большая беседа в морге**

0882 Глава Морг, чтобы говорить о больших вещах в морге больницы, чтобы поболтать, такого рода место боится, что только существование такой лошади лицо будет нравиться, не приходят все приходят, Нин Тао также не утруждают себя, чтобы выбрать другое место, в конце концов, взять мертвого человека, чтобы бродить по чайной или кофейне, это не то же самое вещь.

Нин Тао снял Тыкву Великого Дня и выпустил Цитрус Желтой Весны, и Долину Привидений.

Когда Мама увидел Цитрус из Желтой Весны, свет вышел из пары мертвых глаз, но когда он увидел это одно зерно Долины Призраков, он удивленно сказал: "Как... как... есть только одно зерно?".

Нинг Тао сказал: "Слишком мало?"

"Нет, Мандарин Желтых Источников - один, когда ты даешь его, а Долина Привидений - только один, когда ты даешь его, как ты позволяешь мне готовить?"

Нин Тао сказал: "У меня есть только кучка Долины Привидений, но все это посажено на Поле Духов, а теперь все это превратилось в саженцы трав, даже не в сезон сбора урожая". Это то, что я передаю вам для исследования, только один, чтобы поесть, я возьму его обратно и посажу, если вы не хотите".

Ма-лица последовала за ним и схватила в руках зерно Долины Призраков и Цитруса Желтой Весны, опасаясь, что Нинг Тао действительно заберет его обратно.

Нинг Тао сказал: "Скажи мне, какое у тебя официальное дело?"

Он хотел поторопиться и поговорить перед отъездом, это место всегда давало ему немного жуткого ощущения.

Ма Лицо сказала: "Огромное количество духов из потустороннего мира сбежало, так что вышеизложенное позвольте мне расследовать это дело четко".

"Выше"? Кто это?" Нинг Тао спрашивал.

Мама как бы не качала головой: "Я не уверен, наверное, Царь Демонов, я его тоже не видел".

Нинг Тао был удивлен: "Тогда откуда ты знаешь, кто заставил тебя работать?"

Лапша Лошадиная расправила руки: "Мечты, мои наставления приходят из снов".

Нинг Тао: ".........."

Лошадиное лицо добавило: "Если хочешь, я могу и тебе присниться".

Нин Тао нервно размахивал руками: "В этом нет необходимости, вы только что сказали, что дело на самом деле не нужно расследовать, я знаю, что происходит".

Лошадиное лицо было удивлено: "Ты тоже знаешь о таких вещах?"

Нин Тао сказал: "Есть человек по имени Линь Цинхуа, у которого в руках гроб с душами инь 5-го ранга в списке десяти лучших порочных заклинаний, который гроб с душами инь может забрать из Подземного мира и даже собрать оставшиеся души, а затем занять тела живых".

Хорсфейс сказал.

"Ты просил меня кое о чем раньше, я скажу тебе сейчас". Нинг Тао сказал: "Этот парень прячется, я не знаю, где он прячется, я думаю, раз ты можешь найти меня, то ты точно найдешь его". Ты поможешь мне найти его, и мы объединим усилия, чтобы решить эту проблему".

"Хорошо, подожди моего сообщения, я спущусь первым и вернусь вечером, мы все равно встретимся здесь вечером." Хорсфейс сказал.

Нин Тао в панике сказал: "Не надо, ты приходишь ко мне на массаж Ли Сязи".

"Это место вроде как убивает меня, я не осмелюсь пойти, что плохого в том, чтобы встретиться здесь?" Лошадиная Лицо сказала непостижимо.

Нинг Тао сказал: "Ну, сегодня в двенадцать часов, я здесь, чтобы встретиться с тобой".

"Двенадцать часов сегодня вечером, не вижу." Лошадиное лицо лежало на кровати морга.

Нин Тао, с другой стороны, использовал свою духовную силу, чтобы пролить немного крови, и с помощью пальцев нарисовал кровавый замок на стене морга.

С культивированием Духовной Силы в Великом Царстве Нирваны ему, наконец, не пришлось кусать пальцы, чтобы нарисовать кровавые замки, и он смог своей Духовной Силой выжать кровь на кончиках пальцев.

Открылась удобная дверь.

Нин Тао, однако, не торопился, он оглянулся на лошадиное лицо, лежавшее на кровати морга, ему было любопытно в сердце, как лошадиное лицо спустится в потусторонний мир, желая посмотреть, как работает этот ублюдок.

Однако он видел, как юноша, лежащий на кровати морга, несколько раз топтал ноги, а потом весь человек выпрямился. Из рта и носа трупа вышло облако черного воздуха, затем оно зарылось в землю и в мгновение ока исчезло.

Всё так просто.

Не только это, но и то, что Желтые источники Цитруса и Долины Привидений были забраны Лицом Лошади.

Нин Тао замер на полминуты, прежде чем оторваться, он думал, что лошадиное лицо обратно в ад будет очень сложной операцией, но он не ожидал, что это будет так просто.

Но это также было очень нормально, агенты-призраки, которые специализировались на забирании людей, естественно, имели возможность путешествовать туда и обратно между царствами инь и янь.

Он также вошел в дверь удобства.

Он никогда не думал о том, чтобы получить что-то от злого демона, и на самом деле лошадиное лицо не может иметь ничего хорошего для него. Но во время разговора, он вдруг подумал о специальности Ма-миан в поиске людей, почему бы не позволить ублюдку найти Линь Цинь Хуа?

Пока Линь Цинхуа будет найден, его будет легко убить.

С императором Николасом Конти мертвым и У Юэ мертвым, даже Линь Циньюй больше не узнает его, и теперь Линь Циньюй как одиночка, кто хочет ему помочь?

Надеюсь, Ма Нудл сможет найти Линь Цинь Хуа.

Небесный Двор Культивирования был безмолвным, золотой свет Доброго и Злого Трипода был густым, а лица людей на треногах были закрыты глазами.

Нинг Тао пришел в Трипод Добра и Зла, взглянул на божественные кристаллы и материалы для души в Трипод, затем сел со скрещенными ногами, преобразовал вновь собранные материалы для души в божественные кристаллы, а затем в течение двух недель практиковал Технику Культивирования Тяньцзя с духовной энергией.

После окончания тренировки Нин Тао подполз из земли и сказал: "Брат Динг, я скоро найду Линь Цинхуа, если не будет сюрпризов, позвольте мне спросить вас кое о чем.

Человеческое лицо на Добром и Злом Триподе открыло глаза, но просто посмотрело на Нинг Тао и ничего не сказало.

Нин Тао повторил: "Брат Динг, я сказал, что если я убью Линь Цинхуа, то смогу ли я открыть дверь казначейства бесплатно? Также, если я убью Линь Цинь Хуа, буду ли я вознагражден божественным кристаллом?"

"Божественное Провидение не должно быть раскрыто". Сказав это, Добрый и Злой Трипод снова закрыл глаза.

Нинг Тао был так подавлен, что хотел проклясть.

Сказать "да" или "нет" убьет тебя!

Независимо от того, был ли Линь Цинхуа злым лидером этого места или нет, награды за убийство Линь Цинхуа не было. Отложив в сторону свою вражду с Линь Цинь Хуа, насколько Линь Цинь Хуа был тот, который несет гроб гроб Инь Душа, он должен был убить его.

Нин Тао вошел в удобную дверь и вернулся на лунную базу, затем собрал пять тигров семьи Нин, а также важных людей вокруг них, чтобы рассказать им об этом.

У мамы очень высока вероятность найти Линь Цинхуа, и как только мы узнаем расположение, его сторона сформирует группу для убийства, не давая Линь Цинхуа пол-шанса снова. Кто взять, кто остаться на лунной базе, что готовить перед операцией - это все, о чем нужно позаботиться заранее.

Переговоры завершены и рабочие на стройплощадке освобождены от дежурства.

Цзян Хао и Бай Цзин пошли готовить ужин, а Линь Цинь Юй позвонил Нин Тао за пределы пещеры.

"Хабби............................................................................................................................................" Линь Цинь Шу мягко кричал.

Этот "муж" призвал к выходу, двое случайно пошевелили глазами, чтобы посмотреть на вход в пещеру, картина комическая, атмосфера неловкая.

Нин Тао сухо кашлянул: "Хочешь поговорить со мной о Лин Цинхуа?"

Линь Цинъюй кивнула головой, желая что-то сказать, но потом появилась немного нерешительная и не сказала этого.

Нин Тао тоже не торопил ее, для него Линь Цинхуа был просто человеком, которого нужно было убить, но для Линь Цинхуа Линь Цинхуа был несравненно сложным существом. Линь Цинхуа - ее родной брат, кровный родственник, но враг, который убил ее отца и мать, и даже чуть не убил ее. Столкнуться с таким человеком, независимо от того, какое решение она приняла, было нелегко.

Цинъю Лин минуту молчала перед тем, как сказать: "Неужели на этот раз мы действительно найдем его?".

Нин Тао сказал: "Если мама Лапша сможет найти меня, он, естественно, найдет Линь Цинхуа, мы с тобой не посторонние, ты можешь говорить все, что захочешь, я определенно обещаю тебе то, что я могу обещать, но то, что я не могу обещать тебе, я также дам тебе отчет".

Линь Цин Шу мягко сказал: "Брат Нин, прежде чем ты убьешь его... Я хочу поговорить с ним, это нормально?"

Нинг Тао кивнул "Конечно".

Линь Цинъюй сказал: "Почему ты не спросил меня, о чем я хотел с ним поговорить?"

Нин Тао сказал: "В конце концов, он твой кровный родственник и вырос в семье с тобой, все, что ты захочешь с ним поговорить, до тех пор, пока ты открываешь узел своего сердца". Вообще-то я тоже хочу задать тебе вопрос, если я убью Линь Цинь Хуа, ты простишь меня?"

"Я не прощу тебя". Линь Цинъюй сказал.

Нинг Тао слегка замерз.

Линь Цинхуа внезапно усмехнулся: "Не похоже, что ты сделал что-то плохое, почему я должен прощать тебя, ты хочешь убить Линь Цинхуа, я поддерживаю тебя". Я просто хотел спросить его, почему у него хватило духу убить моих отца и маму".

Нин Тао почувствовал жалость в сердце и протянул руку, чтобы взять ее в руки для комфорта.

Линь Цинхуа внезапно прошептал: "Не надо!"

Руки Нинг Тао мгновенно застыли.

Внезапно голос Цзян Хао зазвучал сзади: "Хабби, ужин готов!"

Нинг Тао в панике повернулся и громко сказал: "Оно вернулось!"

Это было близко!

Это что, игра в сердцебиение?

После того, как Цзян Хао зашёл внутрь, Нин Тао и Линь Циньюй не могли не взглянуть друг на друга, и они оба почувствовали себя немного задним числом.

После ужина Нин Тао отвез Цин Чжуя, Бай Цзина и Цзян Хао обратно в зал Чже Шангуань в университетской переулке.

Было еще рано до полуночи, и Нинг Тао не терял времени, собирая волну любовной энергии.

Это настоящая награда за усердный труд, награда за все усилия.

Незадолго до полуночи Нин Тао взял кровать Тяньцзи Тяньшенг и открыл удобную дверь, чтобы вернуться в ремонтный дом семьи Тяньцзинь. Взгляд на стену замка показал, что кровавый замок, который он оставил в морге, исчез.

Предположительно, уборщик увидел кровь на стене и вытер ее.

"Забудь, давай прокатимся". Нинг Тао сказал.

Через несколько мгновений с университетского переулка вышел автомобиль-аккумулятор и медленно и неторопливо проехал к двери больницы.

Так получилось, что из больницы вышел автомобиль BMW, молодой человек за рулем высунул голову из водительского окна, глядя на Нин Тао, который ехал, и на трех чрезвычайно красивых женщин, которые сидели позади него с объятиями, его глаза на мгновение были полны сомнений в жизни.

Нинг Тао поставил тормоза на электрокарету "Небесный Дао" и дал динь: "Я пойду в морг, чтобы встретиться с тем парнем, вы, ребята, подождите меня снаружи, я выйду к вам, ребята, после того, как решу ситуацию".

Все три жены кивнули.

Нинг Тао вошел в больницу, спустился на отрицательный второй этаж и в конце коридора пошел в морг.

Стук, стук, стук, стук..............

Звук шагов эхом в коридоре.

Внезапно пронесся пасмурный ветер, и дверь морга открылась безо всякой причины.............

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0883 Глава 0883 Мертвец.**

Глава 0883 Кусок Мертвеца Тао вошел в морг.

Дверь в морг закрылась автоматически.

Прохладный флуоресцентный свет, наполненный формалиновым зельевым воздухом, и несколько кроватей в морге на колесиках лежат с несколькими корпусами, покрытыми белыми плащаницами. Такая обстановка наполнена ароматом террора, но Нинг Тао, который является врачом, уже давно привык к этому и не реагирует на это с какими-либо неудобствами.

"Я иду". Нинг Тао сказал.

Труп на колесной кровати морга двинулся, одна рука подняла, чтобы раскрыть покрывающую его плащаницу, и поднялась вверх.

Это был мужчина средних лет в костюме, весь в крови, с запахом алкоголя, с отчетливой шишкой на лбу от столкновения, которое еще не пришло на косметическое лечение, а красно-белые вещи внутри были хорошо видны.

Нетрудно было заметить, что этот отправился к черту с вождением в нетрезвом виде.

"Брат Ма-лица?" Нинг Тао осторожно сказал: "Это ты?"

"Это я". Человек в костюме с ямой в голове сказал, что он слез с кровати морга, только чтобы упасть на землю с спотыканием, потому что одна из ног существа была сломана.

Нинг Тао был немного немой, когда подошел и помог ему подняться: "Ты просто сидишь на кровати и разговариваешь".

Мама сказала: "Днем молодежь отправляли на кремацию, эти люди погибли в автокатастрофе, тело этого человека было лучшим, но все равно у него была сломана нога и он не мог ходить".

Нин Тао был совершенно не заинтересован в таких вещах и открыто сказал: "Вы нашли Линь Цинь Хуа?".

Лошадиное лицо сидело на кровати морга и смотрело на Нинг Тао, молча.

"А?" Нинг Тао тоже посмотрел на него, что это была за реакция?

Лошадиное лицо на мгновение замолчало, прежде чем сказать: "Его нет в этом мире".

Нинг Тао сказал врасплох: "Его нет в этом мире, так где же он?"

"Преисподняя". Хорсфейс сказал.

"Какая позиция?" Нинг Тао спросил о нем.

Ма, однако, покачал головой: "Я могу только узнать, что он поехал в Инь Хуэй, но не могу узнать, в какое время и в каком месте он был в Инь Хуэй. Я говорил вам, что Инь Хуэй - это тень всего, она бесконечна, и это действительно судьба, что мы с вами можем встретиться в Ечэне, но если вы хотите, чтобы я поехал в Инь Хуэй, чтобы помочь вам найти кого-нибудь, я просто не могу этого сделать".

Ning Tao неожиданно вспомнило что-то, и Wu Yue сказал что Lin Qing Hua был коронован императором на 15-ом празднестве призрака в июль. В то время он не думал, что люди, сейчас какая-то эпоха, все еще называют императора, в лучшем случае, так же, как У Ванронг был обеспокоен группой живых мертвецов, чтобы играть. Теперь, когда мама внезапно сказала ему, что Линь Цинхуа отправился в Инь Хуэй, это было не так просто, как играть. С силой Линь Цинхуа и поддержкой власти от Божественного рынка позади него, если бы он претендовал на титул императора на рынке Инь, никто не мог остановить его!

Тем не менее, в соответствии с характером Инь Хуэй, если бы Линь Цинь Хуа пошел, даже если бы он собрал армию из десяти миллионов, чтобы завоевать весь мир, или даже целую галактику и даже вселенную, все равно не было бы ничего, когда он вышел, так что будет смысл?

Минуточку...............

Нин Тао вдруг подумал о ком-то, и его настроение внезапно стало тяжелым.

Линь Цинь Хуа бросился к Дэну Линю!

Дух Древнего Искателя Дэна использовался в качестве медиума, и даже если Линь Цинь Хуа не был тем, кого ждал Дэн из Южного Секта, он все еще мог использовать Дух Древнего Искателя Дэна, чтобы найти его. Тогда в городе Чанъань он познакомился с Ян Юхуань, а Дань Духом Предков, искавших Дань, была молодая девушка по имени Чжан Сяоцин, которая еще не выходила из павильона. Позже Чжоу Син забрал ее.

Что Zhou Xing первоначально был фаворитом министра в эре Wu Zetian, и Lin Qing Hua послало его найти Дэн Ling, в силу которого не дядя ищет Дэна? Чжоу Син потерпел неудачу, а Линь Цинь Хуа сам отправился в Подземный мир!

Это была случайная встреча?

Это была случайная встреча, но это была не случайная встреча Лин Цинхуа.

Нинг Тао догадался, во сколько и где находится Лин Цинхуа во времени и пространстве.

Если бы он не был вылечен, его жизнь была бы в опасности. Прошлое бесконечно, но если вы хотите войти в него, то почему бы не ввести то, что вы хотите войти и стать тем, кем вы хотите быть?

Итак, Линь Цинь Юй был здесь, в городе Чанъань, во времени и пространстве, где и Ян Юхуань, и Тан Сюаньцзун были еще живы.

"Это, я просто буду следить в Янге, и когда он выйдет, я буду знать, где он." Лошадиное лицо нарушило кратковременную тишину.

Нинг Тао собрал свои мысли: "Не нужно охранять, думаю, я знаю, где он сейчас".

"Понимаешь?" Лошадиное лицо выглядело удивлённым: "Я даже не мог посмотреть, знаешь, как такое возможно?"

Нин Тао сказал: "Потому что я знаю его, некоторые говорят, что он будет коронован императором на 15-ый день седьмого месяца лунного календаря, и он однажды пострадал от демонической болезни и думал, что он был Tang Xuanzong. Брат Ма, когда я говорю это, ты должен знать, где он сейчас, верно?"

"Прямо здесь?"

"Да, прямо здесь, в Чанъане". Нинг Тао сказал: "Брат Ма, пожалуйста, проверьте еще раз, в какой точке во времени и пространстве он находится, где находится". Я нашел его. Мы с тобой убьем его. Я просто хочу его жизни, и Гроб Преисподней в твоем распоряжении, что ты думаешь?"

"Одно слово!" Лошадиная Лицо протянула руку.

Нин Тао в этот раз не сказал, что он просто пошел в туалет, не вымыв рук, и протянул руку и дважды пожал лошадиное лицо.

Очевидно, что недопустимо хотеть получить помощь от кого-то другого, но думать, что их руки - это руки трупов. В прошлый раз это была ошибка, как можно допустить одну и ту же ошибку дважды.

Нинг Тао сказал: "Брат Ма Нудл, что еще у тебя есть........"

Не дожидаясь, пока Нин Тао заговорит, мама прервала его: "Брат Нин, когда же твоя призрачная долина завяжет узлом ее зерно?".

Оказывается, это то, что мы имеем в виду.

Нинг Тао засмеялся: "Уши уже нарисованы, поэтому предполагается, что зерно будет собрано через месяц".

У мамы на лице загорелись глаза, как он сказал: "Брат Нинг, можешь дать мне еще немного?"

Нин Тао сказал: "Не волнуйся, я не скупой человек, на этот раз после сбора Ghost Valley, я оставлю немного семян и дам тебе все остальное, ты сможешь съесть несколько блюд".

"Одно слово!" Лошадиное лицо было взволновано и достигло снова.

Нинг Тао был немного немой и протянул руку, чтобы пожать руку еще дважды.

Мама по уходу за лицом сказала: "Кстати, у тебя есть что-нибудь с телом Лин Цинхуа? Я возьму дуновение и отправлю его вниз. У маленьких детей в яменях много собак, и я позволяю маленьким детям и собачкам помочь найти их".

Нин Тао на мгновение задумался, поднял Великую Солнечную Тыкву, произнес заклинание и выпустил законное оружие.

"Это..."

"Это божественное волшебное оружие Хуэй, оно очень мощное, не открывай его по ошибке, иначе оно взорвет эту больницу". В этой области аромат Линь Цинхуа, принюхайся". Нинг Тао передал законное огнестрельное оружие Ма Нудл.

Лошадиное лицо понюхало, а потом передало Нин Тао законное оружие: "Я не могу отправить эту штуку вниз, я просто запомню это". Теперь давайте побродим по этому Чанъаньскому городу, мне нужна простая ориентация, прежде чем я смогу кого-нибудь найти".

Он снова встал с кровати морга, но все равно не мог ходить.

Нин Тао сказал: "Подожди, я принесу тебе инвалидное кресло и подойду, а потом немного подтолкну тебя".

Десятью минутами позже Нинг Тао вытолкнул инвалидное кресло из ворот больницы.

Лицо лошади было в инвалидном кресле с белой марлей, обернутой вокруг головы, живя так, как будто он был пациентом.

Привратник тоже ничего не спрашивал, просто взглянул на него и пошел снова смотреть телевизор.

Цзян Хао, Бай Цзин и Цин Чжуй были любопытны в их сердцах, когда они увидели, как Нин Тао выталкивает человека-пациента. Но Цзин Бай быстро увидел, что происходит, и прошептал: "Этот человек - покойник, будь осторожен".

"Мертвец?" Кожа спины Цзян Хао немного замерзла.

Цинь Чжуй также замерла на мгновение, и только что она подумала, что это ее брат Нин был достаточно добр, чтобы помочь пациенту в инвалидном кресле, но не ожидала, что ее сестра скажет, что это был мертвец.

Что ты делаешь, толкая мертвеца посреди ночи?

Нин Тао толкнул лошадь, когда она шла медленно, представляя ее ему: "Эти три мои жены, одна в белом называется Бай Цзин, одна в зеленом называется Цин Чжуй, и одна с короткими волосами называется Цзян Хао".

Лошадиное лицо подняло руку из привычки: "Привет! Здравствуйте, ребята, меня зовут Ма-лица."

Три женщины: "......"

Это все, что есть.

Нин Тао бесцельно толкнул лицо лошади, когда он прогуливался по улице, за ним следовали три его жены. Четыре члена семьи не сказали ни слова, и Лошадиное Лицо оглянулось вокруг в инвалидном кресле в поисках чего-то.

"Вон там!" Не знаю, как далеко я зашел, но лошадиное лицо, кажется, что-то нашло, и вдруг говорит вверх, указывая на переулок из черепичных домиков.

Это все на протяжении всего пути, на самом деле, это он указывает путь, Нин Тао, водитель всего сотрудничества, куда идти.

За Нин Тао, три женщины не могли не высказаться.

"Бычья голова и лошадиная лапша" - это не пара? Как так получилось, что есть только лошадиная лапша и нет коровьих голов?" Цин гнался любопытно, его голос был маленьким.

Белая Цзин понизила голос: "Голова быка растет?"

Цзян Хао также сказал: "Есть ли в этом мире преисподняя на самом деле? Но это единственный призрак, которого я видел с детства, где остальные?"

Три женщины, каждая говорит на своем языке.

Лицо лошади внезапно повернулось назад: "Трое младших братьев и сестер так любопытны преступным миром, хочешь ли ты, чтобы брат Дурак показал тебе там внизу?".

Три женщины: "......"

Боюсь, что никто в этом мире, каким бы любопытным он ни был, не захочет посетить преисподнюю, верно?

Ма Лицо продолжала: "Преисподняя не так ужасна, как вы думаете, за исключением крови, стекающей с земли, трупов, плывущих по реке, и немного больше крика".

Нинг Тао сухо кашлянул: "Он здесь".

Я не знаю, в каком году она была построена, и земля покрыта каменными плитами и раздавлена ногами и колесами неизвестного количества людей. Дома с обеих сторон низкие и низкие, а на стенах много досок, на которых повсюду видны следы выветривания и гниения из-за отсутствия защиты.

В конце аллеи зажглась лампа, тусклый свет которой освещал это место, но в то же время придавал ему жалкое и жуткое ощущение.

"Вот оно, иди, возьми что-нибудь поесть, а потом я покажу тебе преисподнюю." Лошадиное лицо сказало взволнованно.

Нин Тао любопытно спросил: "Что это за место?"

Ма Нудл, однако, загадочно улыбнулась: "Ты узнаешь, когда уйдешь, пойдем, через некоторое время магазин будет закрыт".

Нинг Тао толкнул свою инвалидную коляску в переулок.

Эти три женщины также следовали за Нин Тао внутри.

Это место было достаточно жутким, но это были не среднестатистические женщины, и это было нормально чувствовать себя немного жутковато или что-то вроде того, но не страшно.

Нин Тао толкнул свое инвалидное кресло в конец переулка и посмотрел на освещенную хижину.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0884 главы не суп Мэн Бо.**

0884 Глава 0884 Не суп Моны Низкая, тесная комната освещалась лампой, которая висела на лучах комнаты с жалким белым крышкой фонаря. Не вижу провода, это просто фонарь с зажженной свечой, похожей на ту, что сломалась в Белом.

Под фонарем стояла старуха, лицо которой было морщинистым, как сухая треснувшая кора, и голова белоснежных волос, трепещущих, как серебристый шелк, в прохладном ночном бризе.

Такое окружение, такая старуха, повсюду открывала жуткую и странную ауру.

Старуха взглянула на четырех членов семьи Нин, стоящих за дверью, и на лошадиную лапшу в инвалидном кресле, затем потянулась за чашей и опустила ее, умело двигаясь. Она положила пять мисок на квадратный стол, затем черпала суп из большой урны и складывала его еще в пять мисок.

Эта операция..........

Нин Тао вдруг подумал о ком-то, и у него на спине внезапно появился слой мурашек: "Это ведь не может быть... легендарный Мен По, верно?"

В народных сказках о призраках и духах первым человеком, которого человек видит, когда после смерти уходит в преисподнюю, является женщина-мэн. На мосту Най Хо, женщина выпила суп для мертвых, и мертвые забудут, что они сделали в жизни.

Боюсь, что сейчас никто в это не поверит, но, если подумать, если у человека действительно есть прошлая жизнь, эта жизнь, реинкарнация, кто вспомнит прошлую жизнь этих новорожденных детей? Если ты не помнишь свою прошлую жизнь, разве это не просто пьют суп "Мэн Бо"?

Но разве Мона не должна быть на мосту Най Хо, и зачем ей открывать здесь маленький магазин?

Как раз в это время старуха, стоящая в маленькой лавке, открыла рот и сказала: "Мастер Ма, это все человеческие существа, которых вы хотите забрать, так? Пойдем, холодно поздно ночью, съешь горячую чашку супа".

"Заходим". Хорсфейс сказал.

Нинг Тао толкнул его в дверь.

Цзян Хао, Бай Цзин и Чин последовали через дверь.

"Вот, возьми миску горячего супа." Старуха принесла миску супа и передала ее Нин Тао.

Нин Тао на мгновение протянул глаза, и в его сердце прошел грязный озноб, его горло чешется, и он чуть не выплюнул его.

Черный и густой суп также смешивали с подозрительными человеческими шапочками для ногтей и глазами, а запах также был рыбным и вонючим.

"А?" Старуха ушла с хмурым взглядом, и в ее глазах вспыхнула холодная аура, казалось бы, возмущенная Нин Тао за то, что он не взял ее супницу.

"Великая леди Менг, это не те люди, которых я хочу сбить, они все мои друзья и большие шишки, ты немного полируешь глаза." Хорсфейс сказал.

Сказав это, он сам взял чашу супа и проглотил ее в желудок.

Нин Тао, наконец, понял, почему он хочет съесть чашу долины призраков, не было никакого способа съесть его в потустороннем мире, вы можете съесть только мертвых людей.

У трех женщин позади Нинг Тао тоже было жуткое предчувствие, они так сильно сдерживались, что не выплюнули его.

Старуха присмотрелась к Нин Тао и трем стоящим позади него женщинам и вдруг вздохнула: "Я старая, глаза расплывчатые, и я действительно не вижу гор". Извините, присаживайтесь, а я возьму этот суп".

Ма Нудл сказала: "Дай мне все, что сможешь собрать, я умираю с голоду".

Старуха посчитала: "Ты все еще голодный призрак".

Четыре члена семьи Нин сидели, Нин Тао и Цин Чжуй сидели на одной скамейке, Бай Цзин и Цзян Хао - на другой, а Ма Нудле - в инвалидном кресле. Старуха передала суп, который она черпала за чашей, лошадиной лапше, чтобы она выпила, а оставшийся свет в углу ее глаза привлек внимание Нинг Тао.

Нин Тао осторожно сказал: "Этот старый старец не может быть............................................................. бабушкой Менг, верно?"

"Мона?" Старуха засмеялась и сказала: "Меня зовут Мэн, но я не Мэн, я просто открыла в этом тенистом месте продуктовый магазин-призрак, специализирующийся на приготовлении супа для призраков, которые поднимаются, а также открыла портал, чтобы облегчить мертвым спускаться вниз". Потом она добавила: "Мен Мен Чжиао Ронг, человек с двенадцатого года Йонгле". Старая семья изначально была большой, теперь никого не осталось".

Ни одного человека не осталось, что означает, что она тоже не жива.

Мэн Цзяо Ронг, красивое имя, но она совсем не измучена.

Цзян Хао любопытно спросил: "Если ты не бабушка Мэн, то где бабушка Мэн?"

У Мэн Цзяо Ронг на лице была высохшая улыбка: "Конечно, Мэн Бэй в потустороннем мире, но мы хорошо знаем друг друга, если ты хочешь ее увидеть, я отвезу тебя туда". У нее дома еще три дочери, одна красивее другой".

Цзян Хао в панике сказал: "Нет-нет-нет, в этом нет необходимости, мне просто любопытно спросить".

Ма Лапша уже допила последнюю миску супа, он прикоснулся к своему рту и отрыгнул: "Наконец-то я наелся, Великая Дева Мэн, мне нужна твоя помощь".

"Ты говоришь". Мэн Цзяо Ронг начал убирать пустые чаши, выглядя старыми, но острыми.

Лошадиное лицо сказало: "Помогите мне узнать о человеке из Подземного мира".

"Люди в Подземном мире? Мастер Ма Чжи, не смейтесь надо мной, в руинах никого нет." Мэн Цзяо Ронг сказал.

Мама по уходу за лицом сказала: "Человек по имени Линь Цинхуа спрятался в Инь Хуэй, возможно, что он пошел в определенный момент времени, когда воцарился Тан Сюаньцзун, вы Лу Цзыгуань, помогите мне узнать об этом".

Мэн Цзяо Ронг молчал.

Лицо лошади протянуло руку и вытащило кусок мёртвых денег и положило на стол.

Нинг Тао и три женских глаза случайно переместились в кучу денег, которая не была такой же, как мёртвые деньги, продаваемые на рынке, как будто она была разрезана в прямоугольную форму человеческой кожей, не было ни банковской или денежной надписи, ни даже суммы, только клеймо в виде квадрата, пузырящегося чёрным воздухом. Может быть, сумма или что-то внутри этого брендинга, что-то вроде QR-кода.

Это деньги преступного мира, это долгий путь.

Морщинистое лицо Мэн Цзяо Ронг ворвалось в сухую улыбку, когда она протянула руку и схватила кучу денег мертвых людей: "Мастер Ма очень щедрый, без проблем, деньги могут использовать призраков, я взял твои деньги, естественно, я должен что-то сделать для тебя, это дело за мной, я пойду и спрошу об этом, когда вернусь".

Ма Нудл сказала: "Если вы найдете этого Линь Цинь Хуа, у меня все еще есть большое спасибо".

"Ой, этот старый я тот, кто должен бороться за эту старую жизнь, чтобы найти этого мертвого призрака." Мэн Цзяо Ронг улыбался еще счастливее.

Нинг Тао сказал: "Он не мертвый призрак, он живой человек".

Мэн Цзяо Ронг на мгновение замер: "Как живые попали в Инь Хуэй?"

Ма Нудл сказала: "Просто оставь это в покое и сделай работу".

"Мне пора." Мэн Цзяо Ронг собрал деньги мертвого отца: "Мастер Ма, вы хотите, чтобы я зачерпнул вам еще несколько мисок?"

Мама Лапша коснулась его живота: "Не надо, я наелся". Иди, иди и открой дверь, а я покажу моему другу преисподнюю".

"Хорошо, я пойду." Мэн Цзяо Ронг сложен во внутренней комнате.

Нинг Тао посмотрел на своих трёх жён и осторожно спросил: "Хотите пойти посмотреть?".

Три женщины качали головой, даже не задумываясь об этом.

Нинг Тао на самом деле думал о том же.

Кто, черт возьми, хочет отправиться в подземный мир!

Но точно так же, как Нин Тао был объединён и готов отказаться от "добрых намерений" мамы, вошёл молодой человек, женщина и ребёнок.

На первый взгляд, Нинг Тао думал, что это семья, но второй взгляд замер.

Молодой человек, только что вошедший в дверь, был тем же самым молодым человеком из верхней части тела Ма Миан в течение дня, высокий, тонкий мужчина с лицом, которое не было наполовину окровавленным. Женщине было около тридцати лет, она вытащила маленькую девочку, которой было не больше пяти или шести лет. Женщина и маленькая девочка были одеты в изысканные одежды, и на первый взгляд, они не были обычными людьми, и они не были семьей с молодежью.

Но, семья это или нет, молодой человек был кремирован, так как он мог прийти сюда, чтобы поесть? Он не живой человек, он призрак. Мать и сын, которые вошли через заднюю дверь, тоже не были ни живыми существами, ни призраками.

"Босс, принесите что-нибудь горячее, холодное." Молодежь сказала вслух.

"А вот и пришествие". Мэн Бо вышел с тазиком в руке, положил его, посмотрел на молодость, на мать и дочь и улыбнулся: "Упс, гость, я тебя первым поприветствую".

Она выжала из большой урны чашу супа и принесла её молодёжи: "Куда это идёт?".

Молодой человек поднял голову и с недоумением посмотрел на Мэн Цзяо Ронга.

Мэн Цзяо Рон сказал: "Уже поздно, ешь и иди домой".

Молодежь кивнула: "Да, да, да, уже поздно, ешь и иди домой".

Сказав это, он склонил голову и потягивал суп в своей миске.

Мать и дочь тоже сели, а стильно одетая женщина сказала: "Босс, принесите и нам две миски".

"Хорошо, сейчас подойду". Мэн Цзяо Ронг зачерпнул еще две миски супа и подавал их, также спрашивая: "Куда это идет?".

Модно одетая женщина посмотрела на Мэн Цзяо Ронга, лицо озадачено: "Как так получилось, что в этом районе темно, никого нет, даже машины нет, в моем мобильном телефоне тоже нет сигнала, навигация не может быть открыта....................".

"Где твой дом?" спросил Мэн Цзяо Ронг.

"Мой дом..." женщина просто не могла ответить.

Мэн Цзяо Ронг сказал: "Твой дом там, внизу, ешь и иди домой".

"Спасибо, Ньонио, ешь, ешь, и мы пойдем домой." Женщина сказала.

Маленькая девочка сказала хрустящим голосом: "Лапша с лошадью, в этом мороженом есть шоколад, и я люблю шоколад".

Женщина погладила маленькую девочку по голове: "Тогда ешьте больше".

Мать и дочь также похоронили свои головы в супе.

Нин Тао и три его жены с отвращением смотрели друг на друга, но девушка сказала, что это было мороженое. Это было не слепо, а то, что они видели вещи по-другому.

Могут ли люди и призраки видеть одно и то же?

Мэн Цзяо Ронг повернулся назад и вытянул ободок раковины в обе руки, затем медленно повернул его.

Бассейн был сделан из бронзы и выглядел обычным, руны не возделывались, в бассейне была только квадратная клеймо. При вращении Мэн Цзяо Ронг открыл трещину в полу небольшого магазина, немного расширившись и, наконец, остановившись у двери, которая была одинаковой по длине и ширине с той, что была.

Внутри двери было темно, как чернила, а аура инь излучала из него озноб, который переходил прямо в костный мозг!

Это Адовая Пасть?

Такой, в которой ты можешь просто носить свою сумку?

Четыре члена семьи Нинг Тао смотрят на меня с недоумением.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0885: Преисподняя**

0885 Глава первая Даже в подземном мире Ранее Нинг Тао никогда не видел призрака, но с тех пор, как он встретил Лицо Лошади, он встретил несколько призраков за один день. Цзян Хао, Бай Цзин и Цин Чжуй были одинаковыми. Несмотря на то, что Бай Цзин и Цинь Чжуй были демонами сотни лет, до сегодняшнего дня они никогда не видели призрака.

Тысячи миров не существует.

Мэн Цзяо Ронг сказал: "Ладно, вы все идите домой, идите, идите........".

Звук был слабый.

Колокольчик появился из ниоткуда, и одним щелчком ее руки по жалко освещенной маленькой лавочке раздался хрустящий звук колокольчика.

Молодой человек, а также мать и сын, встали со скамейки и деревянными шагами направились к "простым воротам ада". Придя к двери, молодежь первой вошла, и на мгновение вздрогнуло черное пространство, быстро увядающее, как черный туман.

"Брат Нинг, ты смотри". Лошадиное лицо напомнило.

На самом деле, без его напоминания, глаза Нинг Тао никогда не выходили из "просто одетых адских дверей".

Внутри этой двери черный туман поднялся, и спина молодого человека была хорошо видна. Под его ногами была окрашенная в кровавый цвет дорога, которая протянулась вперед, не имея конца с первого взгляда.

Вдали черные облака были густыми, и по небу бросалось пламя, не зная, было ли это вулканическое извержение или что. Все пространство не было наполовину живым, и оно не могло видеть наполовину зеленого; черный цвет и кровь были доминирующими оттенками этого мира.

Дело не только в том, что молодежь, постоянно были люди, входящие с других направлений, сходящиеся деревянным путем по этому пути, точно так же, как и та молодежь. Впереди были густо забиты люди, гуляющие по дереву, как беженцы, спасающиеся от голода в древние времена.

Это что, ад?

Подобно тому, как Нин Тао был в состоянии удивления и растерянности в сердце, мать и дочь также вошли, идя медленно и робко вперед.

"Некоторые из вас, джентльмены, не хотели бы зайти внутрь и взглянуть?" Голос Мэн Цзяо Ронга нарушил жуткую тишину маленького магазина.

На этот раз Нинг Тао отозвался: "Лучше... лучше забыть об этом".

"Значит, я закрыт?" Мэн Цзяо Ронг посмотрел на Мамиан и сказал.

Лошадь Лицо кивнула: "Закройте его, Врата Ада на самом деле ничего не видно, не так много, чтобы увидеть, если вы идете немного дальше, вы можете увидеть вечно извергающийся вулкан, протекающая река магмы, трупы внутри плавают один за другим, некоторые из них до сих пор горят........".

Цзян Хао кашлял сухим.

Нин Тао сказал: "Тогда все решено, брат Ма Ма Лисиал, если будут новости с твоей стороны, ты можешь приехать и найти меня в любое время, я буду в университетском переулке".

"Ладно, у меня плохая нога, так что я не пошлю брата Нинга и трех младших братьев и сестер, пока." Хорсфейс сказал.

Нинг Тао кивнул, не попрощавшись.

Три женщины последовали за ним и встали, чтобы уехать с Нин Тао, не желая оставаться в этом месте ни на секунду.

Подойдя к двери, Нинг Тао вдруг вспомнил что-то, обернулся и спросил: "Брат Ма Нудл, есть одно место, которое я не понял".

"Брат Нин, где ты не взял Мэн Бо? Ты говоришь." Хорсфейс сказал.

Нинг Тао сказал: "Те, кто имеет грехи на своих телах, попадут в ад, я понимаю это. Но тот, кто имеет заслуги в теле своем, попадает на небеса, и из какого места это идет?".

Эти три женщины также пошевелили глазами, чтобы посмотреть на Ма Лицо, которая также была глубоко любопытна ответом Нинг Тао на этот вопрос.

"Хахаха........... "Лошадиное лицо выпустило громкий смех".

Мэн Цзяо Ронг также смеялся: "Ты Цзяо Ронг.........".

Два призрака так смеялись, картинка была жуткой, а звук - жутким.

"Почему вы двое смеетесь?" Нинг Тао сказал: "Я что-то не так сказал?"

Потребовалось много времени, чтобы перестать смеяться: "Брат Нин, брат Нин, ты не сказал ничего плохого, твоя ошибка в том, что ты слишком наивен". Это небо и земля - клетка, и все существа - пленники, а достойные лишь виновны и достойны, и в лучшем случае им будет лучше в загробной жизни. Небеса, это сказочное царство. Брат Нинг, ты уже полусмертный, но ты вот-вот попадешь на небеса, и небеса должны снять с тебя небесное наказание, чтобы остановить тебя. Только после того, как ты выживешь и будешь бороться с небесами, ты сможешь отправиться в это Бессмертное царство".

Сердце Нинг Тао было потрясено.

Это небо и земля были узником, и он слышал об этом не один раз, но никогда не верил в это. Теперь, когда он вышел из уст этого злого демона, Лицо Лошади, он должен был поверить в это. Ни за что, потому что Лошадиное Лицо действительно из ада, и он видел здесь несколько настоящих призраков сегодня вечером!

Он задает этот вопрос, потому что является естественным посредником добра и зла, наказывающим зло и пропагандирующим добро. Он использует наживу, чтобы наказать нечестивых и попросить людей не делать зла. Он помогает хорошим людям и учит их делать добро. Ибо он также верит, что делающие зло попадут в ад, а делающие добро - в рай. И все же, это была большая ложь!

Тот, кто делает зло, тот, кто делает добро, попадает в ад. Разница лишь в том, что те, кто творит зло, будут страдать в аду, а те, кто творит добро, будут благословлены в следующей жизни.

На самом деле, разве эта маленькая девочка только что не была живым примером этого? Она была так мала, как она могла совершить зло, и какой грех? Но она все равно пошла за своей матерью в ад.

Однако больше всего его удивило то, что Лошадиная Лицо все еще претендует - Небеса - Бессмертное Царство.

Если человек хочет попасть на небеса, то нужно стать культиватором и бороться с небесами, чтобы пережить катастрофу!

Культивирование - это единственный способ пересечь небесное бедствие, но это не способ творить добро и накапливать добродетель, это способ сбежать из тюрьмы!

Сколько людей смогли сбежать из тюрьмы в прошлом и настоящем?

Сердца трех женщин были поражены, и слова Ма-миён их очень тронули.

Точно так же, как четыре члена семьи Нин замерли, Мэн Цзяо Ронг странно улыбнулся и сказал: "Мастер Ма, это протекающая машина под открытым небом".

Лошадиная ссора: "Я злой призрак, я никогда не буду рожден свыше, чего я боюсь? В тот день ему было наплевать на наше место, так что делай то, что должен".

Мэн Цзяо Ронг повернул бронзовый резервуар, и упрощенная версия Адских ворот медленно закрылась.

"Спасибо". Нинг Тао вывел своих трех жен из маленького магазина.

Лицом к нему подошел мужчина средних лет в костюме с ямой в голове.

Этот человек - никто другой, это мужчина средних лет, погибший в автокатастрофе на лошади.

Нин Тао сделал движение в сердце и поднял локоть, когда натер плечо и хлопнул им в руку мужчине среднего возраста.

Крэш.

Локти Нинг Тао и руки мужчины средних лет прошли сквозь друг друга, никого не затронув и не имея ни малейшего ощущения столкновения.

Мужчина средних лет вошел в дверь, как будто не видел лошадиной лапши в инвалидном кресле, похожем на него, и сказал: "Хозяин, миска с лапшой и яйцо".

"Ладно, давай." Голос Мэн Цзяо Ронга.

Нин Тао покачал головой с горькой улыбкой и привел вперёд своих трёх жён.

Никто в семье из четырех человек не разговаривал, и атмосфера была тяжелой.

Выйдя из переулка, Нинг Тао остановился на своем пути и оглянулся. Она была черной, и в переулке не было ни одного света. Ни одна из сторон переулка не была низкой, изразцовой, каменно-мозаичной улицей, но грязной, грязной переулкой с одними только стенами по обеим сторонам.

У входа в переулок, под фонарем, на земле, недалеко от входа в переулок, стояла подержанная тетушкина салфетка.

"Это невозможно!" Белый Цзин был поражен: "Даже если это заклинание с завязанными глазами, все трое из нас могут его видеть, так что это неразумно, что никто из нас его не видит, так?"

Цзян Хао сразу наморщил брови: "Старый Бай Эр, что ты имеешь в виду? Ты хочешь сказать, что я не так хорош, как ты?"

Белая Цзин пожала плечами: "Я этого не говорил".

Эта ситуация тоже может быть шумной.

Нинг Тао вовремя вмешалась: "Вы, ребята, перестаньте спорить и послушайте меня секунду".

Бай Цзин и Цзян Хао дали друг другу пустой взгляд.

Цинь Чжоу никому не помогала, она давно привыкла к этому.

Нинг Тао сказал: "Я не думаю, что это заклинание".

Цинь Чжоу любопытно сказал: "Это не заклинание, тогда что же это?"

Нин Тао сказал: "Это правда, что портал в подземный мир, что Мэн Цзяо Ронг является привратником, и лицо лошади не ходит в другие места, а нашел это место наоборот. С Ним мы видим вещи по-другому, а с Ним - вещи этого мира. Мы можем думать об этом месте как о пространственном перекрытии, как... как... червоточина в научной фантастике. Всех мертвых людей в этом районе привлечет это место, и Мэн Цзяо Ронг откроет дверь и отправит их вниз".

Бай Цзин сказал: "Я только что слышал, как лошадиная лапша сказала, что небеса - царство бессмертных, и те, кто потерпели неудачу в ограблении, отправились в ад".

Нинг Тао горько улыбнулась: "Может быть.......".

Цзян Хао сказал: "Тогда, если мы не попадем в рай, не попадем ли мы и в ад"?

Нинг Тао на мгновение замолчал, прежде чем сказал: "Это небо и земля в плену, и это было подтверждено". Но не волнуйтесь, со мной я позабочусь о том, чтобы вы, ребята, пережили небесное бедствие".

Цинь Чжоу взял Нин Тао за руку: "Тогда мы продолжаем быть парой в Бессмертном царстве".

Настроение Нин Тао немного расслабилось и с улыбкой сказало: "К черту рай и ад, я просто скажу одну вещь, возьму жизнь и смерть и сделаю это или нет"!

Цинь Чжоу ударил кулаком: "Да, сделай это, если не хочешь!"

"Кого трахнуть?" Уайт спросил.

Нинг Тао: "?"

Уайт сказал: "Нет, муж, разве ты не говоришь только о жизни и смерти, если ты не хочешь этого делать, то должна быть цель, с кем ты хочешь это делать?

Нинг Тао: ".........."

Если вы говорите что-нибудь перед Королем Ведьмы-демона, вы должны быть осведомлены о честности.

Однако, замечание Цзин оживило семью.

Верно, все практикуют, и до тех пор, пока нет несчастных случаев, одна или две тысячи лет могут быть случайно потрачены. Однако продолжительность жизни людей в этом мире составляет всего несколько десятков лет, и им еще предстоит пройти через жизнь, старость, болезни и смерть, разлуку со своими близкими и ипотеку.

Мгновение спустя, электрическая машина въехала в Университетский переулок и направилась вниз по улице. В машине четыре человека: Нин Тао отвечает за ручку, три женщины сзади: Цзин Цзин держит талию, Цин Чжуй держит талию Цзин Цзина, Цзян Хао держит талию Цзин Чжуй - шнур из четырех человек.

Было рано утром, и улицы были пусты, ни одного пешехода не видно. Магазины по обеим сторонам улицы также были закрыты, и вся улица была холодной и пустынной.

Пока он ехал на тонизирующий двор Tianjia Cai, Нин Тао замедлил скорость электромобиля Tiandao.

Под прохладным ночным бризом знак "Магазин массажа слепого Ли" мягко покачивался на ветру, издавая скрипучий звук.

Нин Тао посмотрел на обветшалую деревянную дверь и в глубине души сказал: "Сколько еще вещей ты от меня скрываешь"?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0886 A Занятое утро**

Глава 0886 Занятое утро Электрический автомобиль аккумулятора Tiandao медленно yoyo вернулся в зал гильдии Чжэ Шан, и у двери стоял молодой человек с прямой позой. Все они были подобраны вручную спецназовцами, но были одеты в гражданскую одежду, а их оружие было спрятано.

Несколько молодых людей видели, как Нин Тао толкал аккумуляторный автомобиль и вел трех женщин в дверь, каждая из которых кивала в приветствии семье из четырех человек.

Нинг Тао тоже кивнул в ответ.

Такая дань, он ее заслужил.

Сразу после входа во двор, в коридоре вышли две Кровавые Демонессы из клана Ветелей, одна из них - Елизавета, а другая - Иоганна. Было уже раннее утро, но две женщины-кровопийцы все еще стояли на страже, одетые формально, одна в чонгсам с китайскими характеристиками, другая в платье ганью, купленное у какого-то неизвестного источника.

Западные женщины носят чонгамные и китайские платья, но не могут носить кокетливость и вкус китайских женщин.

Три тигра семьи Нин смотрели на Элизабет и Кьяо Хана, которые шли этим путем, с немного озорным взглядом в их глазах.

Нинг Тао сказал: "Вы двое так поздно встали, что хотите меня видеть?"

Цяо Хана посмотрел на Цзян Хао, Бай Цзин и Цин Чжуй, которые стояли рядом с Нин Тао и хотели замолчать.

Нинг Тао сказал: "Они обе мои жены, так что если ты хочешь поговорить со мной наедине, не надо, просто скажи что-нибудь прямо".

Только тогда Джоанна сказала: "Герцог Марк хотел попросить мистера Нинга отвезти нас на лунную базу и посмотреть".

Нин Тао сказал: "База только начала строительство, и условия тяжелые, давайте подождем еще немного времени, я возьму вас наверх, когда условия станут лучше".

Элизабет сказала: "Мистер Нинг, мы что, люди, которые боятся тяжелых условий? Как партнеры, мы хотим, чтобы вы проявили немного искренности".

"Как партнер, мы надеемся, мистер Нинг, вы проявите немного искренности." Элизабет добавила приветствие, ее тон заметно мягче.

Нинг Тао мягко сказал: "Я завербовал вас, ребята, потому что Дюк Марк был очень сговорчивым человеком, с каких пор вы можете представлять Дюка Марка в качестве моего партнера?"

Елизавета и Джоанна не могли не взглянуть друг на друга, и лица двух блондинок вдруг резко повернулись.

Нинг Тао продолжил: "Не говоря уже о вас, ребята, даже герцог Марк не в состоянии говорить со мной о каком-либо сотрудничестве". Эти антикварные артефакты, они были наши, как вы их вообще забрали, как мне их теперь забрать у вас, вы все еще хотите, чтобы я сказала вам спасибо? Что касается шести миллиардов евро, то это штраф, а не инвестиция, понимаете?"

Лицо Елизаветы и Джоанны выглядело еще суровее, слова Нинг Тао были суровы, но что еще они могли сделать, кроме как выдержать?

Нин Тао снова сказал: "Вы все платите за сотрудничество на словах и хотите участвовать в строительстве лунной базы, но что вы сделали, кроме того, чтобы поработать мозгами, пока я здесь? Когда на регистрацию пришло большое количество европейских и американских агентов и шпионов, я не мог поверить, что ваша семья Vettel не смогла получить список, и заставила меня просматривать его один за другим, тратя впустую кучу времени. Вчера я получил наводку, что из Калифорнии была запущена ракета-носитель с космическим шаттлом, и я не поверю, что семья Уиттеллов не получила наводку. Какой смысл говорить о сотрудничестве, когда мне даже не сказали о чем-то столь важном?"

"Мистер Нинг, мы..." Джоанна не знала, как объяснить.

"Мы тоже не знаем об этом, нам придется связаться с нашими людьми, чтобы подтвердить ситуацию." Элизабет дотронулась до руки Джоанны, подавая ей знак, чтобы она ушла.

Нин Тао сказал: "Этот корабль в настоящее время на орбите, я не знаю, что он пытается сделать, но мой лунный базовый зонд нашел метеор, направляющийся к своей орбите, когда вы связываетесь с вашими людьми, случайно напомнить, что корабль, чтобы уйти как можно скорее, или он будет поражен метеоритом".

Елизавета и Джоанна кивнули и повернули, чтобы уйти.

Нин Тао добавил: "Если вы не хотите здесь оставаться, вы можете вернуться, а если вы хотите остаться здесь, то вы можете убрать за собой и обеспечить качественное обслуживание посетителей". Если ты хочешь сделать что-то еще, лучше не узнавать об этом от меня, понимаешь, о чем я?"

Элизабет и Джоанна не осмеливались отвечать, ускоряя их темп.

Холодный ворчун сбежал из ноздрей Бай Цзина: "Значит, семья Уиттеллов действительно думает о себе, как о важных игроках, отвезя их на лунную базу, боюсь, что в следующий раз они будут участвовать в управлении лунной базой"?

Цинь Чжоу сказал: "Брат Нин, или я пойду и убью их".

Нин Тао протянул руку и обернул ее вокруг плеч: "Не просто убивать людей, не двигаясь, и использовать свою энергию на правильном пути". Давайте вернемся в дом, еще немного времени до рассвета, давайте отдохнем и отправимся на луну на рассвете".

Лицо Цзян Хао слегка покраснело, "Ты же не думаешь об отдыхе, не так ли? Праведность, я вижу, ты думаешь о кривых путях".

Нинг Тао: ".........."

Цинь Чжоу сказал: "Ради самой любимой энергии, это правильный путь".

Цзян Хао уставился на Цинь Чжуя: "Ты просто защищаешь его, он весь избалован тобой".

Семья из четырех человек шутила и смеялась, когда они входили в дом.

У двери несколько молодых людей с прямым лицом восхищались и завидовали.

На следующее утро, перед рассветом, Нинг Тао открыл удобную дверь в своей комнате.

"Куда ты так торопишься? Никто из нас еще не проснулся." Голос Бай Цзина был мягким и без силы.

Нин Тао сказал: "Сначала я пойду и уточню божественные кристаллы, встану на твою сторону, открою дверь, а потом вернусь за тобой".

Голос Цзян Хао был ленивым: "Хабби".

Нин Тао повернул голову назад, пейзаж был изысканный, и в его сердце вдруг возникло чувство, что он не хочет уезжать, но он все равно остался тверд: "Что это такое?"

Цзян Хао лениво сказал: "Принеси мне чашку соевого молока и палочку теста, когда вернешься".

Цинь Чжоу высунул голову из одеяла: "Я хочу маленькие булочки в клетке".

"Я хочу пшеничный отвар с двумя яйцами", - сказал Уайт.

Нинг Тао: ".........."

Он был склонен к рафинированию божественных кристаллов и соглашался практиковать свою духовную силу, но не ожидал, что три его жены устроят ему завтрак. Но кто виноват, они такие ленивые, и это не из-за него?

Спустя шаг, там был Дом тоников Небесной Семьи.

Нин Тао сделал большой шаг к добру и злу и сел со скрещенными ногами, управляя тоником небесного семейства, чтобы очистить божественный кристалл. Теперь он был равнозначен времени похищения с Линь Цинь Хуа, каждая минута была драгоценна.

Энергия Возлюбленной из трех жен была преобразована в божественные кристаллы в значительном количестве. Эта каменная техника стоимостью в двадцать божественных кристаллов и недвижимость, как горная техника, сыграла жизненно важную роль, в противном случае, только своей истинной силой, он был бы очень хорош в сборе трех намеков на Высшую Энергию Любви.

Отработав божественные кристаллы, Нин Тао однажды настроил свою духовную энергию. Когда он собирался открыть дверь и пойти купить завтрак, человеческое лицо на Добром и Злом Триподе неожиданно открыло глаза.

Нин Тао, который только что встал, посмотрел на лицо человека на верхней части штатива, немного удивившись, и осторожно сказал: "Брат Динг, не хочешь мне что-нибудь сказать?".

Древний голос из Зелья Добра и Зла: "Ты изменился".

Нинг Тао: "?"

Дух сосуда Трипода Добра и Зла сказал: "Раньше ты был как кусок нефрита, который можно было разглядеть с первого взгляда, а теперь ты становишься все более и более незаметным".

Нинг Тао внезапно вспомнил дух дракона в скелете истинного дракона.

Может быть, с the俢 духовная сила становилась все сильнее и сильнее, а дух дракона оживлялся и начинал влиять на него? Тем не менее, он сам не мог почувствовать существование духа дракона, и не мог найти его даже тогда, когда он вошел во внутренний мир, так как же сосуд духа этого добра и зла штатив знает?

Хотя он так и думал, он посмотрел на свое лицо, но не пошевелился: "Я недавно встречал призраков, заводил друзей, возможно, заразился нечистыми вещами, вы это имеете в виду?".

"Вы должны помнить, что вы из Небесной Семьи, вы высоко над остальными, не запятнайте себя тем, что нечисто, иначе вам будет намного труднее пройти через ограбление". Дух Сосуда Трипода Добра и Зла сказал: "И чем больше раз вы будете ходить на небо за семь пунктов греха, тем больше будете иметь на вас грехов, и они будут исполнены, когда вы будете проходить через бездну в будущем". Я хороший совет, а что касается того, слушаешь ты или нет, это твое дело".

Когда я увидел его в первый раз, он был немного опасен, но его лицо все еще не показало ни малейшего намека на угрозу, и он улыбнулся и сказал: "Ну, спасибо, Динг, что напомнил мне, я был вынужден сделать это, я должен заработать божественные кристаллы, вы должны знать, как трудно заработать божественные кристаллы". Подавляющее большинство божественных кристаллов в этом горшке связаны с основанием на Луне, даже если есть больше грехов, я должен идти".

Добро и зло молчали.

Нин Тао проследил и снова сказал: "Ну, мне нужно пойти купить завтрак для моих жен, в следующий раз мы хорошо поболтаем".

Он открыл дверь и вышел.

Когда сломанная деревянная дверь закрылась, из угла лица человека на Добром и Злом Триподе появилась странная ухмылка........

Нин Тао пошел обратно по улице, и прежде чем уйти далеко, он купил завтрак, в котором нуждались его три жены, соевое молоко и пончики для Цзян Хао, небольшие кнедлики для Цин Чжуй, пшено отварное и яйца для Бай Цзина. Он также не вернулся в дом тоников Тяньцзя Кай и прогулялся до зала гильдии Чжэ Шан.

У двери было несколько молодых людей, все еще в хорошей форме, и Нин Тао кивнул головой в приветствии, когда вошел.

Нин Тао в ответ также кивнул головой, неся большой пакет с купленным завтраком в свою комнату.

"Мистер Нинг". Голос Элизабет.

Нин Тао остановился в своих следах, пошевелил глазами, чтобы посмотреть на Элизабет и Кьяо Хана, которые шли с одной стороны коридора, и в тусклом состоянии сказал: "Ребята, вы так бездельничаете в своей работе?".

Элизабет открыла дверь Сэнди и сказала: "Мистер Нинг, мы связались с герцогом Марком по поводу космического корабля и он хотел бы поговорить с вами".

Кьяо Хана держал мобильный телефон в обеих руках и передал его Нин Тао в лицо.

Нинг Тао не ответил и сказал: "Я заберу завтрак для моих жен, прежде чем приду и поговорю с ним".

Сказав это, неважно, какова была реакция Елизаветы и Джоанны, они взяли с собой большой мешок вещей и ушли.

Элизабет и Цяо Хана посмотрели друг на друга, их сердца не очень вкусны, но перед лицом такого присутствия, как Нин Тао, что бы Нин Тао ни дал им, они не осмелились иметь половину мысли о нападении в их сердцах.

Прошло несколько минут, прежде чем Нин Тао вышел, и он взял телефон из руки Кьяо Ханы и набрал номер, который давно был введен на экране.

Спустя секунду, голос Дюка Марка звучал из телефона: "Эй! Мистер Нинг........."

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0887 Глава Высокомерие мирового класса**

0887 Глава мирового класса Высокомерие Это очень мило.

Но Нинг Тао не удосужился быть с ним вежливым, он прервал вежливые слова герцога Марка: "Это я, герцог Марк, что тебе от меня нужно?".

Голос герцога Марка: "Елизавета довела ситуацию до моего сведения, и моя сторона поручила кое-кому провести расследование и проверить, действительно ли существует ракета-носитель, несущая космический корабль "Свободная воля" на предполагаемую орбиту. На корабле были два американских астронавта, и я думаю, что их план состоял в том, чтобы приземлиться на Луну и заняться наукой".

"Не может быть, чтобы попытаться разведать мою лунную базу, не так ли?" Нинг Тао сказал.

"Этого я не могу судить". Дюк Марк сказал: "Я лучше говорю в Европе, но не так много в Америке, я спросил, и это то, что они сказали мне, и это то, что я скажу тебе".

Из угла рта Нинг Тао появилась холодная улыбка: "Герцог Марк, на этот раз вы выражаете мне свое недовольство?".

"Что ты имеешь в виду?" Герцог Марк спросил риторически, с намеком на недовольство его тоном.

Нин Тао сказал: "Ты послал четырех человек, а я не взял их на лунную базу, так что ты недоволен своим сердцем, даже если ты знаешь назначение этого космического корабля, ты все равно не хочешь мне говорить, так?"

Дюк Марк сказал: "Мистер Нинг, было бы бессмысленно, если бы вы так сказали". Я только что говорил с начальником обороны Пентагона, Салеком, до того, как ты сделал этот звонок. Он сказал, что Луна - это луна всего человечества, и что на Луне построены постоянные базы, и что это можно сделать только после того, как ООН проголосует за нее..."...

"Подожди". Нин Тао прервал: "Наверное, тот самый Салек также сказал вам, что у Соединенных Штатов есть одно вето, так?"

Одно вето в этом месте довольно бычье, что бы вы ни сказали или ни предложили, члены могут иметь одно вето. Создание постоянной базы на Луне, на которую государства-маяки могли бы действительно наложить вето одним голосом, если бы этот вопрос рассматривался Организацией Объединенных Наций. Оно не прислушивается к твоим объяснениям и не нуждается в них.

Дюк Марк молчал, и это молчание было молчаливым.

Нинг Тао засмеялся: "Салик у тебя или ты прямо там, в Пентагоне?"

"Чего ты хочешь?" Голос герцога Марка уступил место нервозности.

Нинг Тао без обиняков сказал: "Не волнуйся, меня пока не интересует ни твой дом, ни Пентагон, если он рядом с тобой, пожалуйста, принеси ему свой телефон, я хочу с ним поговорить".

"Я спрошу его мнение, пожалуйста, подождите". Дюк Марк не повесил трубку, но, видимо, прикрыл рукой трубку, и по телефону никто не разговаривал.

Как раз в это время из комнаты вышли Цзян Хао, Бай Цзин и Цинь Чжоу.

"Муж, с кем ты разговариваешь по телефону?" Цзян Хао спросил случайно.

Нинг Тао сказал: "Это герцог Марк из семьи Вител, и есть парень из "Маяка", как его зовут, исполняющий обязанности начальника обороны по имени Салик, который говорит, что мы не имеем права создавать базу на Луне, и космический корабль, который сегодня приземлится на Луну, похоже, имеет к этому какое-то отношение, так что я хочу поговорить с ним и спросить, чего он хочет".

Уайт сказал: "Просто убейте его всей этой ерундой".

Это было нормально, когда слова выходили из уст Цинь Чжуй, но она все равно в первый раз произнесла их так.

"Хмм." Это "хмм" - ответ Нинг Тао.

После нескольких секунд молчания с телефона, на английском языке, раздался незнакомый голос: "Ваше Превосходительство - мистер Нин Тао Нин, верно?".

Нинг Тао также вернулся по-английски: "Это я, ты начальник обороны Салика?"

"Да, Дюк Марк сказал, что ты хочешь поговорить со мной, и я собирался поговорить с тобой, должен ли я поговорить первым, или ты должен поговорить первым"? Салик перешел сразу к делу и не тащит ноги.

Нин Тао сказал: "Давай, я знаю, что тебе нужно многое мне сказать".

"Ну, тогда я перейду сразу к делу". После небольшой паузы Салек сказал: "Мы понимаем, что вы строите постоянную базу на Луне, и мы серьезно обеспокоены".

Серьезное... беспокойство?

Нин Тао фыркнул, этот дипломатический тон не стоил ему и пятидесяти центов.

Но Салик не мог видеть отвратительного выражения Нин Тао в этот момент, его самоощущение было явно хорошим: "Луна - это луна всей человеческой расы, любой, кто хочет эксплуатировать ресурсы на Луне, должен получить согласие всего человеческого общества, я хотел бы спросить, вы строите постоянную базу на Луне, от кого вы получили разрешение? ни в ходе обсуждений в Организации Объединенных Наций, ни в ходе голосования".

"Это неправда". Нинг Тао сказал.

Голос Салика: "Без рассмотрения и голосования в Организации Объединенных Наций ваша база является незаконной. Также мы подозреваем, что технология вашей лунной базы пришла от американской компании, у которой вы украли и сейчас пытаетесь разграбить лунные ресурсы, и вы и ваша база должны прекратить строительство и быть проверены".

Нинг Тао рассмеялся в ответ: "Начальник обороны Салик, вы имеете в виду... космический корабль "Свободная воля", находящийся на орбите, несет ваш инспекционный полк?"

Салик сказал: "Я не боюсь сказать вам, что на борту шаттла "Свободная воля" находятся пять членов, два пилота, а остальные три - наблюдатели из Великобритании, США и Канады, которые представляют интересы всего свободного западного мира, а также подавляющего большинства праведников во всем человечестве...".

Нин Тао с отвращением услышал, он прервал слова Салика: "Да ладно, эти слова для вас, чтобы сказать перед вашими избирателями, я не осмелюсь быть заинтересованы в этих словах ваших. Просто поставьте прямую линию о том, что бы вы, ребята, сделали, если бы я не согласился".

Салик на мгновение замолчал, прежде чем сказать: "Тогда вы и те, кто связан с вами, столкнетесь с самыми жесткими санкциями, и ваша база будет взорвана".

"Все еще носишь ракету на шаттле "Свободное волеизъявление"?"

"АГМ-158В", точнее, ракета класса "воздух-поверхность", для этой операции мы провели некоторые приготовления, модифицировали космический аппарат "Свободная воля", дооснастили его пусковой установкой и пусковой установкой, Эта одна ракета AGM-158B также внесла некоторые улучшения, достаточно мощные, чтобы уничтожить вашу базу".

"Вы, ребята, все еще очень......." Нинг Тао хотел проклясть, но не знал, с чего начать, и даже почувствовал, что это пустая трата слюны.

"Ваши хорошие дни воровства американских технологий подошли к концу, и в будущем у вас больше не будет никаких возможностей", Мы рассматриваем эту операцию как конечный поворотный пункт, и если вы будете сотрудничать, то у нас будет возможность поговорить. Если вы не будете сотрудничать, то мне жаль, вы столкнетесь с сильной осадой, а также с самыми жесткими санкциями". В голосе Салека был воздух возвышения.

В глазах Цинь Чжуя вспыхнула золотая аура, убийственная аура.

Нин Тао остановил ее и на мгновение замолчал, прежде чем сказать: "Начальник обороны Салика".

"Ну, и каково твое решение?"

"Я пытаюсь сказать, что это нормально, что я краду твою мать, ты говоришь, что я краду твою технологию, какую технологию ты стоишь украсть?"

"Ты... не смей... оскорблять меня!" Салик был так взволнован, что его голос дрожал.

Нинг Тао сказал: "Как насчет оскорбления? Вы должны радоваться, что я не доступен в последние два дня, если я доступен, я приду поговорить с вами лично о краже технологии".

"Не смей мне угрожать!"

Нинг Тао холодно сказал: "Я угрожаю твоей матери, дам тебе полчаса, чтобы заставить твой космический корабль "Свободная воля" откатиться назад. Если нет, не ищите меня, если он сломан каким-то камнем. А еще, подойди ко мне, если у тебя есть грязные трюки, и если я сдамся, я напишу слово Нинг задом наперёд".

"Похоже, это твое решение, ты пожалеешь об этом!"

Нин Тао хладнокровно посмеялся: "Раз ты говоришь, что сожалеешь, то я сделаю то, о чем ты пожалеешь". Ты не думаешь, что тебе нужно получить разрешение на разработку Луны, без этого разрешения ты уничтожишь мою базу. Ну, я построю ракетные установки на лунной базе, системы запуска баллистических ракет, системы лазерного оружия, чего бы вы ни боялись, и я достану это".

"Ты......" отреагировал на Салика несколько сбивчиво.

"Играй со мной в жесткий футбол, ты, блядь, не квалифицирован, и все, полчаса, еще одна секунда этого шаттла и я проиграю." Сказав это, Нинг Тао повесил трубку и случайно бросил ее ошеломленной Елизавете.

Блондинка-кровный демон, очевидно, не ожидала, что Нинг Тао вернёт этот свирепый и отвратительный тон, чтобы поговорить по телефону с вождем обороны нации маяков.

Это не переговоры, это оскорбления и угрозы.

Кто-то другой бьет по палочке и съедает кусок конфеты, но он бьет по палочке и срет на нее кусок дерьма!

"Пошли, пора подниматься". Нинг Тао сказал.

Бай Цзин сказал: "Я повернусь и проверю этого парня, запомню его лицо, в следующий раз, когда я наткнусь на него, я пошлю Ма Нудл, чтобы найти его".

Нинг Тао: ".........."

Это настоящая угроза.

Зубастая, зубастая, зубастая..........

Телефон в руке Элизабет снова зазвонил, она последовала за ним и поцарапала кнопку ответа, прослушала ее и поспешно догнала Нинга Тао: "Мистер Нинг, это телефон герцога Марка, он хочет поговорить с вами".

"Мне не интересно". Нин Тао бросил эти слова и ушел, не поворачивая головы.

Элизабет стояла во дворе и не оглядывалась на полчаса.

Семья из четырех человек вошла в Небесный семейный дом по выращиванию растений с Университетского переулка.

На лицах людей на Добром и Злом Триподе появилась улыбка.

Именно по этой причине все три женщины, возглавляющие семью Нин, имели большое количество хороших мыслей, заслуживающих внимания на своем теле.

По какой-то причине Нин Тао необъяснимо думал о Ву Юэ.

Женщина, которая должна была стать Злым Вождем Северной Столицы, вместо этого стала великим добрым человеком. Что-то вроде этого, как военный преступник Второй мировой войны класса "А", который накопил немало заслуг, аккумулировав добрые дела, но потом был очищен? Считается, что подавляющее большинство людей не может с этим смириться. Однако здесь сосудный дух Доброго и Злого Трипода принял его, действительно запутав свой так называемый закон.

Воспользовавшись тем, что Нинг Тао в этот момент не открыл дверь, все три женщины подбежали к Штативу Добра и Зла, чтобы посмотреть на божественные кристаллы внутри штатива.

"Интересно, сколько энергии преданности мы внесли и сколько божественных кристаллов мы рафинировали." Уайт сказал.

"Должно быть, много, мои ноги сейчас еще мягкие". Цзян Хао сказал.

"Много божественных кристаллов, где мой божественный кристалл?" Проблема с Чинг Чоу очень особенная.

Человеческое лицо на Добром и Злом Триподе все еще улыбалось.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0888 Капсидированный.**

Глава 0888 Перевернул Центр наземного управления НАСА.

Огромная дисплейная стена отображала информацию об изображении космического корабля в реальном времени, а серо-черный астероид двигался по этой орбите в темно-синем небе.

В кабине космического корабля задняя и задняя части пилота появились на отдельном экране. Позади двух пилотов сидели четыре человека, по-видимому, члены так называемой "инспекционной группы". Салик солгал, когда сказал, что на "Свободной воле" всего пять человек, на этом корабле - шесть.

В центре управления царила серьезная атмосфера, сотни сотрудников следили за каждой частью корабля, и место происшествия было в порядке.

За большой рабочей зоной находилось отдельное помещение, в котором размещалась большая группа людей, из которых Салик был всего лишь одним. Дюк Марк сидел рядом с Саликом с холодным взглядом на лице и без понятия, о чем он думал. В этом отдельном районе также находятся несколько крупных имен из Пентагона и Белого дома, а также европейские сановники, которые имеют право быть приглашенными. Они разговаривали шепотом, причем наиболее часто и с глубоким негодованием появлялись ключевые слова Нинг Тао и Лунная база и Хуа.

Сто лет назад предки этих людей сожгли и разграбили землю с помощью ворон, таблеток и оружия. Сто лет назад эти предки сожгли и разграбили землю воронами и пушками, подписали неравные договоры, разграбили неисчислимые богатства, уничтожили неисчислимые сокровища, и насколько сладок был тогда Китай? Вплоть до нескольких десятилетий назад эта страна была бедной, одной из немногих бедных стран в мире, но сейчас она стала второй в мире, и стала жесткой, не слушая приветствия, как это может быть!

По обе стороны офисной зоны расположены зоны для сотрудников СМИ, на стену которых направлены длинные и короткие пистолеты. Если бы Нин Тао был здесь, он бы увидел знакомое лицо из группы репортеров слева, знакомое с известной Эбби из CNN, которая брала у него интервью в кафе через дорогу от Grand Palais в Париже.

В этот момент Эбби стояла перед камерой и красноречиво говорила: "За пятнадцать минут до запланированного выпуска десантного модуля лунная база, построенная компанией "Новый Бог", контролируемой Нин Тао, вот-вот войдет в наш обзор. По информации высокопоставленного военного, который не хотел, чтобы его имя было названо, Нинг Тао разместит на Луне противоспутниковое оружие, когда все спутники в мире окажутся под угрозой, и даже пригрозит разместить ядерное оружие на лунной базе. Луна - это луна всего человечества, он не имеет права строить на ней базу, не говоря уже о размещении оружия, его база должна быть проверена свободным миром..."...

Она закончила читать эту речь, и через пятнадцать минут оставалось всего десять минут.

В секции "Большой брат", однако, выражение герцога Марка становилось все более мрачным. Он только что получил звонок от Елизаветы, что Нинг Тао отправился на Луну. Хотя он не видел этого своими глазами, он, казалось, чувствовал гнев в сердце Нин Тао. Это заставляло его волноваться, даже нервничать.

"Дюк Марк". Салик подошел к уху герцога Марка и прошептал: "Поверь мне, это Америка, никто не может тебе угрожать, ты здесь в полной безопасности".

Дюк Марк посмотрел на Салика и ничего не сказал. В его глазах Салик был не более чем маленьким человеком, главой своего клана Дангвир, которому нужна была защита этого маленького отродья? Для него предполагаемая защита, обеспечиваемая маяком, была похожа на группу разведчиков с водяными пушками, стоящих лицом к специальному агенту с открытым танком напротив этого человека. Самосохранение - это проблема. Как ты можешь его защитить?

Салик, однако, не воспринял презрение и отвращение герцога Марка и добавил: "Теперь весь мир смотрит на этого парня, его секретная база вот-вот будет раскрыта всему свободному миру". Он не осмелился сделать опасный шаг, и в этом случае он бы пострадал от последствий, которые он не мог себе представить".

Герцог Марк слегка нахмурился: "Мистер Салек, что вы имеете в виду под невообразимо серьезными последствиями?"

"Более единый стратегический альянс, перестроенный мировой порядок, тот, что на Востоке, которому нет места в новом мировом порядке". Салик сказал с уверенной и высокомерной улыбкой по углам рта.

Маяк продолжает быть великим.

Маяк продолжает нести факел, чтобы рассеять тьму и вести свободный мир вперед.

Кто бы это ни заблокировал, его сбила с ног кучка мальчиков, которые набросились на него и затоптали его до смерти.

"Хехехехе......" смеялся герцог Марк.

"Дюк Марк, почему ты улыбаешься?" Салик не думал, что он сказал что-то смешное.

Герцог Марк сказал: "Я здесь, участвую в ваших планах, и это потому, что это мой долг и миссия. Но вы, ребята, недооценивали наших оппонентов, я спрашиваю вас, как много вы знаете об этом человеке, Нин Тао?"

Салик слегка замер, казалось, что у него есть ответ в голове, но вдруг спросил герцога Марка, что ответ на самом деле стал расплывчатым и менее определенным.

"Лучше надеяться на другого китайца, и надеяться, что его люди и снаряжение будут полезны, иначе..." была пауза перед тем, как герцог Марк произнес слова: "Ты разбудишь зверя из темного мира".

"Ты говоришь о... Лин?" Салик вспомнил совершенно секретный документ, который он видел, и причина, по которой он не упомянул об этом, состояла в том, что он думал, что герцог Марк тоже не способен его увидеть, но не ожидал, что он это скажет.

Герцог Марк, с другой стороны, перестал говорить, потеряв интерес к продолжению разговора с напыщенным политиком.

Другой китайский гражданин, по фамилии Линь, кто еще это может быть, кроме Линь Цинхуа? Он также был единственным, кто мог противостоять Нин Тао, поэтому герцог Марк отказался от своего лицемерного и хрупкого союзника с Нин Тао, чтобы принять участие в этом проекте по высадке на Луну. Постоянная лунная база, якобы индустрия компании, но эта компания является компанией государства Китай, владелец компании Нин Тао, сумасшедший, который осмелился убить штаб-квартиру семьи Витель, чтобы заставить его передать более 30.000 кусков антикварных реликвий и вымогательство так называемого штрафа в размере 6 миллиардов евро!

Так что о том, кто будет владеть этой лунной базой, уже не о чем строить догадки. И когда это случится, весь мировой пейзаж изменится. Как древняя семья, которая веками господствовала в Европе, он действительно не мог с этим смириться. Он был прав, это была его ответственность и миссия, но если Линь Цинь Хуа не был вовлечен, как он мог осмелиться двигаться?

Как раз тогда из центра управления прозвучал синтетический звуковой сигнал: "Свободная воля достигла своего заданного положения, и посадочный модуль входит в обратный отсчет запуска".

Все глаза были собраны на огромную витринную стену.

Личность Эбби из CNN воскликнула: "Наступают великие времена, полвека прошло с момента первой человеческой высадки 16 июля 1969 года, и сегодня наши великие астронавты со свободной волей приземлятся здесь, на Луне.....".

Прежде чем она смогла закончить свое предложение, кто-то в командном центре вдруг воскликнул: "Смотрите - что это?".

На огромной дисплейной стене, облако сотен метеоритов полетело к космическому кораблю "Свободная воля".

Самый маленький из этих метеоритов весит тонну!

Сотни метеоритов свистнули, и как только один из них попал, космический корабль "Свободная воля" был разбит в кучу!

Внезапное появление этого скопления метеоритов сделало атмосферу в этом наземном командном центре напряженной и депрессивной, и даже воздух, казалось, замерз. Первоначально все были под кайфом и собирались войти в кульминационный момент, когда внезапно на их головы обрушилась черпочка ледяной воды.

Голос пилота пришел из командного центра: "Свободная воля просит отменить приказ о посадке! Ожидается, что метеоритный рой прибудет через минуту, и мы возвращаемся!"

"Это должен быть заговор! Это было преднамеренное нападение!" Салик встал, его эмоции немного вышли из-под контроля, и он закричал: "Мы сопротивляемся!"

Глаза многих людей смотрели на него.

Метеорит тоже заговор?

Кто может командовать несколькими сотнями метеоритов в космосе, весом не менее тонны, чтобы атаковать космический корабль?

"Сойти с рельсов!" Голос пилота.

Внутри огромной дисплейной стены нос Свободной воли начал сбиваться с пути.

Но как раз в это время юноша в кабине встал и внезапно вытащил из своего тела острый нож: "Немедленно вернитесь на орбиту и запустите посадочный модуль!".

Наземный командный центр был в смятении.

Только что поднявшись под кайфом, чтобы осмотреть лунную базу Новых Богов, экипаж космического корабля был посланником справедливости и свободы, и еще не ожидал прилета метеорита, что-то подобное случилось в космическом корабле!

Молодежь сделала большой шаг к консоли.

Астронавт встал, чтобы остановить его, но в следующую секунду его ударили ножом в сердце!

Молодежь бросилась к консоли, две щепки зарезали пилота до смерти, захватив "Свободную волю" и взлетев к этой группе метеоритов. Также в процессе работы была запущена и улетела на Луну десантная капсула, которую несла "Свободная воля".

Огромный метеорит врезался в корабль "Свободная воля".............

Огромная экспозиционная стена была в огне, и ничего не было видно.

Весь наземный командный центр молчал.

В воображении подавляющего большинства людей это должна была быть большая и достойная посадка на Луну, когда члены инспекционной группы, удерживающей Звезду-Шпанель, шли рука об руку к базе корпорации "Шинигами" для проведения инспекционной миссии. Некоторые уродливые лица, некоторые уродливые заговоры будут раскрыты и разворачиваться перед ними......

Однако корабль опрокинулся.

Если корабль опрокинулся в руках Нин Тао или нового бога компании, то есть причина для мести, но Нима опрокинулся в руках собственного народа, который искать мести?

"Кто этот парень?" Гневной голос Салика эхом прозвучал через наземный командный центр.

Никто не может ответить на его вопросы.

Но его голос активировал наземный командный центр, и репортеры СМИ пришли в состояние заголовочного захвата.

Знаменитая писательница CNN Эбби взяла микрофон, повернулась к камере и с эмоциями сказала: "Только что произошел теракт, террорист, напавший на пилота, подозревается в том, что он шпион Шинигами, и это провокация для всего мира...".

Герцог Марк встал, посмотрел на стену, на которой остались только снежинки, и замер на полминуты, прежде чем достать свой мобильный телефон и позвонить: "Алло... Элизабет, немедленно покиньте Чанъань".

PS: Извините за опоздание в первую смену сегодня, в основном, чтобы вернуться в мой родной город, чтобы отдать дань уважения моим предкам, только две смены сегодня, 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 0889 Инопланетяне?**

Глава 0889 Инопланетяне? Луна, вершина Луны Инь.

Ван Лао Бу поднял последний валун и поднял его над головой, изогнув ноги, чтобы набрать силу, готовый бросить его вверх.

Копье было приостановлено в пустоту и на нем стояли три человека, Нин Тао, Бай Цзин и Цин Чжуй.

Ван Лао Бу бросил камень вверх, и еще две девы дракона двинулись, чтобы с помощью силы дракона толкнуть в пространстве в заранее определенном направлении.

Вот откуда берутся эти гигантские метеориты, это как игра в футбол, он - полузащитник, а две матери-авгур - два нападающих, отвечающих за атаку. Что касается лорда Нинг Тао, то он был просто водителем, который запрягал мясной выстрел.

Одна только сила черепахи была уже достаточно сильна, а с добавлением силы дракона она была довольно страшной. Гравитационное притяжение Луны всего лишь на одну шестую часть от земного, и ни один камень не слишком велик для такой передаточной проекции.

Ух ты!

Последний фрагмент камня улетел в пустоту.

Но только тогда вдали от пространства вспыхнул огненный пожар.

"Свободная воля" взорвалась.

Нин Тао замер на мгновение, он действительно обнаружил, что космический корабль отклонился от курса и, очевидно, готовился уклониться, но он не мог раскрыть движение уклонения только сейчас, а затем он врезался в него снова головой вперёд.

Что здесь происходит?

Ого!

Камень весом не менее тысячи фунтов оказался чуть выше, чем пистолет во плоти.

Цинь Чжуй и Белый Цзин столкнулись со своими ладонями одновременно.

Скала свистнула и улетела в направлении пламени, которое ее зажгло.

Прицел Нинга Тао застрял в этом направлении, и он увидел, как что-то рухнуло вниз к Луне сквозь огненный свет, созданный взрывом.

"Ребята, вы это видели?" Нинг Тао поднял руку и указал в направлении: "Что-то разбилось".

Когда Цин Чжуй и Цзин Бай оглянулись, они ничего не видели.

"Нет, муж, ты с ума сошёл?" Уайт сказал.

"Я видел это, это может быть посадочная капсула или что-то вроде того, давай пойдем туда и посмотрим." Нинг Тао сказал.

Плоть попала в пистолет одним движением, оставив после себя чернила и остатки воды в пустоте, и она исчезла в мгновение ока.

Глядя на семью из трёх человек, которые отвернулись от глаз, Ван Лао Бу в депрессии пожал плечами и завопил: "Милорд, вы всё ещё бросаете камни?".

К сожалению, без воздуха его голос не мог дотянуться до Нинг Тао и ушей двух матерей-матерей.

Не получив ответа, Ван Лао Ба с тревогой спустился с горы.

Лунное основание корпорации "Шинигами" было окутано туманом настолько плотно, что его вообще не было видно. Это был боевой туман, выпущенный Soft Sky Sound, и шпионские спутники не работали.

Пламя в космосе погасло, и обломки космического корабля "Свободная воля" взлетели в небо.

Выстрел плоти пришел на равнину, возвышаясь над ней, и Нинг Тао быстро заметил десантную капсулу, запущенную из "Свободной воли".

Из-за аварийной посадки и потери контроля его шасси было разбито, а капсула в форме шасси изогнута на землю, ее поверхность полна кратеров и трещин, из которых из трещин вытекало топливо и газ.

"Там все еще что-то падает, может, внутри кто-то есть?" Белый Цзин нарушил тишину трех человек.

Цинь Чжуй сказал: "Кому какое дело, убейте его".

Это действительно ее собственный стиль.

Нин Тао не ответил, он замедлил выстрел плоти, и в процессе медленного улета он пробудил глаза на состояние глядя.

Что-то необычное вошло в его видение.

Это было большое облако серо-черного мертвого воздуха, невидимое для нормального зрения, но чрезвычайно поразительное присутствие в его небесных глазах.

Там мёртвый дух. Может, это кто-то из прошлого из Подземного мира?

Но даже если люди прошлого пришли на Луну в виде духа Инь и позаимствовали тело современного человека, даже если на рынке Инь господствовал большой человек культивирования, оно ничем не отличалось от обычных людей, потому что тело было непреодолимым барьером на небо. Неважно, что люди прошлого придут сюда, они умрут без скафандра!

"Будьте осторожны, в этой посадочной капсуле что-то есть." Напомним, что Нин Тао на метре от земли, в пустоте, навёл ружьё "плоть в воздухе", а также держался на расстоянии двадцати или тридцати метров от капсулы для дымовой и газовой посадки.

Бай Цзин и Цинь Чжоу спрыгнули с мясного ружья.

Нин Тао положил плоть в ладонь, глаза уставились прямо на посадочную капсулу, мысленно колеблясь, продолжать ли так выглядеть или подойти и открыть люк, чтобы посмотреть.

"Муж, я пойду проверю." Цинь Чжуй сказал, что она все еще так настойчива в природе.

Нинг Тао взяла ее за руку: "Не торопитесь, давайте сначала понаблюдаем".

Бай Цзин внезапно наклонился вниз и поднял камень с земли, и волной своей руки она разбила его.

Каменное пушечное ядро, как правило, попадает в оболочку сплава десантного модуля, при этом вспыхивают искры, но звук не слышен. Место, где его сбил камень, было вмято, и казалось, что его сбила не скала, а машина, которая ехала со скоростью более 100 км/ч, и половина из них была деформирована, так близко к тому, чтобы развалиться на куски!

Это все еще было немного силы, которую Бай оставил в ее руках.

Мало что вышло и из треснувшей оболочки вытекло больше топлива и газа. Были также провода, которые выпадали и мигали электрическим током, создавая впечатление, что посадочный модуль может загореться и взорваться в любой момент.

Как это будет изображено и освещено в западных СМИ?

Нин Тао посмотрел на Бай Цзина немного затаив дыхание.

Бай Цзин вернул Нин Тао пустой взгляд: "Этим взглядом ты пытаешься обеспечить соблюдение семейного законодательства? Пока ты его проливаешь, я его беру".

Нинг Тао: ".........."

Он ничего не сказал, она взяла на себя инициативу, чтобы подать заявку на добавление, если она сказала что-нибудь, то она должна была засунуть свою задницу вверх, он не должен был бороться, или нет?

Внезапно из десантной капсулы пришло колебание энергии.

Глаза семьи одновременно переместились на посадочную капсулу, и улыбка на лице Бай Цзина исчезла.

Люк посадочного модуля вздрогнул, и следующая вторая стрела взорвалась, устремившись прямо на трех членов семьи Нин Тао.

Это быстрее пушечного ядра!

Цинь Чжоу хлопнул кулаком вверх, и изначально белый и нежный маленький кулак в тот момент был покрыт чешуей голубого дракона.

Бряк!

Люк посадочного модуля был разрушен ударом пунша из Циньчжоу, и большая и малая фрагментарные шрапнели, как правило, улетали в обратном направлении.

Из посадочной капсулы вышла серо-черная фигура, без волос, без ноздрей, без рта, с плоским лицом, только с парой глаз размером с яйцо, глаза были зелеными и призрачными, излучающими демонический свет, без век.

Он был ростом около метра два и три, без одежды, с плоской грудью и округлым животом, кожа была серо-черной, такой цвет лица делал его похожим на копателя угля, который только что выполз из маленькой печи для обжига угля.

В нем не было ничего гендера, ничего, где должно было бы быть что-то, и ничего, что могло бы сказать, мужчина он или женщина, это выглядело бы так, как будто это было и то, и другое. Его конечности были исключительно длинными, одна рука провисала, а ладони были выше колен. В руке он держал металлический цилиндр, похожий на базуку, который мог сочетаться с его внешним видом, или это мог быть калейдоскоп.

Трое членов семьи со стороны Нинг Тао были ошеломлены и ошеломлены. Включая самого Нинга Тао, когда он нашел мертвый воздух в посадочном модуле, он все еще гадал, будет ли он спрятан внутри живых мертвецов, посланных Лин Цинхуа, или какого-нибудь очень могущественного кровавого демона, который принадлежит к семейству Вител, но не ожидал, что выйдет таким образом.

Это инопланетянин?

Для того, как эта штука выглядит, он действительно соответствует внешнему виду пришельца, изображенному во многих фантастических фильмах.

Ходят слухи, что в Зоне 51 таинственной военной базы Нация Маяков присутствуют инопланетяне, а также говорят, что большая часть высоких технологий Нация Маяков происходит от инопланетян. Так может ли этот парень быть инопланетянином из Зоны 51, который также борется за маяк, олицетворяющий справедливость и свободу?

В этот момент разум Нинг Тао был наполнен множеством вопросительных знаков, и все они были черными и смелыми.

Цинь Чжуй наконец-то отозвался: "Брат Нин, что это за демонический дух?"

Где Нинг Тао мог ответить, он также хотел знать, что это было.

Тогда "инопланетянин" и ступил сюда. В это время года это был белый цвет луны, солнце было незаметно, температура на земле была не менее 100 градусов, и даже в пустоте ничего, это было гораздо жарче, чем чайник на. Инопланетянин" не имеет ни защитного снаряжения, ни одеяния, но он явно не подвержен воздействию тепла и космического излучения, и ходит он с легкостью и чувством изящества.

Нин Тао внезапно вспомнил о заклинательном оружии, и он сбил Великую Солнечную Тыкву и произнес заклинание. С трепетом в пустоте, медное зеркало появилось в его руке.

Один взгляд сквозь демоническое зеркало мог бы выявить гоблинов в их первозданном виде.

"Я возьму этого гоблина!" Бай Цзин ждал демонического зеркала из руки Нин Тао и нацелил его на "инопланетянина".

Это демоническое зеркало было на самом деле не в первый раз, она давно освоила метод игры, и оно было лучше, чем Лин Тао.

Это также было то, что не могло быть сделано, Нинг Тао всегда был не в состоянии использовать обычный культиватор заклинания в нормальном режиме.

Как только госпожа Уайт активировала зеркало, Нин Тао и Цин Чжуй пошевелили глазами.

Потом семья из трех замороженных.

Зеркало было переполнено людьми всех размеров, стариками, детьми, мужчинами и женщинами, и их головы сжимались один за другим, слой за слоем, а затем сжимались и сжимались вместе, образуя голову, и довольно многие из них на самом деле были сформированы живыми. Как и его тело, со множеством сжимающих составов. Создалось впечатление, что он использовал какую-то машину, чтобы сжать сотни и тысячи людей вместе, чтобы создать такое ужасное чудовище!

Что это за лепрекон?

Ни за что не узнаю.

Но ясно одно: это чудовище не "инопланетянин", это неизвестный демон, о котором никогда не видели и даже не слышали. Более того, был большой шанс, что он из другого мира - Преисподней.

Однако, была и другая возможность, и это было то, что он был из другого таинственного места - Божьего рынка.

Цинь Чжоу и Бай Цзин мгновенно вошли в боевое состояние леди дракона, покрытого чешуей дракона, золотыми зрачками и когтями дракона. Но это все еще не самое сильное их государство, их самым сильным государством, естественно, является государство Цзяолун, но я боюсь, что они столкнутся с более сильным врагом, чем этот, и они не хотят показывать такой страшный взгляд перед Нин Тао. Если это не настоящая битва жизни и смерти, то другого пути нет, они не превратятся в настоящего дракона.

Нин Тао также поднял мясо середины пистолета, тело пистолета было заполнено облаком чернил пистолета qi, голова пистолета плоти Куня дрожала и хмыкала, семь дюймов головы пистолета, казалось, скрывают пчелу.

Семья из трех человек отправилась в бой.

Инопланетянин" остановился на своем пути, с двумя глазами размером с яйцо, уставившись прямо на семью из трех человек. Внезапно по обнаженному лицу треснула щель, затем медленно открылся рот, полный зазубрин, острых зубов и кроваво-красного языка.

У него есть рот!

Его рот широко открыт, чтобы что-то 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 0890: Я не жив.**

0890 Глава I не имеет жизни Демон открыл свой рот широко, как будто он что-то сказал, но на Луне не было воздуха, даже если он кричал самым большим голосом далекую Америку или Линь Цинхуа, семья из трёх человек с этой стороны не могла слышать.

Но даже если вы можете услышать его голос, закрыв его энергетическим полем, боюсь, это то же самое, что услышать лай мяукающей собаки, потому что вы не можете говорить.

"Убейте его!" Цин издал крик в погоне, и лошадь бросилась первой.

Но, не дожидаясь, пока она поспешит к демоническому существу, Белый толкнул зеркало в ее руку и Цин выпил: "Возьми его!

Оранжевый и желтый световой луч сиял мимо и мгновенно приземлялся на тело демонического существа.

Не было никакой реакции.

Металлический цилиндр в руке демона вдруг извергнул яркий свет, который уже был под палящим солнцем, и хотя интенсивность яркого света была сильнее солнечного, он стал скрыт под вездесущим солнечным светом.

Но энергетические колебания не скрыты, они сильны, как шторм!

"Берегись!" Нин Тао издал рев, и, потрясая правой рукой, он достал свой пистолет и мгновенно бросился к телу Цинь Чжоу.

Облако газа чернильной пушки лопнуло и мгновенно развернулось, столкнувшись с состоянием щита.

Рамбл!

В ослепительном блике камни осыпались, а грязь в космической пыли сжигалась прямо в стекло! Во время сильной взрывной волны Нин Тао и Цинь Чжоу были подняты вверх, и пушечные ядра, как правило, выстреливали в обратном направлении.

Даже когда плоть ударила по энергетическому полю орудия, ослабив и поглотив энергию ударной волны взрыва, и одеяния Небесного Сокровища, защищающие его тело, Нин Тао все еще чувствовал, как его мозг жужжит от шока, и даже на мгновение ощущал, как он теряет сознание на некоторое время. Что касается тела, то ситуация была гораздо серьезнее, без защиты одеяний Небесных Сокровищ кожа раскололась в нескольких местах, и кровь сочилась. Кости и внутренние органы тела также получили шок, сильную боль!

Ситуация Цинь Чжуй была намного лучше, у нее не только были Небесные Сокровищницы, чтобы защитить свое тело, но и Весы Дракона, чтобы защитить свое тело. В сочетании с энергетическим полем Gun Qi Нин Тао, у нее не было ни одной раны на теле, и казалось, что голова не закружилась, тем более, ее внутренние органы.

В конце концов, она дракон, и ее плоть не так сильна, как Нинг Тао, человек!

Но Нинг Тао все еще стоял перед ней, просто потому что он был ее мужчиной.

Бряк!

Оба разбились о землю, их обнимающие тела вырезали глубокий паз в полу, покрытый космической пылью!

"Брат Нинг, ты в порядке?" Цинь Чжоу сожалела о своей смерти, и только тогда она поняла, насколько импульсивной и импульсивной она была. Не зная глубины силы противника, а также того факта, что противник все еще держал в руках оружие из Рынка Бога, они все равно хотели напасть вперед. Она, конечно, не боится руки другой стороны, но если Нин Тао судит, что она будет в опасности, как она не может отказаться от своей жизни, чтобы спасти?

Со скоростью Нин Тао не было никаких полусложных проблем, чтобы уклониться от атаки противника, но ее импульс и дерзость не оставили Нин Тао другого выбора.

"Я в порядке". Нинг Тао перевернулся и прыгнул с земли, и как только Небесное Семейство Культивировало Тоник, Дух Кровь и Сила Духа быстро побежали по всему его телу, и полученный им ударный урон мгновенно обернулся без симптоматической реакции. Между двумя вдохами он вернулся в пиковую форму.

Несмотря на то, что его плоть была не такой сильной, как тело Цзяолуна из Цинь Чжуя и Бай Цзина, он был семейным врачом Небес, и мог быстро выздороветь, даже если был тяжело ранен.

У него также есть свои сильные стороны.

Демоническое существо увидело, как Нин Тао и Цинь Чжоу прыгнули с земли и внезапно переместили металлический цилиндр в ее руке в сторону Бай Цзина. Как раз тогда, еще один яркий световой выстрел из металлического цилиндра.

Белая Цзин уже была на стороне Нин Тао и Цин, когда она снова сделала паузу. Зеркало Просвещенного Демона также было вложено в ее Небесное Сокровищное Одеяние, эта штука была бесполезна против этого демона, но она, очевидно, не имела намерения возвращать его Нин Тао.

Что плохого в том, чтобы веселиться с волшебным оружием вашего мужа?

Нин Тао не имел сердца думать об этом, так как он пристально смотрел на маленькое демоническое существо, говоря: "Демоническое зеркало бесполезно для него, оно, скорее всего, не демон".

Белый Цзин удивился: "Это не демон, что это?"

Нин Тао горько улыбнулся и покачал головой, он тоже не знал, что это за штука, но был уверен, что чудовище связано с Лин Цинхуа.

Чудовище внезапно вскрутило ноги и прыгнуло, его короткое тело взлетело на несколько десятков метров в высоту, стояло высоко и выстрелило в пару.

Три пары прояснили ситуацию.

Вспыхнул пожар, и на земле, где только что останавливались три пары, появилась большая яма шириной в десятки метров и глубиной в десятки метров!

В этом сила даже отца русской бомбы!

После одного выстрела существо фактически поменяло направление в воздухе и прыгнуло в сторону лунной базы роты "Новый Бог". Пролет в несколько десятков метров разворачивался в одно мгновение, маленькая пара коротких ножек топталась на земле, и его тело, похожее на блоху, снова опускалось на высоту нескольких десятков метров, и на более высокой скорости, больший пролет продолжал прыгать к лунному основанию.

Его целью было уничтожить лунную базу.

Но как эта скорость может работать?

Ого!

Чернильный пистолет qi пронзил воздух, и вспышка пустоты пронзила спину монстра.

Жажда бессмертного выстрела.

Оружие к воротам!

Люди хватаются за единство в его лучших проявлениях!

Существо едва уклонилось от реакции, когда появилась тень пистолета, и его тело было пробито выстрелом из плоти.

Семидюймовый пистолет-пулемет Kun Flesh Gun Head пронзил его со спины и из груди, и в этот момент плоть и кровь между его спиной и груди были разбиты спиралью qi пистолета-пулемета Gun Head, и появилась прозрачная дыра размером с баскетбольный мяч!

Но...

То, что вытекало из раны, не было кровью, а то, что было сожжено спиралью qi, было не внутренними органами, а сжатой головой и скрученным и деформированным телом злодея! Некоторым головы были разбиты спиралью qi, ноги и талии были несколько отрублены головой, но они все еще грызлись и боролись, словно спасаясь через треснувшую дыру!

Нин Тао мгновенно почувствовал отвращение и остался таким же.

Чудовище вдруг повернулось назад, его голова повернулась прямо на сто восемьдесят градусов, но он даже не завязал узел в шее. Его руки также перевернулись в тот момент, и заклинания огнестрельного оружия в его руках вырезать изогнутую дугу в пустоте, морда черной дыры захлопывается в сторону головы Нин Тао!

Холодная аура вспыхнула.

Правая рука монстра, державшего пистолет, была отрублена у плеча и упала на землю.

Возможно, именно при стрельбе, когда оружие вот-вот упадет на землю, активировались заклинания, выстрелив одним выстрелом. Сжатые энергетические раковины свистнули вдаль, а через две секунды гора на расстоянии тысячи метров вспыхнула в огне вместе с дымом и обломками с неба.

Тот, кто ударил, был Цинь Чжоу.

А потом появился Белый, который сделал шаг назад, и когти дракона откололся от левой руки монстра.

Нинг Тао подрочил выстрелу в плоть, и тело чудовища упало на землю.

Не дожидаясь его падения на землю, эти три пары уже заняли три разные позиции, отрезав путь к спасению монстра.

На самом деле, когда это чудовище только появилось, наверное, понадобилось бы всего несколько секунд, чтобы трио мужа и жены схватило это чудовище. Но этот парень слишком странно выглядит и родом из неизвестного места, поэтому Нин Тао хотел выяснить, что это за парень и откуда он взялся, и даже хотел выяснить заговор Лин Цинхуа, настолько, что дал этому чудовищу шанс напасть и тайком атаковать.

Чудовище разбилось о землю, а его крошечное тело подняло облако космической пыли.

Трио мужа и жены приземлилось прямо посередине, окружая чудовище, которому некуда бежать.

Случается странная сцена.

Из двух сломанных рук монстра торчала маленькая рука, похожая на руку младенца, начиная с нескольких крошечных пальчиков, затем ладонь, запястье и рука, которая становилась все длиннее и больше. Что было еще страшнее, так это его грудь, которая изначально была прозрачной дырой в земле, которую можно было увидеть с первого взгляда, но злодей внутри продолжал бороться и сжимать, даже он быстро выздоравливал!

"Он... что это, черт возьми, такое?" Бай Цзин хмурился, его глаза были наполнены напряжением и отвращением.

Нинг Тао подавил чувство желания блевать и сказал: "Может быть, ты прав, он может быть призраком из Подземного мира".

"Кем бы он ни был, я отрублю ему голову и посмотрю, вырастет ли он!" Цин преследует срубленный когтем дракона.

Нинг Тао схватила ее за запястье: "Подожди".

Чудовище, лежавшее на земле, треснуло ртом, и из рта, полного острых, острых зубов, вырвался сардонический голос: "Я был безжизненен, так какой смысл убивать меня?".

В стандартном китайском языке, если вы пройдете тест, у вас не будет никаких проблем на 7 или 8 уровнях.

Это открытие его рта, это предположение, что он был инопланетянином, не было побеждено. Единственные инопланетяне в этом мире, которые говорят по-китайски, вероятно, встречаются только в бытовых драмах, не так ли?

У меня нет жизни, и что, если ты убьешь меня?

Слова выходили из уст живого, дышащего существа, и все вызывало жуткое ощущение.

Но он явно не был какой-то нормальной жизненной формой.

"Кто ты?" Нинг Тао спросил затихшим голосом.

"Нет жизни". Он сказал.

Неважно, правда это имя или ложь, и Нин Тао не потрудился преследовать его подлинность, он спросил еще раз: "Ты из Подземного мира?".

Безжизненный, однако, не ответил.

Нинг Тао сказал: "Если ты выйдешь за Небесный занавес, это будет против Небесного Дао". Если ты из подземного мира, это больше неправильно, чем неправильно. Тогда что именно Линь Цинь Хуа пообещал тебе, что заставит тебя приехать сюда работать на него?"

Из треснувшего рта "Безжизненного" вышли слова: "Старый царь мертв, и новый царь будет установлен".

Нин Тао двинулся в своем сердце и осторожно сказал: "Вы говорите это... Линь Цинхуа уже коронован Императором в Подземном мире?"

Безжизненный сломал ему рот, но слова не вышли.

Его треснувший рот очень похож на рот злодея Джокера из DC Comics, и еще страшнее, в конце концов, рот Джокера - это человеческие зубы, а рот этого парня - это зубы акулы.

Холодная вспышка света.

Одна из ног Лайфлесса была отрублена заживо Бай Цзином.

"Ответьте на вопрос моего мужа!" Уайт гневно сказал.

Одна нога была отрублена, но на лице Кагуя не было выражения, и он, похоже, не чувствовал боли.

Как может такой упрямый человек, у которого нет боли, даже жизни, пытать себя, чтобы добиться признания?

Нинг Тао прочитал вслух: "Небесное пламя, очищающее Вайру, должно сломать все сухожилия".

Бряк!

Черное и белое Небесное пламя проникло в тело, а внешнее пламя носило слабый золотой ореол, и божественная природа впервые открылась!

Если он станет бессмертным, то он станет небесным бессмертным.

Его Небесный Огонь, естественно, был необыкновенным!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0891: Мёртвый муж и нежить**

Глава 0891: Мертвый муж и нежить Небесный огонь пылал, внешнее пламя было золотисто-желтым, в этот момент Нинг Тао был как бог в пламени, небо было мощным и неприкасаемым!

Его голос также носил божественное качество: "Ты думаешь, я не могу убить тебя? Я убью твой дух и рассею твою душу!"

Мое тело - три тысячи триста, моя душа - три тысячи триста, и я привязан к одному месту с печатью души, которая не моя. Хахаха.........."

Когда Нин Тао проткнул голову пистолета Плоти Кун, голова пистолета Плоти Кун пукнула и ворвалась в безжизненную голову. Небесный огонь спустился по стволу ружья, воспламеняя плоть и рассеивая черную ауру.

Однако из тела Wu Lives появилась маленькая голова, и каждая голова говорила с открытыми ртами: "Старый король мертв, и новый король установлен, ты просто богомол! Хахаха.........."

Звук исходил из тысячи уст, как будто одновременно говорила тысяча человек, эхо спотыкалось и зловеще до глубины души!

Бряк!

Небесный огонь распространился и мгновенно поглотил безголовое тело.

Однако, был также странный смех, исходящий от Небесного Пламени: "Ты - дитя..........."

Через несколько секунд звук исчез, а тело без головы исчезло, ничего не оставив на земле.

"Что он использовал, чтобы запереть три тысячи триста тел, три тысячи триста душ, и что было его сознание тогда, младенец Юань или остаток души?" Белый Цзин нарушил тишину между семьей из трех человек.

Нин Тао на мгновение подумал, прежде чем сказать: "Это должен быть клочок Духа Инь, он из Подземного мира, он похож на персонажа Ма, они без Младенца Юаня, только Дух Инь". Хорсфейс сказал, что внизу есть мир, который питается человеком, и я сжег ему скат инь, и у него должен быть способ восстановить его, как если бы мы были ранены и выздоровели бы с каким-нибудь исцелением".

Бай Цзин сказал: "Я надеюсь, что Ма Нудл Пьющий Мэн сможет найти Линь Цинхуа, до тех пор, пока этот парень не будет удален, у нашей семьи не будет покоя".

Лицо Цинь Чжуй показало грусть: "Но что, если мы его найдем? Он прячется там внизу, и мы не можем пойти и помочь брату Нингу". Она посмотрела на Нин Тао, ее глаза были наполнены беспокойством: "Ты спускаешься один, нам тоже нелегко".

Бай Цзин вдруг придумал что-то: "Муж, ты сказал, что хочешь улучшить этот бессмертный талисман, как сейчас?".

Нин Тао сказал: "Пока нет прогресса, попробую еще раз в ближайшие несколько дней. Пойдемте в посадочный отсек и посмотрим, что там может быть".

Цин Чжуй и Бай Цзин последовали за Нин Тао в направлении посадочного модуля.

В посадочном модуле все еще течет газ и масло, а выпавшие провода все еще мигают электрическим током, но в конце концов, посадочный модуль не воспламенил детонацию.

Подойдя к посадочной капсуле, Нинг Тао замедлил темп и вслух напомнил: "Ребята, будьте осторожны, эта посадочная капсула может не.....................".

Как только его слова упали, эта посадочная капсула внезапно взорвалась.

В ослепительном блеске обрушилась энергетическая ударная волна от взрыва!

На этот раз, не дожидаясь, пока Нинг Тао примет какие-либо меры для защиты двух женщин, эти две женщины на самом деле случайно взлетели наверх и заблокировали тело Нинг Тао. Два таинственных колебаний энергии, их тела мгновенно вошли в состояние шнека, десятки метров в длину тело шнека, как две непроницаемые городские стены заблокировали взрывной волны.

Это был также первый раз, когда они показали свою благоговейную форму дракона перед Нин Тао, с золотым учеником вождя дракона, четыре чешуи дракона, и никаких драконьих рогов на головах, они ничем не отличались от истинных драконов.

Огонь все еще поглощал все.

Грязь и песок с катушки ударной волны также заслонили всё.....

Через некоторое время ил рассеялся.

На застекленной земле сгрудились две белые и сырые фигурки, одеяния Небесных Сокровищ разлетелись на куски тряпок, одни еще драпировались на тело, а другие были снесены далеко. Кроме того, некоторые вещи на их телах упали на землю, демонические зеркала или что-то в этом роде.

Однако одеяния их Небесных Сокровищ были уничтожены не взрывом, а благоговейными драконьими телами.

"Чинг-Чоу! Цзин!" Нинг Тао набросился в панике, его сердце бьется.

Белый Цзин и Цинь Чжоу не ответили наполовину.

Нин Тао завернул Цинь Чжоу в свои объятия............

Нинг Тао пытался протянуть ей руку помощи.

Уайт сказал: "Я умру... Я хочу тебе кое-что сказать..."...

Слезы Нин Тао пришли ему в глаза: "Не говори, я тебя сразу же обработаю, ты не умрешь, не напугаешь меня".

Он поспешно влил ей ауры, затем вспомнил, что сначала должен поставить диагноз, а затем снова пробудить телескопическое состояние глаза. Этот внезапный поворот событий оставил его настолько взволнованным и встревоженным, что его руки были связаны.

Цинь Чжуй открыла глаза и собиралась что-то сказать, когда Бай Цзин вдруг снова вздохнул: "Не спасай меня... я знаю, что умираю... я хочу сказать тебе... я люблю тебя....".

"Сестра?" Цинь Чжуй наконец-то заговорил с удивленным и нервным лицом: "Ты, что с тобой?".

Нинг Тао слегка замерз.

Тот же взрыв, дух сестры все еще так хорош, почему сестра умрет?

"Ты, не перебивай... дай мне поговорить с моим мужем..." сказал Белый Цзин слабо, "Мой муж, после моей смерти ты будешь хорошо относиться к моей сестре... теперь, ты можешь сказать мне, что я люблю тебя?"

Она посмотрела на Нинг Тао озадаченными глазами.

Нин Тао внезапно помахал рукой и ударил по ней пощечиной.

Он защелкнулся хрустящим звуком.

Пульсации пульсировали.

Бай Цзин на мгновение замер и выполз из рук Нин Тао: "Я умираю, как ты посмел меня ударить?"

Нин Тао вытер следы слез по углам глаз и сказал в недоброй манере: "Ты можешь забыть о других вещах, но как ты можешь шутить о таких вещах, знаешь ли ты, как я сейчас волновался и грустил"?

Цинь Чжуй также уставился на Бай Цзина: "Сестра, ты действительно заставляешь брата Нинга плакать, я не видела, чтобы он плакал".

Нинг Тао сказал: "Это мой глаз попадает в песок".

Белый Цзин хихикал: "Кого ты обманываешь, ты только что плакал обо мне, я вижу это отчетливо."

Нинг Тао сказал: "Иди сюда, я тебе кое-что скажу".

Вместо того, чтобы идти дальше, Уайт уклонился на несколько шагов: "Я знаю, что ты снова меня ударишь, я на это не куплюсь". Она подняла сияющее зеркало демона и снова улыбнулась: "Это принадлежит мне".

Нин Тао не хватило милости сказать: "Возьми, если хочешь".

Хотя она нескромна и грязна, она фисташка семьи, и он ее очень любит. Бен - муж и жена, так как мы можем не дать ей семейное волшебное оружие? Более того, даже если бы он держал его в руке, он не мог бы использовать всю мощь Зеркала Демона.

"Упс!" Цинь Чжуй внезапно нашел что-то и в панике повернулся.

"Что с тобой?" Нинг Тао с беспокойством сказал: "Где-то есть травма?"

Лицо Цинь Чжуй мгновенно покраснело: "Не смотри, тебе так стыдно... У тебя есть какая-нибудь одежда в тыкве, быстро дай мне одну".

Нинг Тао: ".........."

Бай Цзин смотрел в зеркало на Нин Тао и сказал с улыбкой: "Оказывается, половина лица твоего мужа - улыбка, а половина его лица - взгляд гнева, так ты выглядишь красивее".

Она совсем не стеснялась.

К счастью, у Да Ри в тыкве было несколько комплектов комбинезонов, готовых дать сотрудникам компании "Синь Шэнь", Нин Тао взял из тыквы два комплекта, один для Цинь Чжуй и один для Цзин Бая.

Бай Цзин и Цинь Чжоу надели свою рабочую одежду, которая хорошо им подходит.

Нинг Тао улыбнулся и сказал: "Кажется, что мне не нужно ткать для вас ткань, чтобы делать одежду, вы все драконы, и вы также лишние, чтобы носить Небесные Сокровища". Но так не может быть в будущем, оружие Божьего рынка очень мощное, не идите против него легко, прячьтесь, когда сможете".

Нин Тао обернул руки вокруг плеч: "До тех пор, пока ты не преобразишься в своей естественной постели, нет никаких проблем".

Лицо Цинь Чжуя снова покраснело, а его голос зазвучал: "Брат Нин, ты тоже несерьезно".

Нин Тао не мог не улыбаться, он не чувствовал себя нескромным, он говорил правду. Неважно, насколько большая кровать, она не сможет вместить несколько десятков метров дракона. Что более важно, как насчет десятков метров длиной дракона, или двух?

Внезапно появились аномальные энергетические колебания.

Семья из трех человек двигала глаза в этом направлении почти одновременно.

В центре взрыва десантного модуля из большого кратера появился синий свет.

"Давайте подойдем и посмотрим, будьте осторожны." Нинг Тао осторожно подошел к большой яме.

На этот раз ничего не взорвалось снова.

В яме, глубиной в несколько десятков метров, был подвешен небольшой фрагмент камня, который медленно плывет вверх со дна ямы.

Фрагмент камня был темно-серым, но содержал голубую энергию, которая вспыхивала как волна воды.

Этот камень.................

Нинг Тао узнал его с первого взгляда, этот камень был тем же самым, но не одним из них.

Сила Божьего рынка действительно вмешалась в это дело.

С точки зрения мощности взрыва только что, этот безжизненный на самом деле был всего лишь пушечным мясом, тот, который мог действительно уничтожить базу и даже убить Нинг Тао, был десантным модулем.

Вдруг каменный синий свет усиливается, образуя световой экран.

В светлом занавесе, высотой в несколько метров, появилась смутная фигура с полным ртом гроба на спине.

Хотя он не мог видеть свое лицо или окружающую среду, в которой он находился, Нин Тао все же догадался о его личности с первого взгляда, он был Линь Цинхуа.

Стук, стук, стук, стук..............

Человек, лежащий в гробу, шагнул вперед, как будто он был в закрытом канале.

Нин Тао внезапно двинулась в своем сердце, и, лежа на земле, сказала Бай Цзин голосом: "Когда я умру...

Во время плача он подмигнул Цинъю.

Девушке до сих пор интересно, почему ее брат Нин вдруг упал на землю, а ее сестра плачет по мужу.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0892 Глава Большая постановка Большой фильм**

0892 Глава Большая постановка Большой фильм Актерское мастерство Короля Ведьмы-демона стоит пять долларов, а актерское мастерство Цинь Чжоу - пятьдесят центов.

Стук, стук, стук, стук..............

Звук ледяных шагов становился все ближе.

Белый Цзин плачет повсюду: "Муж, проснись, что будет с ребенком в моем чреве, когда ты уйдешь?

Нинг Тао был немного неразговорчив, зачем упоминать о детях в это время?

И почему ты заканчиваешь каждое предложение фразой "Боже мой"?

В этот момент шаги остановились.

Нин Тао посмотрел на голубую завесу света с открытыми глазами, он мог видеть изображение человека, лежащего на спине гроба, но это было похоже на занавеску из воды, сквозь которую невозможно было разглядеть ясно. Это успокоило его еще больше, камень не был фотоаппарат, он не мог видеть Линь Цинхуа ясно, и, естественно, Линь Цинхуа не мог видеть его тоже. Что касается пятидесятицентовой игры Цин Чейсинга, то это не имело значения, возможность быть замеченным Линь Цинь Хуа была не так уж и велика.

"Какие люди? Убирайся оттуда!" Белый Цзин ревел на синий световой занавес: "Ты заплатишь за жизнь моего мужа!"

Гробовщик с задней стороны в голубом световом занавесе молча стоял, как будто наблюдая за ситуацией снаружи.

Бай подмигнул Цинь Чжуй, затем встал и набросился на синий занавес света, при этом притворно крича: "Я убью тебя"!

Цин гнался за ней, чтобы удержать за талию: "Сестра, успокойтесь, не уходите! Ты даже не притронешься к нему!"

"Я хочу отомстить за смерть мужа........................................................!

Это должно было быть совместное действие, так что было бы странно уйти от этого.

Как раз тогда, изнутри синего светового занавеса прозвучал вздох: "Тьфу"!

Голос, похоже, звучал в течение десяти миллионов лет, он был слабым и очень слабым.

"Убирайся к черту отсюда! Я убью тебя!" Белый Цзин закричал.

От синего светового занавеса доносился голос: "Нинг Тао, зачем ты притворяешься мертвым?".

Это был голос Лин Цинхуа.

Нинг Тао лежал неподвижно.

Он решил, что было бы лучше, если бы Линь Цинхуа смог выйти из голубой световой завесы, и он, и Бай Цзин, и Цин Чжаои не имеют никакой дороги назад. Если Линь Цинхуа не выходит или не может выйти, то притворись мертвым и обмани его на некоторое стратегическое время и пространство.

"Вставай, я знаю, что ты не умер, ты просто таракан, трудно умереть." Голос Линь Цинь Хуа.

Нин Тао все еще не двигалась, позволяя Баи и Цин гнаться за ее плачами.

"Ты правда умер?" Голос Линь Цинь Хуа: "Хорошо быть мертвым".

Нинг Тао до сих пор не отреагировал.

Жаль, что я не смог убить тебя сам. Однако я найду тебя в подземном мире и убью еще раз, так что твоя душа будет рассеяна, и ты никогда не сможешь умереть!"

Бай Цзинлян порвал и отругался: "Линь Цинхуа, ублюдок, выходи!

Две линии слез вышли на поверхность.

В ее царстве было просто легко вдыхать и выдыхать из глаз.

Когда он ушел, синий световой занавес быстро сжимался и в конце концов исчез, оставив только камень.

Бай Цзин прыгнул вверх и потянулся за камнем.

Пустота вздрогнула, и камень внезапно рухнул внутрь, бесконечно сокращаясь и исчезая в мгновение ока.

Белая Цзин отскочила, разведала ногу в пустоту и улетела назад.

Нинг Тао выполз из земли и задумчиво посмотрел на то место, где исчез камень.

Очевидно, что этот камень был не чародеем, а энергией, которую он содержал, а также его способностью превосходить многие чародеи. Несомненно, она пришла с Божьего рынка, так какую же роль она сыграла на Божьем рынке?

Артефакты Доброго и Злого Трипода должны знать ответ, но он, конечно, не скажет ему.

"Муж, как я себя вела? Ты можешь обмануть Линь Цинь Хуа?" Бай Цзин вернулся на сторону Нин Тао, слезы все еще задерживаются в углах ее глаз, но улыбка на углу ее рта.

Нинг Тао засмеялся и сказал: "Хорошая игра, это пустая трата времени на то, чтобы не выходить на площадку".

Цинь Чжуй также подошел: "Брат Нин, как я поступил?".

Нин Тао улыбнулся и сказал: "Ты тоже хорошо себя вела, но есть некоторые детали, которые требуют немного больше внимания, и ты не выпустила из виду печаль, которая приходит от потери мужа".

Цинь Чжуй заткнул ему рот: "Я не хочу этого, я хочу, чтобы ты был хорошим".

Вот почему она не так хороша, как Бай Цзин, она слишком много людей.

После нескольких слов об актерском мастерстве Нин Тао немного вздохнул: "Не знаю, смогу ли я обмануть Лин Цинхуа, этот парень действительно слишком хитрый, даже если я сейчас в это верю, когда я возвращаюсь, чтобы подумать об этом, я боюсь, что он снова заподозрит, и придет в замешательство".

"Что тогда?" Уайт спросил.

Нин Тао на мгновение подумал, прежде чем сказать: "Лунная база очень важна, без лунной базы мне было бы трудно заработать энергию Чжисиня, необходимую для уточнения божественных кристаллов, и он, похоже, тоже это знает". Если он заподозрит, что я не мертв, я думаю, он пошлет еще одного. Мне нужно немного времени, как насчет этого....."

Он подал знак.

Цинь Чжуй честно подошел к нему и позировал, ожидая, пока он укусит его за ухо и прошепчет.

Но Уайт сказал: "Нас здесь только трое, почему мы шепчемся?"

Нинг Тао: ".........."

Привычки, которые притворяются загадочными, на самом деле плохие.

Два часа спустя.

Центр наземного управления НАСА.

Телевизионная стена была восстановлена и выше показан шпионский спутник, передающий назад фотографию Луны, которую фотографируют.

Качество снимков плохое, в конце концов, даже самые продвинутые спутники-шпионы не могут получить четкую картину того, что происходит на Луне, потому что расстояние слишком велико. Это также то, что не может не помочь, есть много подготовки, которая идет на запуск другой ракеты-носителя на Луну, чтобы отправить шаттл туда, и теперь люди в этом центре управления отчаянно пытаются понять, что происходит там, наверху.

Фотография увеличена на стенке дисплея.

Все глаза были собраны на витрине.

Это была равнина, с впадинами, камнями и серо-черной космической пылью. Но кроме этого, это размыто, чтобы смотреть на что-нибудь еще.

"Сделайте фототехнику!" Салик сказал с тревогой.

Его приказ прошел, показав, что фотография на стене была снова увеличена и технически обработана, чтобы быть намного более четкой, чем раньше.

На стене дисплея появляются несколько ям.

"Это не кратер, это кратер от взрыва бомбы!" Старший генерал армии встал радостно.

Второй снимок также был увеличен и технически обработан.

Это была долина, и долина была замусорена телами, а также многочисленными фрагментами скал, предположительно взорванными, и руинами обрушившихся зданий.

На этот раз герцог Марк не мог удержаться, и Тенгди встал со стула, воскликнув с волнением: "Он сделал это! Хаха, он сделал это!"

Салик сказал: "Дюк Марк, вы сказали, что он..."

Дюк Марк сказал: "Этот китаец, Линь Цинхуа... Я говорю о Линь Цинхуа, он единственный, кто может взорвать лунную базу Нин Тао на этот раз"!

Молодец! Они не имеют права строить базу на Луне, они это заслужили!"

Выражение герцога Марка вдруг снова стало тяжелым: "Интересно, если Нинг Тао был взорван, если нет, то мы..........................".

"Докладывайте!" Подошел сотрудник, отвечающий за связь, и сразу перешел к делу: "Командир Салик, мы только что получили новости с Востока, там проходит официальное мероприятие в средствах массовой информации, осуждающее нашу военную операцию против базы компании "Новый Бог" на Луне, а пресс-секретарь даже выступил с речью в трауре по Нин Тао".

Штабной офицер сказал: "Да, достопочтенный герцог Марк, новости, поступающие с востока, говорят о том, что лунная база уничтожена, а Нинг Тао взорвана".

Дюк Марк засмеялся: "Мертвый! Я покойник! Умри хорошо!"

Из большого наземного центра управления раздались громкие аплодисменты.

Звездный репортер CNN Эбби взяла микрофон и с энтузиазмом заговорила в камеру: "Мы только что получили известие, что так называемая постоянная база, построенная корпорацией Шинигами на Луне и ее разрушение, террорист номер один в мире Нинг Тао тоже погиб, справедливость наконец-то восторжествовала..........................".

Такие слова повсюду.

После короткого периода волнения герцог Марк успокоился и сделал телефонный звонок: "Элизабет, не возвращайся пока, оставайся в Чанъане и расследуй, реальна ли смерть Нин Тао или нет".

Женский голос пришел из телефона: "Да, хозяин, я тоже слежу за новостями в Китае, этот вопрос быстро нагревается..."

В то же время.

Нин Тао также только что закончил телефонный разговор с Мэн Бо, "плохие новости" которого он попросил передать Мэн Бо. Иначе, с его энергией, он действительно не смог бы за столь короткое время мобилизовать столько важных средств массовой информации, чтобы выступить от его имени.

Лунная база замусорена живыми мертвецами, один за другим в групповом действии.

Нин Тао собрал свой телефон и поприветствовал: "Тянь Инь, надень туман"!

"Да!" Мягкий Тянь Инь встал с земли, хлопнул ей в ладоши и сразу же распылил.

Нин Тао снова громким голосом сказал: "Ладно, все вставайте, я добавлю вам еды сегодня вечером!"

Сотни живых мертвецов встали с земли, некоторые ликуют, некоторые разговаривают, некоторые поцарапались, сцена была хаотичной.

Подошел Цзян Сяодун и с улыбкой сказал: "Старый брат Нин, нужно ли продолжать этот трюк с повязкой на глазах?".

Нин Тао сказал: "Просто закругляйся, пьеса уже закончилась, нет необходимости потреблять ману, чтобы ее поддерживать".

Цзян Сяодун кивнул и прочитал мантры, и все эти огромные обломки скал и рухнувшие здания вокруг них исчезли, заменив их массивным фундаментом, который находился в стадии строительства.

Взгляд Нинг Тао переместился на голубую планету в небе, и он тайно сказал в своем сердце: "Давайте немного порадуем вас, ребята, а потом я приду за вами".

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0893 Глава 0893 Совет добрых и злых штабов**

0893 Глава Совет от Трипода Добра и Зла Нинг Тао был мертв, и весть пронеслась по всем уголкам этого мира, как ураган.

В разных городах название "Ningtao" чаще всего появляется на улицах и переулках. Название "Ningtao" также повсеместно распространено в онлайн-мире, и даже новости о грядущей новой песне Адель заставляют многих говорить об "обезглавливании" террориста номер один.

Да, подавляющее большинство СМИ в западном мире используют ключевое слово "обезглавливание", как в случае с обезглавливанием Бен Лаллаха.

На Востоке протекали печаль и гнев, и такие заявления, как "Я готов внести свой вклад в мартовскую зарплату, ударив по маяку" можно было увидеть повсюду в интернете.

Одни говорят, что он хороший, другие больше плохой, и споры продолжаются.

Но кто знал, что это было просто медитационное шоу для тех, кто говорил о нем?

Чанъаньский Университетский переулок.

Колокольчики джингл, колокольчики джингл...............

Мужчина средних лет с ящиком с инструментами электрика шел по улице, когда вдруг зазвонил его мобильный телефон с входящим звонком. Он остановился на своих следах и вытащил телефон, чтобы проверить.

На экране был звонок Чжао Ушуана.

Он колебался и взял трубку: "Алло, это..."

"Ты брат Нинг? Я Ушуанг, а ты.................. ты еще жив!" Голос Чжао Ушуана был взволнован.

Мужчина средних лет минуту молчал, а потом сказал: "Простите, вы ошиблись номером, я только что активировал этот номер в телекома."

"Ты................ не брат Нинг?" Настроение Чжао Ушуана мгновенно упало.

Мужчина средних лет сказал: "Извините, у меня есть работа".

"Ты подожди........."

Не дожидаясь окончания Чжао Ушуань, мужчина средних лет повесил трубку, убрал ее и продолжил идти вперед.

Это был Нин Тао, тот, кто использовал версию "Небесного персонажа" талисмана долины Инь Чжэнь.

Чжао Ушуан звонил ему несколько раз до и после, сначала он иногда отвечал, но потом просто не отвечал. Это не то, что ты можешь сделать. Кто позволил ему быть персиковым цветком? Если бы он снова взял Чжао Ушуана, ему было бы 666.

Вскоре прибыла Торговая палата Чжэцзяна.

Нинг Тао сложил руки и подошел к воротам.

Охранник в штатском остановил его и бесстрастно спросил: "Что ты делаешь?".

Нин Тао сказал: "Я пришел починить схему, и один господин по имени Мэн Бо сделал ремонт".

Охранник собирался что-то сказать, когда Менг Бо вышел со двора, посмотрел на Нин Тао и открыл рот: "Какой у тебя рабочий номер?".

Нин Тао сказал: "1314, вы господин Мэн Бо Мэн?"

Мамбо сказала: "Это я, пойдем со мной".

После того, как он заговорил, охранник в штатском перестал блокировать Нинг Тао и впустил его.

Как только он вошел в дверь, Нинг Тао увидел двух блондинок, Елизавету и Ангела из семьи Вител.

Две блондинки изначально покинули Дом гильдии Чжэ Шан, но герцог Марк попросил их расследовать, была ли смерть Нин Тао реальной или нет, и они вернулись. Для выполнения задания, данного им герцогом Марком, был сделан очевидный выбор.

Елизавета и Ангел подметали двор мётлами, когда вошёл Нинг Тао, и глаза двух блондинок по стечению обстоятельств собрались на Нинг Тао.

Нинг Тао также посмотрел на них, глядя на их грудь и ноги, на взгляд брата-свиньи, который никогда раньше не видел блондинку.

Елизавета и Ангел ушли с глаз с отвращенным взглядом.

Нин Тао выпустил холодный смех в сердце: "Если ты не уйдешь сейчас, у тебя не будет шанса уйти снова в будущем".

Мэн Бо привел Нин Тао в свою комнату, протянул руку помощи и закрыл дверь, а затем уставился влево и вправо.

Нин Тао улыбнулся: "Брат Менг, не смотри, это я".

Мен Бо сказал врасплох: "Это... как такое возможно? Это маска или макияж?"

Нин Тао сказал слабо: "Разве я тебе не говорил? Я культиватор, я могу указывать заклинания, и это не редкость для меня, когда я могу взять тебя на Луну и изменить твой внешний вид одним махом".

"Это как семьдесят две вариации Небесного Великого Мудреца Ци?" Мэн Бо воскликнул с восторгом: "Ты превращаешься в панду для меня! Я всегда хотел поехать в Шуджи на встречу с пандой, у меня никогда не было времени, превратиться в панду и увидеть"!

Нинг Тао: ".........."

Небесная версия талисмана Инь Гу Чжэнь может превратить его в женщину с ручкой, но она не может превратить его в панду.

Внезапно за дверью появились следы, очень незначительные, которые не могли ускользнуть от ушей Нинг Тао.

Нин Тао шагнул вперед и понизил голос: "Эти две женщины - шпионки западного вительного клана, я скажу несколько слов позже, вы сотрудничаете".

Мамбо кивнул.

Нин Тао сказал: "Господин Мэн, это собственность компании "Новый Бог"?"

Мэн Бо посмотрел на дверной проем и сказал: "Верно, это индустрия компании "Новый Бог"".

Нинг Тао сказал: "Это правда, что я слышал, что Нинг Тао, старый босс компании "Новый Бог", мертв?"

"Это правда, увы!" Мэн Бо тяжело вздохнул: "Он герой, он и его лунная база уничтожена... Черт, слишком много хулиганов!"

Нин Тао дал Мэн Бо большой палец: "Увы, нелегко, что у нас был шанс взять инициативу на себя, и она была испорчена... Забудь, давай не будем говорить об этой раздражающей штуке, я лучше сначала проверю схемы в этом доме".

Две блондинки за дверью притворились, что подметают пол, подметают на мгновение, чтобы услышать людей в доме и уходят.

Нинг Тао сказал: "Этих двух женщин больше нет".

Мамбо сказал: "Раз уж ты знаешь, что они шпионы, почему бы тебе просто не взять их с собой?"

Нин Тао сказал: "В этом нет необходимости, мне нужно некоторое время молчать, как раз вовремя, чтобы использовать их для отправки неправильного сообщения на Запад, и когда я вернусь, то избавлюсь от них".

Мен Бо кивнул и спросил еще раз: "С лунной базой все в порядке? Там наверху большое беспокойство, и тебе придется дать мне квази-письмо".

Нин Тао сказал: "Не волнуйтесь, база не пострадала, а фотографии разрушений, выпущенные Западом, - просто повязка на глаза". Держите этот вопрос в поле зрения, и без происшествий я пожертвую вам базу к пятнадцатому дню седьмого месяца лунного календаря".

"Нет-нет-нет, как это может сработать, я... как я могу принять такое пожертвование от тебя?" Мен Бо в панике помахал руками. 、

Нин Тао улыбнулся: "Разве мы не договорились, я только связываюсь с тобой, я жертвую тебе, что касается того, кому ты жертвуешь снова, это не моя забота".

Мэн Болтон понял в тот момент, и на его лице появилась взволнованная улыбка. Будучи астронавтом, он точно знал, насколько ценной может быть такая база.

Нин Тао похлопал Мэн Бо по плечу: "Я не буду показываться в течение двух месяцев после этого, по вашему усмотрению, проведите поминальную службу здесь для меня, и мои жены будут сотрудничать с вами, чтобы устроить хорошее шоу".

Мэн Бо улыбнулся и сказал: "Хорошо, я позабочусь об этом".

"Кстати, найми звезду". Нинг Тао сказал.

Мэн Бо слегка замер, "Какую звезду, пожалуйста?"

"Чжао Ушуан". Нинг Тао сказал.

Позволить ей поверить в то, что она отправилась в Западное Небесное Чрезвычайное Блаженство, сломав свои мысли, также было для нее хорошей вещью.

Там действительно есть карма, связанная с чувствами.

Мэн Бо сказал: "Чжао Ушуан, хорошо, я запомню".

"Ну, мне пора." Нинг Тао сказал.

Во дворе Елизавета и Ангел все еще подметали пол.

Нинг Тао мог смотреть на электрические ягодицы Элизабет, а также на грудь Ангела.

Елизавета и Ангел сообщили об отвратительном взгляде.

Нин Тао убрал бледный взгляд и быстро вышел за дверь, направившись обратно в слепой массажный салон Ли.

На Небесном Дворе Культивирования было тихо, золотой свет в Добром и Злом Триподе был густым, а у людей на триподах были закрыты глаза, как будто они спали.

Нинг Тао предстал перед Триподом Добра и Зла и сел со скрещенными ногами, чтобы очистить божественные кристаллы и практиковать свою духовную силу.

В конце духовной практики Нин Тао встал и взглянул на горшок, который вот-вот наполнится третью часть божественных кристаллов и восходящей линией жизни, и почувствовал себя немного лучше. Он сделал два шага назад, посмотрел на человеческое лицо на Добром и Злом Триподе и открыл рот: "Брат Динг, у меня есть важное дело, о котором я хочу с тобой поговорить, как насчет того, чтобы ты появился?".

Человеческое лицо на горшке Добра и Зла открыло глаза, и из горшка вышел древний таинственный голос: "О чем ты хочешь со мной поговорить?".

Нин Тао открыл глаза и сказал: "Злой куи вы хотите убить, Линь Цинхуа, я получил информацию, что он уже сбежал в Подземный мир, он послал парня по имени Безжизненный, чтобы нарушить лунную базу, что база является важным местом для моей энергии души. Возможно, что он будет коронован императором на пятнадцатый день седьмого месяца лунного календаря, я должен убить его до этого, у вас есть какие-нибудь хорошие идеи?"

"Нет". Артефактный дух Трипода добра и зла ответил сухим ответом.

Нин Тао сказал: "Если я не убью его, он уничтожит мою лунную базу, и я не смогу заработать достаточно божественных кристаллов, тебе безразлично?"

Дух сосуда Доброго и Злого Трипода на мгновение замолчал, прежде чем сказать: "Неужели бессмертного очарования недостаточно?".

Нинг Тао сказал: "Недостаточно, я уверен, ты знаешь, что я рафинирую таблетку Искателя Предков". Первоначально вы определили его как демон дан, а затем, как дан формула была уточнена, вы больше не определяли его как демон дан, и вы не возражали против моего уточнения Ancestor Ищущий Дан. Если вы хотите, чтобы я наполнил этот горшок божественными кристаллами, то придумайте способ, который поможет мне улучшить качество эликсира, мне нужно усовершенствовать эликсир на уровне Бессмертного Дана, а затем соединить его с Бессмертным Талисманом, чтобы выследить Линь Цинь Хуа на рынке Инь".

Теперь он смог усовершенствовать две трети качества Бессмертного Эликсира, просто так мало. Если ему было дано достаточно времени, то он верил, что сможет усовершенствовать таблетку поиска предков до того, как он взмыл в бессмертие, но это было только за два месяца до 15 числа 7-го месяца лунного календаря, и он не хотел ждать так долго.

На самом деле, у него тоже не было времени улучшить свои алхимические способности.

Линь Цинхуа уже отправился в Инь Хуэй, и ему было все равно, будет ли он называть себя императором или нет, но он не мог не беспокоиться о Дэне Линге Предка, Ищущем Дэна, Южных Воротах, Ищущего Бессмертного. Если Линь Цинь Хуа бросился, чтобы уточнить бессмертный Дэн уровня родословной поиск Дэн и поймать Дух Дэн перед ним, в результате будет то, что он не сможет принять несмотря ни на что.

Произошла еще одна тишина, и посудомоечный дух Доброго и Злого Трипода сказал: "Иди и открой дверь сокровищницы магазина эликсирного оборудования".

Сердце Нинг Тао трепетало: "Есть ли в арсенале эликсирного оборудования способ, позволяющий мне усовершенствовать уровень Бессмертного Дана, Ищущего Дана?".

"Иди открой дверь казначейства и возвращайся ко мне после того, как заберешь свои вещи." Человеческое лицо на Потенцикле Добра и Зла закрыло глаза.

Нинг Тао взглянул на дверь библиотеки магазина оборудования Дан Пилл и сделал большой шаг вперед.

Он уже открыл двери трех проспектов хранилища эликсирного снаряжения, и теперь, чтобы открыть четвертые проспекты, ему было всего двести божественных кристаллов, а с количеством божественных кристаллов в Добром и Злом Триподе ему было все равно.

То, что его волновало, был ли для него действительно есть способ, чтобы усовершенствовать Бессмертный Дан класса Предков Поиск Дана в арсенале эликсиров?

В любом случае, он должен был попробовать.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0894 Глава Небесная Алхимия Судьбы**

Глава 0894 Алхимия "Небесная судьба" Библиотечная дверь Библиотеки каллиграфических свитков уже была открыта, а в библиотеке Библиотеки алхимического оборудования остались ещё две двери. План Нин Тао был вернуться в Бессмертное царство и открыть эти двери казначейства снова, потому что чем выше его ранг, тем более продвинутые и ценные вещи, которые он получил после открытия их.

Но план никогда не мог наверстать упущенное, и у него не было времени ждать.

Нин Тао толкнул четвертую дверь казначейства с бамбуковым эскизом своей бухгалтерской книги, двести божественных кристаллов не хватало в Добром и Злом Триподе, что было ценой, которую нужно было заплатить за открытие двери.

Четвертое хранилище также было пустым, к центру которого был привязан изношенный деревянный ящик.

Знакомый рецепт, знакомый запах, Нин Тао вовсе не был удивлен этой единственной ситуацией, он сделал большой шаг и протянул руку помощи и открыл деревянный ящик.

Внутри деревянного ящика лежала бумага с желтым духом, похожая на очарование обладания, о котором благовония просили в храме.

Нин Тао на мгновение замерз, а потом не мог не осмотреться. Когда он увидел, что в коробке только один лист духовной бумаги, он действительно заподозрил, что в Цай Мэндинг Юань все еще есть человек, знал, что он хочет что-то и положил это для него, прежде чем он открыл дверь.

Но...

Что за хуйню ты имеешь в виду, что ты просто положил листок бумаги?

Двести божественных кристаллов, если вы получите Bug Er, где купить что-то, вы не знаете, сколько передовых кристаллов дана и заклинаний вы можете купить, но вы можете купить только лист бумаги здесь, в большой босс.

Нин Тао горько улыбнулся, протянул руку, взял бумагу с желтым спиртом и осторожно открыл ее.

На желтой духовной бумаге не было слов, но когда он открыл ее, на ней появился золотой сверкающий текст.

Божественная Алхимия Судьбы: В обмен на Божественную Судьбу используйте кровь как керосин, подпишите этот контракт, чтобы обернуть Святую Пилюлю, и приготовьте Святую Пилюлю, чтобы стать Бессмертной Пилюлей.

Вспыхнуло несколько коротких слов, а затем на бумаге с желтым духом появились плотные руны.

Настроение Нинг Тао внезапно стало сложным.

Это не какая-то традиционная алхимия, а подвиг.

Завет требовал, чтобы он отдал свою небесную судьбу, подписал завет со своей кровью, как керосин, а затем обернул священное зелье в завет и "приготовил" его в своей крови, получив таким образом зелье.

Он думал о жареных фрикадельках.

А жареные таблетки до сих пор делают из его крови для масла!

Его не волнует кровотечение, у взрослого человека около 5 литров крови, и потеря более 30 процентов крови угрожает жизни, неважно, будет ли у него кровотечение 10 или 20 процентов. Но быть вознагражденным небесной судьбой вызывает у него мурашки по коже - это убивает его!

Золотые руны притупились, и бумага с желтым духом стала пустой.

Пока он подписывал ее, он мог использовать этот документ Небесной Семьи, чтобы обернуть Поисковую таблетку предков, чтобы усовершенствовать ее. До этого ему нужно было сначала оттачивать Святого Дэна на уровне Предков. Как вещи стоят сейчас, он был всего в одном шаге от получения бессмертного Дэн уровне Предков Поиск Дэн, который был почти в пределах его досягаемости.

Однако, в награду за Божью судьбу

Это действительно, блядь, убивает его!

Вот что он получил за то, что потратил двести божественных кристаллов, в результате чего он испугался и растерялся.

Спустя долгое время Нин Тао немного успокоился, и его разум вспыхнул с мыслями о многих, многих вещах.

Это обмен.

Он хотел получить бессмертного Дана-родителя, ищущего Дана, и цена, которую он должен был заплатить, была его жизнь и кровь.

Несмотря на то, что так устроен мир, тот, кто чего-то хочет, должен заплатить цену. Мелкое требование - это обмен эквивалентностью, более высокое требование - причина и следствие, результат, полученный благодаря тому, что он дает.

Но его сторона дала, и должно быть какое-то существование, чтобы получить то, что он дал, или куда делась его кровь, его судьба?

Думая об этом, он не мог не оглянуться вокруг, ощущение, что в этом месте есть другой человек, становилось все более и более очевидным.

Тем не менее, четвертый карри был пуст, не имея ничего, кроме него и изношенный деревянный ящик у его ног. Даже когда он пробудил глаза к их телескопическому состоянию, он не мог видеть, что существует что-то особенное.

Он просто стоял там, держа в руках контракт "Алхимия небесной судьбы".

Долгое время...

Еще долгое время...............

Какой-то случайный момент, он вдруг вспомнил о существовании, туманный ум, казалось, дует сквозь порыв ветра, была точка, чтобы отложить темные облака, чтобы увидеть светлую луну: "Разве это не существование?"

Это сосуд Трипода Добра и Зла.

Он должен был быть построен кем-то, кто этот человек, и неважно, древний он или нет, все это тайны и не может быть известно. Однако, как артефакт, артефакты Добра и Зла существуют. Все более мощное волшебное оружие имело духов, Гроб Духа Инь нуждался в человеке, чтобы нести гроб, даже Зеркало Демона нуждалось в человеке в зеркале, этот Трипод Добра и Зла не знал, во сколько раз более продвинутый, чем этот Гроб Духа Инь и Зеркало Демона, чего он хотел?

"В этом подземелье похоронено неизвестное количество людей, и теперь оно хочет моей небесной судьбы, моей крови; может ли оно воскресить кого-то?". Или, что она хочет... стать самой собой?" Сердце Нинг Тао размышляло.

Через мгновение он перенес изношенный деревянный ящик и покинул арсенал эликсирного оборудования.

Человеческое лицо на Добром и Злом Триподе открыло глаза и посмотрело на Нинг Тао.

Нин Тао взял сломанную деревянную коробку и положил ее под полку, прежде чем вернуться в Добрый и Злой Трипод, показал духовную бумагу Доброму и Злому Триподу и не пошевелился, как он сказал: "Вот что у меня есть, ты слишком жалок, верно? Я так усердно трудился, чтобы заработать для вас божественный кристалл, и я хочу усовершенствовать Бессмертную таблетку, но я должен заплатить за мою небесную жизнь и кровь, это просто эксплуатация".

Из горшка добра и зла возник древний и таинственный голос: "Какое отношение это имеет ко мне? Ты умолял небеса, и они ответили тебе, а потом ты обвиняешь небеса? Если бы не ты, я бы однажды разбомбил тебя громом".

Очевидно, он не стал бы этого делать, так как божественный кристалл в его брюхе был полон всего лишь на треть.

Нин Тао пожал плечами: "Я не жалуюсь на небеса, я просто не понимаю, почему это должно отнимать у меня жизнь"?

Корабельный дух Доброго и Злого Трипода сказал: "Ты еще не можешь усовершенствовать Бессмертного Дана на уровне Предков, ищущих Дана, если ты хочешь его, то ты можешь только империализовать то, что у тебя есть в будущем". То, что у тебя есть в будущем, это только твоя жизнь".

Нинг Тао осторожно сказал: "Тогда сколько же небесной жизни мне нужно заплатить, чтобы усовершенствовать бессмертного Дана на уровне предков?".

Сосудный дух Доброго и Злого Трипода на мгновение замолчал, прежде чем сказать: "Угадывать Божественную Волю - это акт высокомерия и невежества, и я тоже не осмеливаюсь угадывать, но так как вы так усердны, я все равно готов сказать то, что думаю". Я считаю, что чем больше ты хочешь получить, тем больше ты даешь. Дан - это дан, и если вы считаете, что количество и объем не имеют значения, то вы жадны. Если ты хочешь получить большую чашу Бессмертного Дэна, Ищущего Дэна, ты можешь усовершенствовать себя до смерти. Если вы хотите получить таблетку для поиска предков нормального размера, я не думаю, что вы сможете усовершенствовать себя до смерти, но насколько вы уменьшите свою Небесную Судьбу, это Небесная Воля, Небесная Воля непостижима".

Слова настолько загадочны и туманны, что даже если они и произносятся, то вовсе не произносятся.

Нин Тао, однако, сделал вид, что понимает, и он действовал так, как будто его учили: "Спасибо, брат Динг, за то, что дал мне решение, мне нужно только одно, и, конечно, я не буду жадным, чтобы уточнить большую чашу Предков Поиск Дэн. К тому же, кто бы доработал такую большую чашу для таблетки "Искатель предков"."

"Чтобы ты понял". Однако не волнуйтесь, вы - семя Небесного Дао, и поскольку небеса дали вам этот договор, то небеса определенно не позволят вам умереть. Позвольте мне дать вам предложение, не спешите уточнять, подождите, пока линия жизни не станет длиннее, иначе.........."

Это не продолжалось.

Но Нин Тао понял, что он имел в виду, и он не мог не переключить глаза, чтобы посмотреть на спасательный круг в горшке, который был только первой третью его длины, и, честно говоря, он на самом деле не осмелился усовершенствовать его сейчас. Если бы стоимость Алхимии Небесной Судьбы составляла тысячу или даже семьсот лет, и он это сделал, то время Дан Ченг было бы временем, чтобы выйти на улицу.

Нин Тао отвернулся от своего взгляда и вежливо сказал: "Спасибо брату Дингу за то, что он напомнил мне, что лунная база не была разрушена, я возьму в руки четыре энергии души и рафинирую божественные кристаллы, и когда мой спасательный круг станет чуть дольше, я начну рафинировать".

Инструментальный дух Доброго и Злого Трипода сказал: "При вашей текущей скорости, вы сможете заполнить его примерно через два месяца, и усовершенствование его в то время является наиболее безопасным".

Нинг Тао сказал: "Но я не могу ждать так долго".

"Тогда возьмите эти четыре энергии души, очистите божественные кристаллы и продлить вашу спасательную линию, и помните, что чем дольше ваша спасательная линия, тем безопаснее вы будете". Дух Трипода Добра и Зла сказал.

"Спасибо, брат Динг, теперь я пойду заработаю энергию души". Нин Тао сделал зажимной жест в адрес Трипода Добра и Зла и повернулся, чтобы уйти.

Открывая дверь, летнее солнце заливало, люди приходили и уходили на улицу, некоторые женщины, которые боялись загара, подпирали свои зонтики.

Но даже при таком солнечном свете, вместо того, чтобы почувствовать половину тепла, Нин Тао почувствовал холод. Источник этого холодного, холодного, холодного, холодного в его сердце.

Только сейчас, посреди разговора духа в сосуде Рыбы Доброго и Злого Трипода, дух сосуда Доброго и Злого Трипода не раз напоминал ему о том, что он может заработать достаточно божественных кристаллов.

Это для его же блага?

Когда Бог когда-нибудь говорил так доброжелательно?

Небо и земля недобры, а все - жвачные животные.

Каково точное определение этого дня?

Она по своей природе безжизненна, поэтому не может иметь чувств.

Ты платишь, ты получаешь.

Ты получаешь, ты платишь.

Ты сажаешь семена, ты получаешь плоды.

Ты получаешь фрукты, ты сажаешь причину.

На самом деле, это порядок, и его также можно понимать как закон, который поддерживает существование всего сущего.

Если мир понимается как дом, то именно крыша, каркас поддерживают существование дома. Все, что есть в этом доме, для кого это будет лучше, а для кого хуже?

Размышляя об этом, а затем размышляя о том, что сказал инструментальный дух Доброго и Злого Трипода, его мотивы и цель были очевидны.

Он в действии.

Ему нужны Божьи кристаллы.

И как только он получит то, что хочет, ему это бесполезно.

В это время он получит свободу, которую всегда хотел?

Сможет ли он в то время пережить небесное бедствие и стать бессмертным?

Может быть, он вообще не переживет эту катастрофу!

"Сэр, покупаете картины?" Человеческий голос появился из ниоткуда.

Нин Тао собрал свои мысли и посмотрел.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0895 Глава 0895: Старик не знает друг друга.**

Глава 0895 Старик познакомился, но не знал друг друга Вопросник был даосским монахом среднего возраста, одетый в даосскую мантию и держащий в руках несколько свитков, обыкновенных, ни одна аура не рассеялась на его теле, и его глаза тоже были обыкновенными, без намека на сущность.

Создается впечатление, что он действительно даосист, который продает картины, и, может быть, продаст свои зелья для афродизиации, почувствует кости, расскажет о судьбе и так далее, просто разговаривая с людьми.

Этот человек, Нинг Тао никогда раньше не видел.

"Сэр, вы покупаете картины?" Даосист снова спросил.

Нин Тао покачал головой, как он может быть в настроении купить любую картину.

"Может, тебе стоит посмотреть мою картину". Даоист сказал.

Нинг Тао не хотел его игнорировать и сделал шаг вниз по ступенькам.

Даосист, однако, открыл свиток в этот момент.

Нин Тао не мог избежать увидеть свиток картины, что даосист развернулся, и как раз тогда, когда он увидел, что это было, его шаги остановились, и его глаза не могли двигаться.

Эта картина, это "Шесть путей реинкарнации".

Хотя это была лишь печатная копия Шести Путей Реинкарнации, как даосист, чужой для него, мог продвигать вместе с ним Шесть Путей Реинкарнации?

Увидев Шесть Путей Реинкарнации, Нинг Тао подумал о человеке, который долгое время был вне поля зрения, Фокс Цзи.

Подобно тому, как Нин Тао собирался что-то спросить, даосист передал свиток и сказал: "Эта картина драгоценна, если вы хотите увидеть настоящую, то следуйте за мной".

"Она послала тебя?" Нинг Тао спрашивал.

Даосист, однако, ничего не сказал в ответ, свернул свиток и развернулся, направившись к переулку Университетской полосы.

Нин Тао последовал за даосцем, и недалеко, он оглянулся на обветшалую деревянную дверь слепого массажного салона Ли, и в его сердце возникло сложное ощущение. Это место когда-то было местом, которое он считал домом, и теперь, когда у него больше не было этого ощущения дома, оно становилось все более и более странным.

Даже...

Это заставило его чувствовать себя напуганным.

На Университетской полосе на обочине дороги стояла машина Wuling Macro, а в такси сидела женщина-водитель.

Эта женщина-водитель была знакомой, она была настоящей Ли Чуйчи из Мяо Е.

Видя Ли Чу И, не было необходимости гадать, кто на самом деле искал его под предлогом продажи картин, на самом деле это был Fox Ji.

"Пао Дао не будет сопровождать мистера Нинга, пожалуйста, садитесь в машину". Даосист сделал жест, пожалуйста, для Нинг Тао.

Нинг Тао не двигался и случайно спросил: "Откуда ты знаешь, что моя фамилия Нинг?"

Он использовал версию Небесного Характера очарования Души долины Инь на своем теле, Добрый и Злой Трипод не сказал, даже если он стал женщиной, которую он все равно узнал, но этот даосист знал, кто он, как только встретил, что было нечто странное, что он чувствовал.

Даосист потянулся за ухо, достал миниатюрный приемник и сказал: "Бедный Дао - просто мальчик на побегушках, не вини мистера Нинга".

Нинг Тао больше ничего у него не спрашивал и поехал прямо к машине.

Дверь автомобиля открылась, и еще одно знакомое лицо открылось, это был настоящий Белый Крейн Инь Дашен, который приветствовал: "Господин Нин, пожалуйста, входите".

Нинг Тао не двигался, он увидел маленькую штучку с ноутбуком на коленях и коммуникатором. Только что стало очевидно, что он удаленно управлял даосом, а затем заманил его печатной версией "Фигуры Реинкарнации Шести Дао".

На самом деле Инь Дашэну было легко сказать, был ли он Нин Тао или нет, потому что это было единственное место, куда он мог попасть и из которого он мог попасть.

Взглянув, Нинг Тао сказал: "Куда ты меня ведешь? Не стоит отпускать меня с тобой, не дав ясно понять."

Юн Дашэн смущённо посмотрела.

Ли Чу И повернулась назад и сказала: "Мой хозяин хочет вас видеть, она за городом и хочет поговорить с вами о чем-то очень важном. Там повсюду шпионские агенты, и ты не хочешь раскрыть свою личность, не так ли?"

Только после этого Нин Тао сел в машину, сел рядом с Инь Дашэн, а затем протянул руку и вытащил дверь машины на замок.

Как только он въехал в машину, Ли Чу направился в западном направлении.

Дороги были забиты машинами, приезжали и уезжали, пролетали высокие здания, были всевозможные вывески магазинов, рекламные щиты и всевозможные люди. Все это очень реально, очень занято, и когда ты смотришь в окно машины, это как сон.

Более тысячи лет назад это был центр мира, династия Великих Тан была в полном расцвете сил, и на трон вступили все народы. Но что осталось в конце концов? Просто немного фарфоровых обломков, обветренная каменная кладка.

Нин Тао горько улыбнулся, не зная, почему, он обнаружил, что чем больше он понимал, тем более сентиментальным он стал.

"Мистер Нинг, весь мир говорит, что вы мертвы, но мой хозяин говорит, что вы не умрете, на самом деле я тоже не верю, что вы умрете, это все еще правда." Юн Дасон нарушила тишину в машине.

Нин Тао тоже говорил: "Что твой хозяин делает в это время? Какое-то время не было контакта, почему ты вдруг пришел ко мне сегодня?"

Инь Дашэн сказал: "Господин Нин, вы забыли?"

Нинг Тао слегка замерз, "Что?"

Инь Дашэн улыбнулась и сказала: "Вы дали моему хозяину четыре таблетки предков Поиск, мой хозяин использовал эти четыре таблетки предков Поиск, чтобы отступить и просто вышел в эти несколько дней, первым человеком, которого она хотела видеть, как только она вышла, был ты".

Только тогда Нин Тао вспомнил о прошлом инциденте, в качестве условия убийства императора Николаса Канга, он пообещал разрешить Фокс Цзи использовать Башню Чжэнь Времени один раз и дать ей четыре Родоначальника Искать Дана.

Причина, по которой их было четверо, заключается в том, что у Фоксхима было еще трое мужчин, которые участвовали в битве и также привнесли свою силу. В этой машине было только двое, и один Чанчунь Сон Вэй не приехал, предположительно, со стороны Фокс Цзи. Он ожидал, что Фокс Цзи отдаст по одному каждому из них, но он не ожидал, что она возьмет всех четырех Предков, ищущих Дэна в отступление.

"Как прошло отступление твоего хозяина на этот раз?" Нин Тао спросил еще раз, четыре Предка ищет таблетки, которые он дал всем было качество одной трети бессмертных таблеток, взять четыре, чтобы отступить, ему также было любопытно, что царство Fox Ji достигла сейчас. В конце концов, она сама наполовину бессмертна, всего в одном шаге от того, чтобы быть бессмертным демоном, и до тех пор, пока она переживает катастрофу, она является настоящим бессмертным демоном.

Инь Дашэн сказал: "Почему господин Нин торопится, ты узнаешь, когда познакомишься с моим хозяином".

Изначально Нин Тао хотел снова спросить Фокс Цзи, о чём он хотел поговорить, после того, как услышал его слова, он не потрудился открыть рот, чтобы снова спросить, он догадался, что это будет та же самая фраза после того, как спросил. Он снова переключил взгляд на окно, глядя на мимолетный городской уличный пейзаж, и в его сознании был вопрос Алхимии Небесного Ордена.

"Я слышал, ты построил базу на Луне, что ты там делаешь, как врач по выращиванию?" Ли Чуйчи спрашивал.

Нинг Тао слышал ее, но не удосужился ответить.

Ли Чуйчи слегка ворчал и больше не разговаривал, но захлопнул дроссель под ногами, и Вулинг Хунгуан со скоростью более ста ярдов промчался по полосе.

Культиватор ездит, кого волнует скорость или нет, красный свет или нет, даже эта машина в основном краденая и у нее нет прав.

Вулинг Хондо уехал из города и проехал еще один отрезок проселочной дороги, прежде чем, наконец, добрался до фольклорной тропы.

Нинг Тао вышел из машины и посмотрел вокруг.

Вокруг этого маленького даосского храма нет даже дома, естественно, нет ни благовоний, ни огня, дверь открыта, но в храме предка Санкинга даже нет длинной лампы, только благовония горят в ладанной печи, тихо горящей.

"Это дао моего ученика-внука, которого вы видели, здесь абсолютно безопасно, пожалуйста, следуйте за мной." Инь Дашэн сказал.

Нин Тао кивнул головой и последовал за Инь Дашэном и Ли Чуйчи в даосский храм. Проходя через большой зал, скульптурно оформленный в стиле предков Санкинга, позади него находилась зона, похожая на патио, с отсеками по обеим сторонам и напротив.

Дверь в купе напротив была открыта, и женщина сидела с ней спиной к двери на футоне, а на стене напротив нее висела картина, которая на самом деле была "Шестью путями реинкарнации".

Эта женщина - Фоксгейл.

Что заставило Нин Тао почувствовать себя удивленным и странным, так это то, что Фокс Цзи был демоном, но он, на удивление, не почувствовал и половины намека на демоническую ауру. То, что Шесть Дао Реинкарнация Диаграмма не было ничего хорошего, яростный и злобный, но он не чувствовал злой ауры также. На этот раз ни Фокс Цзи, ни Шесть Путей Реинкарнации Фигура Доу не давали ему ощущения спокойствия, которое было просто ненормальным.

"Мистер Нинг, мы не будем сопровождать вас там, просто идите туда сами." Инь Дашэн сказал.

Нинг Тао подошел один.

Фокс Цзи никогда не оглядывалась назад на Нин Тао, она держала свою медитацию только со скрещенными ногами, глядя на Схему Реинкарнации Шести Дао, которая висела на стене, очень сосредоточенная и не знающая, что она изучала.

Как только Нинг Тао вошел, дверь в комнату автоматически закрылась.

Дверь, конечно, не была автоматической, а тем более умной маной или чем-то вроде того, но автоматически закрывалась тягой пневматической машины, быстро, но без звука.

Это может показаться мелочью, но Нинг Тао знает, что это необычно, потому что для этого требуется чрезвычайно высокая способность понимать, чувствовать и контролировать энергию между небом и землей. Он также смог закрыть дверь тягового органа qi, но закрыть его так быстро, без половины звука, он думал про себя, что он все еще не может этого сделать, по крайней мере, это было трудно.

Дверь в комнату закрылась, и только после этого Фокс Цзи встал с футона и повернулся, чтобы посмотреть на Нин Тао.

Она была такой же, неизменной, самой красивой гоблинкой в мире.

Виксен, эта личность на самом деле является прекрасным доказательством этого. В земном мире тех женщин, которые красивы, но нескромны, часто ругают, как лисичек. Но она была настоящей лисой, и лисицей, которая была всего в шаге от Феи Лис.

"Вот ты где". Фокси нарушила тишину между ними, голос негромкий.

Возможно, она не хотела ничего делать, но только звук ее голоса, падающий в уши Нин Тао, он почувствовал, что что-то дразнят его, заставляя его развиваться немного желание попасть в неприятности.

Тем не менее, он не был светом, чтобы экономить топливо, и он контролировал его желание подняться на вершину в одно мгновение, и углы его рта также показал намек на улыбку: "Вы изменились, больше нет враждебности, больше нет грехов, очень мирно, это очень хорошо".

Фокс Цзи также показал улыбку в Нинг Тао.

Эта улыбка, тысяча очаровательных и соблазнительных.

Нинг Тао пожал плечами, "Я сказал, ты можешь... немного контролировать это? Я, в конце концов, человек, который был твоим отцом".

Он сказал это нарочно.

В прошлом, просто упомянув об этом, она бы разозлилась и даже набросилась на него, совершенно неспособная контролировать себя.

Однако на этот раз Фокс Цзи не отреагировала полусердно, ее лицо все еще сохраняло эту соблазнительную и очаровательную улыбку: "Скажите, какой отец, вы слишком молоды, чтобы быть моим внуком".

Нинг Тао: ".........."

Она добавила: "Это просто мои инстинкты, я родилась лисицей, естественным демоном, и если я каким-то образом повлияла на тебя, то это еще и ты, имбецил отцовства, с имбецильными помыслами, родившимися в твоем сердце".

Нинг Тао на самом деле был безмолвным.

Эта встреча не о том, чтобы обсуждать с ним этику, 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 0896: Наполовину бессмертная дочь**

0896 Глава Наполовину бессмертная дочь Она действительно изменилась, так что раньше она не говорила, но на этот раз она не только сказала, но и сказала это естественно, даже не намекая на смущение.

Что с ней не так?

Атмосфера была немного неловкой с четырьмя глазами.

Несколько секунд спустя Нинг Тао все еще не мог вынести неловкости и сказал: "Ваши люди сказали, что вы хотите поговорить со мной, сказали, что это что-то важное, я здесь, в чем дело?".

Однако Фокс Цзи не ответил на его вопрос, а вместо этого сказал: "Можешь ли ты вытащить талисман из своего тела?". Я хочу видеть тебя таким, какой ты есть, а не таким, каким ты стал."

Нинг Тао сказал: "Ты знаешь, что это я, так почему ты позволил мне переодеться обратно? Эта руна дорогая, стоит как минимум двести тысяч".

"Считай это ради меня?" Голос Фокс Цзи был несравненно нежным, с волшебной силой, которая просочилась в его сердце.

Нин Тао горько засмеялся, повернулся, протянул руку и потянулся, а через несколько секунд снова повернулся. К этому времени он изменился обратно к своему старому "я".

"В конце концов, пришло время рассказать мне?" Он сказал.

"Я уезжаю, и приехал специально к тебе." Фокси сказал.

Нинг Тао слегка замерз: "Ты уезжаешь, куда ты уезжаешь?"

"Разве ты не чувствуешь?" Фокси спросила риторически.

Нин Тао вдруг что-то понял, вспомнив странную вереницу ощущений, которые он только что почувствовал, а затем в удивлении сказал: "Тебя... тебя вот-вот ограбят"?

Фокси улыбнулась и кивнула головой.

"Неудивительно, что я почувствовал, как ты изменилась, как только я приехал, я не почувствовал на тебе демонической ауры, даже твоя Схема Шести Путей Реинкарнации скрывает ауру, это все из-за изменений, которые произошли, когда ты собирался ответить на ограбление?" Нин Тао был любопытен и взволнован, он хотел знать больше, потому что в один прекрасный день он должен был бы пройти через Небесное бедствие, а знать больше сейчас равносильно приобретению опыта.

Фокс Цзи сказал: "Когда культивирование Духовной Силы достигнет Великой Поздней стадии Великого Царства Нирваны, естественное ощущение человека с небом и землёй достигнет уровня, похожего на уровень экстрасенса. Все вещи в этом мире имеют слова, все связаны, чувствуют свое присутствие, сливаются с ними, и ваше дыхание разбавится и станет естественной частью этого мира. Как видишь теперь, я ничего намеренно не скрывал, но ты вообще ничего не чувствуешь, да?"

Ее слова напомнили об этом Нин Тао, и он в мгновение ока рассеял свою собственную ауру, как ивовая нить на ветру, дрейфуя в направлении Фокс Цзи.

Тем не менее, он все еще ничего не чувствовал, не говоря уже о духовном энергетическом поле, демонической и порочной аурой, он даже не мог почувствовать ее дыхание, как женщина. Она была прямо передо мной, потрясающе красивая, несравненно яркая, но с определенной точки зрения, она была как масса воздуха в доме, часть футона, часть стен, часть стола, даже часть ее платья, но только без себя.

Нин Тао отказался от своей ауры, его сердце было поражено и смущено: "Что, черт возьми, здесь происходит?"

Фокс Цзи сказал: "Благодаря благословению четырех таблеток Искателя предков, которые вы мне дали, я уже коснулся последнего барьера, я уже сказал, что ничего намеренно не скрывал, вот как я был, когда вышел из барьера, но....................".

"Но что?"

"Я могу скрыть это от тебя, от всего в этом мире, но я не могу скрыть это от этого рая." После небольшой паузы, Фокс Цзи посмотрела на крышу над головой, божественный свет волнения и ожидания вспыхнули в ее глазах, "Небеса имеют глаза, ничто не может спастись от его глаз. Я чувствую это, оно нашло меня, и в этой пустоте накапливается мощная энергия, и я думаю, что это и есть тот небесный хаос, который я вот-вот перейду на крест".

Нин Тао тоже поднял голову, но он не мог видеть небо, тем более не чувствовать никакой мощной энергии. Вместо этого он увидел паутину, красочного паука, ползающего в середине паутины, неподвижно, ожидая, когда его жертва бросится в сеть.

Каким-то образом, он вдруг почувствовал, что перчатка лисы была добычей, которую паук ждал.

"Я привез тебя сюда, чтобы подвезти в последний раз, ладно?" Фокс Чжи убрала свой взгляд и уставилась прямо на Нинг Тао.

"Где ты собираешься переходить? Когда?" Нинг Тао спросил после.

Фокс Цзи сказал: "Когда я не совсем уверен, что местоположение подтверждено, я хочу встретиться с моей небесной катастрофой на самой высокой горной вершине в этом мире".

"Эверест?"

"Да, это место ближе всего к небу, и еще оно очень чистое, я хочу проводить там время".

"Хорошо, я буду сопровождать тебя, я могу сейчас открыть дверь и отвезти тебя на Эверест, мой сын оставил там кровяной замок, открой дверь, и ты можешь идти." Нинг Тао сказал.

Фокс Цзи посмеялся: "Я знаю, что такое ваша клиника, в моей нынешней ситуации, может быть, мне придется прийти на ваше место, как только я войду. Я не собираюсь выходить из вашего удобства, я переезжаю после того, как встречу вас здесь, и я доберусь до Эвереста этим вечером, вы придете ко мне этим вечером".

Нин Тао кивнул, когда бросил быстрый взгляд, а затем подошел к маленькому квадратному столу у окна. На этом маленьком квадратном столе лежали ручка и чернила, он случайно оторвал кусок бумаги и использовал свою духовную силу, чтобы пролить духовную кровь, затем он нарисовал на этом куске бумаги кровавый замок и передал его Фоксу Цзи: "Возьми этот кусок бумаги с собой, он будет рядом с тобой, когда я открою дверь и приду ночью".

Фокс Цзи сложила бумагу с нарисованным на ней кровавым замком и случайно положила ее на руки, а затем снова, не разговаривая, посмотрела на Нин Тао.

Нин Тао тоже посмотрел на нее, но в сердце у него было что сказать, но он не знал, что сказать. Вдруг, зная, что она собирается уходить, его сердце на самом деле протянуло намек на разочарование, и слабое чувство потери.

В комнате царила тишина, и атмосфера снова была немного неловкой.

"Папа". Внезапно Фокси открыла рот и лаяла.

Нин Тао замер на месте, она не возражала, что он сказал, что он ее отец, это было достаточно неожиданно, но она не ожидала, что в этот особый момент, она на самом деле взяла на себя инициативу, чтобы называть его отцом.

Фокс Чжи сладко улыбнулась: "Разве ты не всегда говорил, что ты мой отец? Я вот-вот уйду, и я взывал к тебе как отец, почему я не осмелился сказать "да"?"

Нин Тао горько смеялся: "Раньше, когда я говорил, что это твой отец, ты ненавидел убивать меня, а теперь, почему ты вдруг вспомнил, что снова назвал меня отцом"?

"Хотя ты уничтожил мое возрождение, ты также дал мне творение, и мы вроде как компенсировали это. Но Я еще должен отплатить тебе за доброту, которую ты дал Мне в твоем воспитании, и Я называю тебя отцом, как и на небесах". Фокси сказал.

Нинг Тао улыбнулась: "Ладно, еще раз назовешь меня папой, обещаю, так и сделаешь".

Фокс Чжи, однако, перестал кричать: "Ты хорошо думаешь".

Нинг Тао: ".........."

"Обними меня, тогда я должен двигаться". Девушка-лисичка расправила руки широко, размером с ласковым связующим движением.

Нинг Тао не двигался, он не мог двигаться.

На этой встрече она хочет попрощаться с ним, как с отцом, или она хочет спровоцировать его, как отца, намеренно?

Но не имело значения, если он не двигался, Фокс Цзи пошевелилась, и она подошла и мягко обняла Нин Тао с распростертыми объятиями.

Теплое, мягкое сжатие принесло смущение и напряжение, и необъяснимо, лицо Нинг Тао немного покраснело. В присутствии этой лисицы он вел себя как беспилотный ученик младших классов.

Но нечего стыдиться.

Потому что, в конце концов, он был ее отцом, упоминал о моче и вытирал ей задницу.

Фокс Чжи отпустила Нин Тао с улыбкой в углу рта: "Я пойду, увидимся вечером".

"Хмм." Нинг Тао не знал, что сказать.

Он хотел поговорить с Фокс Цзи о Духе Дана из "Поисков предков" и поделиться с ней своим опытом в Инь Хуэй, но подумал, что ему придётся встретиться сегодня вечером, и тогда будет ещё не поздно поговорить снова.

Повесившаяся на стене "Диаграмма реинкарнации шести Дао", без бриза, летела на тело Фокс Цзи, и в мгновение ока ее кожа снова была плотно покрыта "татуировками", узорами и рунами, которые выглядели жутковато, но придавали ей другой вкус.

Фокс Цзи вышла за дверь, взяла с собой Ли Чу И и Инь Дашэна.

Нин Тао задержался на некоторое время в этом неизвестном даосском храме, затем открыл удобную дверь и вернулся в Небесный дом Cai Tonic семьи.

На Небесном Семейном Культивируемом Дворе царила тишина.

Он не говорил о своей встрече с Фокс Чжи с Добрым и Злым Динь.

Человеческое лицо на Добром и Злом Триподе тоже не закрывало на него глаза.

Он взял что-то с полок и открыл дверь прямо в зал Бога Луны.

Когда Дверь Удобства закрылась, человеческое лицо на Добром и Злом Триподе открыло глаза и, не сказав ни слова, посмотрело на окровавленную стену замка.

После полузвука он внезапно открыл рот, и золотой свет в штативе закрутился и зарылся в рот, как будто наткнулся на вихревое течение.

Это нормально - открывать глаза, но никогда не открывать рот.

К сожалению, Нинг Тао не видел......

В тайном, скрытом от посторонних глаз пространстве под Залом Бога Луны не прозвучало ни одного звука и ни одного ветерка.

Нин Тао выпустил штатив с благовониями красоты и заготовку для танца, а затем начал дорабатывать Древний Поиск Дана.

Ему необходимо было уточнить по крайней мере две таблетки предков, которые можно было бы разделить на две нормальные таблетки: одну для использования Алхимии Небесной Судьбы для уточнения Квази Бессмертного Данского уровня таблетки предков, и одну для входа в прошлое пространство-время. Перед подписанием акта Алхимии Небесной Судьбы, он хотел побеседовать с Дэном Лингом Родоначальником, Южными Вратами, ищущим Бессмертного.

Однако, это должно быть после того, как Фоксхайм уехал.

Что такое апокалипсис?

Как это случилось?

Насколько это страшно?

Все это он хотел выяснить.

Огонь черного и белого духов с золотым ореолом возник из Мэй Сян Дао, а в Дан Бланке внутри Мэй Сян Дао произошла загадочная реакция культивирования, при этом свет Дана и Дан Ци быстро менялись.

Примерно через полчаса Мэй Сян Дин жужжала, и пламя Дан автоматически затухло.

Поиск голубя размером с яйцо Дэн спокойно лежал в кастрюле с ладаном красоты, с отчетливым золотистым ореолом в кровавом свете Дэна.

Все еще две трети качества Бессмертного Дана.

Если бы можно было усовершенствовать квази-всемортальное качество Бессмертного Дана, то где была бы необходимость подписания договора Божественного Ордена Алхимии? Но этот третий был как ров, и он не мог пройти мимо него.

Без пролития нет никакой выгоды.

Даже Лис Цзи, которая должна была пройти через стихийное бедствие, не смогла бы сделать Бессмертную таблетку, и даже если бы она прошла через стихийное бедствие, она, вероятно, не смогла бы сделать Бессмертную таблетку, если бы она не была хороша в этом. И все, что ему нужно было сделать, это подписать контракт на Небесную Алхимию Судьбы, и он сможет его усовершенствовать, только представьте себе цену, которую ему придется заплатить!

Он нарезал "Поиск предков Дана" из "Мэй Сян Дао" на две отдельные части и разложил их на две маленькие фарфоровые флаконы. Затем он отправился на лунную базу, еще рано, он не хотел тратить время впустую, он должен был собрать энергию To-Shin и To-Shine, и он должен был собрать энергию To-Love.

На этот раз пришло время для Мягкого Тянь Иня и Линь Цинь Шу.

Он размышлял о том, какое оправдание он может найти, чтобы забрать их с базы и забрать их, чтобы исследовать тайное царство Луны.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0897: Вершина Святой горы**

0897 Глава Вершина Священной горы Удобная открытая дверь, Нин Тао выходит уже на вершину Эвереста, снежный ветер пришел, давая людям ощущение бритвенного лезвия. Белый кристаллический снег покрыл все и сделал место очень чистым.

Это было самое высокое и чистое место в мире, и действительно пригодное для переселения и восхождения.

На краю скалы, на краю десятитысячно-девяностомиллиметрового обрыва, стояла Лиса, в белом платье, плывущем по ветру, стройная фигура, казалось бы, готова уйти в любую минуту.

"Вот ты где". Фокс Чжи не оглядывалась назад, но на затылке у нее, кажется, также выросла пара очаровательных глаз.

Нинг Тао подошел к ней, а потом встал на его сторону.

Перед вами каньонная бездна, которая с первого взгляда не видит дна, а впереди катятся возвышенные горы, с заснеженными вершинами, которые высотой выше, чем высота. Эти горы, это уже непальские горы.

Нин Тао до сих пор не могла почувствовать в себе ауру женщины, она была похожа на эту снежную гору, часть этого снежного ветра, только без себя.

Трансцендент - бессмертный, который выпрыгивает из реинкарнации.

И если ты все еще чувствуешь земное, какой в этом смысл?

В первый раз он сказал: "Ты......." Нин Тао открыл рот, чтобы что-то сказать, но потом сказал слово "ты", а потом не знал, что сказать.

Печаль и потери распространились по его сердцу.

Фокс Цзи посмотрел на него и сладко улыбнулся: "Сегодня хороший день для меня, ты должен радоваться этому".

Легкая улыбка появилась из угла рта Нинг Тао, но она была неохотной.

Фокс Цзи засмеялся и сказал: "Ты беспокоишься о том, что я не справлюсь с переходом и поднимусь в дым?".

Нин Тао кивнул: "Насколько я знаю, шансы на провал очень высоки".

Шансы на неудачу действительно очень высоки, только двое или трое из ста смогут сделать это, может быть, один", - сказал Фокси. Но что это? Когда вы коснетесь барьера, вы поймете, что вы тоже сделаете шаг. Ты сложишь все, что у тебя есть, и будешь сражаться с небесами за шанс".

Нинг Тао понял, что это был побег из тюрьмы, просто сказать это так, было бы большим ударом по пейзажу.

"Я приготовил выпивку, пойдемте со мной на двоих." Фокс Цзи сложила ее спину и пошла по направлению к заветренной горной скале рядом с ней.

Снег был очищен от снега, и на относительно плоском коричневом камне лежал алтарь вина и тарелка дынь и фруктов.

Фокс Цзи сидела на земле с улыбкой на углу своего рта: "Это вино - мое собственное вино Фокс Бессмертное, и по сей день эта дыня и плоды - также духовные травы и плоды, которые я специально собрал из глубокого горного леса. В это время сегодня я хочу выпить это вино с тобой наедине в этом мире".

Нин Тао почувствовал необъяснимое чувство в сердце, и на его лице появилась улыбка: "Глубокая честь".

На этот раз улыбка вовсе не была принудительной, это была улыбка от сердца.

Фокс Цзи открыл печать и вылил вино в две чаши.

Вино было красновато по цвету и распространяло не только аромат вина, но и ауру этого вина.

Человек - самый красивый человек, вино - самое лучшее вино, какую причину терять?

Нин Тао закончил чашу вина: "Вот, я выпью за тебя чашу вина и пожелаю тебе успеха в твоем прохождении".

"Одолжить тебе доброе слово". Фокс Цзи и Нин Тао стискивали миски с вином и прикрывали их лица во время выпивки.

В глазах многих людей она - убийца-дьявол, но на этот раз каждое движение такое нежное и очаровательное.

Двое мужчин разговаривали и смеялись во время выпивки.

Еще одна чаша вина, Нин Тао сказал с улыбкой: "Это действительно неожиданно, когда ты была маленькой девочкой, которая была полна решимости стать преемницей социализма, ты оседлаешь ветер и отправишься в бессмертный мир".

"Было бы неплохо быть обычной женщиной, если бы она не проснулась." Fox Ji издал вздох: "Но ты еще и быстрый, ты самый могущественный гений, которого я когда-либо видел, я уверен, что ты бы вовремя коснулся этого барьера, чтобы пересечь его и стать бессмертным".

Сердце Нинг Тао дрогнуло: "Я слышал, как ты говорил об этом барьере несколько раз, что это за барьер?"

Преграда, о которой я говорю, это не стена или сеть, а закон этого неба", - сказал Фокс Цзи. Ты не можешь это увидеть, единственный способ почувствовать это - это почувствовать".

Нинг Тао закрыл глаза и попытался естественным образом почувствовать эту сторону неба и земли, но ничего не почувствовал.

Фокс Цзи улыбнулся и сказал: "Когда вершина вашей духовной силы будет достигнута и ваша физическая душа будет идеально сплавлена и достаточно сильна, чтобы воздействовать на механизм ци неба и земли, вы естественным образом почувствуете это".

Нинг Тао в какой-то степени понял.

Это небо и земля - тюрьма, и все в мире - пленники, так что если ты пленник и хочешь выйти, то будет ли надзиратель все еще наказывать тебя?

И в нем лежит апокалипсис.

Этот барьер не нужно было трогать, когда он был настолько мощным, что влиял на небо и земную чакру, он естественным образом прикасался, и наступал небесный катаклизм.

И все же, была одна вещь, которую Нинг Тао не мог понять: "Мы с тобой сидим здесь и пьем, где было ограбление в тот день, и когда оно случилось?"

Фокси сказал: "Ты не чувствуешь, но я чувствую". Небесная обитель каждого человека различна, вам не нужно это понимать, когда вы прикоснетесь к барьеру, вы естественно поймете".

"Ну, достаточно, чтобы ты сказал мне это, давай выпьем." Нинг Тао занял чашу с вином.

Они снова начали пить.

Иногда лисички смотрели на небо, не зная, наблюдали ли они за небесным гороскопом или чувствуя, что наступает день.

Нин Тао сказал: "На этот раз, помимо того, что я приехал, чтобы увидеть тебя через трудности и дать тебе последнюю поездку, у меня также есть одна вещь, о которой я хочу поговорить с тобой".

Фокс Цзи посмотрел на Нин Тао: "О чем ты хочешь со мной поговорить, так это о предке, который ищет Дух Дэна, верно?"

Нинг Тао стучала зубами и улыбалась: "Ты догадалась, я была во Времени и Пространстве не один раз, и я вижу ее каждый раз, когда ухожу". Кстати, ее зовут Южный Сект Ищущий Бессмертных, и она - Дан Бессмертный из Древней Эры Линга".

Нин Тао медленно рассказывает историю, от поиска бессмертного до снежного Вэйяна.

Алтарь вина Фокс Фей был пуст.

Его история рассказана.

Фокс Цзи долго молчала, прежде чем сказала: "Тогда я совершила много грехов, чтобы найти Древнего Дэна, и мне повезло с тобой встретиться. В тот день ты остановил меня на Летающей скале горы Удан и не отпустил из мести, я тогда был зол, но, оглядываясь назад, ты был прав. Вы дали мне четыре таблетки предков, каждая из которых имеет третью часть качества Бессмертных таблеток, и я использовал их для отступления, чтобы достичь эффекта Бессмертных таблеток предкового уровня, так что мне не нужно было захватывать Дух Духа Дана. Так почему ты до сих пор так одержим идеей пойти за ней?"

Никто никогда раньше не задавал Нин Тао этот вопрос, и это был первый раз, когда он столкнулся с ним.

На мгновение он не знал, как ответить.

Fox Ji затем сказал: "У вас уже есть полная формула, с вашим талантом и достижения в области алхимии, это только вопрос времени, прежде чем вы можете уточнить Древний Ищущий Дан, который полностью соответствует качеству бессмертного Дана, почему вы до сих пор так решительно, чтобы найти ее?

Нинг Тао горько улыбнулась: "Она сказала, что я тот, кого она горько ждала".

Фокс Леди замерла на мгновение, а потом засмеялась: "Я действительно лишняя, спрашиваю, что такое любовь в мире, и учу людей, что жизнь и смерть связаны между собой". Ты идешь за любовью, и я тебя не остановлю, но ты должен быть осторожен".

Нин Тао медленно рассказывал: "Первоначально у нас не было никаких чувств, я просто хотел найти ее, вернуть ее и разгадать тайну конца Древней Эры Линг. Но позже, когда мой контакт с ней увеличился, я привязался к ней, и я был действительно тот, кого она ждала, без нее я просто не мог взять Дэна Родословной Искателя".

Фокс Чжи удивился: "Почему?"

"У меня аллергия на предков Дэна". Нин Тао сказал: "Мне нужна ее помощь, прежде чем я смогу съесть целого Ищущего Рода Дэна, и если бы у меня не было ее помощи, чтобы съесть целого Ищущего Рода Дэна, с силой моей аллергической реакции на Дэна, я бы, вероятно, умер".

"На самом деле, тебе тоже не нужно принимать таблетку для поиска предков, ты культивируешь Небесное Дао, которое отличается от нас". Инь и янь настолько далеки друг от друга, что твоя любовь к ней не должна существовать". Фокси сказал.

Нин Тао горько смеялся: "Причина, по которой я так настойчив, заключается в том, что слово любви на самом деле самое легкое, и у меня тоже есть свои трудности... Забудьте об этом, просто оставьте это в покое". Это хороший день для тебя, какой в этом смысл".

"Что-то связанное с этой клиникой."

Нинг Тао не сказала, но она могла догадаться.

"Это было действительно непрощающее место." Фокс Чжи сказал: "Если это кто-то другой, я могу убить за тебя, если это что-то другое, я могу сделать это за тебя, но только если это связано с этим... Я тоже не могу тебе помочь". Я не советую тебе, но тебе нужно быть осторожнее".

Нинг Тао кивнул и посмотрел на небо.

Снежинки трепещут в небе.

"Где Бессмертное царство?" Он спросил ни с того ни с сего.

Фокс Цзи тоже посмотрел на небо, но только через полминуты сказал: "Вообще-то, я тоже не знаю, но по легенде... это место должно быть красивым".

Нинг Тао улыбнулся и сказал: "Ты иди первым, я приду к тебе позже".

Как только Фокс Цзи пошел этим путем, у него уже было два знакомых в Бессмертном царстве, другим был Инь Юэ Фея Тан Цзисянь.

Внезапно, Фокс Цзи проползла через "винный стол" между ними и перешла на сторону Нин Тао. Нин Тао думал, что она будет сидеть рядом с ним, но она не могла прилечь и положить голову на его свернутые колени.

"Ты......." Нинг Тао необъяснимо напряжена.

Фокс Чжи стучала зубами и улыбалась: "Почему ты так нервничаешь? Я вот-вот уйду, и хочу немного полежать у тебя на руках, как будто меня держат в твоих объятиях после нескольких часов".

Нинг Тао стеснялся вставать, даже не обнимаясь.

Фокс Цзи посмотрел на Нин Тао с лестной улыбкой: "Папа".

Нинг Тао: ".........."

Он всегда думал, что это ее папа, но когда люди действительно просили обнять его и называли папочкой, он не осмеливался сказать "да".

Фокс Цзи закрыла глаза, и углы ее рта были спокойны с намеком на улыбку.

Нинг Тао просто сидела со скрещенными ногами и смотрела ей в лицо. Она собиралась уходить, а он хотел запомнить ее лицо, каждую деталь.

Он отправился на небесную беду, и ему пришлось пережить не только небесную беду, но и два бедствия Линь Цинь Хуа и Небесного Семейства Кай Тоник. Он не знал, сможет ли он попасть в Бессмертное царство, а если да, то откуда он был уверен, что сможет с ней познакомиться?

Сказочное царство, возможно, еще одно космическое пространство.

Она где-то в миллиардах световых лет.

Он здесь в миллиардах световых лет.

Как мы встретимся?

Бряк!

Из глубин неба снежинки вдруг раздался приглушенный гром, сотрясающий небеса!

Снежинки в небе стали очень медленными, как будто бесчисленное множество маленьких ручек держат их вверх, боясь, что они разобьются на части, чтобы разместить их осторожно.

В тот день, изменился!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась 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/)**