**Ранобэ:**  Возвращение после 10000 лет культивирования

**Описание:** Проснувшись, Цзян Тянь узнал, что еще не умер. В прошлой жизни Цзян Тянь был членом семьи Цзян в Цзиньлин. Он был опозорен тем, что его невеста нарушила договор о браке, поэтому ему пришлось жениться на девушке из семьи Чжао.
Чжао Сюэцин, его жена, была первой красавицей в Ханчжоу. Несколько лет спустя он пережил семейный кризис, и его близкие умерли один за другим. С отчаянием, виной и ненавистью, Цзян Тянь спрыгнул со скалы. Но он не умер. Вместо этого он начал путешествие совершенствования, которое длилось десять тысяч лет в другом пространстве.
Он стал верховным богом, но он умер в процессе открытия вселенной. С сожалением о своих родителях и чувством вины за Чжао Сюэцина, Цзян Тянь, у которого остались тысячи лет воспоминаний, поклялся, что на этот раз он не позволит своим любимым перенести какие-либо обиды или невзгоды!
☆ Об авторе ☆ Gang Li You Mi - онгоинг веб-писатель, начал карьеру после 80-х годов, написал почти десять новелл. Он начал писать в 2011 году, и его первый роман «Возрожденный шик» получил 50 миллионов просмотров.
Перевод с китайского с 48 главы.

**Кол-во глав:** 1-312

**Глава 1 - Возвращение**

Глава 1 - Возвращение из перерождения

Город Линчжоу. Первая областная больница, психиатрическое отделение.

Тело Цзян Тяня, лежащего на больничной койке, внезапно вздрогнуло и он открыл глаза.

Его зрачки мерцали, как - будто миллиарды звезд, в пространстве вселенной.

"Воды!"

"Цзян Тянь, ты проснулся?" – услышал он удивлённый возглас. Это был нежный приятный голос.

Сразу же после этого, ледяной сосуд коснулся его губ и холодная вода потекла по его горлу, понемногу проясняя сознание Цзян Тяня.

В тот момент, когда он увидел девушку, которая поила его водой, Цзян Тянь тревожно вскрикнул: «Сюэ Цин, ты жива?»

У девушки были черные волосы, до плеч, и красивые глаза - яркие, как драгоценные камни. Ее длинные ресницы, пухлые губы и тонкие черты лица делали ее похожей на фею с картины. Он не осмелился в это поверить и протянул руку, чтобы дотронуться до волос девушки и подтвердить свои подозрения.

"Цзян Тянь, что ты делаешь?"

Чжао Сюэ Цин подсознательно отпрянула назад, избежав прикосновения Цзян Тяня. Ее ясные глаза наполнились страхом.

"Неужели, я вернулся?"

Красивое лицо Чжао Сюэ Цин было предельно ясным и, смотря в ее глаза, лицо Цзян Тяня внезапно дрогнуло и его сердце заполнили волны воспоминаний.

Прошлое промелькнуло в его голове, как слайд.

Будучи наследником семьи Цзиньлин Цзяна, Цзян Тянь первоначально был помолвлен с богатой девушкой из Яньцзин. Однако, девушка внезапно разорвала помолвку, сделав Цзян Тяня посмешищем Джинлинга. В ярости, Цзян Тянь избил молодого мастера, который пришел тогда, чтобы расторгнуть помолвку, тем самым, вызвав огромную шумиху.

Его дед приказал выгнать всю семью, вместе с Цзян Тянем, разорвал с ними все отношения и сослал их в провинцию Линь.

В провинции Линь, Цзянь Тянь тайно женился на дочери из семьи третьего сорта - Чжао Сюэ Цин и, таким образом, стал зятем семьи Чжао.

Хотя Чжао Сюэ Цин имела миловидную симпатичную внешность и даже имела звание самой красивой девушки во всей провинции Линь, Цзян Тянь, который считал себя молодым мастером из богатой семьи, просто смотрел на нее свысока.

Однако, обладая добрым сердцем, Чжао Сюэ Цин все еще не оставляла Цзян Тяня и не стеснялась лечить его и заботиться о нем.

В 2012 году семья Цзиньлин Цзян пережила огромные потрясения.

Отец попал в тюрьму за преступление и покончил с собой.

Дедушка Чжун не выдержал этого потрясения и умер.

Его мать попала в автомобильную аварию на шоссе, а его самого сбил грузовик и дело пахло запланированным убийством.

После того, как семья Цзяна была уничтожена, Лю Ванфэн немедленно оскалился в сторону Чжао Сюэ Цин, заставляя её подчиниться ему.

Однако, Цзян Тянь тогда не умер.

Это путешествие длилось 10000 лет!

Всего за пятьсот лет Цзян Тянь перешел от самого базового уровня телесной подготовки к уровню большого успеха! Он испытал девять уровней скорби и стал бессмертным!

В течение нескольких тысяч лет Цзян Тянь упорно трудился, чтобы продвинуться вперед и пересек вселенную, чтобы доказать своё мастерство!

Он - непобедимый Бог Войны, Бог-Король! Он пронесся по звездному небу и мог уничтожить целую планету, лишь подняв руку. В конце концов, он достиг уровня первоначального Бога.

Первоначальный Бог, Верховный Бог.

Его сила заключалась в том, что он мог развивать свою собственную вселенную. Он мог прорваться через времена и создать вселенную, которая была бы полностью его детищем.

Только в последний момент он понял, что, хотя он поднялся на вершину вселенной и обошёл всех существ на звездном небе, но сожаление о смерти его родителей и его глубокая вина в отношении Чжао Сюэ Цин, всё ещё бередили его сердце и душу!

«Все почести вселенной нельзя даже сравнить с улыбкой любимого человека. Жить вечно приятно только в сопровождении близких людей. И я никогда не смогу отпустить эту боль».

"Сюэ Цин, с твоей шеей все в порядке?"

Когда Цзян Тянь опомнился, он смущенно убрал руку. Синяк на ее шее оставил сумасшедший, который душил ее несколько дней назад.

Цзян Тянь почувствовал, что его Море энергии Ци совершенно иссякло и у него не осталось ни единого проблеска Истинной Божественной Сущности. Он задумался и спросил, поколебавшись на секунду: «Сюэ Цин, какой сейчас год и какой сейчас день?»

«12 марта 2007 года» - Лицо Чжао Сюэ Цин внезапно померкло.

«В этом году мне 25 лет, я окончил университет 3 года назад и год назад женился на Сюэ Цин».

Вспышка экстаза появилась в глазах Цзян Тяня, когда он пробормотал: «Так значит, еще есть 5 лет, пока великие семьи не начнут свою атаку на нас! У меня в запасе много времени!»

"Что ты сказал?" - Чжао Сюэ Цин с беспокойством посмотрела на Цзян Тяня.

"Я в порядке! Давай уйдём отсюда сейчас же!" - Цзян Тянь сорвал шприц и, не заботясь о крови на руке, быстро поднялся с кровати и подошел к окну. Он стоял с руками за спиной и зловеще улыбался: «Хе-хе, так что будет, если я немного посовершенствуюсь? Я могу попробовать!»

«Хм-м, через эти пять лет я смогу достичь уровня Учрежденного Фонда или даже стадии Золотого Ядра! По крайней мере, я точно буду непобедим, на этой земле!»

После этого он посмотрел на небо - его глаза излучали намерение убивать, как - будто он собирался разорвать небо на части.

«В прошлой жизни ты оскорблял и убивал мою семью. В этой жизни я заставлю тебя заплатить за это в тысячекратном размере!»

«Я заставлю небо дрожать, а землю - подчиняться мне! Я переверну весь мир с ног на голову!»

Увидев эту сцену, медсестра так испугалась, что ее лицо побледнело: «Мисс Чжао, у вашего мужа снова агония. Хотите еще одну инъекцию транквилизатора?»

«Нет, не нужно» - Чжао Сюэ Цин покачала головой и вздохнула, в сердцах.

В этот момент зазвонил телефон. Лицо Чжао Сюэ Цин напряглось и она поспешила ответить: «Да, директор, я в больнице, ухаживаю за Цзян Тянем. Уже заканчиваю и немедленно возвращаюсь в офис!»

Повесив трубку, Чжао Сюэ Цин сказала Цзян Тяню: «Цзян Тянь, ты можешь сам взять такси?»

«Нет проблем, давай» - махнул рукой Цзян Тянь.

Чжао Сюэ Цин с беспокойством посмотрела на мужа и вышла из комнаты.

«Сюэ Цин, я принёс тебе слишком много огорчений, в прошлой жизни. Теперь же, я хочу подарить тебе счастливую и стабильную жизнь. Клянусь, я никогда никому не позволю снова причинять тебе вред и страдания!» - тихо промолвил Цзян Тянь

Видя угасание девушки, глаза Цзян Тяня вспыхнули глубокими эмоциями.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 2 - Серьезная болезнь Старейшины Тана**

Глава 2 - Серьезная болезнь Старейшины Тана

Цзян Тянь покинул больничную комнату и пошёл по коридору, мимо дверей других палат. Внезапно, он услышал вопли плача, доносящиеся изнутри.

Цзян Тянь подозвал медсестру и спросил: «Почему люди так плачут?»

«Старейшина Тан, вероятно, уходит от нас» - вздохнула она, с явным сожалением.

«Старейшина Тан?»

«Тан Гочжу - эксперт по боевым искусствам, он когда-то был инструктором тигриного батальона, военного округа Лин-Нан, объединяя Вин Чун, Гонконг и Куай Ли Фу Кулака в военный кооператив, чтобы захватить врага. Относительно распространения боевых искусств Южной Секты, знаете ли вы знаменитую звезду боевых искусств Ли Лонга? Это его младший ученик-брат» - ответила медсестра, с выражением восхищения.

«Старейшина Тан не только обладает сильными навыками в боевых искусствах, но и является сострадающим и праведным человеком. Он учредил благотворительный фонд боевых искусств и поддержал сотни детей, которые не могут посещать школу. Его очень уважают, в том числе, жители Линь Чжоу!» - Молодая медсестра была очень тронута.

Старейшина Тан был мастером боевых искусств и его учеников можно было встретить по всему Китаю. Он был наставником многих военных главнокомандующих и даже был на короткой ноге с лидером военного сектора Линнань.

Это было потому, что семья Тан была первым выдающимся классом в провинции Линь. Они были намного сильнее, чем семья Лю и другие семьи.

«Да, я слышал, что мастер боевых искусств и инструктор Тигров, можно сказать, является самым известным человеком во всей провинции Линь!» - Цзян Тянь кивнул и повернулся, чтобы заглянуть в больничную палату.

У кровати он увидел очень красивую девушку, которая держала руку старейшины Ли и плакала.

Палата была заполнена людьми, все они выглядели внушительно. Судя по их одежде, они были либо богатыми, либо благородными.

На кровати лежал старик, на лице которого отражалась печать почтенного возраста. Его глаза были плотно закрыты, лицо выглядело бледным и увядшим, а скулы обострились от напряжения, словно он задерживал дыхание.

«Многоуважаемый доктор Чен, другого пути нет? Может, получится продержаться ещё три месяца и дождаться, пока секретарь Тан вернется с обучения в партийной школе?!»

«Охранник Вэй, пожалуйста, простите старика доктора, но я уже ничем не могу помочь!»

«Странная болезнь старейшины Тана была обнаружена слишком поздно. Прямо сейчас, эта болезнь уже распространилась по всему телу, из-за чего его органы перестают работать и он выглядит как небесное существо. Замедлить этот процесс не смогло бы даже снизошедшее божество!»

Когда он закончил говорить, вся аудитория снова наполнилась горестными воплями.

Многоуважаемый Доктор Чэнь, Чэнь Цзиши, был Божественным Королем Линь Чжоу, а его учитель - Имперский Врач Красной Стены Чжан Янхао.

И посреди этой сцены отчаяния, из-за двери донесся тихий возглас:

"Что ты сказал!? Ты смеешь сомневаться в моих медицинских навыках и исцелении?!» - Чэнь Цзиши посмотрел на вошедшего Цзян Тяня и глаза его наполнились яростью.

Чэнь Цзиши был весьма известен в Линь Чжоу, даже семье Тан приходилось относиться к нему с уважением. Но сегодня он был унижен этим ребенком. Он не мог спустить с рук такой дерзкий выпад!

"Что? Поставил под сомнение ваши медицинские навыки?"

"Могу я спросить, кто ты, вообще?" – спросил охранник Сяо Вэй, нахмурившись.

Этот мальчишка был еще молод, но его высокомерие было безгранично. Его гордость была задета и он не мог понять, что происходит.

«Меня?»

Цзян Тянь сказал, с мягкой улыбкой: «Моя фамилия Цзян, и я единственный человек в мире, который может спасти Старейшину Тана!»

"Какая-какая фамилия?"

"Какой самоуверенный!"

Эти слова повергли в шок всех присутствующих. Волны удивления пронеслись в их сердцах и они не могли в это поверить.

«Скажите, вы действительно знаете, как ему помочь?» - красивая женщина подняла голову и впервые осторожно взглянула на Цзян Тяня, нахмурив брови.

В это время молодой человек, который стоял позади Чэнь Цзиши, внезапно саркастически рассмеялся: «Интересно, кто это, не тот ли сумасшедший Цзян Тянь?!»

Молодой человек был очень высоким, с красивым лицом, и до зубов вооружённый. Гулять с ним по улице определенно было бы безопасно.

«Хе-хе, У Чаохуэй, я действительно становлюсь сумасшедшим, когда встречаю врагов!»

Взгляд Цзян Тяня упал на молодого человека и его глаза вспыхнули холодным светом. Ву Чаохуэй был молодым хозяином семьи Ву и приспешником Лю Ванфэна.

В его предыдущей жизни, в течение этого периода времени, в провинции Лин, он больше остальных нападал на Цзяна Тяня.

«Чао Хуэй, что ты сказал? Он сумасшедший?» - удивленно спросила красивая женщина.

«Определённо, сумасшедший!»

Чэнь Цзиши стоял, положив руки за спину, и с презрением смотрел на Цзян Тяня: «Если вы хотите унизить меня, лучше подумайте о своей собственной ценности! Я советую вам не дурачиться и убираться отсюда!»

Принцесса клана Тан, Тан Линлун, была первой девушкой провинции Линь. Ее внешность и тело были непревзойдённы, а темперамент - неземной. Даже Ву Чаохуэй был увлечен ею в течение долгого времени и ухаживал за ней изо всех сил.

Невестка старейшины Тана Чэнь Синь могла только смотреть на Чэнь Цзиши и горько улыбаться:

«Старейшина Чен, поскольку у вас нет другого выбора, почему бы вам не позволить ему попробовать? Кто знает, может, еще есть шанс на выживание?».

«Тетя, он сумасшедший, что он может сделать? Не позволяйте ему оскорблять старейшину Тана!» - холодно хмыкнул Ву Чаохуэй, презрительно глядя на Цзян Тяня.

Однако, Чэнь Цзиши ухмыльнулся и махнул рукой. Затем, он посмотрел на Цзян Тяня с насмешливым выражением:

«В этом мире нет никого, кто мог бы вылечить пациента, которого я не смог. Если вы сможете вылечить старейшину Тана, я готов принести вам чай и воду и признать вас своим хозяином!»

В тот момент, когда он сказал это, вся аудитория подняла шум.

Ву Чаохуэй мрачно посмотрел на Цзян Тяня и его сердце преисполнилось желанием отмщения.

«Я прошу Леди Тан, мисс Тан и Многоуважаемого Доктора Чена остаться в качестве свидетелей. Остальные пусть покинут помещение!»

Цзян Тянь саркастически посмотрел на Ву Чаохуэй, который стоял возле Старейшины Тана, заложив руки за спину.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 3 - Цзян Тянь**

Глава 3 - Цзян Тянь

Ву Чаохуэй шипел, в гневе: «Что ты сказал, черт побери? С каких это пор я стал неважным человеком?»

Но вскоре, все, кроме Чэнь Синя и Тан Линлун, вышли.

Цзян Тянь посмотрел на Чэнь Цзиши и равнодушно сказал: «Многоуважаемый Доктор Чен, у вас есть серебряные иглы?»

Чэнь Цзиши презрительно фыркнул, передавая кожаный мешок с иглами.

Цзян Тянь взял мешочек с иглами и достал острый трезубец. Он проткнул им кончик пальца, и на нём тут же появилась капля свежей крови.

"Что ты делаешь?"

Раздались потрясенные крики. Чэнь Цзиши был сбит с толку: «Цзян Тянь, почему ты порезал свой собственный палец, вместо того, чтобы сделать иглоукалывание Старейшине Тану?»

Цзян Тянь проигнорировал его. Он взял с кровати блокнот, оторвал чистый лист бумаги и начал рисовать на нем своей кровью.

Кровавые закорючки изгибались как земляной червь. Через минуту они образовали странный талисман.

«Это талисман! Бог мой! На дворе двадцать первый век, а вы все еще хотите использовать старомодные суеверия для лечения болезней?» - Чэнь Цзиши не знал, смеяться или плакать.

Человек перед ним, возможно, не сумасшедший, но он определенно был лжецом.

Чэнь Синь и Тан Линлун были также ошеломлены.

«Смотреть внимательно! Пожиратель Душ!»

Взрыв!

Цзян Тянь использовал левую руку, чтобы применить странную технику пальцев. Он произнес заклинание и бросил талисман в голову старейшины Тана. В этот момент, глаза у всех широко открылись. Это была невероятная, великолепная и беспрецедентная сцена!

Талисман загорелся в воздухе, превращаясь в красный луч света, выстреливший из кончика пальца Цзян Тяня в голову старейшины Тана.

Везде, где проходил красный луч, воздух наполнялся сильнейшим жаром. Все сразу почувствовали себя так, словно оказались в печи.

Потоки чернильного газа вырвались из головы старейшины Тана и направились к крыше.

В то же время, ужасающий крик, похожий на вопль старой вороны, разнесся по всей палате.

«Что это?»

Черная аура изменилась и фактически образовала черный череп, размером с жернова. Он был плотным, до такой степени, что выглядел так, будто был сделан из черного клея, скрежетал зубами и злобно смотрел на Цзян Тяня.

Внутри палаты подул холодный ветер, в то время как черный воздух распространялся в пространстве. Сцена была ужасающей, а температура резко упала. Как - будто, все оказались в ловушке, в ледяной пещере, и безудержно дрожали.

Кряк! Стеклянная чашка на тумбочке резко покрылась слоем белого инея и, наконец, треснула.

«Это призрак?» - Чэнь Цзиши был так напуган, что его лицо побелело, а все тело пробила сильная дрожь.

"Ммм, ммм, трехлетний призрак! На вкус должен быть очень хорош! Это может стать отличным подкреплением для моего тела!» - Цзян Тянь совсем не паниковал. Его глаза вспыхнули жадностью, как-будто оголодавший встретился с вкусной едой или нищий - с золотом.

«Что? Малец, ты меня не боишься?» - Призрак удивился и сердито завопил.

И тут, огромная сила всасывания стала затягивать призрака. Он вопил и боролся изо всех сил, изгибаясь, чтобы ускользнуть.

Но все было бесполезно.

В мгновение ока, его полностью проглотил Цзян Тянь, как будто он был китом, пьющим море.

«Теперь я точно сыт!» - Цзян Тянь похлопал себя по животу, чувствуя себя очень довольным - его аура наполнилась духом Инь-демона Ци, а он только этого и ждал.

Метод совершенствования тела энергией ци заключался в том, чтобы поглощать энергию ци, тем самым укрепляя сухожилия и кости, а также, улучшая физическое телосложение.

Обычные техники могут только поглощать чистую Духовную Ци Неба и Земли для укрепления тела.

Но Цзян Тянь, в настоящее время, использовал технику совершенствования Божественного уровня - «Хаотическое Искусство Творения», которая может поглощать все виды энергии и ауры!

Будь то сила звезды, духовная энергия природы, аура призрака или миазм, все они были подвластны ему. Он брал их сущность и использовал для своего совершенствования!

Вся публика пребывала в молчаливом ошеломлении!

Чэнь Синь и Тан Линлун не могли вымолвить ни слова.

«Ах, как хорошо-то!»

Насколько сильно все были ошеломлены, настолько проворно и легко старейшина Тан встал с кровати и от души рассмеялся: «Я только что видел Короля Ада. Этот судья велел мне поставить свою подпись в Книге Жизни и Смерти! Но вдруг, Большая рука внезапно потянула меня назад. Интересно, кто это был? Когда я открыл глаза, то увидел, что это был Божественный Доктор Цзян! "

Все были ошеломлены.

Цзян Тянь использовал свои медицинские навыки? Кажется, это были настоящие божественные навыки!

«Нет необходимости проверять моё состояние! Я полностью выздоровел и отлично себя чувствую!»

Старейшина Тан махнул рукой, а затем, обеими руками обхватил руку Цзян Тяня, непрерывно тряся ее: «Жизнь этого старика была дана мне вами! Мистер Цзян, спасибо! Спасибо вам большое!»

«Старейшина Тан, не нужно быть вежливым».

Цзян Тянь отпустил большую руку старейшины Тана и повернулся к нему спиной. Он взглянул на Чэнь Цзиши и спросил: «Многоуважаемый Доктор Чен, вы убедились в моей компетенции?»

Чэнь Цзиши был поражен, он опустил голову и улыбнулся: «Я сдаюсь! Я сдаюсь! Мы искренне принимаем это!»

«Хорошо, я встану на колени и признаю поражение!» - Лицо Чэнь Цзиши покраснело, он поднял подол своей одежды и собирался опуститься на колени.

В Абрикосовом Лесном Королевстве его навыки были не так хороши, как у других, и он всегда неуважительно относился к Цзян Тяню, поэтому, ему вполне полагалось стоять на коленях перед ним.

«Забудь это! Я не принимаю поклонение от такого глупого ученика, как ты»- бросил ему Цзян Тянь и выскочил за дверь.

«Мистер Цзян, подождите минутку!» - Старейшина Тан погнался за ним, догоняемый Тан Линлун.

Он начал изучать медицину в возрасте восьми лет. В возрасте двадцати лет он стал врачом под руководством своего учителя Чжан Янхао и начал практиковать медицину в возрасте тринадцати лет. В возрасте тридцати трех лет он покинул зал своего наставника и приехал в провинцию Лин, чтобы открыть собственную школу. Сорокалетний «король иглы бога» получил признание по всему городу, известный как «тот, кто повергнет своей иглой даже короля ада».

Но теперь, он, фактически, был побежден молодым парнем. Он не мог не почувствовать небольшое разочарование и унижение.

«Многоуважаемый Доктор Чэнь!» - подбодрил его громко произнесённым званием Цзян Тянь.

Чэнь Цзиши покачал головой и горько рассмеялся над собой, а затем, повернулся и ушел.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 4 - Хаотическое Искусство Творения**

Глава 4 - Хаотическое Искусство Творения

«Цзян Тянь не сможет вылечить старейшину Тана, а его самохвальство и вовсе может привести к несчастным случаям в медицинской практике. Поэтому, ваше задание – избить этого парня до смерти. С поддержкой клана Тан, власти не будут преследовать вас!

В коридоре Ву Чаохуэй курил сигарету и свирепствовал, давая указания двум головорезам, как им следует расправиться с Цзян Тянем.

Но вдруг его глаза полезли на лоб:

Он увидел, как Старейшина Тан и Цзян Тянь стоят вместе и общаются, при этом, Старейшина Тан выглядит энергичным и как будто на десять лет помоложавшим:

"Я провожу вас, хорошо?"

Ву Чаохуэй широко раскрыл рот. Бамс! - Сигарета упала на землю и он не мог поверить в увиденное.

Ву Чаохуэй схватил Тан Линлун и спросил: «Линлун, как Старейшина Тан? Что происходит?»

«Вы безмозглый человек!» - Тан Линлун дала ему пощёчину и сердито сказала:

«Как вы могли заявлять, что Цзян Тянь сошел с ума, когда он на самом деле необыкновенный?! Если вы не хотели позволить ему вылечить Деда, то какое у вас должно быть сердце?»

"Он… он необыкновенный? Это что, шутка?"

Лицо Ву Чаохуэй пылало от боли и смущения.

Но Тан Линлун уже ушла далеко от него.

Проводив Цзян Тяня до выхода из больницы, старейшина Тан, со счастливым лицом, сказал: «Господин Цзян, я попрошу Сяо Вэя отвезти вас!»

"Не нужно! Я пойду сам!" – махнул ему рукой, в знак отказа, Цзян Тянь.

Ему нужно было найти уединенное место для самосовершенствования, поэтому, он не хотел, чтобы кто-то беспокоил его.

«Мистер Цзян, что я могу сделать для вас? Может, перечислить медицинский сбор или как-то ещё отблагодарить вас?» - Спросила Тан Линлун.

«О, дайте мне сто долларов. У меня нет денег на обед!» - сказал Цзян Тянь, неожиданно хлопнув себя по лбу.

Поскольку Чжао Сюэ Цин уходила в спешке, она даже не оставила ему денег, чтобы вызвать такси.

«О, вы хотите денег? Нет проблем! "

Как мог такой волшебный человек не иметь денег?

Тан Линлун, не колеблясь, передала Цзян Тяню всю пачку денег из своего кошелька и спросила:

«Господин Цзян, у вас есть банковская карта? Я могу перевести вам сто тысяч, для экстренных случаев».

«У меня нет банковской карты», - сказал Цзян Тянь, горько рассмеявшись. После увлечения алкоголем его знали в каждом банке. Однажды, он прокутил десятки тысяч юаней и заимствовал деньги в долг даже на сигареты.

Поэтому, Чжао Сюэ Цин не давала ему сотовый телефон и не позволяла ему брать с собой деньги или банковскую карту.

Глядя на постепенно удаляющееся такси, Тан Линлун внезапно остановилась и сказала: «А ведь я даже не взяла его контакты для связи!»

«С этим мистером Цзяном действительно стоит подружиться!» - Старейшина Тан, сложив обе руки за спиной, глубоко вздохнул.

«Понял!» - коротко ответил Сяо Вэй.

После небольшого перекуса, Цзян Тянь вызвал машину и направился к утесу высотой 1000 футов, на западной окраине провинции Линь.

Незаметно, прошло более десяти часов.

Небо было покрыто звездами.

На Утесе Тысячи Футов было совершенно тихо.

Под сосной, залитый лунным светом, сидел Цзян Тянь.

Длинные нити энергии Белого Духа сходились со всех сторон, заставляя ветки над его головой энергично трястись. Они были как щупальца, врывающиеся в его тело.

"Закаливание тела Первого Уровня прошло успешно!"

Внезапно Цзян Тянь открыл глаза и вздохнул.

Его зрачки сверкали, как пара ярких огней, мерцающих без остановки.

Этой ночью, Цзян Тянь очистил призрачную ауру в своем Море Ци и впитал духовную ци небес и земли, приблизившись к чистой истинной сущности.

«Вхуу!» - Цзян Тянь выдохнул полосу белого воздуха, длиной три метра.

В это время восемь меридианов в его теле, а также, его конечности, наполнились истинной сущностью. Его сила выросла до такой степени, что казалась бесконечной. Теперь, он мог одним ударом ладони разбить гигантский валун.

«В моей предыдущей жизни техникой совершенствования, на которой я сосредоточился, было морское заклинание Облака Дракона. В то время, первым континентом, на который я последовал за своим Учителем, была вселенная Святого Происхождения, наполненная духовной энергией. Этот метод совершенствования, естественно, был прост в использовании, но не достаточно универсален".

Цзян Тянь вспомнил свой опыт прохождения сквозь пустоту и путешествия по вселенной, и не мог не почувствовать лёгкой ностальгии.

Внезапно, уши Цзян Тяня дернулись и он услышал тихий голос в ста метрах от него. Он не мог не усмехнуться: «Кто это там притаился? Пора уже выходить!»

«Ха-ха, сумасшедший Цзян, у тебя слух как у собаки? Сам не умный, но уши здоровые!»

Двое здоровенных мужчин вышли из густого леса. Они были большими и сильными, на руках виднелись татуированные драконы и тигры. Злобное выражение лица давало понять, что они пришли не для того, чтобы подружиться.

Длинноволосый мужчина зловеще засмеялся: «Брат, ты действительно сумасшедший. Разве ты не слышал о славе звезд-близнецов? Кто-то хочет, чтобы мы забрали твою маленькую жизнь, поэтому тебе просто нужно спрыгнуть со скалы и избавить нас от лишних хлопот!»

« Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет , нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет ...»

Гильдия Звёздного Света была одной из трех лучших группировок в провинции Линь. Они насчитывали тысячи приверженцев и смело шли на убийство.

Двойное Зло Звездного Света, как называли эту парочку, было козырем всей их группировки. Они были чрезвычайно известны в мире боевых искусств и почти никто не осмелился бы бросить им вызов.

Легенда гласит, что когда-то они были детьми Шаолиня, где каждый ребёнок обладал невероятной силой и мог сражаться с пятью или шестью мужчинами, одним ударом разбивать мешок с песком и одним ударом разбивать деревянную доску, толщиной в два сантиметра.

Цзян Тянь беспомощно вздохнул, поднял руки за спиной и медленно подошёл к ним.

В прошлом он одолел вселенную, подавил все расы на звездном небе, одним щелчком пальца убил Святого Правителя, чтобы истребить Дитя Бога. Он одним ударом убил великого демона, в результате чего десятки тысяч мастеров дрожали от страха перед ним.

Кто бы мог подумать, что эти два хулигана осмелятся спровоцировать его? Они просто не отличали жизнь от смерти.

«Хорошо, если ты не спрыгнешь со скалы, то упражняться будем уже мы!» - Лысый мужчина зловеще рассмеялся, сделал шаг вперед и нанес удар в грудь Цзян Тяня.

Шаолинь, Кулак Архата.

«Трэш-ш!»

Цзян Тянь только презрительно рассмеялся и ударил лысого по голове.

Появилась свежая кровь и куски мяса полетели в воздух.

Лысый мужчина мгновенно отлетел на пять метров. Его спина была прижата к острому камню и он чуть не сломал позвоночник.

«Черт! Он отбросил его на пять метров. Какая ужасная сила!»

Глаза длинноволосого мужчины широко распахнулись от неверия. Его сердце преисполнилось смятения и он чуть не упал на землю от испуга.

Им же было сказано, что этот сумасшедший Цзян чрезвычайно слаб и всегда подвергался издевательствам со стороны других. Как он мог вдруг стать таким могущественным?!

«Это только цветочки, господа! Я могу и продолжить! Скажите мне, кто является вашим заказчиком, и я пощажу вас от физической боли!» - Цзян Тянь озадаченно покачал головой.

Он понял, что должен быть более осторожным, сражаясь в будущем. Ведь сейчас он использовал только 10% своей силы, а лысая голова амбала уже была разбита вдребезги.

Хотя он совершенствовался в течение десяти тысяч лет и достиг Изначального Божественного Царства, обогнав все расы на звездном небе, все это надо было оставить в прошлом.

Да, прямо сейчас он защищался и противостоял попытке применения насилия. Но будет совсем не смешно, если в жертву будут принесены жизни.

Тем не менее, никто не узнает о смерти здесь.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 5**

Глава 5 - Одна ночь ожидания

«Брат, ты действительно неплохо сражаешься, но независимо от того, насколько хороши твои боевые искусства, ты все еще никто перед лезвием ножа. Могу я спросить, сможешь ли ты противостоять холодному оружию?»

Длинноволосый мужчина, с безжалостным видом, вытащил острый клинок, мерцавший холодным светом. С ревом он подпрыгнул в воздух и ударил Цзян Тяня по голове. Этот удар ножом был приёмом его гордости. Это был чрезвычайно мощный удар, сопровождающийся резким свистящим звуком. Сияющий клинок отразил его злорадную улыбку. Он уже предвкушал, как стальной нож прорежет череп и как разлетятся кровь и мозги.

"Цзян Тянь, убегай!" - Прячась в кустах и наблюдая за этой сценой, Сяо Вэй невольно вскрикнул. Его лицо было бледнее бледного и он даже не успел вытащить пистолет.

Скорость противника была просто невероятной.

Цзян Тянь не увернулся. Вместо этого, он стоял там, как бревно.

"Кламс!"

Неожиданно, в тот момент, когда длинный клинок ударил Цзяна Тяня в голову, раздался удар металла о металл, как будто клинок угодил в сталь.

Длинноволосый мужчина только почувствовал волну неконтролируемой отдачи, обрушившуюся на него. Нож яростно отскочил назад, его кисть дрогнула и стальное оружие чуть не вылетело из его руки!

"Закаливание тела Первого Уровня означает, что я не боюсь мечей или копий!" - Глаза Цзян Тяня вспыхнули от высокомерия и он глубоко вздохнул.

"Боже ты мой!" - Сяо Вэй вдохнул холодный воздух.

Длинноволосый мужчина отшатнулся назад. Он опустил голову и увидел, что его ладонь была порезана и истекала кровью. Клинок из 67 слоев дамасской стали фактически превратился в обрубок.

Цзян Тянь коснулся своей головы, которая не пострадала, и рассмеялся.

Закаливание тела Первого Уровня означало способность противостояния холодному оружию, но это было немного.

Как только человек достигнет пика закалки, ему даже не нужно будет бояться огня пулеметов. А достигнув стадии Чистой Ци, можно держать бомбу голыми руками и оставаться невредимым.

"Облачение золотого колокола Железной одежды, хенглийской кунг-фу тринадцатой гвардии?" - Длинноволосый мужчина уставился на голову Цзян Тяня и в его голове появилась серия имен.

Он действительно не знал, как объяснить такие способности Цзян Тяня. Он как будто увидел бога демонов.

«Кто был зачинщиком? Если ты не скажешь, я тебя убью!»

Цзян Тянь посмеивался, шагая, с руками за спиной, словно прогуливаясь по парку.

«Великий герой Цзян, пожалуйста, пощади мою жизнь». Да, это был Ву Чаохуэй – это он сказал мне убить тебя!» - Здоровяк дрожал от страха.

«О, так это он » - глаза Цзян Тяня вспыхнули свирепым убийственным намерением.

«О, великий мастер, не убивай меня!» - мне просто нужны были деньги, чтобы помочь людям избавиться от их проблем. Старейшина, пожалуйста, прости меня. Пожалуйста, пощади мою жизнь!» - в испуге молил о пощаде головорез.

«Великий Мастер, теперь ты будешь моим почитаемым Старейшиной. Старейшина Цзян, я буду хорошим сыном и никогда не осмелюсь обидеть тебя снова! Я должен почитать тебя! Просто отнесись ко мне как к маленькому несмышлёному засранцу и отпусти!»

Бац!

Он думал о себе как о безжалостном человеке, который, не колеблясь, убивал. Однако, только после встречи с по-настоящему злобным человеком он осознал, что он был просто пустышкой, которую другие могли сокрушить одним поднятием руки. Столкнувшись со смертью, он испугался и молил о пощаде.

"Забудь это. Ты просто муравей. Убийство тебя принесет только неприятности» - Цзян Тянь слабо улыбнулся, ему было наплевать на Двойню Извергов из гильдии Звездного света. Задачей было избавиться от главаря, а им был Ву Чаохуэй.

"Спасибо, Старейшина, что не убил меня!" - Длинноволосый мужчина выглядел так, как будто ему была предоставлена амнистия. Он использовал обе руки, чтобы подняться с земли и постоянно кланялся.

«Но не стоит рубить людей, ведь это могут увидеть маленькие дети – что, если они испугаются?»

"Ахххххххххххх! Так больно!"

Правая рука длинноволосого человека превратилась в кровавое месиво. Ему было так больно, что все тело сковала судорога и он мгновенно потерял сознание.

У лысого же мужчины было такое сотрясение мозга, что его теперь можно было сравнить с растением. Цзян Тянь даже не потрудился обратить на него своё внимание и пошел по горной тропе.

«Господин Цзян, я охранник старейшины Тана, Сяо Вэй. Мы встречались раньше, я отправлю вас обратно в город!» - сказал Сяо Вэй, дрожащим голосом.

Он не мог понять силы Цзян Тяня, но он мог заключить, что Цзян Тянь не был обычным мастером боевых искусств.

Чтобы иметь возможность достичь такого сверх уровня, с точки зрения медицинских навыков и боевого мастерства, этот тип человека был просто как бог.

"Ладно!"

Цзян Тянь бросил на него взгляд и почувствовал, что ему нечего возразить. В конце концов, спуск с горы занял бы много времени.

Сяо Вэй приехал на черном внедорожнике Wrangler. Это был просторный автомобиль и из его окон открывался хороший вид на пейзаж.

Сяо Вэй обладал отличными навыками вождения и он очень плавно вёл машину по горной дороге, опасаясь побеспокоить, тряской, Цзянь Тяня.

Что касается Цзян Тяня, он сел на пассажирское сиденье, закрыл глаза и медитировал, не говоря ни слова.

«Господин Тан обеспокоился, что Ву Чаохуэй нанесет вам вред, после вчерашнего, поэтому, он приказал мне следовать за ним».

«И он действительно угадал. Должен ли я сообщить об этом старейшине Тану?»

"Нет нужды!" – открыв глаза, коротко прокомментировал Цзян Тянь.

"Мистер Цзян действительно широко мыслит!" – сказал Сяо Вэй, с восхищением.

«Хе-хе, старейшине Тану не нужно волноваться обо мне. Я убью этого гада, как курицу!»

Цзян Тянь выглянул в окно и пронзил пространство пронзил лучом намерения убийства.

"Но как я могу их просто взять и убить!? Это было бы слишком легко! Ву Чаохуэй, Лю Ванфэн и три замечательных семьи Джинлингов заслуживают настоящей игры в кошки-мышки! Они будут молить меня о смерти!»

Небо уже заалело рассветом, когда Цзян Тянь вернулся в свою старую резиденцию.

Хотя Цзян Тянь был обычным мальчиком и обладал средними способностями, его родители его обожали и купили ему виллу в качестве свадебного подарка.

"Я вернулся!" - Войдя в гостиную, Цзян Тянь увидел Чжао Сюэ Цин и ее отца Чжао Хучэна, сидящих на диване, как будто они ждали, что он войдет.

Чжао Сюэ Цин испытывала к нему чрезвычайно сложный спектр эмоций – от сочувствия до страха и отвращения.

И без того изначально хрупкие отношения между этой парой давно были разрушены им.

Она разочаровалась в нем и выполняла свои обязанности только как жена.

«Ты даже смог найти дорогу домой?! Где ты пропадал прошлой ночью?» - Чжао Сюэ Цин была немного зла.

Она не спала всю ночь и теперь ее глаза были ярко-красными, с темными кругами под ними.

Вчера, вернувшись с работы и увидев, что Цзян Тяня нет дома, она вдруг вспомнила, что поспешно покинула больницу и даже не оставила ему денег на такси. Она сразу запаниковала и подумала, не потеряется ли он.

Сначала, она пошла в полицейский участок, чтобы сообщить об этом. Однако, полиция отказывалась начинать розыски человека, до истечения 24 часов с момента его пропажи.

Тогда, Чжао Сюэ Цин поехала домой из больницы и на протяжении всего пути звала его криком. Ее голос охрип, но никто так и не отозвался.

И теперь, видя, что Цзян Тянь возвращается не спеша, она не могла скрыть раздражения и негодования.

«Милая Сюэ Цин, Цзян Тянь имеет право на свою собственную жизнь, не стоит мешать ему!» - Чжао Хучэн тихо засмеялся, но Цзян Тянь увидел презрение в его глазах.

Сердце Цзян Тяня было словно зеркало. Он уже почувствовал опасность для клана Цзян и боялся, что пожалеет об этом до смерти.

Чжао Хучен был директором правительственного офиса зоны развития, а его жена была сильной женщиной, которая основала медицинскую компанию.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 6**

Глава 6 - Набор в отдел по связям с общественностью

Естественно, Цзян Тянь не мог рассказать им, что он уезжал совершенствоваться. Он сел и объяснил всё так: «Я просто хотел немного прогуляться по трехсотметровому обрыву»

«О, ты ездил к Утесу Тысячи Футов? Там пустынно, так что ночью туда соваться небезопасно. Тебе стоит быть осторожнее!»

Чем дольше говорил Чжао Хучэн, тем слабее становилась улыбка на его лице.

Этот парень был совершенно безумен. Идти одному, ночью, к скале 1000 футов? Как он не боялся быть растерзанным дикими зверями?

Он тайно сожалел, что у него действительно не было никаких дальновидных перспектив. Он понимал, что клан Цзяна доживает свою историю.

Без поддержки семьи Цзян, Цзян Тянь был просто бесполезным для него. С точки зрения способностей и регалий, он даже не мог сравниться с Лю Ванфэном!

«Цзян Тянь, что ты думаешь о состоянии своего мозга? Оно всё ещё не достаточно нормально? У тебя есть планы устроиться на работу?»

Несмотря на то, что Чжао Хучэн смотрел на Цзян Тяня свысока, он все еще был его близким родственником, поэтому ему все равно следовало выразить свою обеспокоенность.

Цзянь Тянь вернулся из тысяч лет совершенствования и обладал безграничными сверхъестественными способностями. Ему было бы легко зарабатывать деньги, так зачем ему идти на работу?

«Цзян Тянь, если у тебя есть время, то тебе стоит научиться управлять бизнесом. Если же тебе всё ещё действительно плохо, то можно, по крайней мере, начать с базового уровня связей с общественностью и продаж!» - нахмурившись заметил Чжао Хучен.

Этот паренек казался полностью безнадёжным. У него уже даже не было интереса к работе.

Просто не убивай мою дочь своим сумасшествием. Ты все еще ждешь, что я позабочусь о ней! Ну и шутник!

«Поскольку у дяди есть мысли о том, чтобы меня воспитать, я пойду на работу в компанию к Сюэ Цин!»

Да, он также работал в компании Сюэ Цин в своей предыдущей жизни.

Однако, в этой жизни, вернувшись после тысячелетнего совершенствования, где он однажды достиг вершины вселенной, он абсолютно не мог допустить, чтобы это произошло.

«О, ну отлично! Лучше делать хоть что-то, чем не делать ничего!» - Чжао Хучен засмеялся, а затем подумал, что если он пойдёт на работу, это может привести к ещё большему хаосу в их семье.

Цзян Тянь молча кивнул.

«Сюэ Цин, подумай о том, о чем я говорил с тобой раньше. А сейчас, у меня встреча, поэтому, я ухожу!»

Чжао Хучен посмотрел на свою дочь, а затем, встал и ушел.

Сюэ Цин уже собиралась развестись с Цзян Тянем, но она просто не могла на это решиться.

Через некоторое время напряжение ушло.

Хотя Цзян Тянь выглядел спокойным, правда была в том, что его сердце пребывало в смятении.

В их доме была лишь одна комната и практически отсутствовала приличная мебель. 29-дюймовый телевизор – и тот Чжао Сюэ Цин купила на барахолке. Хотя его родители давали расходы на проживание каждый квартал, а Чжао Сюэ Цин была менеджером по исследованиям и разработкам, в компании её семьи, а потому, её зарплата была неплохой, но большая часть денег была потрачена на лечение Цзян Тяня, а остаток расходовался на еду.

Чжао Хучен недолюбливал Цзян Тяня и хотел, чтобы его дочь с ним развелась, а потому, естественно, он не помогал ему ни центом.

Когда Цзян Тянь готовил завтрак, он тихо поклялся:

«Сюэ Цин, я не хочу, чтобы ты продолжала жить в такой бедности! Я хочу, чтобы ты стала богатой, могущественной и влиятельной! Я хочу прославить тебя! Я хочу сделать тебя женщиной, которой завидуют все женщины в мире!

«Выздоровел ли этот ребенок? Он даже может готовить? Возможно, его психическое заболевание сопровождается перемежающимся приступом?»

После обеда Чжао Сюэ Цин завела свой красный «Шевроле Корус» и отвезла Цзян Тяня в фармацевтическую промышленную группу Чжао, расположенную на финансовой улице города Линь Чжоу.

Основным бизнесом этой компании была китайская патентная медицина. Она входила в первую десятку предприятий всего города Линчжоу. Её активы также достигали размера в сто миллионов, а её сотрудники имели очень высокую зарплату. Чжао Хучен также был проницательным человеком, он позволял некоторым чиновникам и вторым поколениям брать деньги с их фиктивных рабочих мест в компании, чтобы им было легко устанавливать различные отношения с ним. В результате, как только они въехали на стоянку перед компанией, они увидели, как много роскошных автомобилей приезжает и уезжает. В основном, здесь были японские или корейские автомобили, и среди них было несколько роскошных спортивных машин.

«Я помню, что в прошлой жизни Чжао Сюэ Цин, казалось, устроила меня в отдел по связям с общественностью!»

Цзян Тянь шел по коридору и видел проходящих мимо работников мужского пола, одетых в костюмы с галстуками. Были здесь также и работницы, в коротких юбках - все они пребывали в приподнятом настроении и выглядели очень энергично, заставляя его чувствовать себя так, будто он работал здесь всю жизнь. В своей предыдущей жизни, после того, как семья Цзяна была разрушена, семья Лю напала на семью Чжао и поглотила фармацевтическую промышленность Чжао.

Компания была исключена из списка в Линчжоу, за одну ночь. Все эти люди стали безработными.

«Я разговаривала с управляющим по персоналу. Ты можешь обратиться непосредственно в отдел по связям с общественностью. Я помогу тебе с процедурами приема» - сказала ему Чжао Сюэ Цин.

Отдел по связям с общественностью занимался, в основном, тем, что сопровождал клиентов и официальных руководителей и решал такие базовые вопросы, как организация питания и питья, урегулирование отношений и встреч, подпись заказов, оповещения о зарплате – в общем, простой непыльной работой.

«Сюэ Цин, если я тебя смущаю, давай не будем раскрывать наши отношения!» - тихо предложил Цзян Тянь.

По правде говоря, Чжао Хучэн также понимал это. Он хотел прицепиться к клану Цзяна, но уже предчувствовал, что дела клана Цзяна были не очень хорошими. Поэтому, брак Цзяна Тяня и его дочери оказался крайне скромным и незначительным, что вынуждало его негодовать.

Цзян Тянь прошлого щеголял в качестве великого божественного воина. Он был тираном и никто не осмеливался оскорбить его. Но теперь, он был психопатом, который подвергался насилию.

"Тогда, я пойду!" - Цзян Тянь направился к офису отдела по связям с общественностью.

«Там легко работать, но ты должен помнить: не пей слишком много – береги свой мозг!» - обеспокоенно кинула, вдогонку, Чжао Сюэ Цин.

"Понял!" - Сердце Цзян Тяня наполнилось теплотой и нежностью. Несмотря на то, что он часто избивал ее, она все еще выполняла свой долг как жена! Войдя в отдел по связям с общественностью, Цзян Тянь был ошеломлен.

Мужчины в этом офисе были высокими и красивыми, а женщины были молодыми и их лица и фигурки можно было охарактеризовать как модельные!

«В моей прошлой жизни, когда я поступил на работу в офис, мой мозг не работал должным образом. Я не заметил тогда, что отдел по связям с общественностью был заполнен красивыми мужчинами и женщинами!»

Цзян Тянь улыбнулся, нашел пустой стол и сел.

Не все из этих мужчин и женщин были столь красивы, но все они были очень хорошо одеты.

В этот момент, они как раз завтракали, пили кофе, болтали о разных интересных вещах и полностью игнорировали Цзян Тяня.

«Новенький?» - наконец кто-то заметил его.

"Да!" - Цзян Тянь посмотрел на парня, сидящего рядом с ним.

Молодой человек был очень красив, но его глаза были сонными и он широко зевал. Было ясно, что прошлой ночью он был на гулянке и все еще не отошел от похмелья.

«Черт, я думал, что на это место возьмут прекрасную нимфу, но кто бы мог подумать, что это будет какой-то дрянной старый некрасивый парень?! Как кто-то вроде тебя, с такой внешностью, может войти в отдел по связям с общественностью?! – вздохнул молодой человек.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 7**

Глава 7 - Желтая Сущность Девяти Драконов, Взрыв Удачи

В своей прошлой жизни Шен Ле был самым верным другом Цзян Тяня, с тех пор, как тот присоединился к компании.

В момент жизни и смерти для семьи Чжао у Цзян Тяня не было иного выбора, кроме как вернуться в семью Цзян, чтобы всё уладить.

Именно Шэн Ле самоотверженно бросился на защиту Чжао Сюэ Цин, в результате чего был искалечен, поскольку ему сломали обе ноги и нанесли ножевые ранения.

В дальнейшем, хотя Шен Ле и выжил, полностью восстановить его ноги так и не удалось и из-за этого его бросила любимая девушка, променяв на какого-то богача. Шен Ле стал прибегать к выпивке, пытаясь забыть своё горе.

Перед смертью, Цзян Тянь однажды навестил Шэн Ле и тот расплакался, ругая себя за то, что, якобы, не выполнил свою роль брата и плохо защищал Чжао Сюэ Цин.

«В прошлых жизнях мы с тобой защищались, как дикие собаки. Нас давили, как муравьев, а мы даже не способны были отомстить».

«В этой жизни я возродился. Несмотря ни на что, я отплачу тебе за твою великую доброту и помогу тебе достичь вершины твоего величия!»

Взгляд Цзян Тяня слегка сузился и он глубоко вздохнул.

Когда настало время для работы, вошел министр отдела по связям с общественностью Дин Яхань и хлопнул в ладоши, чтобы Цзян Тянь представился.

Брак Цзян Тянь и Чжао Сюэ Цин никогда не упоминался в компании.

Цзян Тянь встал и представился коллегам.

Когда все увидели, что этот парень не представляет из себя ничего особенного, они продолжили общаться друг с другом, проигнорировав его и не утруждая себя аплодисментами.

"Разве это приветствие не слишком простое? Вы пришли в отдел связей с общественностью, а здесь надо уметь болтать языком!

Вот меня зовут Шен Ле. Но другие называют меня «Мастером-убийцей буферов»! Если клиент - женщина, то ни одна не устоит передо мной!»

Цзян Тянь хмыкнул. Конечно, я знаю твое имя.

Только вот, свою производительность ты слегка преувеличиваешь! Почему-то я помню, что ты не закрыл ни одного бизнеса-процесса, за последние полгода!

"Пойдем, покажу тебе местные достопримечательности!" - Шен Ле похлопал Цзяна по плечу и засмеялся.

«Наш отдел по связям с общественностью - это место, наполненное красотками, но самым красивым цветком является Ву Фанфэй!» - Шен Ле указал на высокую стройную девушку с ярким, будто театральным, макияжем на лице.

«Раньше она была моделью в компании и являлась лицом линейки косметических продуктов. Говорят, что она работала только два года, а уже купила себе большой дом и спортивный автомобиль!». Теперь, когда возраст модели для неё прошёл, её присоединили к работе в нашей компании. Она получает годовой оклад и комиссию в 500 000 юаней! "

В 2007 году 500 тысяч юаней были определенно очень высокой зарплатой.

Цзян Тянь кивнул и посмотрел на Ву Фанфэй.

«Предупреждаю, не обижай ее!»

Шен Ле слегка улыбнулся и добавил: «Все в нашей компании, не говоря уже о мужской половине, являются ее поклонниками. Остальные красивые девушки из отдела по связям с общественностью также являются ее приспешницами. Если ты обидишь ее, то просто станешь изгоем и уж точно больше никогда не сможешь найти здесь себе девушку! Да что уж там – тебя, наверняка, просто выставят из компании!»

«О да, она красивая», - кивнул Цзян Тянь.

Видя, что Цзян Тянь, похоже, заинтересован, Шен Ле ядовито сказал: «Но не забывай о том, что Ву Фанфей не твоего полёта птичка! Даже такой красавчик, как я, не достоин её, а с твоей внешностью дело и вовсе безнадежно!»

"Да!" - Цзян Тянь коснулся своего лица. Когда я достигну стадии совершенствования ци, я изменю свою внешность и напугаю вас до смерти своим ядовитым языком.

"Ей нравится Цзян Цюшуй!" – сказал Шен Ле, с негодованием, - «Но Цзян Цюшуй еще более высокомерен, чем она!»

Внезапно, он кивнул в сторону двери и сказал: «Видишь, это тот парень. Как ты думаешь, он красивее меня?»

"Определенно, красивее!" - Цзян Тянь посмотрел на дверь.

Он увидел высокого и статного юношу с красивым лицом, который опоздал. Его костюм ручной работы был безупречно сшитым, с идеально ровными стрелками на брюках, а обувь была сделана старым итальянским сапожником, что демонстрировало его хороший вкус.

«Осенняя Вода, вот ты и здесь! Загляни-ка ко мне в кабинет, поболтаем немного!» - Дин Яхан, доселе казавшийся строгим, расцвел от радости.

Мало того, что способности Цзяна Цюшуй были выдающимися, его достижения были не менее значительными. Кроме того, его дядя был заместителем начальника Управления по борьбе с наркотиками.

По мнению начальника, Цзян Цюшуй был его драгоценностью, даже если тот ошибался. Цзян Цюшуй, гордо неся свой портфель, направился в кабинет Дин Яханя. Все работницы смотрели на него своими красивыми глазами, как будто они были фанатками, уставившимися на своего кумира.

Даже Ву Фанфэй, которая сначала выглядела вялой и подавленной, теперь расцвела, глядя на него с восхищением и обожанием.

«Эх.. он потрясающий! Мы никогда не сможем с ним сравниться. Я слышал, что его семья богата и он окончил Университет Хуа Цин». Он приходит в компанию лишь несколько раз в месяц, а получает уже миллион юаней в год!

Лицо Шен Ле было переполнено завистью и ненавистью: «А влюблен он в дочь председателя компании Чжао Цяньру!»

«Чжао Цяньру, ах, это же мой тесть. А этот парень, конечно, стажер в финансовом отделе, верно?»

Цзян Тянь хмыкнул про себя, но вслух ничего не сказал.

Этот Цзян Цюшуй действительно очень умный. Если бы он смог жениться на Чжао Цяньру, то, естественно, он бы получил много преимуществ.

Видя издевательскую ухмылку в уголках губ Цзян Тяня, Шен Ле удивленно сказал: «Что? Ты не впечатлён?»

Цзян Цюшуй часто унижал Цзян Тяня, в прошлой жизни, но в то время психическое состояние Цзян Тяня было не стабильным и он был совершенно неспособен сопротивляться.

Но теперь, он вернулся после совершенствования в течение 10000 лет. Он однажды поднялся на вершину вселенной. Как он мог быть впечатлен такой букашкой, как этот персонаж?

"Ты действительно самовлюбленный! Даже более самовлюбленный, чем я!" - Шен Ле с презрением показал Цзян Тяню средний палец.

Все приступили к работе.

Хотя Цзян Тянь только что влился в компанию, Ву Фанфэй замучила его заданиями. Когда пришли клиенты, они попросила его налить им чай и ему даже пришлось спускаться в магазин за фруктами для клиентов. Такая ничтожная и утомительная работа точно не привела бы Цзян Тяня к хорошему результату.

Однако, ему было все равно. Причина, по которой он пришел сюда, заключалась в том, чтобы защитить Чжао Сюэ Цин.

Во время перерыва все вышли на обед. Цзян Тянь посмотрел в свой кошелек и был ошеломлён:

Утром, когда он пошел покупать фрукты для своих клиентов, ему пришлось потратить все 1000 юаней, что давала Тан Линлун. Немного подумав, Цзян Тянь решил перекусить жареным рисом в забегаловке, которая находилась рядом с офисным зданием.

Офис Чжаоцзе находился рядом с парком Ван Лэйк и перед ним расстилалась гладь озера.

На другом берегу Озера Газинг находилась группа Королевских Вилл, разработанная Компанией Гуанчжоу. «Я помню, что это был проект, разработанный самым богатым человеком в Линь Чжоу, Чжэн Гуанша. В прошлой жизни, когда я покупал свадебный подарок, мы спорили с мамой, чтобы купить здесь виллу. Но моя мама не согласилась!»

В то время он был слишком эгоистичным и не знал, что у клана Цзян большие проблемы, а потому, его мать не могла себе этого позволить.

"Такая сильная духовная энергия!" – выйдя из офисного здания, Цзян Тянь внезапно глубоко вздохнул и почувствовал сильное колебание духовной энергии.

"Как странно! Может, в этом парке растёт какая-нибудь духовная трава или фрукты? "

Цзян Тянь нахмурился и пошел к парку Ван Ху.

"Боже ты мой! Это на самом деле фрукт Тяньюань!"

Увидев несколько ярко-красных плодов размером с яйцо, висящих на кусте, глаза Цзян Тяня ярко засияли.

Плод Тяньюан содержал богатую духовную энергию Сяньтяня. Потребив его на стадии трансформации тела, можно было

+

быстро приблизиться к средней стадии. Удача была почти абсолютной.

Этот вид духовного плода редко можно было увидеть даже в мире самосовершенствования, а уж тем более на Земле, где духовной энергии было так мало.

«Кажется, мне действительно повезло!»

Лицо Цзян Тяня было наполнено экстазом и он сразу же начал рвать фрукты и немедленно поглощать их.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 8**

Глава 8 - Мой бедный муж

Вкус фруктов был немного горьким, но зато, волна горячей энергии Ци просочилась в море ауры Цзянь Тяня. Это была чистая изобильная энергия.

«Боже, этот человек сумасшедший? Как он может есть эти дикие фрукты?! Они же настолько горькие, что даже свиньи их не едят!»

«Посмотрите на его грязную одежду! А его волосы! Видимо, у парикмахера он был очень давно. Он, должно быть психопат!»

Видя, как Цзян Тянь с безумством поглощает дикие фрукты, многие люди вокруг начали насмехаться над ним.

«Папа, как ты можешь позволить зятю работать в компании?! Он просто сумасшедший. Он приносит только неприятности!»

На булыжной дорожке Чжао Цяньру хмуро разговаривала по телефону с Чжао Хученом. Внезапно, она увидела сцену, которая ошеломила ее.

Она отключила телефон и бросилась в сторону Цзян Тяня, выхватила у него Небесные Фрукты и закричала: «Брат, прекрати это есть! Ты можешь отравиться!»

Чжао Цяньру была всего на два года моложе Чжао Сюэ Цина и все еще училась в университете. В настоящее время она проходила практику в финансовом отделе компании.

Эта малышка была очень красивой. Ковбойские шортики обнажали пару длинных белоснежных ног, а аккуратные ступни были облачены в черные туфельки. Видя ее такой сияющей и энергичной, никто не мог представить, сколь несчастная судьба предначертана ей в будущем. В прошлой жизни, она вышла замуж за однокурсника, сына окружного лорда Чунъяна, Лу Тяньфэна.

Лу Тяньфэн, казавшийся очень выдающимся ребенком, на самом деле, оказался паршивым парнем. Он не только ел, пил и играл в азартные игры всех видов, он также имел склонность к насилию.

После того, как семья Чжао распалась, Лу Тяньфэн еще больше ополчился на Чжао Цяньру. Он ужасно обращался с ней, избивал, унижал и, в конце концов, просто выгнал ее из дома.

Хотя эта золовка была довольно резка, она никогда не делала ничего плохого Цзянь Тяню.

Покачав головой, Цзян Тянь стряхнул воспоминания и мягко улыбнулся: «Все хорошо, не беспокойся обо мне!»

Он забрал фрукты Тяньюаня и вытер слюну, прежде чем положить их в карман.

"Не уходи никуда, я пойду найду сестру!" – она больше не могла выносить того, что все указывают пальцами в их сторону. Её лицо покраснело от смущения, и она побежала к офисному зданию.

Чжао Сюэ Цин сидела за своим столом, безучастно глядя на экран компьютера, но не видела ни одного слова в документе.

Сегодня был первый рабочий день Цзян Тяня и она не знал, сойдет ли он с ума, вызовет ли беду или над ним там будут издеваться и унижать его?

Ай, какая я эгоистка! Если бы другие знали, что он мой муж, уверена, что они не посмели бы тронуть его!

Её размышления прервала внезапно влетевшая в кабинет младшая сестра: «Сестра, зять снова сошел с ума! Он ест дикие фрукты!»

"Не может быть?" - Чжао Сюэ Цин была ошеломлена.

«Это правда. Я видела, как он съел много диких фруктов, называемых вонючим грейпфрутом, в парке Ван Лэйк. Он отравится?» - с тревогой спросила Чжао Цяньру.

"Чтоо?" - Чжао Сюэ Цин немедленно подошла к окну и посмотрела в сторону парка. Цзян Тянь направлялся к офису и смачно откусывал большие куски диких фруктов, довольно и глупо улыбаясь.

«Я же не оставила ему денег на эти несколько дней! Он, должно быть, голоден, верно?» - пробормотала Чжао Сюэ Цин и ее глаза покрылись пеленой.

Даже если он издевался над ней раньше, даже если он был безумен, он все еще был ее мужем. Даже если бы он был собакой, она все равно должна была дать ему что-нибудь поесть. Неизвестно, из-за собственной ли трагической судьбы, или потому, что она жалела Цзян Тяня, или из-за чего-то еще, но Чжао Сюэ Цин внезапно легла на стол и начала плакать.

Утешаемая своей младшей сестрой, Чжао Сюэ Цин, наконец, прекратила свои скорбные крики. У Чжао Цяньру все еще была работа и она ушла.

Услышав стук в дверь, Чжао Сюэ Цин немедленно вытерла слезы.

Вошел Цзян Тянь и передал сумку. С улыбкой на лице, он сказал: «Я увидел это внизу и купил для тебя». Он развернулся и ушел.

"Он на самом деле ...?"

Чжао Сюэ Цин открыла сумку и заглянула внутрь. Она была ошеломлена.

Оказалось, что это суп с пельменями, который она любила больше всего.

Несмотря на то, что у него не было еды и он питался только дикими фруктами, чтобы утолить голод, он все еще помнил, как покупать еду для неё.

Его разум, возможно, еще не совсем восстановился, но он беспокоился о ней. Чжао Сюэ Цин не знала, должна ли она быть счастлива или же беспокоиться.

Цзян Тянь вернулся в свой офис.

Внезапно Цзян Цюшуй указал на Цзян Тяня, с насмешкой на лице: «Цзян Тянь, с твоей головой что-то не так? Я отчетливо видел, как ты ел вонючий грейпфрут из парка! Ты не боишься диареи?»

«Не твое дело! Я же не ел еду твоей семьи!» - усмехнулся Цзян Тянь.

Так как тот был его врагом, Цзян Тянь не удосуживался быть вежливым с ним.

Взгляд Цзян Цюшуй сразу похолодел и он сказал, с презрением: «Ты новичок, который только что пришёл! Как ты смеешь так разговаривать со мной?!»

Все девочки тоже начали его ругать: «Цзян Тянь, ты ел дикий фрукт? Молодой мастер Цзян просто беспокоится о тебе!»

Мгновенно Цзян Тянь стал общественным врагом Департамента по связям с общественностью. А Ву Фанфэй с двойной силой начала высокомерно отдавать ему приказы».

Цзян Цюшуй, из вредности, порвал несколько кусочков бумаги и бросил их на землю, а затем указал на Цзян Тяня и приказал: «Цзян Тянь, что ты бездельничаешь?! Убери мусор!»

"Да вот ещё!" - Цзян Тяню было лень даже возиться с ним.

"Ты хочешь умереть?"

Хлоп!

Лучший друг Цзян Цюшуй, Ху Фэн, хлопнул по столу, встал и подошел к Цзян Тяню, сердито крича: «Ты думаешь, что я тебя не побью?!»

Ху Фэн был высоким и сильным, его боевые навыки были впечатляющими, поэтому он, естественно, самоуверенно бросился в сторону Цзян Тяня.

Шен Ле немедленно обнял Ху Фенга за талию и, извиняясь, улыбнулся: «Забудь об этом, брат Ху. Цзян Тянь только что прибыл. Не могу ли я увести его?»

"Мелкий придурок, пусть только попробует повторить!" - Ху Фэн сел, негодуя.

«В следующий раз не останавливай его. Я могу его убить!» - Цзян Тянь зловеще улыбнулся Шену Ле.

"Черт, брат, хватит хвастаться!"

Шен Ле покачал головой и посоветовал: «Не провоцируй его, Ху Фэн очень хорош в бою, эксперт по тхэквондо!»

День прошел быстро и пришло время уходить домой.

Дин Яхан вошел в кабинет, хлопнул в ладоши и сказал:

«Вечером мы встретимся с Ченгом Тун из Финансового департамента и торговой компании «Лекарственные Травы Иствуда». Ченг Тун должен нам десять миллионов, и мы не можем вернуть их три года! Вечером все должны быть в приподнятом настроении и вернуть платеж!»

«Черт, как стыдно, с этим ублюдком нелегко иметь дело! Меня даже избили охранники его компании!» - ворчал Шен Ле «Да, у Ченг Туна надежно прикрыты тылы. Их нельзя обижать. С ним все должны быть осторожны!»

Дин Яхан улыбнулся и сказал: «Мы забронировали отдельный зал в Ди Хао Клаб, поехали!»

"Надо же, Ди Хао Клаб! На этот раз высший класс!"

Внезапно Шен Ле взволнованно сказал: «Это самый известный ночной клуб в провинции Линь, я слышал, что он принадлежит знаменитому брату Хао из провинции Линь! Жаль, что у меня есть другие клиенты, которых надо сопровождать сегодня вечером, поэтому, я не смогу поехать!»

"Брат Хао!" - Я слышал о нем. Он чрезвычайно могущественен и имеет миллиардные активы"

«Два года назад его репутация смела Западный округ. Брат Хао напрямую подошел к начальнику и сказал: «После 8 часов вечера это будет моя территория. Если вы ступите на мою территорию, Вы нарветесь на неприятности. В конце концов, в течение полугода командир префектуры был приговорен к пятидесяти тысячам юаней за взятку! Многие люди говорят, что за этим стоит брат Хао!»

«Верно. Отныне брат Хао знаменит. Никто не смеет провоцировать брата Хао!»

Когда упомянулось имя брата Хао, все женщины взволновались и даже Ву Фанфэй была слегка взбудоражена.

Намек на ревность мелькнул в глазах Цзяна Цюшуй.

Брат Хао был всего на пять или шесть лет старше его, но его сила была несравненно выше.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 9**

Глава 9 - Жирный Лай Пи Ченг

После этого объявления все отправились на стоянку.

В отделе по связям с общественностью из мужчин остались Цзян Цюшуй и Ху Фэн, а все остальные были девушками.

Цзян Тяня тоже решено было взять с собой.

Конечно, никто очень-то не надеялся, что от него будет какой-то особый толк, но, в конце концов, им все еще нужно было, чтобы кто-то наливал им чай, подносил сигареты и выполнял другую неблагодарную работу.

Заработная плата работников отдела по связям с общественностью была довольно высокой и они, в основном, имели хорошее образование.

Почти все водили свои машины, а Цзян Цюшуй даже ездил на импортном Mercedes-Benz класса S, который стоил миллионы и был даже круче, чем автомобиль Дин Яханя.

«Цзян Тянь, работай усердно и менее, чем через три года ты сможешь купить дом и машину! Однако, сегодня вечером ты всё ещё никто!»

Цзян Цюшуй как будто хотел лишний раз напомнить Цзян Тяню о том, где его место и в его глазах читалось презрение.

Но вдруг, Цзян Цюшуй внезапно оторопел:

Даже он сам никогда раньше не сидел в автомобиле Чжао Цяньру, а тут, она так запросто подъехала и остановилась рядом с Цзян Тянем.

«Чжао Цяньру не может увлечься этим парнем, так ведь? Иначе, держите меня семеро!» - прокомментировал Ху Фэн, нахмурившись.

"Залезай!" – крикнула она

Лицо Цзян Цюшуй сразу же побледнело и помрачнело, как туча.

Чжао Цяньру вела свой «Вольво» и холодно говорила с Цзянь Тянем: «Брат, я прошу тебя, пожалуйста, разведись с моей сестрой!»

"Почему?" - Цзян Тянь был слегка поражен.

«Твой разум полностью разбит и ты продолжаешь бить ее! Прошу тебя, прекрати удерживать ее! Отпусти, позволь ей обрести свое счастье!» - сердито сказала Чжао Цяньру.

"Цяньру, я знаю, что я поступал ужасно, но поверь мне, я в порядке, я буду защищать тебя и твою сестру до конца жизни!" – ответил Цзян Тянь уверенным тоном.

Чжао Цяньру была не из тех, кто презирал бедных и любил богатых. Она просто беспокоилась о своей сестре.

«Ты? В порядке? Ты даже хочешь защищать меня и мою сестру? Ты, должно быть, шутишь?! Тогда почему ты ел дикие фрукты днем?» - Лицо Чжао Цяньру выразило горечь, а глаза покраснели.

"Это не дикий фрукт, это фруктовый дух!" - Цзян Тяню было нечего сказать и он только беспомощно покачал головой.

Чжао Цяньру больше не говорила ни слова и лишь сердито смотрела на дорогу.

Западный округ был развитым районом, поэтому, в нем было много различных удобств. Это было очень шумное место, с множеством баров, дискотек, ресторанов и других развлечений. Когда пришли Цзян Тянь и другие, клуб Ди Хао уже зажёг свои яркие манящие огни.

Вестибюль первого этажа выглядел роскошно. Хрустальная люстра ярко сияла, отражая ослепительный свет.

По обе стороны от дверей, в два ряда стояли красивые женщины, одетые в ципао (китайский национальный женский костюм). Каждая из них обладала высоким ростом, стройной фигурой и красивыми чертами лица. Встретив таких на улице, можно было бы подумать, что это не женщины, а Богини.

Говорили, что все они были студентками университета, соседнего художественного института и училища стюардесс, и подрабатывали здесь моделями. Когда они увидели, что вошла новая группа человек, они все разом поклонились, чтобы поприветствовать гостей.

Цзян Цюшуй шел впереди и менеджер лобби, увидев его, моментально кинулся к нему с приветствиями: «Молодой мастер Цзян, добро пожаловать!»

Будучи заместителем начальника Управления по борьбе с наркотиками, дядя Цзян Цюшуй также отвечал за безопасность пищевых продуктов.

"Ченг Тун здесь?" – очень сдержанно спросил Цзян Цюшуй, высокомерно скривив рот.

Менеджер лобби быстро показал им дорогу и сказал, с улыбкой: «Конечно, здесь, мы же обо всем договорились!»

Вскоре, все они зашли в частный зал.

Чэн Тун был толстым человеком с большой головой и большими ушами. На его шее была надета массивная золотая цепочка, толщиной с большой палец, а на руке красовалось нефритовое кольцо.

Ченг Тун сел на почетное место и все окружили его, чтобы поболтать. Они постоянно пили за него и их лесть была как волны, направленные только на то, чтобы уговорить Чэн Туна.

Что касается Цзян Тяня, он сел поодаль и совсем не пил. Он просто молча ел пищу, которая была совершенно несовместима с шумной атмосферой.

«Эх… кажется, что зять совсем плох... Ладно, пусть делает, что хочет, лишь бы не досаждал моей старшей сестре!»

Чжао Цяньру посмотрел на Цзян Тяня и разочарованно вздохнул.

«Цзян Тянь, ты произнесешь тост за Чен Туна? Или ты только и умеешь, что обжираться? Может быть, ты -самоубийца?» - с презрением кинул он ему.

Считалось позорным вести себя подобным образом. Ведь, если ты не говоришь тосты и не ластишься перед клиентом, он не будет доволен и не заплатит!

"Он должен нам деньги, так почему я должен поднимать за него тост?" - Цзян Тянь с презрением посмотрел на Чен Туна.

"Как ты можешь говорить так?!"

Все были в шоке. К счастью, Толстяк Чэн и Ву Фанфэй счастливо пили в стороне и не заметили его.

«Забудь об этом, Цзян Тянь просто хочет отвезти меня домой, поэтому не может пить!» - сказала Чжао Цяньру, с улыбкой.

В прошлой жизни Цзян Тянь был алкоголиком со съехавшей крышей. Разве мог он продолжать пить теперь?

Когда Цзян Цюшуй увидел, как Чжао Цяньру заступается, у него промелькнуло чувство ревности и его лицо помрачнело: «Может, Цяньру на самом деле влюбилась в этого парня?!»

К этому времени Чэн Тун уже выпил достаточно алкоголя. Он схватил маленькую ручку Ву Фанфей и начал ласкать ее, лживо смеясь: «Разве это не просто, отдать 10 миллионов?! Просто! Подпишу чек!»

Лицо Ву Фанфэй застыло и она поспешно вырвалась из его рук, заставив себя улыбнуться: «Чен Тун, вы слишком неаккуратно шутите!»

Кроме того, Цзян Цюшуй, которого она глубоко любила, также наблюдал со стороны.

"Давай, давай, Ченг Тун, позволь мне выпить за тебя!" - Все подтянулись с тосту к Ву Фанфей, желая помочь ей. Однако, он не отпускал её.

Неожиданно, Чэн Тун обнял Ву Фанфей за шею и наклонился к её уху, дыша перегаром из своей большой пасти: "Мисс Ву, ты мне очень нравишься! Ты будешь меня сопровождать этой ночью. И помимо оплаты в 10 миллионов за товар, я дам тебе еще миллион! Ну, что скажешь?"

Ву Фанфэй была так взволнована, что чуть не разревелась и взмолилась: «Чэн Тун, отпустите меня, здесь же так много людей!»

"Хе-хе, много людей – это нехорошо! Хорошо, когда их мало! Пойдем в гостевую комнату наверх!" - Чэн Тун уже успел поцеловать ее в щеку.

Все запаниковали, но не осмеливались сказать ни слова.

«Ченг Тун, отпустите! Если не отпустите, я позвоню в полицию!» - Ву Фанфэй изо всех сил боролась и чуть не сбросила пьяного Чэн Туна на землю.

С большим трудом Чэн Тун сумел стабилизировать свое равновесие. Он не мог сдержать ярость и ударил Ву Фанфей по лицу, крикнув:

"Разве не я даю тебе лицо? Какая ерунда, мисс по связям с общественностью, разве ты пришла не для того, чтобы продаться? Если ты не переспишь со мной сегодня вечером, даже не думай о том, что я отдам и цент!"

"Чэн! Бесстыдный! Что ты делаешь!" - Чжао Цяньру была так зла на его поведение. Как остальные могли просто стоять? Она немедленно бросилась на помощь и даже Дин Яхан не стал сдерживать ее.

"Ты ударил её! Ты вообще человек или нет!?" - мало того, что она позволила себе открыть рот на Чэн Туна, так она ещё и замахнулась на него рукой!

Чэн Тун только продолжал пристально смотреть на Ву Фанфей. Даже не оглядываясь назад, он яростно взмахнул своей лапой и отбросил Чжао Цяньру на землю:

"Черт, откуда взялась эта сучка? Занимайся своими делами! А если не послушаешь меня, я тебя просто убью!"

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 10**

Глава 10 - Ди Хао, Чжоу Чжэнхао.

Увидев, как Чжао Цяньру упала на землю, Цзян Цюшуй и Ху Фэн невероятно разгневались и кровь закипела в их головах.

Чжао Цяньру была одной из самых красивых девушек в компании и Цзян Цюшуй до беспамятства был влюблён в неё.

Он шагнул вперед и ударил Чен Тана прямо в грудь, повалив его на землю, и в гневе крикнул: «Чен Ли, ты совсем потерял совесть?!»

«Цзян Цюшуй, маленький говнюк, как ты посмел меня ударить?!» -Толстяк Чен подполз к нему - его пухлое лицо стало красным и скривившимся от гнева и он выглядел ещё отвратительнее, чем обычно.

«Значит, так! Как вы ко мне – так и я к вам! Если ты ещё раз поднимешь на меня руку, тебе придётся помериться силами с моими дядями. И посмотрим, как долго продержится на плаву ваша компания!»

Цзян Цюшуй еще раз ударил Толстяка Ченга, в результате чего тот споткнулся и вылетел за дверь.

Ху Фэн также бросился вперед и пнул его ногой – так, что Толстяк Чэн покатился по земле. Затем, он схватил его за шиворот и заорал: «Ты посмел тронуть девушку молодого мастера Цзяна?! Ты сумасшедший?! Ты совсем забыл, где твоё место?!»

Ху Фенг обладал черным поясом по тхэквондо и его атака была нещадной!

Дин Яхан, в волнении, быстро оттащил его назад: «Прекрати бить его! Если ты не перестанешь, случится что-то плохое! Кроме того, мы здесь, чтобы обсудить бизнес!»

"Катись отсюда! Ты отправишь деньги в компанию завтра же, или в следующий раз я побью тебя гораздо сильнее, так что лучше не попадайся мне на глаза!" - Ху Фэн остановился и плюнул на лицо Толстяка Ченга, заставив того сморщиться от отвращения.

Толстяк Ченг изо всех сил пытался встать, вытирая вонючие слюни с лица. Слезы неудержимо текли по его лицу. Над ним никто и никогда так не издевался.

Его глаза были наполнены кровью, когда он указал на Цзян Цюшуй и сказал: «Хорошо, если у вас двоих хватит духа не сбежать, я приглашу своих людей и заставлю убить вас двоих!»

Он хромал.

"Жду с нетерпением!" - Ху Фэн захлопнул дверь.

Дин Яхан, поначалу, немного волновался, но теперь он расслабился. Цзян Цюшуй всегда был устойчивым и надежным и должен был в состоянии разобраться в ситуации с Толстяком Чэнгом.

Все снова расселись.

«Если бы начальник отдела Дин не остановил меня, я бы точно избил его до смерти!» - Ху Фэн также выглядел самодовольным. Красивые глаза Ву Фанфэй с благодарностью смотрели на Цзян Цюшуй и она сказала ему: «Цюшуй, спасибо тебе!»

«Молодой мастер Цзян и брат Фэн, вы невероятны! Это был красивый и героический поступок! Это был первый раз, когда пиарщик ударил клиента! На этот раз, молодой мастер Цзян, вы войдете в историю! "

"Потрясающие!" Восхитительные! Я не могу дождаться, чтобы поучиться у вас паре приемов! "

В сфере связей с общественностью унижение сотрудников было неизбежно. Обычно, все были полны гнева и разочарования, но подавляли свои эмоции. Сегодня же они, наконец, восстали и отомстили с гордостью!

Внезапно, взгляд Ху Фэна упал на Цзян Тяня и он издевательски произнес: «Цзян Тянь, разве это не ты проявлял здесь высокомерие? Когда ты отказался поднимать тост за Ченг Туна, я уже, было, подумал, что ты потрясающий! Но кто бы мог подумать, что перед лицом такой ситуации ты сразу струсишь!»

"Верно! Ты видел, как он издевается над Цянь Ру и Фанфэй, но даже не двинулся с места! Ты вообще мужчина или кто? "

"Это просто возмутительно!"

Все девушки начали критиковать Цзян Тяня.

Даже глаза Чжао Цяньру вспыхнули от разочарования и она пробормотала: «А ещё говорил, что будешь защищать меня и мою сестру, всю оставшуюся жизнь, и что теперь?!»

Мгновение все были ошеломлены, а затем, рассмеялись: «Черт, Цзян Тянь, ты действительно просто клоун!»

В огромном офисе клуба Ди Хао висела хрустальная люстра, стоял кожаный диван, привезенный из Италии, а вся мебель была выполнена из красного сандалового дерева. Дизайнерские полки на стенах были заставлены нефритовыми украшениями и антиквариатом. Любой из этих предметов легко можно было оценить в миллионы.

Молодой мужчина, младше сорока лет, одетый в костюм Армани, сидел на диване с золотым лезвием в руке.

У него на коленях сидела красивая девушка, лет 20. На ней было красное вечернее платье. Она была очень сексуальной и полуоткрытая белоснежная грудь выглядела весьма соблазнительно.

Эта девушка была генеральным менеджером клуба Ди Хао. Она также была интернет-знаменитостью и снялась в двух онлайн-клипах на известные хиты.

В этот момент, девушка, взяв в пальцы изящную зубочистку, потянулась к столу, чтобы взять кусочек клубники и положить его в рот мужчины.

Позади них стояла дюжина вышибал в черной одежде. У каждого из них была широкая талия, острые глаза и явно убийственный настрой.

Внезапно, дверь распахнулась и в комнату влетел Толстяк Ченг, громко закричав: «Черт, сегодня действительно чертовски неудачный день!»

Молодой человек в Армани ошеломленно поднял на него голову:

«Черт, Толстяк Ченг, что с тобой произошло? Почему твое лицо такое красное? Тебя кто-то поджарил?»

Толстяк Ченг сел на диван, взял чашку Чёрного кубинского рома и выпил глоток, прежде чем сказать с раздражением:

«Брат Хао, меня побили внизу, ты должен вступиться за меня! Если ты мне брат, докажи это!»

«Не может быть, в клубе Ди Хао все еще остался кто-то, кто осмелился нарушать наше спокойствие?» - Молодой человек, которого звали Брат Хао, нахмурился.

"Верно!" - Толстяк Ченг фыркнул и сказал: «Это мелкие говнюки -пиарщики из Чжао, что просят у меня денег! Я подумал, что одна из их девчонок, весьма, к слову, симпатичных, не откажется сопровождать меня сегодня ночью. Я не ожидал, что за это они ударят меня и будут пинать ногами!»

Сестра Донг Донг сразу же взяла свой мобильный телефон и позвонила менеджеру, чтобы спросить: «Каково происхождение этих людей?»

Менеджер лобби тут же уважительно сказала: «Это племянник заместителя начальника Бюро медицины, Цзян Цзюнь. Есть еще этот…брат Ху Фэн.

«Племянник заместителя директора! Как посмел такой мелкий чиновник, как он, тягаться с таким мешком золота, как я ?! Десять лет назад я бы убил его одним выстрелом!» - лицо жирного Ченга было полно презрения и ярости.

«Цзян Цюшуй? Ху Фэн? Эти два ублюдка осмелились действовать опрометчиво в моем клубе - я прищемлю их бошки дверью!»

Брат Хао не разозлился, а вместо этого улыбнулся, полной презрения улыбкой. Он похлопал толстяка по бедру и сказал, с уверенностью:

«Толстый Ченг, не волнуйся. Мои братья объяснят им, на что они подписались сегодня! Если кто-то решил ударить моего брата, в ответ я решу разрезать его на куски! Я уничтожу их! "

Менеджер лобби была так напуган, что все её тело дрожало, а красивое лицо побледнело. Она подумал про себя, что эти несчастные дети, которые не знали, что такое смерть, теперь пострадают.

Она работала в клубе Ди Хао уже несколько лет, поэтому, хорошо знала об ужасающей силе брата Хао.

Чжоу Чжэнхао в Лин Чжоу был большим боссом, как в дневном мире, так и в преступном мире ночи.

Ночью он контролировал десятки предприятий, таких как клуб Ди Хао и Императорский дворец. Все они были серыми компаниями, а его общие активы составляли почти два миллиарда.

В Западном округе Чжоу Чжэнхао был неудержим. А имея дружбу с окружным секретарем, можно было сказать, что он был всемогущ.

Что касается этого Толстяка Ченга, у него были давние крепкие отношения с Чжоу Чжэнхао.

Десять с лишним лет назад Чжоу Чжэнхао и Толстяк Ченг вместе создали подземное казино, чтобы заработать свои первые большие деньги.

Тем не менее, бизнес Чжоу Чжэнхао становился все успешнее и он сдружился с большим количеством официальных белых торговцев и правительственных чиновников, а потому, они с Чэнг Туном не афишировали свою дружбу на публике и их отношения были неизвестны окружающим. Но близки они были, как братья!

"Молодец, а теперь, забудь об этом и продолжай работать!» - Сестра Донг Донг кивнула менеджеру и похвалила ее.

После того, как менеджер лобби ушла, Чжоу Чжэнхао обернулся и сказал человеку с татуировкой тигра на руке:

«Ху, следите за этими людьми и не позволяйте им выходить из частного зала. В конце концов, мы здесь бизнес делаем, и для других гостей не хорошо будет смотреть, как мы убиваем людей!»

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 11**

Глава 11 - Как бороться?

"Да! Слушаюсь, Брат Хао!" – ответил Ху громким голосом и поклонился.

Чжоу Чжэнхао встал, потянулся и сказал: «Пойдем, Толстяк Ченг, спустимся и вместе посмотрим, как старший брат отомстит за тебя сегодня!»

Цзян Цюшун и Ху Фэн продолжали нагло хвастать своими «достижениями», когда дверь с грохотом распахнулась.

Более десяти здоровенных мужчин быстро ворвались в их комнату, преграждая путь так, чтобы ни одна капля воды не могла просочиться.

Главарь А Ху равнодушно посмотрел на Цзян Цюшуй и Ху Фэна: «Я слышал, что вы, ребята, избили важного человека, верно? Все быстро встали на колени!»

"Черт возьми, ты кто? Если ты ещё раз скажешь мне встать на колени, я тебя побью! Вы гоняетесь за смертью!» - Ху Фэн выпил несколько чашек вина и кровь в нём кипела.

«Вы хотите умереть?» - Глаза Ху Фэна сверкали свирепым блеском.

«Кто из нас умрет, так это ты!» - А Ху был экспертом по тхэквондо и не сомневался в своем превосходстве. Прежде, чем он закончил говорить, он уже вышел вперед и ударил ногой по шее Ху Фэна.

Крашш!

Ху зловеще засмеялся и вытянутой рукой, словно стальной клешней, схватил его за правую ногу и ударил ногой в грудь, в результате чего Ху Фэн с грохотом улетел на три метра и упал на землю.

Он держался за грудь, от боли оскалив зубы и со страхом уставившись на Ху, не решаясь даже пукнуть.

Лица всех присутствующих побледнели от испуга.

Маленькие принцессы, такие как Чжао Цяньру и Ву Фанфэй воспитывались родителями в любви и заботе. Конечно, они никогда раньше не видели подобных сцен!

"Вы, ребята, собираетесь покорно становиться на колени, или тоже хотите получить свою долю, как и этот?" - Ху холодными глазами смотрел на собравшихся.

Цзян Цюшуй не был обычным человеком. Спокойно держа руки за спиной, он смотрел высокомерным взглядом:

«Ху, я знаю твоего босса, Брата Хао. Отведи меня к нему! Пусть мои друзья уйдут первыми!"

"Черт, ты выпил несколько литров кошачьей мочи сегодня вечером?! Что за чушь ты несешь! Брату Хао не стоит даже знать, что это за важная букашка тут!» - насмехались хулиганы.

Он никогда бы не подумал, что для А Ху и остальных совсем не важным окажется его статус, и теперь красивое лицо Цзян Цюшуй также напряглось.

Он сердито сказал: «Как ты смеешь так говорить со мной? Да ты знаешь, кто я? Меня зовут Цзян Цюшуй, мой дядя - Цзян Цзюнь из Медицинского бюро. Даже если брат Хао придет, ему придется признать мой статус!»

«Ты говоришь, что я должен признать твой статус? Ты уверен, что у тебя такое уж великое положение?» - насмешливый голос донесся из двери, поразив Цзян Цюшуй.

Под конвоем нескольких одетых в черное мужчин, высокий молодой человек, ростом с гору, медленно и мрачно вошел в комнату.

Это был Чжоу Чжэнхао.

"Брат Хао, не обращай внимания на эту фразу! Я не смею быть неуважительным к тебе!» - Видя, что Толстяк Ченг также следует за Чжоу Чжэнхао, со злобной улыбкой на лице, Цзян Цюшуй еще больше испугался и немедленно попытался исправить ситуацию.

"Брат, ты очень высокомерен. Как ты смеешь бить кого-то, в моем клубе?!"

Чжоу Чжэнхао сидел на стуле, который ему подала сестра Донг Донг, скрестив ноги и зловеще смеясь.

«Брат Хао, мы сегодня ошиблись. Ради моего дяди, пожалуйста, простите нас, в этот раз!»

Цзян Цюшуй изо всех сил старался сохранять спокойствие, но его дрожащие руки беспощадно выдавали страх в его сердце.

«Твой дядя? Твой дядя - ничто! Ты можешь позвонить Цзян Цзюню и спросить его сам. Он даже не посмеет ответить!»

«Брат Хао, я знаю, что был неправ. Если вы отпустите нас, мы дадим компенсацию Толстяку Ченгу. Как насчет ста тысяч?» - с умоляющим выражением на лице предложил Цзян Цюшуй.

«Сто тысяч! Ты шутишь?! Даже если ты дашь мне 100 миллионов, мне все равно. Сегодня я хочу только излить свой гнев!» - Сидя рядом с Чжоу Чжэнхао, Толстяк Ченг злобно рассмеялся.

«Немедленно преклони колени перед Толстяком Ченгом и отшлепай себя двадцать раз!» - Иначе, выбирайте, какой палец мы тебе отрежем первым!»

Чжоу Чжэн Хао медленно достал сигару. Огонь от зажигалки осветил его зловещее лицо.

Ху бросали нож в пол и тот впился в землю рядом с ногами ребят.

Все были напуганы и молчали.

«Эта женщина?» - указал он на Ву Фанфэй - «Так уж вышло, что мне принадлежит императорский дворец, Мисс Королева. А ты довольно мила, так почему бы тебе не поработать там? Конечно, мы должны сначала проверить твои способности, поэтому, давай-ка, сейчас ты на коленях подползёшь к Толстяку Ченгу и подудишь в его горн, ха-ха-ха!»

Чжоу Чжэнхао равнодушно дымил сигарой и ему было наплевать, что такая женщина, как Ву Фанфэй была всего лишь молодой девушкой из благородной семьи и на какой несмываемый стыд он её обрекает.

«Цюшуй, помоги мне! Я не хочу этого делать!»

Ву Фанфэй дрожала от страха и с выражением ужаса на бледном лице смотрела на Цзян Цюшуй, прося о помощи.

Однако, Цзян Цюшуй отвел взгляд и претерпел унижение. Он медленно опустился на колени и начал шлепать себя.

Бах!

Бах!

Лица всех присутствующих побледнели, а сердца бешено колотились. Атмосфера была крайне удручающей.

Толстяк Чэн высокомерно рассмеялся, снял штаны и указал на Ву Фанфей: «Ну же, мисс Ву, почему бы вам не похвастаться своими умениями!»

Сердце Ву Фанфэй наполнилось отчаянием, а в ее прекрасных глазах заблестели слезы.

«Нет, я не хочу! Я леди!» - Робкая девушка безвольно упала в обморок на землю.

«А ну, пошевеливайся!» - если немедленно не подойдешь сюда, я разделаю вас на куски и скормлю собакам!» - яростно крикнул Толстый Ченг.

«Фанфей, иди и выполняй его требование, или мы все будем убиты! Мы не будем стыдить тебя!»

Цзян Цюшуй был уже так напуган техникой Ху, что лишь опустил голову с бледным лицом и мечтал найти яму, в которую можно провалиться.

Толстяк Чен указал на Чжао Цяньру и сказал, с усмешкой:

«Ты! Чжао Цяньру, тебя это тоже касается! Поспеши к папочке! Теперь-то ты не посмеешь толкать меня? Ты действительно была безрассудна!»

"Что же нам делать?" - Чжао Цяньру была в ужасе, ее хрупкое тело трясло в панике.

Кто бы мог подумать, что такой бог, как Чжоу Чжэнхао, действительно стоит за Толстяком Ченгом? Это был тот, кого даже её отец не мог себе позволить оскорбить.

"Что нам делать? Сражаться!"

Несмотря на то, что все обзывали Цзян Тяня глупым, Чжао Цяньру все еще была его невесткой и он не мог позволить другим унижать её. В противном случае, это бы разбило сердце Сюэ Цин.

Цзян Тянь слегка улыбнулся и сделал шаг вперед.

Видя это, сердце каждого забилось ещё сильньее. Все они были просто ошеломлены.

Цзян Цюшуй закричал.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 12**

Глава 12. Этой пары кулаков достаточно

«Цзян Тянь, ты идиот?! Он размозжит тебе голову! Посмотри на себя – ты просто жалок!» - Ху Фен насмешливо улыбнулся.

"Что?" Цзян Тянь, ты ... " - глядя на хрупкую худую спину Цзян Тяня, Чжао Цяньру и друге девушки были потрясены и глубокое чувство вины вспыхнуло в их прекрасных глазах.

Сегодня вечером они безжалостно издевались над Цзян Тянем.

Но перед лицом опасности Цзян Цюшуй оказался озабочен только своей жизнью. А Цзян Тянь, это маленькое ничтожество, на которого они смотрели свысока, теперь помогал им.

Чжао Цяньру беспокойно топнула ногами и по её щекам текли слезы.

Её зять снова сошел с ума!

Он был настолько слаб, что даже её сестра могла его победить. Как он мог подойти к Чжоу Чжэнхао и его группе головорезов?

Неравенство в силе было сродни маленькому белому кролику, бросившему вызов доисторическому тиранозавру. Разве это не прямой вызов смерти?"

«Эй, да здесь ещё есть кто-то, кто хочет стать героем для этих красоток!»

Чжоу Чжэнхао презрительно засмеялся, глядя на Цзян Тяня: «Однако, по моему мнению, ты не герой. Я превращу тебя в чучело! Убейте его для меня!»

«Брат Хао, ты действительно заставляешь меня сделать это? Но ведь я так напуган этим чудовищем, что сейчас наложу в штаны от страха, ха-ха-ха!» - Ху зловеще засмеялся. Он сделал шаг вперед и использовал, по отношению к Цзян Тяню, тот же приём, с ударом ноги по шее.

В мгновение ока его ноги напряглись как струны и налились свинцом, как пули, рассекая воздух вокруг. Каждый мог четко слышать резкий звук ветра.

«А Ху настолько силен! Он точно его убьёт! Этот удар разбил бы даже кирпич!» - в сердцах закричал Ху Фэн.

"Аааай!" - Девочки также неистово завопили.

"Слабак!" - Цзян Тянь покачал головой. Его длинная рука вытянулась и с предельной точностью схватила А Ху за лодыжку, одновременно, выпустив прилив энергии.

"Аааааа!" - Ху заорал во все горло, а его лодыжка распалась на куски.

«Первый прием из Восемнадцати бессмертных боевых стилей – Горный кулак!»

От удара, Ху выплюнул глоток крови и полетел, как сломанная тряпичная кукла, тяжело врезавшись в стену, а затем, соскользнул вниз.

Стена затряслась и элегантная масляная картина «Подсолнух» упала Ху на голову, но тот остался неподвижным и потерял сознание.

Наступила гробовая тишина.

"Как он может быть таким сильным?"

Лицо Цзян Цюшуй было переполнено шоком и он что-то тихо бормотал, чувствуя горечь и стыд. Сегодня он издевался над Цзян Тянем и, по хорошему, Цзян Тянь давно должен бы был ему врезать, не будь он ниже по статусу».

"Как это возможно?!" - Ху Фэн сглотнул слюну. Он не мог поверить своим глазам. Он был мастером тхэквондо, поэтому, естественно, знал, что значит выбить пятиметровый размах Ху.

Сила кулака Цзян Тяня, должно быть, весила несколько сотен килограммов, что было пределом человеческого тела!

Чжао Цяньру, Ву Фанфэй и Дин Яхань недоверчиво смотрели на Цзян Тяня, как будто они видели призрака средь бела дня.

"Неплохо!" - видя это, даже Чжоу Чжэнхао был весьма удивлен. Однако, поскольку он сам был мастером, который много всего видел в прошлом, он быстро успокоился.

Его пальцы слегка постучали по подлокотнику кресла и он промолвил: «И все же, ты глуп и недальновиден. А Ху только третий по силе эксперт под моим командованием. Против двух других ты не выстоишь!»

«Правда? Я очень хочу попробовать!» - ответил ему Цзян Тянь.

Ранее, Цзян Тянь пронесся по звездному небу, подавив целую эпоху, когда ему подчинялись миллионы древних демонов, и все они знали его как «Абсолютного Изначального Бессмертного».

Прямо сейчас, он был всего лишь простой фигурой для общества. Кем Цзян Тянь ещё мог быть для них?

«Хорошо, хорошо, хорошо. Тогда, я дам тебе посмотреть, сколько звезд на небе!»

«Если ты сможешь выйти сегодня из этого клуба с членом между ног, я разделю с тобой свою фамилию!» - Как только он закончил говорить, два больших амбала вышли из толпы, медленно идя к Цзян Тяню. Один из них снял с себя рубашку, обнажив сухожилия на своей туше бронзового цвета. Его руки были обвязаны конопляным канатом.

Второй был одет в белый костюм с черным поясом по тхэквондо. У него были странно длинные ноги и приближался он ровным и уверенным шагом.

«Эти двое, Тай Фист Мастер Донг Инь, однажды получивший золотой пояс в Макао, в Бою без правил. И мастер Четвертой степени черного пояса по тхэквондо, Пу Даки - они оба мои козыри!»

Чжоу Чжэнхао с презрением посмотрел на Цзян Тяня: «Позволь мне спросить тебя, малыш, на каком основании ты вызвался бороться со мной?»

«На каком основании?»

Столкнувшись с сильным давлением, Цзян Тянь показал ему свои нефритово - белые ладони и сказал, с улыбкой: «Этих двух кулаков вполне достаточно!»

«Донг Инь! Пу Даки!»

Когда Ху Фэн услышал эти два имени, он был потрясен и ошеломлен.

Он не ожидал, что обе эти легенды окажутся прислужниками у Чжоу Чжэнхао. Чжоу Чжэнхао действительно держал под собой Линь Чжоу! У него действительно был большой вес в обществе!

«Неудивительно, что Чжоу Чжэнхао удается ворочить делами в Линь Чжоу. Похоже, он не просто полагается на экспертов, стоящих за ним, чтобы защитить себя. У него есть и личные способности! Иначе, как ему удалось завербовать таких сильных мастеров в свою фракцию?!» Цзян Цюшуй также негодовал, вздыхая про себя:

«Что вы все там встали, как истуканы? Пока Цзян Тянь держится, бегите!»

Ву Фанфэй потащила Чжао Цяньру за дверь.

Дин Яхан и другие девушки немного помедлили, прежде чем последовать за ними.

"Спасаемся!"

«Нет, я хочу остаться с Цзян Тянем» - произнесла его невестка.

Цзян Тянь был тронут, смеясь: «Давай атаковать вместе! Они действительно слишком слабы, их силы даже недостаточно, чтобы выбить мне зуб!»

"Ты играешь со смертью!"

«Контратака убийцы!» - Тай Фист обладал техникой, которая прославила его силу и ловкость.

Это была техника «Контратака убийцы» - его главная фишка!

Его локоть взвился, как огромный топор, сокрушающий пространство. Воздух был разорван на части и послышался хлесткий и пронзительный звук ветра.

Когда Чжоу Чжэнхао принял на работу Донга Иня в качестве лакея, тот однажды использовал это движение, чтобы разбить каменную плиту толщиной в пять сантиметров и успешно с этим справился.

А как-то, Чжоу Чжэнхао даже заставил Дун Иня проверить свою силу и тот удар весил, по меньшей мере полтонны!

Независимо от того, насколько силен был Цзян Тянь, он был просто смертным существом. Разве его голова не была бы разбита таким ударом, словно мякоть арбуза?

«Ай, и с такими навыками ты смеешь называть себя экспертом и действовать как тиран? Как безрассудно!» - Цзян Тянь тихо вздохнул, уголки его рта расплылись в усмешке презрения и он слегка покачал головой.

Когда локоть Дун Иня был всего в пяти сантиметрах от его макушки, Цзян Тянь внезапно пошевелился:

«Восемнадцать бессмертных боевых приемов! Прием второй - Миротворец!"

В этот момент, поведение Цзян Тяня внезапно изменилось. Он поднял обе руки над головой, образовывая ими окружность над его головой и словно наполняя пространство вокруг себя энергией вселенной.

Кхррр!

Послышался треск костей и брызнул фонтан крови. Обе руки Дун Иня были сломаны.

Дун Инь с грохотом упал на землю.

Дун Иня, который был более чем в десять раз сильнее, чем А Ху, постигла та же участь – он был убит Цзян Тянем всего одним движением…

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 13**

Глава 13 - Мастер Цзян, я опоздал

"Что??"

Теперь, Чжоу Чжэнхао больше не мог сохранять самообладание. Он удивленно вскрикнул, а его глаза полезли на лоб.

Он пришел в неистовую ярость и, указав на Цзян Тяня, заревел, как бешеный лев: «Идите, чёрт вас побери, вы, все вместе! Идите на него! Я не верю, что он сможет выйти живым. Того, кто победит его, я вознагражу миллионом!

Бандиты, которые изначально испугались Цзян Тяня, не могли остаться равнодушными к такой щедрости хозяина и бросились на Цзян Тяня, размахивая своими орудиями.

«Хммм, борцы Хао хотят денег и жертв! А ты даже не вооружен - так как ты будешь бороться со мной?» - Чжоу Чжэнхао зловеще улыбнулся и покачал головой, с печальным выражением лица: «У тебя такой талант, в столь молодом возрасте! Как жаль терять такой талант, как жаль…Но ты обидел меня и потому, единственный результат - смерть!»

Все бойцы были вооружены мачете и бейсбольными битами. Если бы это был какой-то другой человек, он определенно обмочился бы от страха.

Но Цзян Тянь лишь слегка покачал головой и презрительно сказал:

«Чжоу Чжэнхао, разве вы не понимаете, что муравей и группа муравьев для меня ничем не отличаются, и я случайно могу раздавить их?»

Цзян Тянь снова сошел с ума?

«Непрерывный Горный Кулак», «Небесная Ладонь» и «Миротворец» использовались один за другим. Цепь его тиранических ударов заставляла бойцов разлетаться как резиновые шары. Они взлетали в воздух и падали на землю.

"Западная Восьмерка!"

Пу Даки смотрел широко раскрытыми глазами, сердито ругаясь. Он бросился к Цзян Тяню, высоко размахивая своими длинными ногами и собираясь нанести ему тяжелый удар по голове.

Цзян Тянь издевательски выжидал, пока тот приблизится, а затем, умело развернулся и его острый локоть метнулся назад!

Кррак!

Правая щека Пу Даки впала - его скула была разбита в хлам.

Сильный воин, который редко проигрывал в Корее, в настоящее время был так же слаб, как ребенок в колыбели, прыгая у ног Цзяна Тяна и горько плача, закрывая лицо.

«Чтобы бороться с этим мусором, мне нужно контролировать свои силы. Если я использую лишь 50% своей силы, я уже могу убить их и вызвать судебный иск о жизни и смерти…Цзян Тянь покачал головой, перешагнул через бойцов, лежащих на земле, подошел к Чжоу Чжэнхао, сел на стул и улыбнулся:

«Ты спрашивал, как я собираюсь бороться с тобой? Достаточно ли этих двух кулаков?»

"Ты!" - Чжоу Чжэнхао, который держал в страхе весь Линь Чжоу, в течение многих лет, теперь по-настоящему испугался.

Все три могущественных генерала под его командованием, были повержены одним движением Цзян Тяня. Дюжина головорезов пала за за полминуты! Это действительно было шокирующе!

Этот юноша вообще человек?

Может, он просто дьявол!?

Люди, которые убежали раньше, ушли не сразу. Вместо этого, они сели в машину и начали обсуждение.

«Хм, он думает, что может делать что хочет? Этот мир сосредоточен на власти и деньгах. Власть брата Хао сильна, он угнетает провинцию Лин. Цзян Тянь крепко влип!» - кислым тоном произнес Цзян Цюшуй.

«Но, несмотря на опасность, он осмелился выступить и защитить нас. Только одним этим ты уже уступаешь ему!» - не согласилась с ним, на этот раз, Ву Фанфей.

Образ Цзян Цюшуй, в её глазах, полностью разрушился.

Она никогда не забудет его бесстрастный взгляд, когда ее заставляли унижаться перед этим толстяком.

«Это скорее глупость, чем подвиг, понимаете? Когда брат Хао убьет его, он все равно доберется и до нас!» - Лицо Цзян Цюшуй было красным от смущения, но он пытался необоснованно оправдаться.

Хотя, по сути, он был прав.

В конце концов, Чжоу Чжэнхао был одним из самых влиятельных людей в Линь Чжоу. И он был слишком горд и высокомерен, чтобы так легко сдаться.

В комнате, после краткой паники, он быстро восстановил самообладание и холодно сказал: «Малыш, каково твоё прошлое?»

«О, я тоже пиарщик, как и все остальные!» слабо улыбнулся Цзян Тянь.

«Я также работаю в отделе связей с общественностью. И я тоже пьян!»

Чжоу Чжэнхао не собирался проигрывать. Он высокомерно сказал: «Теперь, встань на колени и извинись передо мной, тогда я отпущу тебя!»

"Почему я должен извиняться перед тобой?"

Цзян Тянь нахмурился: «Игнорируя сексуальные домогательства Толстяка Ченга, зачинщиками этой заварухи были только Цзян Цюшуй и Ху Фэн, а все остальные не имели к произошедшему никакого отношения! В мире боевых искусств есть свои правила и им нужно следовать! "

"Хе-хе, почему, спрашиваешь?" - Чжоу Чжэнхао презрительно ухмыльнулся: «В этом мире есть сила побольше, чем удар кулаком и в этом я сильнее тебя, малыш! Ты даже не сможешь посоревноваться с тем, каким я был в прошлом! "

Чжоу Чжэнхао зловеще засмеялся: «Ты думаешь, что можешь делать все, что хочешь только потому, что хочешь?» Ты слишком наивен. Независимо от того, насколько ты силен, сможешь ли ты противостоять пулям? "

"Ты мне угрожаешь?" - Зрачки Цзян Тяня слегка сузились.

«Нет, нет, нет, я всегда следую закону. Ты знаешь, что я могу отправить тебя в тюрьму только с помощью телефонного звонка и позволить полиции застрелить тебя?!

«Хе-хе, брат Хао, это действительно невероятный план!» - тон Цзян Тяня стал холодным. Этот парень явно имел дурные намерения. Похоже, он должен был избавиться от него поскорее. Однако, было бы куда лучше использовать какой-то другой метод, для избавления от него

Цзян Тянь прищурился и задумался.

Внезапно, зазвонил телефон Чжоу Чжэнхао. Когда он увидел, кто звонит, его лицо загорелось.

"Виагра, почему ты мне позвонил? Что я должен сделать?" - Даже при том, что звонящий не стоял перед ним, Чжоу Чжэнхао все еще кланялся ему, с покорным выражением лица. "Хао, помоги мне расследовать кое-какое дело!" - низкий голос донесся через трубку.

"Какое? Просто скажи мне, я обещаю, что проведу для тебя самое тщательное расследование!» - Чжоу Чжэнхао самодовольно улыбнулся.

"Это серьезный вопрос, я скажу тебе лицом к лицу!"

Виагра торжественно сказал: «Ты должен ждать меня в клубе Ди Хао. Я уже в пути и буду через пять минут!»

Чжоу Чжэнхао повесил трубку и немедленно усмехнулся в лицо Цзянь Тяню:

«Ну, подожди, молокосос! Сейчас приедет Виагра и тебе точно несдобровать!»

«Как интересно! Тогда, я подожду здесь пять минут и посмотрю, кто же это такой!» - Цзян Тянь с презрением покачал головой.

После этого, Цзян Тянь взял зубочистку, наколол кусочек арбуза с тарелки с фруктами и начал медленно смаковать его.

Спустя несколько минут из-за двери послышались энергичные шаги. Вошел мужчина средних лет в камуфляжной футболке.

У мужчины было проницательное и доблестное выражение лица. Его взгляд был острым, как ножи, а его поведение было строгим. Он был совсем на другом уровне от Чжоу Чжэнхао и его приспешников.

"В чем дело?" – изумленно спросил он, увидев мертвых бойцов на земле.

"Виагра, проходи. Нас сегодня ужасно мучили!"

Чжоу Чжэнхао очень обрадовался прибывшему человеку. Он сразу же бросился вперед и поднял руку, указывая на Цзян Тяня, негодуя: «Это сделал этот маленький щенок! Ты должен помочь мне выбраться отсюда!»

Первоначально, он думал, что Виагра будет стоять на его стороне и безжалостно растопчет этого парня. Но неожиданно, лицо Виагры приобрело удивленное выражение, он быстро подошел к Цзян Тяню и поприветствовал его самым уважительным тоном: «Мастер Цзян, Сяо Вэй опоздал! Вы в порядке?»

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 14**

Глава 14. Это Мастер Цзян.

Чжоу Чжэнхао выглядел еще более ошеломленным, не смея верить увиденному.

Виагра был личным охранником старейшины и брат Хао не осмеливался противоречить ему. Но теперь, он называл себя Сяо Вэем, а этого ничтожного пиарщика - Мастером?

Цзян Тянь взял арбуз и стал медленно жевать. Проглотив его, он спокойно спросил: «Сяо Вэй, это твой товарищ?»

Виагра, стоявший перед ним, был личным телохранителем старейшины Тана, но, несмотря ни на что, у него не должно было быть никаких связей с Чжоу Чжэнхао.

В это время, Чжоу Чжэнхао, все еще пребывая в шоке, подошел и спросил: «Виагра, вы же обознались и приняли его за другого человека, верно? Он - мелкий работничек из отдела по связям с общественностью, в семейной клинике Чжао. Почему вы называете его мастером Цзян? «Чжоу Чжэнхао, если ты немного помолчишь, никто не подумает, что ты немой! Заткнись!» - он был так разозлен на Чжоу Чжэнхао, что сморщил нос и, высоко подняв брови, замахнулся и ударил Чжоу Чжэнхао по лицу.

Насколько сильным может быть удар профессионального солдата?

Перед глазами Чжоу Чжэнхао засияли золотые звездочки, а его лицо горело от боли и кровь текла из его ноздрей.

Тем не менее, Чжоу Чжэнхао обладал достаточным уровнем IQ, раз добился своего положения. Он понял, что встретил сегодня крутого парня. И тогда, он закрыл лицо и больше ничего не сказал.

"Это достаточно убедительно?" - Виагра указал на нос Чжоу Чжэнхао и резко выпалил: «Мастер Цзян - почетный гость Старого Мастера, друг, благодетель! Как ты смеешь провоцировать его? Ты устал жить? Мне нужно позвонить Секретарю Тан и тогда, ты завтра же уедешь из провинции Линь!»

Все тело Чжоу Чжэнхао дрожало и покрылось холодным потом. Он с недоверием сказал: «Что ?! Он друг старейшины Тана?»

Это было слишком невероятно!

Из того, что он мог вспомнить - люди, которые были в контакте со старым наставником, были либо старшими ответственными лицами, старыми генералами со Звездными погонами, либо теми ветеранами боевых искусств, с которыми он провел свои молодые годы.

Но как это возможно!?

«Вы мне не верите? Вы хотите, чтобы я пригласил старейшину Тана и представил его вам?!» - вдруг прозвучал холодный и резкий голос Виагры.

«Я не смею! Как бы я посмел! Виагра, то, что произошло сегодня, было просто недоразумением!» - Чжоу Чжэнхао был крайне смущен и раздосадован. Он снова посмотрел на Цзян Тяня и с сожалением сказал: «Мастер Цзян, не держите на меня зла…пожалуйста, просто пощадите меня».

«Пощадить? Так я квалифицирован для этого? Разве ты не говорил, что я даже не смогу сравниться с тобой, когда дело дойдет до того, чтобы поставить свои связи и власть в один ряд?» - Цзян Тянь слегка улыбнулся, взял виноград, аккуратно соскоблил его кожу и положил в рот. Пиу!

«Мастер Цзян, я был слеп и не видел перед носом гору Тай. Просто простите мне это сейчас, и Маленький Хао никогда больше не посмеет сделать ничего подобного!»

Все присутствующие были ошеломлены.

Чжоу Чжэнхао был влиятельной фигурой, а в западной части города, да и во всем Лин Чжоу, его авторитет был непоколебим.

Но теперь, он фактически ударил сам себя под дых, сдавшись перед Цзян Тянем и признав свою ошибку. Это выглядело слишком нелепо!

Все были в замешательстве.

«Вопрос не в том, оскорбили ли вы меня или нет. Чжоу Чжэнхао, я давно слышал о вашем имени. Увидев вас сегодня, я понял, что вы действительно достойны своего титула! Быть властным, превращать белое в черное - это твоя обычная тактика поведения? Другие люди говорят, что ты большая шишка, а на мой взгляд, ты просто отброс общества! Твои действия просто дискредитируют семью Тан и старого Мастера!"

Цзян Тянь усмехнулся: «Ты хочешь, чтобы я рассказал Старому Мастеру Тану, что ты за человек?!»

Сестра Донг Донг, которая знала о деталях, вопила в своём сердце. Все кончено, может быть, сегодня день, когда Чжоу Чжэнхао будет уничтожен?

"Что происходит?" - Чжао Цяньру была так напугана, что сделала шаг назад.

Чжоу Чжэнхао так волновался, что слезы вот-вот собирались пролиться из его глаз. Он умолял: «Юная мисс, вы, должно быть, подруга г-на Цзяна, верно? Пожалуйста, помогите мне, сказав что-нибудь! Я ошибся!»

"Вы ошибаетесь, я не его девушка!" - Чжао Цяньру покраснела.

"В конце концов, вы же можете высказать свое мнение. Девочка, пожалуйста, пощади мою жизнь!" - Чжоу Чжэнхао продолжал бить себя, показывая свое смирение и умоляя о пощаде. В конце концов, сердце девушки размякло. Чжао Цяньру потянула Цзян Тяня и прошептала: «Брат, забудь об этом, он довольно жалок!»

В этот момент, ей казалось, что она спит и видит сон.

Этот чрезвычайно изобретательный Большой Босс только что заставлял её унижаться, но теперь, Цзян Тянь испугал его, как трехлетнего ребенка.

И что за мастер Цзян он сейчас?

Чжао Цяньру посмотрела на высокую и длинную спину Цзян Тяня и у неё возникло неописуемое ощущение.

Да, это была аура, аура вышестоящего.

В этот момент, он был похож на возвышающуюся гору, осторожно укрывающую своими крыльями защиты.

Чувство защищенности было настоящим и это было действительно хорошо.

Цзян Тянь пережил бесчисленные побоища и раздоры во Внешнем Царстве и давно привык к темной и зловещей природе людей.

Он не был зол на всех. Он хотел не мести, а только чтобы Чжоу Чжэнхао покорился ему.

Достигнув своей цели, Цзян Тяню больше нечего было здесь делать и он увел Чжао Цяньру из комнаты.

Что касается Толстого Чэна, он даже не смел поднять глаза.

"Все вы, выходите!" - Чжоу Чжэнхао махнул рукой своим подчиненным, приказывая покинуть комнату.

Чжоу Чжэнхао лежал на диване, как куча грязи. Он вытер холодный пот со лба и сказал: «О, Боже, он напугал меня до смерти! Это было слишком страшно!»

Он с вызовом посмотрел на Толстяка Ченга и сердито сказал: «Помни, если ты когда-нибудь снова увидишь Учителя Цзяна, поклонись ему от меня. А также, быстро верни те десять миллионов, которые ты ему должен! Не доставляй мне больше таких проблем!»

"Черт, брат Хао, что это за человек, что так напугал тебя? Неужели, это действительно так необходимо? Я не могу просто так отдать 10 миллионов - это не маленькая сумма!» - Толстый Ченг кричал в негодовании.

Но тут же Толстяк Ченг вскрикнул и упал на пол, сбитый с ног.

Казалось, что Чжоу Чжэнхао, чудесным образом, восстановил былые силы.

Толстяк Ченг лежал на полу, держась за живот, и стонал, ругаясь: «Брат Хао, ты сошел с ума !? Почему ты меня пнул?»

Услышав это, Чжоу Чжэнхао уже не мог сдержать свой гнев. Он набросился на него и ударил по лицу: «Кто сошел с ума – так это ты! Я думаю, что ты – мое проклятье!»

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 15**

Глава 15 - Лучший шурин в мире

Чжоу Чжэнхао продолжал пинать Толстяка, пока тот слезно не взмолился о пощаде. Попинав его еще несколько раз, Чжоу Чжэнхао, наконец, остановился.

Избиение человека тоже можно было назвать физическим трудом и Чжоу Чжэнхао устало вытер пот со лба, кляня Толстяка Ченга, на чем свет стоит:

«Ты знаешь, кто такой старейшина Тан? Глава семьи Тан в Линь Чжоу, отец секретаря Тан! Ты смеешь провоцировать меня перед Старейшиной Таном? Ты просто уничтожил меня!» - говоря это, он ещё раз ударил его ногой.

Услышав слова «семья Тана в префектуре Линь», сестра Донг Донг была настолько потрясена, что ее лицо побледнело. Клан Тан был кланом номер один в префектуре Лин, последние сто лет. У них было много потомков, которые блистали в политическом и военном мире. Если бы они хотели расправиться с Чжоу Чжэнхао, это было бы так же просто, как устранить маленькую проблему.

«Я все выплачу, я все обязательно выплачу!»

Опухшее лицо Толстого Чена отразило смертельный испуг.

«И никак иначе!»

Чжоу Чжэнхао неожиданно добавил: «Этот вопрос не может так просто закончиться. Если Виагра и этот Мастер Цзян упомянут о произошедшем перед Старым Мастером, я буду обречен на страдания, как и вся Драконья Пятерка! Мы должны это предупредить, чего бы оно ни стоило! Это же клан Тан, префектуры Линь!»

Сестра Донг Донг, на мгновение, задумалась и, засмеявшись, сказала: «Брат Хао, я думаю, что ключ в самом Мастере Цзян. Я просто должна ближе с ним познакомиться и дать ему лучшее из того, что смогу!»

«Донг Донг, ты истинная женщина Полководца!»

Глаза Чжоу Чжэнхао внезапно загорелись и он похвалил её: «Ты права, он, все-таки, молод. Пока ты будешь ластиться и приставать к нему, он меня простит и забудет. Я оставляю это дело тебе, сделай это для меня!»

«Да, а ещё, этот Мастер Цзян является спасителем нашего старика. Если бы брат Хао мог покланяться ему в ноги, он определенно реабилитировался бы» - Сестра Донг Донг кокетливо засмеялась.

Виагра сопровождал Цзян Тяня до автостоянки.

«Мастер Цзян, старик хочет пригласить вас остаться в нашем доме на несколько дней. Как вы думаете, когда у вас будет время?»

«Спасибо за приглашение. Когда у меня будет время, я обязательно приеду!»

Цзян Тянь знал, что семья Тан была могущественной, но перед Культиватором они были ничем. Он только хотел защитить свою любимую и своих друзей прямо сейчас, лелея каждую секунду времени, проведенного вместе с ними.

«Мастер Цзян, вы можете дать мне свои контакты для связи?» - Виагра смущенно улыбнулся.

Этот человек действительно был достоин того, чтобы его называли Мастером. У него действительно был высокий уровень. Если бы обычный человек получил приглашение клана Тан, разве это не сделало бы его чрезвычайно счастливым? А этот и бровью не повел.

«У меня нет телефона. Как насчет того, что я могу оставить свой рабочий номер?» - Цзян Тянь продиктовал номер, чтобы тот его запомнил.

«Мастер Цзян, я отвезу вас домой?» - спросил Виагра, с улыбкой

«Не нужно беспокоиться обо мне. Цяньру вела машину, а сейчас она пьяна и я должен отвезти её обратно!» - Цзян Тянь слегка улыбнулся и тактично отверг предложение.

Без присутствия посторонних, испуг и шок, наконец, окончательно вырвались на свободу. Маленькая девочка упала в объятия Цзян Тяня и заплакала.

У девушки была стройная фигура и тонкая одежда.

Цзян Тянь чувствовал мягкость и тепло её груди, а также, ощущал запах манящего тела.

Маленькая девочка вытерла слезы и улыбнулась, обхватив большие ладони Цзян Тяня. Она больше не хотела отпускать его и совершенно забыла, что несколько часов назад она все еще относилась к Цзян Тяню как к бесполезному мусору.

«Садись в машину и поехали домой!»

Цзян Тянь потер её макушку, развернулся, открыла красную дверь «Volvo» перед Чжао Цяньру, а сам сел на место водителя.

В это время, на стоянке, в Мерседесе.

Глядя на близость между Цзян Тянем и Чжао Цяньру, Цзян Цюшуй, который не знал об отношениях между ними, стал еще более ревнивым.

"Как он вышел живым?" - Ху Фэн был шокирован и не мог в это поверить.

«Я думаю, что приехал отец Чжао Цяньру…» - Цзян Цюшуй тоже был очень удивлен и, наконец, придумал объяснение.

Даже если Цзян Тянь мог драться, власть брата Хао была слишком велика. Если бы тот вызвал полицию, разве Цзян Тянь не вынужден был бы сдаться? И только если сам Чжао Хучэн лично приехал бы и умолял брата Хао о пощаде, он бы смог отпустить их…»

«Но только сейчас, эта младшая мисс Чжао…» - Ху Фенг хотел что-то сказать, но остановился. Он сочувственно посмотрел на Цзян Цюшуй.

Чжао Цяньру и Цзян Тянь обнимались и держались за руки, эти интимные детали сразу же показали, что они влюблены.

Внезапно, Цзян Цюшуй почувствовал, что зелёный ревнивый червяк, в его голове, скоро превратится в свирепого дракона.

«Я не позволю ему уйти! Да что он может? У меня есть свои собственные способы справиться с ним…» - Цзян Цюшуй холодно фыркнул и его глаза сверкнули злобным холодным светом.

«Брат, как ты вдруг стал таким могущественным? Ты был действительно слишком силен сегодня! Ты был даже сильнее Ли Лианджи!"

В машине, Чжао Цяньру раскраснелась от волнения и безостановочно болтала. Она все еще вспоминала пережитую шокирующую сцену и не могла выбросить её из головы.

«Однажды, я отправился на экскурсию по скале в тысячу футов. Я случайно упал со скалы и нашёл внизу кольцо. Внутри кольца жил бородатый старик…»

Когда Цзян Тянь подумал об онлайн-романах, которые он читал в прошлой жизни, он сразу же вспомнил эту классическую новеллу.

"Брат, ты просто негодник!"

"Просто шучу, малышка!"

Чжао Цяньру надула свои очаровательные красные губки и сделала вид, что обиделась.

Она знала, что что-то должно было случиться с Цзян Тянем, но, поскольку ее зять ничего не сказал, тому было какое-то логичное объяснение.

Внезапно, Цзян Тянь сказал: «Ах, да, не говори об этом своим родителям или сестре, чтобы они не волновались!»

Чжао Хучэн был просто маленьким чиновником, его семейный бизнес не мог даже сравниться с братом Хао.

Что касается Чжао Сюэ Цин, она всегда ругала его за то, что он вел себя дико. Даже когда он вернулся из совершенствования, она все равно видела в нем драчуна.

"Да, да, да, я знаю!" - Чжао Цяньру закивала головой, как цыпленок, клевавший рис. У них с зятем, внезапно, возникла небольшая личная тайна, и это было очень захватывающе!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 16**

Глава 16 - Ее Превосходительство, жена

Доставив Чжао Цяньру домой, Цзян Тянь не стал подниматься, оставшись внизу.

Он видел, что в кабинете еще горел свет, а значит, Чжао Сюэ Цин все еще работала сверхурочно, листая толстую книгу о китайской медицине. Чжао Сюэ Цин изначально была финансовым специалистом, и с точки зрения управленческих способностей у нее были высокие шансы взять на себя ответственность за всю фармацевтическую промышленность Чжао. Фактически, именно такой план и вынашивал Чжао Хучэн, когда отдавал свою дочь за Цзяна. В конце концов, Медицинская компания главы семьи Цзян могла бы искренне помочь своей невестке (а значит, и ему), верно?

Но когда он понял, что прилепиться к семье Цзяна оказалось нереальным, Чжао Хучен отказался от этой идеи.

Враг в виде главы семьи Цзяна был слишком силен, и из-за этого их компания даже могла пострадать, поэтому, они перешли на фармацевтическую промышленность и Чжао Хучэн передал бизнес своей жене, Вэй Фан.

Вэй Фан боялась, что Чжао Сюэ Цин раскроет свои управленческие навыки и получит контроль над фармацевтической промышленностью Чжао, став главой отдела исследований и разработок.

Однако, Чжао Сюэ Цин не знала, как делать лекарства и могла только непрестанно читать книги и учиться, чтобы восполнить этот пробел. И в эту самую минуту Чжао Сюэ Цин сидела перед своим столом и читала толстую пачку документов.

Это был рецепт мази, питающей мышцы, и был приобретен отделом исследований и разработок, по высокой цене, у касты босоногих врачей. Было сказано, что он оказывает чудесное действие при лечении внешних повреждений, язв и гноя.

Однако, после некоторых исследований было обнаружено, что хотя эта паста имела определенный терапевтический эффект, она также имела и очевидные отрицательные последствия.

Лекарство, побочным эффектом от которого является головная боль и мигрень, никогда не смогло бы быть одобренным министерством.

«Цзян Тянь, должно быть, вернулся ...» - подумала она, услышав звук открывающейся двери, и ее тело напряглось.

В ночь их свадьбы пьяный Цзян Тянь избил ее.

С того момента, Чжао Сюэ Цин осознала, что ее брак был полной трагедией.

После этого, она отказалась переспать с Цзян Тянем.

Хотя Цзян Тянь жаждал ее красоты и хотел получить ее тело много раз, Чжао Сюэ Цин защищалась не на жизнь, а на смерть, и сопротивлялась изо всех сил, поэтому, он до сих пор так и не преуспел в своих попытках. Чжао Сюэ Цин очень хотела выйти и спросить его о ситуации сегодня вечером, но она не встала, боясь, что Цзян Тянь что-то с ней сделает. Снаружи послышались легкие шаги, за которыми последовал звук ключа в замке и журчащей в ванной воды.

Мгновение спустя, дверь во вторую спальню с треском закрылась.

Звук закрывающейся двери не был громким, но для Чжао Сюэ Цин это было похоже на раскат грома, прямо возле ее ушей, заставляя ее тонкое тело дрожать.

"Этот брак обречен! Когда это уже закончится? Может ли быть, что мы действительно должны развестись с ним?"

Через некоторое время, Чжао Сюэ Цин, наконец, успокоилась, но глубокая горечь пронзала ее сердце и ее глаза покраснели.

Когда она была маленькой, она много раз мечтала о парне, который будет похож на принца на белом коне, прискачет к ней с розой, оденет ей на пальчик кольцо с бриллиантом и скажет, что он всегда будет любить и дорожить ею. Однако, в реальности она поняла, что у нее был только один идиот, который только и знал, как запугивать ее.

Ее жизнь была действительно несчастна.

«Если бы я оставила его тогда, когда он был все еще нормальным, сразу после женитьбы, то меня не мучила бы совесть. Но теперь, когда он психически болен, как я могу чувствовать себя спокойно, расставшись с ним? Как я смогу смотреть в глаза его родителям?»

Она больше не могла сконцентрироваться на учебной литературе – зрение размылось и слезы замерцали в ее глазах.

Цзян Тянь совершенствовался всю ночь.

Фрукт Небесного Происхождения содержал чистую и богатую ауру Неба и Земли, хотя по силе был далек от духовного призрака, который занимал тело старейшины Тана.

Утром, когда он открыл глаза, аура плода Тяньюаня полностью очистила истинную сущность его тела.

"Прорвись к очищающему тело второму уровню, открой Технику Небесного Видения!" - Техника, созданная Предком Рептилий, была поистине потрясающей! "

Цзян Тянь издал легкий удовлетворенный вздох, когда из его глаз вырвался мощный белый свет, длина которого достигала более метра.

В этот момент, черная оболочка настенного телевизора, перед его глазами, исчезла во вспышке, и он отчетливо увидел материнскую плату и другие внутренние компоненты электроники.

Когда он посмотрел ещё дальше, сквозь телевизор, его взгляд проник через стену и вошел в ванную в соседней комнате.

Сцена перед глазами Цзян Тяня заставила его сердце бешено подпрыгнуть.

Под водяной завесой он увидел стройное тело с выпуклыми спереди и сзади изящными изгибами и совершенно белоснежной кожей, с полной грудью и тонкой талией, и это оказало на него чрезвычайно сильное визуальное воздействие. В дни, проведенные вместе, даже если Чжао Сюэ Цин защищалась изо всех сил, Цзян Тяню несколько раз удалось увидеть ее обнаженной.

Однако, Цзян Тянь впервые увидел это так ясно.

Как получилось, что его жена на самом деле была такой красавицей?!

Цзян Тянь улыбнулся, вспышка белого света прошла через обе его руки и он отвел взгляд.

После того, как Цзян Тянь умыл лицо и оделся, Чжао Сюэ Цин вышла из своей спальни и тихо спросила: «Вчера ты ходил на прием к Толстому Ченгу, там что-то случилось?»

"Я в порядке! Я просто следовал твоим инструкциям, ел больше еды и меньше пил» - Цзян Тянь улыбнулся ей.

"Отдохни, я пойду приготовлю завтрак» - создавалось ощущение, что Чжао Сюэ Цин пытается его задобрить.

Чувствуя запахи готовящейся еды, доносящиеся из кухни, Цзян Тянь сел на диван, чувствуя невероятную нежность в своем сердце.

За эти десять тысяч лет, разве он не жаждал этой теплой и мирной сцены?

У него, внезапно, появилось беспрецедентное чувство удовлетворения, когда он смотрел на спину Чжао Сюэ Цин, стоящую у плиты, в фартуке, и готовящую для них завтрак. Он был ошеломлен от счастья.

Придя в себя, Цзян Тянь внезапно понял, что на диване лежит пачка документов.

«Десятый план эксперимента по питательной мази для мышц из лекарственной пасты». Несколько крупных слов было написано на обложке книги.

Эта формула слишком неразумна! Здесь два ингредиента – антагониста, так что это определенно повредит меридианные точки пациента, вызывая головную боль и мигрень.

Мастер Цзян Тянь однажды вознесся с Земли, чтобы стать совершенствующимся, а также, использовал земные лекарственные таблетки для очищения от недугов.

Цзянь Тан взял ручку и стал придумывать формулу лекарства, способного шокировать мир, и сразу придумал улучшенную формулу. С помощью экспериментов он изменил соотношение ингредиентов к трем травам.

Таким образом, новая мазь должна будет иметь не только явный эффект без каких-либо побочных эффектов, но также будет намного дешевле.

«Что ты делаешь? Я говорила тебе много раз, что нельзя прикасаться к моим документам, а ты не слушаешь!» - крикнула Чжао Сюэ Цин.

Оказалось, что она уже приготовила еду и в этот момент несла ее в столовую.

«О, ничего не случилось, я просто кое-что искал».

Цзян Тянь был шокирован, он отложил документы и сразу же встал, чтобы помочь с посудой.

«Тебе не разрешено трогать эти документы в будущем! Или я выставлю тебя на улицу, где ты замерзнешь до смерти и умрешь от голода!» - яростно крикнула Чжао Сюэ Цин.

Однако, она обладала слишком нежной внешностью, для такого поведения. Она только полгода назад закончила университет и ее лицо все еще сохраняло наивное детское выражение и милые щёчки, поэтому, какой бы жестокой она ни была, это не могло отпугнуть.

"Ммм, мммм, ммм, госпожа жена, я знаю, что я ошибался, пожалуйста, прости меня однажды! Я не посмею делать это снова!» - Цзян Тянь жалостно поднял руки вверх и умолял её.

Все эти тысячи лет во Внешнем Царстве, Цзян Тянь был непобедим, а сейчас его раздавило, как муравья.

Но в этот момент, несмотря на то, что Цзян Тянь был в состоянии признать поражение перед своей любимой женой, он был чрезвычайно счастлив и спокоен.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 17**

Глава 17. Он – боец

Чжао Сюэ Цин была немного поражена.

Цзян Тянь раньше то и дело приходил домой пьяным, блевал в туалете, вонял и был грубым. Почему же сегодня он стоит перед ней, преклонив голову и извиняясь?

Хм, похоже, когда он в последний раз меня довел, я так сильно сопротивлялась и билась, что не рассчитала силу и напугала его!

Чжао Сюэ Цин была довольна таким раскладом и быстро адаптировалась к новым ролям между ними с мужем.

Она щеголяла: «Хм! Хорошо, что ты признаешь свои ошибки. В следующий раз, если устроишь мне проблемы, я отшлепаю тебя по заднице!»

Он ждал, когда будет подана еда. «Ммм…этот запах! Тысячи лет я мечтал об этом…»

Цзян Тянь сразу начал есть, набивая рот от удовольствия. Уж это точно было в сто раз вкуснее чудодейственных таблеток и пилюль, которые он принимал, путешествуя по вселенной.

"Тебе вкусно?" - Чжао Сюэ Цин откусила редис и нахмурилась, поскольку ей показалось, что она слишком пересолила овощи.

Она была сильной женщиной и карьеристкой, поэтому, много времени уделяла работе, а в хозяйственных навыках, типа кулинарии, была не сильна.

"Спрашиваешь, вкусно ли это?! Это ооочень вкусно! Моя жена - просто пятизвездочный повар!"

Цзян Тянь ел так быстро, что чуть не задохнулся, пока глотал, и масло растеклось по его подбородку.

Увидев глупый вид Цзяна Тяня, Чжао Сюэ Цин надулась. Она не знала, смеяться ей или плакать, поэтому, она взяла салфетку и помогла ему вытереть рот.

Ее палец слегка коснулся его гладкого подбородка, и в этот момент сердце Цзян Тяня горячо забилось, а на его глаза навернулись слезы.

Она была на три года моложе его, но заботилась о нем, как нежная сестра и любящая мать.

Когда её «Chevrolet» почти достиг фармацевтической фабрики Чжао,

Цзян Тянь уныло сказал: «Сюэ Цин, я выйду здесь! Не надо им видеть нас вместе. Это не очень хорошо для твоей репутации ... "

Быстро прибыв в лабораторию, Чжао Сюэ Цин вынула экспериментальный план из своей папки документов и передала его помощнику Чжоу Ливену:

«Маленький Чжоу, давайте сегодня проведем эксперимент, в соответствии с этим планом. И давайте поспешим - мы не можем больше ждать!»

Чжоу Ливен кивнул, развернулся, чтобы взглянуть на внутреннюю страницу, и в шоке сказал: «Мисс, почему новый рецепт написан от руки? Кажется, он был изменен?»

Чжао Сюэ Цин вчера не видела эту страницу с формулой, а успела только прочитать теорию. Когда же она это увидела, она нахмурилась: «Профессор Ли всегда такой! Уточните у него этот вопрос, перед тем, как проводить эксперимент!»

«Как я могу у него уточнить? Он вернулся в Яньцзин, чтобы практиковаться. Нет никакой возможности дозвониться до него по телефону!» - беспомощно сказал Чжоу Ливен.

Последнее время, профессор Ли очень беспокоился из-за этого рецепта. Оставив после себя десятый набор планов эксперимента, он отправился обратно в Яньцзин, чтобы изучить следующий набор планов эксперимента.

Его поведение всегда было спонтанным и непредсказуемым. Во время проведения испытаний за закрытой дверью, он всегда оставался один в исследовательской комнате и никогда не отвечал на телефон. Поэтому, в такие моменты никто не мог его увидеть или как-либо связаться с ним.

«Тогда, нет необходимости подтверждать. Он, вероятно, изменил его в последнюю минуту. Давайте, сейчас следовать этому плану!» - Чжао Сюэ Цин отдала инструкции и покинула лабораторию.

"Цзян Тянь пришел!"

«Это все благодаря тебе! То, что все благополучно закончилось вчера! Иначе, мы были бы не в самом выгодном положении…»

В другой рекреации здания, в тот момент, когда Цзян Тянь вошел в офис отдела по связям с общественностью, раздались аплодисменты. Даже Дин Яхан совершенно на ином уровне начал относиться к Цзян Тяню.

«Цзян Тянь, ты завтракал? Я купила дополнительный набор!» - Ву Фанфэй передала ему гамбургер и чашку ароматного кофе.

«Спасибо, я поел» - Цзян Тянь слабо улыбнулся. Он заметил, что отношение этой девушки к нему сильно изменилось.

В глазах Ву Фанфей появилось разочарование, но она передала ему еще и билет и сказала ласково: «Цзян Тянь, сегодня вечером, в Международном выставочном центре, будет оперное шоу. Если у тебя будет время, пойдем вместе».

Присутствующие девушки переглянулись друг с другом и сильно призадумались, ведь им давно было известно, что эта красавица любила героев и Цзянь Тянь, вероятно, не был исключением.

«Эх.. Цзян Тянь слишком привлекателен! Всего за один день в отделе по связям с общественностью он уже покорил сердце Ву Фанфей! Как ему это удалось!?»

Что касается сотрудников мужского пола, то все они с завистью смотрели на Цзян Тяня, особенно, Шен Ле, который от обиды готов был бить себя в грудь и топать ногами.

«Извини, у меня еще есть другие дела сегодня, мне очень жаль…» - Цзян Тянь тактично отказался.

Он сосредоточил все свое внимание на Чжао Сюэ Цин, поэтому, у него не было желания сближаться с другими девушками. Это была пустая трата времени.

Ву Фанфэй была поражена! Она считала себя невероятно привлекательной и желанной, а потому, никогда бы не подумала, что Цзян Тянь отвергнет ее.

"Кроме того, я надеюсь, что вы не будете распространяться о том, что случилось прошлой ночью!"

Когда Цзян Тянь вернулся в эту жизнь, он хотел только защитить свою жену и родственников. Лучше всего было действовать сдержанно и не создавать новых проблем.

«Не беспокойся. Мы никому не разболтаем!" - несколько женщин, которые присутствовали на приеме прошлой ночью, кивнули в знак согласия.

Тан Линлун была одета в тренировочную одежду и занималась боевыми искусствами во дворе.

Что касается старейшины Тана, он сидел под высокой сосной с фиолетовым глиняным чайником в руке. Время от времени, он давал несколько указаний, наблюдая, как девушка совершенствуется.

В этот момент, Сяо Вэй, одетый в военную форму, быстро вошел и тихим голосом сказал: «Старейшина Тан, у меня есть информация о личности Цзян Тяня!»

"Ну-ка?" - намек на серьезность появился на лице старейшины Тана.

«Цзян Тянь является членом семьи Цзиньлин и потомком семьи Цзяна, но также, он зять семьи Чжао, Чжао Хучэна. Он работает в фармацевтической промышленности Чжао» - ответил Сяо Вэй и добавил, серьёзным голосом: «Позапрошлой ночью, он встретил двух мастеров единоборств на скале трехсот футов. Его тело выдержало длинное лезвие ножа и он достиг состояния неуязвимости. А прошлой ночью, он выступил против Чжоу Чжэнхао и снова победил нескольких его самых могущественных воинов!»

Старейшина Тан задумался о возможности такого и, внезапно, выражение его лица резко изменилось. Он с удивлением сказал: «Вы думаете, что он специалист по боевым искусствам в традиционном стиле или…?»

«Я думаю, очень вероятно, что он – Мастер древних боевых искусств…» - сказал Сяо Вэй, проглотив слюну.

"Откуда ты знаешь?"

«Он может втягивать энергию Ци в свое тело, раздувать ветер, напускать туман и даже выдыхать белый свет, длиной десять футов…»

Сяо Вэй вспомнил сцену медитации Цзян Тяня на Утесе в трехсот футов и все еще не мог успокоить дикое сердцебиение, когда думал об этом.

В этой жизни он видел подобную сцену только однажды, у первого бога войны, в китайской группе драконов, Е Чжантяня, во время секретной специальной подготовки, несколько лет назад.

"Древний мастер боевых искусств…Значит, он действительно мастер боевых искусств!" - воскликнул старейшина Тан, и в его глазах заиграло странное мерцание.

Хотя старейшина Тан ранее занимал важные высокие посты, на самом деле, он был просто мастером боевых искусств в мире смертных.

"Цзян Тянь – что же ты за воин?"

После того, как Тан Линлун закончила выполнять кулачные приемы, она села под деревом, взяла чайную чашку и выпила все одним глотком.

«В этом мире всегда найдутся неординарные люди, похожие на летающих драконов в небе, один - совершенствующийся, другой - эксперт по боевым искусствам».

Старейшина Тан со вздохом сказал: «Мастер магии, когда дело доходит до того, чтобы решить проблемы, может использовать бобы, вместо армии, изгонять духов, вызывать ветер и дождь и контролировать гром. Древний Цзян Зия, Ге Хонг, истинные ученики Горы Лонху - все они разделяют один и тот же принцип!"

«Что касается мастеров боевых искусств, они могут проникать сквозь стены, ходить по воде, отражать пули, сгущать ци и использовать её, как оружие! Мо Чжай, Чжу Хай, Ли Цзин династии Тан, Борода Коулун, Гонгсун Нианг, Юэ Фэй из Южной династии, Сун, Юань Юнь и его сын Чжан Сан Фэн из династии Мин – все они включены в этот список! "

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 18**

Глава 18 - Мир самосовершенствования

"Босс Ли, пожалуйста, дайте мне шанс ..."

Когда Чжао Сюэ Цин услышала приговор начальника, она так разволновалась, что слезы накатились на ее глаза.

Теперь, когда родители ее мужа не оказывали ему никакой поддержки, а сам он страдал от психического заболевания и нуждался в дорогостоящем лечении, она никак не могла допустить того, чтобы лишиться работы и остаться без средств к существованию.

«Если ты хочешь, чтобы я дал тебе шанс, я могу это сделать. Ты же знаешь, босс всегда любил тебя!»

Чжао Сюэ Цин почувствовала, что его руки, как пара зловещих ядовитых змей, обвили ее плечи.

Она встала, сделала шаг назад и сказала: «Босс Ли, не волнуйтесь, я буду усердно работать и быстро выведу лекарственную формулу! Я вас не разочарую!»

«Эту работу любой сможет выполнить! Тебе же нужно делать то, чего не могут делать другие!»

Ли Пэн Тао зловеще засмеялся и, подобно голодному тигру, набрасывающемуся на свою жертву, бросил Чжао Сюэ Цин на диван, придавив ее.

"Директор Ли, что вы делаете!?"

Чжао Сюэ Цин боролась изо всех сил - она никогда бы не подумала, что Ли Пенг Тао будет таким скотом, чтобы на самом деле домогаться ее среди бела дня.

«Что я делаю? Хочу трахнуть тебя!» - Ли Пэн Тао полностью проявил свою звериную сущность.

С самого первого раза, когда он встретил Чжао Сюэ Цин, он был влюблен в нее и абсолютно очарован. Сегодня, он собирался безжалостно завладеть этой женщиной, которую так давно любил.

«Ты уже большая девочка и давно никем не приласкана! Должно быть, ты очень голодна, верно? Дядя удовлетворит тебя!»

Причина, по которой Ли Пэн Тао был так безудержен и смел, заключалась в том, что он видел, как Чжао Хучэн презирал эту свою дочь. Даже если бы он изнасиловал ее, Чжао Хучен, вероятно, ничего бы и не сказал. Он даже может насильно женить ее на себе!

Чжао Сюэ Цин открыла рот, прикусила его запястье и оторвала кусок мяса.

«Арррр!» - сильная боль пронзила старого развратника Ли Пэнтао. Он поднял руку и ударил Чжао Сюэ Цин по лицу, сердито промолвив: «Кричи! Кричи! Чем больше ты кричишь, тем больше я тебя хочу! А вообще-то, эта комната полностью звукоизолирована и даже если ты будешь орать до потери голоса, никто тебя не услышит!»

Чжао Сюэ Цин почувствовала головокружение от удара, но продолжала отчаянно биться. Слезы обиды скатились по ее щекам: «Неужели, моя девственность прервется сегодня этим зверем?»

В то время, как он объяснял Чжао Сюэ Цин, что кричать бесполезно, Цзянь Тянь с треском открыл дверь.

В своей прошлой жизни, с его расплывчатым сознанием, он не чувствовал, что Ли Пэн Тао имел дурные намерения по отношению к Чжао Сюэ Цин. Кто бы знал, сколько обид и унижений понесла эта бедная девушка!

В прошлой жизни его бы уничтожили, если бы он подсмотрел такое! Но во время новой Жизни Дракона, он сам убил бы любого, кто прикоснулся бы к его драгоценности. Чжао Сюэ Цин была его драгоценностью!

Кто бы ни прикоснулся к ней, умрет!

Этот мужлан, который был толстым, как свинья, на самом деле хотел изнасиловать Чжао Сюэ Цин.

"Цзян Тянь, кто впустил тебя?!" - Ли Пэн Тао натянул штаны и в гневе закричал на Цзян Тяня - "Иди к черту!"

Не говоря ни слова, Цзян Тянь рванулся, как сильный ветер, как футбольный мяч, стреляющий в цель. Одной ногой он ударил его в промежность.

"Ух ты!" - крик неистовой боли разнесся по всему коридору.

Удар Цзян Тяня, наполненный яростью, был чрезвычайно мощным, кроме того, он был нацелен на самую слабую часть тела.

Его пухлое тело подпрыгнуло, как резиновый шарик.

Нога Цзян Тяня уже приземлилась на землю. Пользуясь случаем, он обернулся и послал удар с разворота в нижнюю часть живота Ли Пэн Тао.

«Пщщщ!» - Тело Ли Пэн Тао, которое весило не менее 200 кг, отлетело и разбилось о стеклянный чайный столик, отчего тот раскололся и множество мелких осколков впились в тело Ли Пэн Тао.

«Ах!» - Ли Пэн Тао издал еще один пронзительный поросячий визг.

Однако, разъяренный Цзян Тянь вообще не собирался останавливаться. Он подпрыгнул, и опустился прямо на область между его ногами.

Цзян Тянь пнул Ли Пэна по голове.

Крак!

Нос Ли Пен Тао мгновенно сломался и из его ноздрей хлынули обильные ручьи крови, а крики стали несвязными и воющими, как у собаки

"Ууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу ..."

Однако, многие люди, стоявшие у входа, не осмеливались войти, увидев эту сцену.

Кто-то набрал номер службы экстренной помощи, кто-то набрал номер генерального менеджера, чтобы тот разрешил это.

«Вы уже искалечены. Смерть лучше такой жизни. Поэтому, умри!»

Цзян Тянь стиснул зубы и холодное пламя вырвалось из его глаз. Он схватил шею Ли Пен Тана и потянул его вверх, используя всю силу своих рук, желая раздавить его до смерти.

"Цзян Тянь, не убивай его!"

Видя, как у Ли Пэн Тао выпучились глаза, а лицо стало багровым, Чжао Сюэ Цин была так потрясена, что лицо ее побелело и она сразу же схватила Цзян Тяня за руку, умоляя остановиться.

"Он заслуживает смерти!" - Цзян Тянь не отпустил. Язык Ли Пэн Тао торчал, как у мертвеца. Он находился на волосок от смерти.

Чжао Сюэ Цин так взволновалась, что чуть не упала в обморок. Она силой схватила Цзян Тяня за руки и попросила: «Цзян Тянь, ты сумасшедший? Ты не можешь убивать людей, ты попадешь в тюрьму! Эта мразь не стоит того!»

"Ублюдок! Иди к черту!" - Улыбка на губах Цзян Тяня была исключительно жестокой. Через несколько секунд Ли Пэн Тао отправится в другой мир.

«Цзян Тянь, я прошу тебя, пожалуйста, отпусти. Даже если ты не хочешь думать обо мне, то хотя бы подумай о своих родителях. Они умрут, если тебя посадят в тюрьму. Через мгновение, Чжао Сюэ Цин, в отчаянии опустилась на колени и обняла ноги Цзян Тяня, громко плача.

Плач Чжао Сюэ Цин заставил Цзян Тяня успокоиться.

Правильно, по крайней мере, сейчас его собственные силы не смогут бросить вызов национальному департаменту насилия, а значит, ему придется соблюдать законы этого мира.

Я не собираюсь садиться в тюрьму. Как насчет моих родителей? Кто еще защитит Сюэ Цин и клан Цзяна?

Пуф!

Ли Пэн Тао мягко упал на землю, как мертвая собака, истекая кровью.

«Сюэ Цин, быстро встань, как я могу убить его? Я только преподношу ему урок!"

Цзян Тянь поднял Чжао Сюэ Цин и осторожно вытер ее слезы.

Через некоторое время прибыла машина скорой помощи и медицинский персонал перенес Ли Пэн Тао в машину скорой помощи, а после, отправился в больницу.

"Не бойся, все в порядке. Пошли домой!"

Цзян Тянь взял Чжао Сюэ Цин и они вышли. Его глаза были наполнены холодом.

Цзян Тянь вернулся с большим трудом и теперь, единственное, чего он хотел – это жить нормальной и счастливой жизнью с Чжао Сюэ Цин.

Кто же знал, что уже через два дня начнутся такие неприятности?

Любой, кто решит перейти ему дорогу, отправится в ад!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 19**

Глава 19 - Весы Рождения Дракона

Они вышли из здания и взяли такси до дома.

По пути лицо Чжао Сюэ Цин было переполнено паникой. Несколько раз она хотела что-то сказать, но колебалась. Цзян Тянь улыбнулся и спросил: «Что случилось?»

«Как ты мог ударить его? Ладно, если бы ты просто ударил его, но ты избил его до полусмерти! Ли Пэн Тао точно не отпустит тебя теперь!»

Чжао Сюэ Цин испытывала гнев и сожаление. Она тихо сказала: «Ты понимаешь, что если он расскажет об этом папе и тетушке, я точно потеряю свою работу?! Если это случится, что мы будем есть и пить?!"

На самом деле, это была не просто потеря работы. Если бы Ли Пэн Тао решил расквитаться с ними, то, в соответствии с положениями уголовного кодекса, за причинение умышленного физического ущерба и избиения человека, он был бы приговорен к тюремному заключению на срок не менее десяти лет, а может, и к пожизненному заключению или казни. Конечно, Цзянь Тянь защищался. Однако, благодаря адвокатам, которых знал Ли Пэн Тао, Цзян Тянь наверняка проиграл бы.

Хотя семья Цзяна имела некоторую власть, они были в Цзиньлин, а это – совсем другая провинция, и щупальца семьи Цзяна не могли сюда проникнуть.

«Во-первых, он приставал к тебе! У него что, есть на это право? Ему что, позволено такое?» - презрительно сказал Цзян Тянь.

«Ли Пэн Тао хорошо притворяется. Он обычно ведет себя как честный старец. А отец и тетя итак не любят тебя. Как думаешь, кому они скорее поверят – тебе или Ли Пэн Тао?» - сказала Чжао Сюэ Цин, с горечью.

Цзян Тянь улыбнулся:

«Не волнуйся, даже если он захочет пожаловаться, у меня есть способы с ним справиться!»

«Уже ничего не поделать…Просто, независимо от исхода этого случая, прошу тебя, не дерись и не сходи с ума в будущем!» – сердито сказала Чжао Сюэ Цин - «Не доставляй мне больше хлопот! Я каждый день работаю сверхурочно. Я так устала!»

«Жена моя, не сердись, я знаю, что был неправ. Если хочешь, можешь ударить меня!» - Цзян Тянь улыбнулся и приблизил лицо к Чжао Сюэ Цин, чтобы та могла ударить его.

"Дурак, не беси меня еще больше! Ну что за детский сад?! Это же не шутки!!" - Чжао Сюэ Цин потянула его за ухо, отодвинув лицо в сторону и не зная, смеяться ей или плакать.

То, что только что сделал Цзян Тянь, было отчасти кровавым, отчасти жестоким, да что уж, очень жестоким! Но, в конце концов, он смог защитить ее.

Думая о том, что ее муж, наконец, понял, что она нуждается в защите, она почувствовала сладкое тепло в своем сердце, но, вспоминая о том, как Цзян Тянь бил его, снова начинала волноваться.

Приехав в свою резиденцию, Цзян Тянь и Чжао Сюэ Цин вышли из машины. Как только они подошли ко входу в виллу, они увидели девушку. Это была Тан Линлун. Сейчас она была похожа на статную королеву.

Элегантная красная длинная юбка, высокие хрустальные каблуки, изысканный макияж и дорогие аксессуары ...

Даже в Линчжоу, открытом прибрежном городе, она все еще была королевой поднебесной.

«Мистер Цзян, у меня есть кое-что, о чем я хочу попросить вас».

Даже после трехчасового ожидания, когда ее ноги были искусаны комарами, в момент, когда Тан Линлун увидела его, она радостью зашагала ему навстречу.

Хотя у нее все еще были некоторые сомнения, относительно силы Цзян Тяня, старейшина Тан сказал ей, что у нее нет другого выбора, кроме как подчиниться, поэтому, она должна относиться к Цзян Тяню со всем уважением.

Красивые глаза Чжао Сюэ Цин широко раскрылись и она недоумевала, откуда Цзян Тянь мог быть знаком с такой необыкновенной красавицей? А может, это его любовница?

"О, что случилось?" - спросил Цзян Тянь, остановившись.

«Завтра суббота и, наверняка, вы не работаете, так ведь? Мой дедушка хочет пригласить вас в наш зимний дом, на пару дней» - Тан Линлун сказала это так мягко, как только могла.

"Извините, но я занят" - Цзян Тянь покачал головой.

Он больше хотел провести время с Чжао Сюэ Цин, чем навещать старейшину Тана.

Если бы кто-то хотел завладеть властью с помощью способностей Цзян Тяня, он мог бы достичь вершины в течение года. Если бы кто-то захотел богатства, он мог создать династию Золотого века, в течение года.

Но он не хотел ни драться, ни хвастаться, ни восхищаться, ни возноситься ...

Цзян Тянь прошлого, переживший десятки тысяч лет, переживший все превратности жизни, увидевший все процветание и одиночество, в этой жизни хотел только одного - быть со своей любимой женой.

"Цзян Тянь, что это значит?!"

Видя, что Цзян Тянь собирается уйти, Тан Линлун забеспокоилась и схватила его за плечо.

Достойный клан Тан был одним из самых богатых и обладал большой властью в императорском дворе. В огромных южных горах, все замирали перед именем клана Тан! А этот парнишка ... Слишком неблагодарный!

Ррр!

Плечо Цзян Тяня задрожало, как будто землетрясение, и он был вынужден сделать несколько шагов назад.

«Цзян Тянь, мой дедушка хочет с вами познакомиться поближе. Как вы можете отказать ему?»

«Мастера боевых искусств, чем больше совершенствуются, тем больше понимают, что над человеческим миром есть ещё и Бог!»

"О, ну я не столь высокомерна, как вы! Я действительно разочарована вами!»

Тан Линлун была обижена.

"Хм, я вас подвел, так что, не ищите меня больше! Я спас старейшину Тана только потому, что он был предан своей стране. Кто знал, что вы не знаете правил?! И вы смеете что-то предъявлять мне? С этого момента, мое участие в жизни семьи Тан закончилось. Ни вы, ни старейшина Тан, больше не ищите меня!»

«Мистер Цзян, я знаю, что была неправа. Дайте мне шанс!» - заплакала Тан Линлун.

Теперь, когда она все испортила, как она могла не волноваться?

«Цзян Тянь, разве ты не можешь хоть немного быть джентльменом? Посмотри, ты заставил ее плакать! Это возмутительно!» - надулась Чжао Сюэ Цин.

В лучших семьях, типа семьи Тан, семья Чжао считалась лишь семьей третьего сорта. Кроме того, Тан Линлун была одержима боевыми искусствами и действовала сдержанно и таинственно, поэтому, Чжао Сюэ Цин не узнала ее.

Цзян Тянь беспомощно почесал голову и попытался слабо поспорить: «Почему это я не джентльмен? Она первая накинулась, я даже не думал обижать ее!».

"Скажи ей, чтобы успокоилась и вежливо поговори с ней!" - Чжао Сюэ Цин подтолкнула Цзян Тяня.

Цзян Тянь подошел к девушке и прошептал:

«Хорошо, хватит, не плачь! Если ты поможешь мне кое-с-чем, я пойду к старейшине Тану».

«Пожалуйста, мистер Цзян! Скажите, что я могу сделать для вас, и я обязательно сделаю это!» - Тан Линлун немедленно вытерла слезы и встала, с возбужденным выражением лица. Прямо как утопающий, встретивший спасателя.

«Я только что избил одного человека. Он был тяжело ранен и, возможно, искалечен. Интересно, можете ли вы помочь мне закрыть этот вопрос?» - сказал Цзян Тянь.

Тан Линлун была удивлена, услышав объяснение Цзян Тяня.

Оставляя в стороне сегодняшнее недоразумение, Цзян Тянь казался зрелым и психически устойчивым человеком.

Но он на самом деле серьезно избил человека? Может ли это быть из-за нее? - Тан Линлун посмотрела на Чжао Сюэ Цин, которая стояла у входа, и в ее прекрасных глазах мелькнул след зависти.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 20**

Глава 20 - Помоги мне решить это

Провинция Лин была очень большой, но высшее общество составляло небольшой процент от населения.

Ли Пэн Тао был одним из 20 профессиональных топ-менеджеров в Линь Чжоу и руководство почитало его за особый талант и опыт.

«Будьте уверены, мистер Цзян, я обязательно помогу вам решить этот вопрос!» - заверила Тан Линлун и поспешила ретироваться.

На следующий день, через свою сеть связей, семья Тан быстро узнала о ситуации с Ли Пэн Тао и Чжао Сюэ Цин.

Говорили, что Ли Пэн Тао был тяжело ранен и находился в шаге от смерти.

К счастью, у Ли Пэн Тао были хорошие связи и к нему удалось пригласить известного хирурга из Гуан Чжоу, чтобы провести серьезную операцию той ночью. Только тогда, Ли Пэн Тао удалось вытащить из лап смерти, но ... мужская функция была полностью разрушена.

Жена и члены семьи Ли Пэн Тао свирепствовали. Они уже вызвали полицию и даже наняли адвоката с золотой медалью. Они были полны решимости привлечь виновного к ответственности.

Первая областная больница Линчжоу. Отделение интенсивной терапии.

Ли Пэн Тао лежал на больничной койке с кислородной маской на лице и по его виду, казалось, что одной ногой он уже на том свете. С прошлой ночи, он так ни разу и не пришел в себя.

«Муж мой, не волнуйся. Я обязательно добьюсь справедливости за тебя!»

Рядом с больничной койкой сидела благородная женщина, лет тридцати. Она тихо плакала и чувствовала себя разбитой.

В это время, дверь открылась, и в палату быстро вошел мужчина средних лет, в деловом костюме. Затем, он тихим голосом доложил свои последние новости.

Услышав его доклад, женщина, неожиданно, встала, с выражением недоверия во взгляде, и строго сказала: «Адвокат Чжан, что вы только что сказали? Вы спятили?!»

Адвокат Чжан улыбнулся и сказал: «Да, это было предложение от семьи Тан. Они хотят нанять меня в качестве семейного консультанта для третьего мастера корпорации семьи Тан, с окладом в один миллион юаней в год. Я думаю, что ни один умный человек не отказался бы от такого предложения!»

«Юрист Лю, у тебя задница в дерьме! Слушай, мой муж был избит до полусмерти. Восемь его ребер были сломаны и ... "

Женщина была в ярости. Она указала на Ли Пэн Тао, который лежал на больничной койке и, взмахнув руками, закричала: «Мое счастье на всю оставшуюся жизнь закончилось!»

«Госпожа Ли, после первоначального допроса в полиции, г-н Ли подозревается в сексуальных домогательствах к Чжао Сюэ Цин. Я знаю, что Чжао Сюэ Цин не занимает высокое положение в фармацевтической промышленности Чжао, но, несмотря ни на что, она является дочерью босса!»

Адвокат Чжан дополнил, со страхом: «Профессиональный менеджер, который намеревался изнасиловать дочь босса! Если эта новость дойдет до общественности, никто не будет нанимать г-на Ли. Его карьера закончится!»

«Но…что же, мне теперь, оставаться вдовой?!» - Мадам Ли постепенно успокоилась, но ее сердце наполнилось печалью.

"Мадам Ли такая красивая. Вам нужен другой мужчина! Тот, с кем вы будете счастливее!"

Глядя на белую грудь мадам Ли, адвокат Чжан внезапно почувствовал, как у него пересохло во рту. Он чувствовал, что обязанностью хорошего адвоката было утешить своего работодателя. Скромно распахнув руки, он обнял стройную талию мадам Ли и прошептал ей на ухо: "Разве не много хороших мужчин на свете?"

«О, не здесь. Дверь не заперта изнутри…»

Он обхватил ее ягодицы сильными руками. Леди Ли покраснела и ее сердце дико стучало.

Старый Ли любил развлекаться со студентками университета. Когда он возвращался ночью, он всегда кричал, что устал и никогда не притрагивался к жене. Можно сказать, что она давно не была близка с мужчиной.

Что касается Цзян Тяня, то на второй день полиция не предприняла никаких действий, а значит, проблема должна была быть уже решена.

Ему было неважно, как именно решена, ведь он знал, что у такого большого клана, как семья Тан, есть достаточно способов помочь ему.

По словам Тан Линлун, она переманила адвоката Ли Пэн Тао и полицейское расследование было завершено.

В то время, когда Цзян Тянь увидел злые намерения Ли Пэн Тао, он сразу же потерял контроль над собой и хотел разорвать Ли Пэн Тао на десять тысяч частей.

Теперь, вспоминая об этом, он хотел спасти Чжао Сюэ Цин и спокойно ходить по улице, не переживая, что их подозревают.

Когда он путешествовал по вселенной, он побывал на многих планетах и видел много цивилизаций.

Было несколько планет, на которых были такие порядки, что чем ты сильнее, тем больше тебя уважают. Чем больше ты убиваешь - тем больше тебя боятся.

Теперь он чувствовал себя, как первобытный человек, оказавшийся в современном мире. Здесь повсюду были ограничения, и им следовало подчиняться.

"Сюэ Цин, почему ты еще не встала?" – утром, Цзян Тянь понял, что Чжао Сюэ Цин еще не проснулась. Он постучал в дверь, но изнутри не было слышно ни звука.

Цзян Тянь взволнованно толкнул дверь и увидел Чжао Сюэ Цин, лежащую на кровати с красным лицом и воспаленными глазами.

Цзян Тяню даже не потребовалось активировать свой меридиан Небесного Глаза, чтобы понять, что Чжао Сюэ Цин простудилась и у нее поднялась температура.

Вероятно, потому что она был напугана, взволнована и слаба, иммунитет сдался и ночью она заболела.

Кроме того, Цзян Тянь почувствовал, что Чжао Сюэ Цин так усердно работала, что ее психологическое состояние было на грани депрессии, а тело было заполнено большим количеством токсинов и казалось совершенно нездоровым.

«Похоже, мне нужно быстро приготовить таблетку, которую Сюэ Цин будет употреблять, чтобы заботиться о себе!»

В глазах Цзян Тяня вспыхнула уверенность.

Для начала, он нашел коробку с раствором для теплого напитка от простуды, который подал Чжао Сюэ, и помог ей подняться, направив часть божественной энергии на ее выздоровление.

После того, как лихорадка Чжао Сюэ Цин утихла, Цзян Тянь поспешил на кухню, чтобы заняться приготовлением каши.

Ум Чжао Сюэ Цин стал немного яснее и Цзян Тянь смущенно произнес: «Сюэ Цин, можешь одолжить мне немного денег?»

"Ты что, шутишь? Пока мы вместе, мои деньги будут твоими! Просто пойди и возьми!"

Чжао Сюэ Цин рассмеялась, затем слабо указала на свою сумочку.

Цзян Тянь достал из ее сумки две тысячи юаней и сказал: «Я пойду принесу тебе тарелку каши, чтобы ты поела!»

Через некоторое время, Цзян Тянь принес миску дымящейся овсяной каши с финиками. Чжао Сюэ Цин подложила подушку под спину и потянулась за ней.

«Стоп, ты болеешь! А потому, не двигайся - я сам буду тебя кормить!» - Цзян Тянь взял ложку, приоткрыл рот и подул на нее, а затем, использовал свои губы, чтобы проверить температуру.

"Я могу съесть это сама, это просто небольшая простуда!" - Чжао Сюэ Цин почувствовала, что Цзян Тянь суетится из-за пустяка и ей стало неловко.

«Так, госпожа, слушайте сюда! Откройте ваш ротик!»

«Ам!» - Чжао Сюэ Цин не препятствовала. Она послушно открыла рот, как ребенок.

Цзян Тянь тоже немного попробовал и спросил: «Ну как, вкусно?»

Чжао Сюэ Цин кивнула головой. В каше было немного тростникового сахара, добавлявшего карамельный вкус, а также, приятную сладость добавляли финики и мушмула.

"Я не ожидала, что твои кулинарные навыки окажутся настолько хороши!"

Чжао Сюэ Цин съела несколько ложек и ее желудок почувствовал себя намного лучше. Ее тело также наполнилось теплом, и она была неописуемо довольна и счастлива.

Цзян Тянь ничего не сказал, но достал салфетку и помог ей вытереть остатки еды в уголке его рта, а затем, продолжил кормить ее.

С высокими бровями, длинными ресницами и красивым носом на бледном лице, Цзян Тянь был определенно красивым парнем.

Вскоре, каша была съедена и Цзян Тянь сказал: «Сюэ Цин, теперь, приляг поспи, а я схожу куплю лекарство»

"Тянь, возвращайся скорее, не убегай!" - Чжао Сюэ Цин легла и отвернулась. Два потока слез тихо катились по ее лицу.

У него не было приступа в течение двух дней. Он был таким теплым и нежным с ней, даже заботился о ней, как нормальный любящий муж…Но был ли он в порядке?

Если бы он был так хорош все это время ...

Чжао Сюэ Цин схватила своего плюшевого кролика, крепко обняла его и уснула.

Утро, 10 часов.

Цзян Тянь пришел в аптеку и купил разных трав – таких, как женьшень, дягиль, оленьи рога и денежный мох.

Лекарств было немного, но они оказались чрезвычайно дорогими и на них ушли все две тысячи юаней. Однако, купленные травы не составляли и половины ингредиентов для нужного лекарства. Они едва соответствовали требованиям Цзян Тяня и могли быть использованы для усовершенствования лишь нескольких небольших восстанавливающих таблеток. Цзян Тянь забрал упакованные покупки и вдруг, услышал, как кто-то зовет его: «Цзян Тянь, что ты здесь делаешь, покупаешь лекарство?»

"О, Юань Юань, это ты!" - Цзян Тянь обернулся. На мгновение он был поражен, а затем, рассмеялся.

Это была красивая высокая девушка с модельной фигурой и одетая по последней моде. Она носила высокие каблуки от Gucci и сумку Prada из крокодиловой кожи. Ее изысканный макияж заставлял ее выглядеть еще более блистательно. Юань Юань, одноклассница Цзян Тяня, была самой симпатичной девочкой в классе и поклонники косяками ходили за ней.

В университете, Цзян Тянь всегда слыл Казановой. Он то и дело пытался соблазнить девушек, только лишь увидев их, и некоторое время даже преследовал Юань Юань. Однако, Юань Юань смотрела на него свысока - она просто не могла увлечься Цзян Тянем, который уже был исключен из семьи Цзяна, изгнан и лишен былого богатства. «Цзян Тянь, где ты теперь обитаешь? Я думала, что ты остался в Джинлинге!» - Юань Юань удивленно посмотрела на Цзян Тяня.

Цзян Тянь был одет в потертую некачественную рубашку и старые брюки. Его кожаные туфли были также покрыты пылью и серьезно изношены.

«Оставь свой номер. Через несколько дней будет встреча выпускников. Все студенты провинции Линь приедут…» - Юань Юань скривила губы, и в ее глазах промелькнул след презрения.

Цзян Тянь стал обычным рабочим. Глядя на его одежду, казалось, что он совсем беден и даже не может позволить себе дом.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 21**

Глава 21. Маленькая восстанавливающая таблетка

"У меня нет мобильного телефона" - Цзян Тянь горько рассмеялся и сказал: «Видимо, я не буду участвовать в студенческом сборе».

"Лю Ятин тоже приедет!" - сказала Юань Юань - «Она очень хорошо к тебе относится, разве ты не хочешь с ней встретиться?»

«Лю Ятин ...» - услышав это имя, Цзян Тянь не мог не быть ошеломленным, и в его сердце вспыхнуло теплое чувство.

Лю Ятин, их классный руководитель, всегда заботилась о Цзян Тяне, когда он еще учился в университете.

Был один раз, когда Цзян Тянь списывал во время экзамена, и школа хотела наказать его, но именно Лю Ятин просила пощады у директора, и Цзян Тянь избежал наказания.

В своей прошлой жизни, Лю Ятин имела большой талант в управлении. После их выпуска, она открыла салон красоты и через несколько лет заработала несколько миллионов.

В тот момент, когда клан Цзяна был свергнут, Цзян Тянь одолжил у нее много денег.

Но, в конце концов, три миллиона ему не помогли, а из-за разорванной цепочки капиталов, салону красоты Лю Ятин пришлось нелегко, но до тех пор, пока Цзян Тянь не умер, Лю Ятин ни разу не спросила его об этом.

"Хорошо, я пойду! Я оставлю тебе телефонный номер моей компании и ты можешь связаться со мной!» - Цзян Тянь выпалил ряд цифр.

Юань Юань достала свой айфон последней модели и записала номер. Затем, она передала Цзянь Тяню золотую визитку.

«Верховный генеральный директор по строительным материалам…»-она свысока смотрела, как он читает должность, но, не получив никакой ответной реакции восторга, развернулась, чтобы уйти.

«Хм, он ни на что не способен. Он даже не может купить себе телефон, а все еще так высокомерен!» - Юань Юань холодно фыркнула и на ее лица выразилось презрение.

Однако, ей было лень размышлять о Цзян Тяне и она быстро подошла к аптечной кассе: «Дайте мне самые дорогие и лучшие лекарства!»

По пути домой, Цзянь Тянь купил кое-какие продукты, приготовил обед и покормил Чжао Сюэ Цин. Затем, он пообедал сам и приступил к созданию лекарственных таблеток, предварительно закрыв за собой кухонную дверь, чтобы никто ему не мешал.

Цзян Тянь был властным человеком. Он уже прославился в мире совершенствования. В то время, во вселенной Святого Происхождения, он убил трех экспертов уровня Величественного Ядра Высшей Секты Хао, будучи сам, в тот момент, на простой стадии основания Фонда. Он полагался на постоянное употребление эликсиров во время сражения, чтобы раскрыть свою истинную сущность и быстро повысить свое совершенствование.

После той битвы, имя Цзян Тяня потрясло половину вселенной Святого Происхождения, и он стал известен как «маленький принц чудодейственных лекарств».

Изначально, во владении Цзян Тяня было около десяти различных котлов для отваров, но, во время его перерождения, все они были утеряны, и теперь, ему приходилось пользоваться лишь обычной газовой плитой и железными кастрюлями.

«Да уж, никогда бы не подумал, что мое Абсолютное Изначальное Высшее Могущество будет творить в таких условиях!» - Цзян Тянь горько улыбнулся, покачал головой, повернул выключатель и зажег огонь.

Он намеренно разделил смесь лекарственных ингредиентов на четыре части, чтобы, в случае неудачи, при первых попытках, у него ещё осталось сырье для создания маленькой чудодейственной таблетки.

Маленькая чудодейственная таблетка была упрощенной версией Великой восстанавливающей таблетки Девяти революций. Приняв ее, все нечистоты человеческого организма изгоняются, каналы меридианов укрепляются, а уровень кровяной эссенции возрастает, что укрепляет организм человека и даже продляет его жизнь.

Фактически, по сравнению с миром культивирования, маленькая чудодейственная таблетка, которая была сделана с использованием этих трав, должна была стать лишь упрощенной версией изначального аналога, со значительно уменьшенным эффектом. Но, несмотря на то, что она, может, и не смогла бы продлить жизнь, однако, укрепить тело и иммунитет для нее все ещё было не проблемой.

Левой рукой он осторожно повернул выключатель газовой плиты, контролируя размер пламени и температуру внутри кастрюли. Правой рукой он стал бросать лекарственные ингредиенты в кастрюлю, один за другим.

Создание пилюль было процессом извлечения духовной энергии из духовных и целебных трав, с помощью огня и жара. Лекарственные эффекты таблеток были способны нейтрализовывать и усиливать друг друга.

Требование к температуре было чрезвычайно высоким. Это было очень тонкой гранью и не оставляло места для ошибок.

В мире совершенствования, алхимики были также самыми уважаемыми профессиями. Поговорка гласила: «Божествам легко получить свое, а алхимикам - найти».

Опытный аптекарь являлся сокровищем бесчисленных кланов, сект и империй.

Духовная энергия была как туман и лекарственный аромат доносился до его носа. Лучи спиртовой жидкости разных цветов постепенно появлялись в железном котле.

И тут, смесь на плите булькнула и буквально взорвалась вдребезги, покрыв лицо Цзянь Тяня пеплом.

"Черт, как жаль - пятьсот юаней на ветер!"

Цзян Тянь ужасно расстроился - хотя он и был чрезвычайно осторожным, первая партия таблеток, все же, потерпела неудачу.

"Цзян Тянь, ты в порядке ..?"

Снаружи раздался звук шагов и Чжао Сюэ Цин беспокойно заколотила в дверь.

"Я в порядке!" - Цзян Тянь сначала открыл кран с водой, чтобы умыть лицо, а затем, быстро открыл дверь.

Увидев грязное лицо Цзян Тяня, Чжао Сюэ Цин прикрыла рот и хихикнула:

«Хаа-ха-ха, муженек, какой ты милый! Как это произошло?»

"Пойду, умоюсь заново!"

"Нет, подожди, я должна это сфотографировать!" - Чжао Сюэ Цин потянула за собой Цзян Тяня, сделала несколько снимков на свой телефон и отпустила.

Закончив снимать, Чжао Сюэ Цин перестала смеяться и внезапно сказала, застенчивым тоном:

«Ты не сердишься? Не будешь бить меня за то, что я посмеялась над тобой?»

«Как я могу ударить тебя? Если мое чумазое лицо делает тебя счастливее, я готов ходить так всю свою жизнь!» - ответил он.

Цзян Тянь все еще улыбался, но в глазах у него стояли слезы. Это был первый раз, когда он видел, как смеется Чжао Сюэ Цин, с момента его возрождения. Это было давно.

На самом деле, ее счастье всегда было так просто и так мало требовало!

Ей было достаточно того, чтобы они любили друг друга, не прося никаких богатств и славы.

«Вот болтун! Только тогда тебе придется уже уговаривать меня быть счастливой!».

Красивое лицо Чжао Сюэ Цин зарделось маковым цветом, как будто она сильно накрасилась румянами.

"Хорошо, пойди, отдохни. У меня еще есть работа!" – сказал Цзян Тянь, погладив волосы Чжао Сюэ Цин.

Чжао Сюэ Цин пошла в ванную, чтобы взять мокрое полотенце, а затем вернулась и, встав на цыпочки, аккуратно стерла грязь с лица мужа.

«Ты готовишь ужин?» - спросила она - «Но ведь еще рано! Почему бы и тебе не пойти отдохнуть?»

«Я не готовлю. Я придумываю таблетки, которые помогут восстановить твое здоровье!»

Цзянь Тянь расплылся от удовольствия, чувствуя на своем лице прикосновения жены, пока она вытирала его полотенцем.

«Придумываешь таблетки? Тебе нужна моя помощь?» - Чжао Сюэ Цин, конечно, понимала, что семья Цзяна связана с фармацевтикой и медициной и, конечно, алхимики, среди этого клана, присутствовали.

Но вот сам Цзянь Тянь никогда ничего не изучал, а потому, она решила, что либо у него снова обострение психики и он бредит, либо, просто шутит.

Однако, она не стала останавливать его. Уже то, что он не бил ее больше, было счастьем.

«Нет нужды!» - сердце Цзянь Тяня наполнилось теплом. Он подтолкнул ее к спальне и сказал: «Быстро ложись спать и отдыхай! Не беспокойся об этом!».

«Муж мой, тебе это, вероятно, тяжело дается..» - она лукаво подмигнула и сказала: «Лучше, будь осторожен, чтобы не взорваться снова! Кроме того, у нас есть только две кастрюли!»

«Тебе жаль меня или кастрюли??» - Цзянь Тянь ошалело смотрел на нее.

«Хи-хи…»

Начать все сначала.

Яркая и красивая улыбка Чжао Сюэ Цин, казалось, давала Цзян Тяню бесконечную мотивацию и энергию, позволяя ему снова обрести душевное равновесие.

Цзян Тянь хорошо помнил урок своей первой неудачи. Во время второй попытки, он точно выдержал температурный режим и даже ввел в таблетку какую-то первозданную сущность и умело контролировал огонь. Ему потребовался целый час и уйма умственной энергии, чтобы добиться результата!

"Готово!" - на лице Цзян Тяня появилась довольная улыбка, он поднял руку и вытащил таблетку из кастрюли.

Маленькая чудодейственная таблетка была размером с соевый боб. Она была прозрачной и сверкала, как рубин высшего качества! Ее аромат проник в нос и достиг до самого сердца.

"Это оно! И пусть она не сравнится с эликсирами, которые я делал на пике своей жизни в Мире Совершенствования, все же, очень здорово иметь возможность делать такие эликсиры и на Земле, где духовная ци настолько скудна!»

Цзянь Тянь был в восторге! Он достал заранее приготовленный фарфоровый пузырек и поместил в него таблетку.

После этого, он, последовательно, достал и закинул в пузырек еще две таблетки.

Тем вечером, Цзян Тянь приготовил ужин и они ели его вместе с Чжао Сюэ Цин.

Ум Чжао Сюэ Цин немного восстановился, и она вспомнила, что произошло прошлой ночью. Она нахмурилась: «Цзян Тянь, с Лю Пэн Тао всё в порядке? Он не принес тебе проблем?»

«Все в порядке. Он не появится в компании больше, поэтому, теперь ты в безопасности!» - улыбнулся Цзян Тянь.

"Как ты сделал это?" - изумилась Чжао Сюэ Цин.

"Не волнуйся, у меня есть свои пути!"

«…» - выражение на лице Чжао Сюэ Цин было все еще немного не верящим, и ей стало немного не по себе.

«Почему ты не веришь в это? Если бы он хотел причинить нам неприятности, он бы уже не ждал, а начал бы свою атаку еще утром!»

"Ох..!" - тем не менее, тебе не нужно больше никого бить! Это слишком страшно!» - Чжао Сюэ Цин кивнула, как будто она поверила.

"Как ты думаешь, а мне страшно, когда я кого-то бью?" - спросил Цзян Тянь.

«Я знаю, что ты сделал это, чтобы защитить меня. Я очень тронута, но…»

Сказав это, Чжао Сюэ Цин немного помедлила, прежде чем продолжить. Затем, она слегка опустила голову и сказала: «Но меня-то ты тоже бил…».

Сердце Цзян Тяня было наполнено бесконечным сожалением. В носу у него защипало и он сказал, хриплым голосом: «Сюэ Цин, я ошибался раньше, я совершил ужасную ошибку. В будущем, я больше никогда не трону тебя.»

"Должна ли я тебе верить?" – опустив голову, тихо произнесла Чжао Сюэ Цин.

Раньше, Цзян Тянь неоднократно клялся в подобном, но каждый раз нарушал свои обещания.

Бамс!

Цзян Тянь поднял руку и сильно ударил себя по лицу.

"Ууууу, муж, перестань! Ты напугал меня до смерти! Я верю, что ты не будешь меня бить! Так ведь? Дурак, это же больно!» - Чжао Сюэ Цин поглаживала ярко-красные щеки Цзян Тяня и сверкающие слезы текли по ее щекам.

«Перестань плакать! Я больше не буду тебя пугать!» - Цзянь Тянь рассмеялся.

Постепенно, Чжао Сюэ Цин успокоилась.

Цзян Тянь неожиданно сказал: «Дорогая жена моя, несмотря на то, что ты - книжный червь, бьюсь об заклад, что на один вопрос ты точно не сможетшь мне ответить!»

«Спрашивай!» - Чжао Сюэ Цин гордо подняла подбородок и приготовилась блистать знаниями.

«Я спрашиваю тебя, почему кролики любят своих хозяев?» - Цзян Тянь злобно рассмеялся.

«Потому что им одиноко и хочется иметь компанию».

"Неправильный ответ!"

«Потому что хозяева их любят…» - Чжао Сюэ Цин дала пять или шесть ответов подряд, но он все время качал головой.

«Тогда почему? Скажи мне!» - Чжао Сюэ Цин сдалась.

"Потому что хозяева приносят морковку!" - Чжао Сюэ Цин захлопал стеклянными глазами, изобразив глупое выражение на лице.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 22**

Глава 22 - Вилла Дракона

«Кхк-кхе..почему-почему??»

Цзянь Тянь приблизился к нежному ушку Чжао Сюэ Цин и что-то прошептал.

«Дорогой муж! Люблю и ненавижу тебя одновременно! Ведь эти слова ты говоришь и другим..»

Лицо Чжао Сюэ Цин покраснело. Она замахнулась кулаком, как рассерженный ребенок и стукнула Цзян Тяня по руке: «Вот тебе!»

Их ужин сопровождали разговоры и смех, а еда была теплой и уютной..

Цзянь Тянь чувствовал, что настороженность и страх Чжао Сюэ Цин, по отношению к нему, медленно рассеиваются. Возобновление их отношений развивалось благоприятно.

После еды, Цзянь Тянь достал таблетку из фарфорового пузырька и с улыбкой сказал:

«Сюэ Цин, я сделал для тебя маленькую чудодейственную таблетку! Она поможет укрепить твой иммунитет и восстановить здоровье! Выпей ее сейчас!»

«О, чудесно. Я выпью ее перед сном» - Чжао Сюэ Цин с улыбкой приняла лекарство.

Она не верила, что Цзян Тянь действительно смог сотворить настоящее лекарство и потому, опасалась, что если употребит продукт его экспериментов, у нее просто случится диарея.

Вернувшись в спальню, Чжао Сюэ Цин положила таблетку в маленькую вазочку и уселась за стол, собравшись поработать сверхурочно.

Утром следующего дня, Цзянь Тянь решил, что может сегодня навестить Старейшину Тана и взял мобильный телефон жены, чтобы позвонить ему.

Старейшина Тан очень хотел его видеть, а потому, если бы он не почтил его присутствием сейчас, это было бы уже неприлично.

«Хорошо, я заберу вас прямо сейчас!» - Тан Линлун, не колеблясь ни минуты, сразу же поехала за Цзян Тянем.

Машина остановилась перед Виллой Дракона. Цзян Тянь посмотрел на огромный особняк и усмехнулся:

«Старейшина Тан, несомненно, знает толк в удовольствиях!»

Тан Линлун немедленно бросилась в объяснение: «Господин Цзян, не поймите неправильно! Этот дом – собственность моего дяди, а вовсе не дедушкина!» - она хотела ещё что-то добавить, но колебалась – «...Дедушка не хотел здесь жить, но мы его уговорили!»

«О, вот как!» - Цзянь Тянь кивнул и пошёл ко входу на виллу.

Цзянь Тянь слышал о тайне семьи Тан.

У Старейшины Тана было, в общей сложности, трое сыновей. Старший сын поступил в армию, работал в военном секторе и был опорой для второго поколения Тан.

Второй сын, Тан Вэйминь, был секретарем городского комитета Линь Чжоу.

Третий сын клана Тан, Тан Вайнянь, был худшим из всех. Он не мог вынести оков армии и не хотел служить в войсках.

Хотя Старейшине Тану это не нравилось и он сильно критиковал младшего сына, чуть ли не до разрыва отношений, однако, когда тот вырос, он, все же, посодействовал ему в продвижении его бизнеса.

Благодаря участию старых друзей и товарищей Старейшины Тана, бизнес Тан Вайняня быстро рос и стал очень процветающим и прибыльным. Эта огромная Вилла Дракона, стоимостью в несколько миллиардов долларов, была собственностью Тан Вайняня.

Усадьба была очень красивой. Искусственные холмы и декоративные камни создавали причудливые композиции. Также, там было круглое озеро, от которого отходили девять аллей, а веранда была декорирована вьющимися растениями, покрывающими свод и пол.

«Довольно демонично..» - чем больше Цзян Тянь рассматривал окружение, тем серьёзнее становилось выражение его лица.

«Мистер Цзянь, благодетель, вы наконец-то здесь!»

Издалека приближался Старейшина Тан, ведя за собой Сяо Вэя и ещё одного мужчину. Они подошли и низко поклонились, выражая глубокое почтение.

Однако, мужчина позади него, который, в этот момент, жевал сигарету, стоял с легкомысленным выражением на лице, не выказывая никакого уважения.

«Старейшина Тан, как вы чувствовали себя последние дни?» - спросил Цзянь Тянь, вежливо сжав ладони старика.

«Кхе, кхе…»

Старейшина Тан сильно откашлялся, а потом сказал:

«Иногда меня немного знобит, но в целом, все гораздо лучше!»

Цзянь Тянь слегка кивнул и активировал свою Технику Небесного Видения. Он перевел взгляд на Старейшину Тана и выражение его лица слегка подернулось.

«Спасибо за спасение жизни старика, я…» - Старейшина Тан держал под руку Цзян Тяня, когда они шли по коридору.

«Старейшина Тан, ничего особенного! Нет необходимости быть таким вежливым» - Цзян Тянь быстро прервал его и они вошли в зал.

Слуга подал им чай. Старейшина Тан и Цзян Тянь отпили несколько глотков и обменялись несколькими словами друг с другом.

Старейшина Тан сказал: «Мистер Цзян, вы молоды и обладаете большой силой. Ваши медицинские навыки шокируют, а также, вы знаете магические приемы! Вы очень впечатлили этого старика! Вы воистину Гроссмейстер по боевым искусствам! Магистр магии!»

«Гроссмейстер по боевым искусствам? Магистр магии? Старейшина Тан, вы слишком высоко цените меня. Я действительно не..» - Цзян Тянь слегка покачал головой.

«Ха-ха-ха, мистер Цзян слишком вежлив!» - старик думал, что Цзян Тянь скромничает и рассмеялся.

«Старейшина Тан, дадите ли вы мне несколько пояснений о том, откуда происходят боевым искусства Дао и техники?» - Цзян Тянь нахмурился.

«Мистер Цзян действительно не знает..?»

Старейшина Тан был потрясен, увидев, что Цзян Тянь, похоже, действительно не лжет и подумал про себя, что Цзян Тянь, должно быть, обладает уникальной системой совершенствования.

Хотя Старейшина Тан и не обладал боевыми искусствами, как и не был магистром магии, он, всё же, кое-что знал о боевых искусствах, практикуемых вооруженными силами.

По его словам, древние боевые искусства и техники возникли еще до эпохи Цинь, а их происхождение было долгим. Древние боевые искусства произошли от даосов и, в конце концов, были упрощены и усовершенствованы мастерами боевых искусств, превратившись в техники убийства.

В процессе этого, они разделились на два подвида: один служил для внутреннего укрепления древних боевых искусств, а второй – для внешнего воздействия.

Древние боевые искусства были разделены на четыре сферы: Железное тело, Внутренняя сила, Стадия совершенства и Царство Бога.

Совершенствование мастеров требовало подпитки от небесных и земных сокровищ, а это означало, что им было необходимо много мирских богатств. Поэтому, в мире смертных многие эксперты практиковали скрытно.

Их техники были еще более загадочными. Их редко видели в мире смертных, и они часто прятались далеко в горах и у озер, впитывая Духовную Ци Небес и Земли и постигая верховное Дао. Обычно, их совершенствование делилось на четыре этапа: Восприятие, Вход в Дао, Раскрытие глубины и Овладение телом Дао.

В светском мире большинство техник, используемых воинами, были лишь упрощенными версиями древник боевых искусств. Обычно, максимальной степенью достижения была стадия Железного тела. И дальше они не развивались.

Было очень мало тех, кто мог достичь Царства Внутренней силы. Старейшина Тан совершенствовался всю жизнь, но максимум, которого он смог достичь – это вершина стадии Железного тела, но не Царства внутренней силы. Во всей провинции Линнань было лишь несколько человек, которым это удалось.

«Так вот как…» - Цзян Тянь удовлетворенно кивнул, словно что-то понял.

В его прошлой жизни, три великих клана Джинлинга не могли сравниться с кланом Цзян, с точки зрения политики и деловых ресурсов.

Однако, внезапное восстание этих трех кланов и их совместная атака на клан Цзяна, должны были поддерживаться их воинами.

Когда Старейшина Тан закончил свой рассказ, он неожиданно указал на мужчину средних лет и представил его: «Это мой никчемный третий сын, Тан Ваньян. Можете звать его просто мальчишкой. Это маленькое поместье также является его собственностью. Если у господина Цзяна есть друзья, которых он захочет пригласить, милости просим!»

«Папа, это тот мастер Цзян, о котором ты говорил? Но он всего лишь ребенок! Я не вижу в нем ничего выдающегося!» - Тан Ваньян выплюнул сигарету изо рта и покачал головой.

Этот человек носил одежду известных брендов и был вооружен до зубов, но его глаза были сильно опухшими, а походка – неустойчивой. Его тело выдавало след его распутного образа жизни, делая его похожим на Короля обезьян.

Цзян Тянь покачал головой.

Неудивительно, что, когда Сяо Вэй и Тан Линлун приглашали его, они хотели что-то рассказать, но колебались. Этот сын Старейшины Тана никак не мог сравниться со своим отцом.

Несмотря на то, что Старейшина Тан был заражен той призрачной аурой и много лет провел лежа в постели, он сохранил свою строгость и авторитет.

«Как ты смеешь!» - он был так зол, что лицо его покраснело, а кулак с грохотом ударил по столу – «Мистер Цзян – мой уважаемый гость! Не смей делать таких опрометчивых заявлений!»

Он сразу же встал и поклонился Цзян Тяню, сжав кулаки, и с тревогой сказал: «Господин Цзян, пожалуйста, простите моего сына! Это я виноват в том, что не смог дисциплинировать его!»

«Не беспокойтесь!» - Цзян Тянь легко махнул рукой.

Но неожиданно, Тан Ваньян снова подал голос:

«Папа, да что в нем такого особенного?! И он вовсе не исцелил тебя – теперь ты еще и кашляешь и все время мерзнешь! Тоже мне, Император магии! По-моему, он просто аферист!»

«Ах ты, зло и наказание! Уйди вон отсюда!» - Старейшина гневно взревел и указал сыну на дверь.

Его младший сын увлекался нестандартными техниками владения мечом и наживал себе бесчисленных врагов, что вызывало у старика особое беспокойство. Он хотел представить его Цзян Тяню и, таким образом, обеспечить сыну сильного покровителя, который, по крайней мере, смог бы защитить и спасти ему жизнь.

Но, несмотря на то, что сын был много раз проинструктирован о степени почтения, с которой надо относиться к Цзян Тяню, тот продолжал сыпать оскорблениями.

«Хорошо, хорошо, хорошо, ребята. Я пойду на кухню и приготовлю вам что-нибудь поесть. А вы, ребята, посудачьте тут о своем» - Тан Ваньянь встал и холодно посмотрел на Цзян Тяня.

«Лорд Третий, подождите минутку!» - неожиданно Цзян Тянь попросил его остаться – «Лорд Третий прав – я действительно не полностью исцелил Старейшину Тана!»

«Ну, я же говорил, что он мошенник!»

Тан Ваньянь снова заинтересовался и уселся, скрестив ноги и усмехаясь.

Старейшина Тан тоже растерялся и спросил, нахмурившись: «Господин Цзян, но я явно чувствую себя гораздо лучше! Почему вы так говорите?»

Цзян Тянь поднял чашку чая, сделал небольшой глоток и сказал: «Дух из вашего тела был удален. Но на этой Вилле Дракона все еще присутствует свирепый призрак. У этого призрака много энергии Инь и она продолжает расти. Он очень высок в степени совершенствования и почти достиг стадии Духовного Короля. Тот призрак, что был изъят из вашего тела – был всего лишь его приспешником! Я избавился от него, но если не избавиться от Духовного Короля, это не имеет никакого смысла. Не страдал ли Старейшина Тан перепадами жара и озноба, последние дни?»

«Чепуха!» - прежде, чем Старейшина Тан успел что-то ответить, Тан Вайнянь посмотрел свысока и сказал: «Эти разговоры о призраках и богах – чистой воды афера. Сколько еще членов нашей семьи вы хотите завербовать, мистер Цзян? Вы знаете, что я могу на восемь-девять лет упечь вас за решетку, если вызову полицию, по вашу душу?»

«Старейшина Тан, нам суждено было встретиться. И Линлун была очень добра и помогла мне. Поэтому, я помогу вам избавиться от Духовного Короля и вырвать вас из этого бедствия!» - Цзян Тянь не удосужился обратить внимание на слова в его адрес, но добавил: «Однако, эта нечисть возникла из-за Тан Ваньяня. Он совершил нечто постыдное, и теперь, я хочу, чтобы он пожертвовал сто миллионов на благотворительность. В противном случае, это место не получится исцелить».

«Что он сделал??» - выражение лица Старейшины Тана стало торжественным и он нахмурился, глядя в сторону сына.

Цзян Тянь колебался, но не стал ничего говорить.

Тан Ваньянь уже вскочил, сердито размахивая руками в воздухе, и выпалил: «Папа, не верь ему! Что за чушь собачья?! Он лжет и обманывает! Цзян Тянь, убирайся к черту!»

«Сто миллионов? Что ты несешь?! Пытаешься разозлить меня?!»

«Тан Ваньянь! Господин Цзян – наш многоуважаемый гость! Как ты смеешь вести себя столь неуважительно?!» - видя, как зол на сына Старейшина Тан, Тан Линлун тоже постаралась утихомирить родственника. Да и Сяо Вэй, стоя в стороне, качал головой.

«Папа, это же ребенок! Да какого черта?! У него волосы на груди еще не выросли, а он возомнил себя мудрецом!»

Тан Ваньянь вообще никого не слушал и лицо его было полно презрения.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 23**

Глава 23 – Несчастье увольнения

Тан Вайнянь сердито сказал: «Тебя, папа, он полностью не вылечил – раз. Затем, он избил Ли Пэн Тао – это два. А после, и вовсе вынудил меня выплачивать ему миллион в год – это три! Ли Пэн Тао теперь калека, понимаете? Еще до выхода на пенсию ему понадобится минимум 20 млн. А теперь, он хочет, чтобы я пожертвовал еще 100 млн.»

Тан Вайнянь указал на дверь и высокомерно сказал: «Цзян Тянь, я все сказал, убирайся отсюда!»

Услышав это, глаза Цзян Тяня вспыхнули холодным светом, он встал и сказал, чувствуя прилив гнева:

«Я попросил Тан Линлун помочь мне. Это равносильно тому, что вы потратили десять миллионов. Но я хочу дать вашей семье то, что нельзя купить ни за какие миллионы!"

"Да что же вы такого можете дать семье Тан, что стоило бы десять миллионов?" - Тан Вайнянь поразился, а затем, рассмеялся, с презрением.

Цзян Тянь больше не обращал на него внимания. Он стоял, скрестив руки за спиной, и сказал: «Ха-ха, а ведь мы со старейшиной Таном действительно были обречены встретиться! Изначально, я хотел подарить вашей семье немного удачи и помочь вам выбраться из того бедствия, в которое вы вляпались, но вы, ребята, не можете это оценить».

«Мастер Цзян, не сердитесь, это моя вина, моя вина, что я плохо воспитывал его! Пожалуйста, не уходите!»

Старейшина Тан задрожал, встал и умоляюще потянул за рукав Цзян Тяня.

«Старейшина Тан, это метод совершенствования и закалки тела. Можете его расценивать как плату за вашу доброту ко мне».

Цзян Тянь положил рукописную книгу на чайный столик и добавил:

«Но после этого, мы с вашим семейством ничего не должны друг другу! И, Тан Вайнянь, если ты решишь продолжать общаться в таком высокомерном тоне, пеняй на себя! "

«Цк…» - Тан Вайнянь хотел, было, что-то ответить, но старейшина Тан остановил его, несколько раз ударив его тростью, поэтому, ему оставалось только молчать.

«В течение месяца эта Вилла Дракона будет наполнена ужасной аурой и здесь будут происходить бесконечные кровопролития. Если вы не хотите создавать себе такие проблемы, откройте эту книгу как можно скорее!»

Закончив говорить, Цзян Тянь пошел к выходу из Виллы Дракона.

При поддержке Тан Линлун, старейшина Тан пытался догнать его, но Цзян Тянь уже исчез.

Вернувшись в зал, старейшина Тан был так разъярен, что все его тело дрожало. Он указал на Тан Ваньяня и сказал: «Тан Ваньянь, ты злой дух! У тебя есть глаза, но ты даже не можешь увидеть, что, на самом деле, просто уничтожаешь нашу семью!»

Общение Цзян Тяня и Тан Ваньяня было похоже на общение кошки с собакой, и все попытки старика наладить между ними контакт, были напрасны.

«Папа, ты действительно слишком стар и туповат. Он ведь совсем молодой мальчишка! Какие у него могут быть способности?! Он просто мошенник!»

Тан Вайнянь поднял книгу, оставленную Цзян Тянем, с презрением глядя на нее, и хотел уже разорвать ее на куски: «Это что еще за мусор!»

"Тыы что замышляешь?!"

Старейшина Тан выхватил у него книгу и открыл ее. На титульном листе, крупным шрифтом, было написано несколько слов: «Техника закалки праведного тела».

Старейшина Тан внимательно осматривал книгу, и вдруг, его тело внезапно задрожало. Его лицо переполнилось шоком и он, хлопнув в ладоши, восторженно произнес:

«Эта техника совершенствования в бесчисленное множество раз удивительнее, чем техника совершенствования нашего клана Тан! Это даже сильнее, чем известная техника древних боевых искусств!"

Техника самосовершенствования, которую культивировала Тан Линлун все еще находилась в сфере традиционных национальных техник. Ну а сам старейшина Тан был тем, кто овладел национальными техниками Южной Секты и соединил Вин Чун, Хонг Фист и Куай Ли Фу Кулак в одно. Однако, техника совершенствования, которую дал ему Цзян Тянь, происходила из мира культивирования и носила название «Железный кулак" – это была усовершенствованная методика культивирования.

В мире самосовершенствования секта «Железный кулак» была, возможно, не самой лучшей сектой, но на этапе закалки тела, лучше не выходить за рамки и не прыгать выше головы. В любом случае, эта техника была во много раз сильнее, чем обычные древние боевые искусства.

"Дедушка, это действительно так мощно?" - Тан Линлун, стоя сбоку от старика и сжав губы, с любопытством рассматривала книгу.

«Эта техника совершенствования может помочь тебе достичь Царства Железного Тела или даже создать собственную внутреннюю силу! С ее помощью можно будет подавить мастера трансформации, не говоря уже о более слабых мастерах!» - торжественно сказал старейшина Тан.

«Тогда, я должна поторопиться и скорее начать совершенствоваться!» - взволнованно произнесла Тан Линлун.

Старейшина Тан вздохнул и сказал, с сожалением и беспомощностью:

«Жаль, что у этого идиота, твоего дяди, слепые глаза. Он столько раз оскорбил Мастера Цзяна, провоцируя его уйти. Подружись он с ним, с таким человеком, как он, в качестве почитаемого друга и гостя клана Тан, клан Тан определенно смог бы жить еще сто лет, без потерь и разрушений!»

В понедельник, в тот момент, когда Чжао Сюэ Цин пришла на работу, ее позвала председатель Вэй Фан, которая, одновременно, была мачехой Сюэ Цин. Хотя Вэй Фан была вдвое старше Сюэ Цин, по ее глазам все еще можно было сказать, что она, должно быть, была невероятной красавицей, в молодости.

Она прекрасно выглядела! Маленький черный костюм Prada, черные туфли на высоком каблуке и черные волосы, завязанные в высокий пучок. В общем, выглядела она как деловая и респектабельная женщина.

Вэй Фан ранее работала ведущей на телевизионной станции Линьчжоу. Десять лет назад она ушла в сферу их семейного бизнеса, и за эти десять лет ей удалось превратить небольшую аптеку семьи Чжао в крупную фармацевтическую компанию, с активами на сумму более ста миллионов долларов.

«Тетя…?» - тихо спросила Чжао Сюэ Цин.

Хотя у нее были хорошие отношения с отцом, но этой крутой мачехи Чжао Сюэ Цин всегда немного побаивалась.

«Я слышала, что Цзян Тянь избил Ли Пэн Тао? Это слишком жестоко!» - сказал Вэй Фан, нахмурив брови.

«Тетя, вы не можете обвинять в этом Цзян Тяня! Ли Пэн Тао первым стал приставать ко мне, и так случилось, что Цзян Тянь увидел это и поспешил защитить меня!».

«Даже если Ли Пэн Тао поступил плохо, закон есть закон! Мы с твоим отцом примем решение за тебя!"

Вэй Фан сделала глоток ароматного горного кофе и сказала, с отвращением:

«Избивать людей – это аморально!"

"Но разве Босс Ли не подал на Цзян Сю в суд?" - сердце Чжао Сюэ Цин подпрыгнуло от волнения.

«Нет, Директор Ли по-прежнему проявил великодушие. Однако, он подал в отставку и больше не работает в нашей компании!»

Тон Вэй Фан был легким, но подозрительным. Она не могла понять, почему Ли Пэн Тао и его жена позволили Цзян Тяню так легко уйти от наказания. Может быть, они боялись позора, если вскроются подробности произошедшего?

«О…» - Чжао Сюэ Цин вздохнула с облегчением, и ее замершее сердце, наконец, успокоилось.

«Однако, Сяо Цин, ты, что же, действительно планируешь продолжать жить с Цзян Тянем? Этот человек ни на что не способен! Он совершенный эгоист, но главное, он - домашний насильник, да и просто - полный подонок!"

Вэй Фан была похожа на любящую мать и мягко посоветовала: «Ты - просто цветок провинции Лин, обладающая как красивой внешностью, так и талантом! Так много прекрасных молодых людей восхищаются тобой и гоняются за тобой! Зачем ты вешаешься на кривой сук?»

«Тетушка!» - Чжао Сюэ Цин невольно закричала и перебила назидания мачехи. Она опустила голову и сказала:

"Тетя, я понимаю, что вы говорите это для моего же блага. Но не должны ли мы дать человеку шанс, если он старается исправиться? Цзян Тянь…он действительно демонстрирует признаки улучшения.."

Вэй Фан покачала головой и сказала:

«Ты слишком добра и простодушна. Брак не склеишь заново. Его мозг полностью поврежден и ситуация продолжает ухудшаться. Посмотри! Он бьет и калечит людей! Если бы Ли Пэн Тао не спустил бы так просто эту ситуацию, то Цзян Сю уже давно был бы за решеткой!»

«В конце концов, он сделал это, чтобы защитить меня…» - произнесла Чжао Сюэ Цин.

«Ох..Я была такой же, как ты, когда выходила замуж за твоего отца. А ведь в нагрузку к нему шла ещё и ты!» - в глазах Вэй Фан блеснул след нежности, когда она вспомнила о далеком прошлом – «Однако, моя семья, несмотря на обстоятельства твоего отца, все же, благословила меня. И именно поэтому я так тяжело трудилась все эти годы - чтобы доказать своей семье, что не ошиблась в своем выборе! И что же? Наше состояние сейчас - всего сто миллионов юаней! Не ахти, какое богатство! Твой отец все еще не достоин внимания моей семьи!»

«Тетя, я понимаю»- Чжао Сюэ Цин кивнула, но оставалась при своем мнении.

Вэй Фан знала, что ее убеждение не сработало, но она тоже не спешила и сказала, со слабой улыбкой:

«Да, кстати, Лю Ванфэн, из семьи Лю, хочет поговорить со мной о сотрудничестве, завтра вечером, но я слишком занята. Пожалуйста, сходи на встречу вместо меня!»

«А? Но... тетя, не могли бы вы послать кого-то еще?» - Чжао Сюэ Цин выглядела обеспокоенной.

Лю Ванфен был молодым мастер первого уровня в провинции Линь и его статус был вторым после Тан Цзяньфана из клана Тан и членов его семьи, которые были лучшими молодыми мастерами.

Группа наемников семьи Лю была в десятке лучших в стране, а ее активы составляли десять миллиардов юаней.

В прошлом, Лю Ванфен преследовал Чжао Сюэ Цин снова и снова, но ей не нравилась его личность, и она тактично отвергала его.

Вэй Фан обняла ее за плечи и сказала, хмурясь:

«Сюэ Цин, исследование и разработка мази для мышц, за которую ты отвечаешь, затормозилось, и совет директоров давно уже хочет отстранить тебя от должности министра отдела. Что касается Цзян Тяня – его все равно уволят за избиение человека. Если же ты не покажешь никаких результатов, как я смогу защитить тебя?»

"Хорошо, я пойду!" - Чжао Сюэ Цин вздрогнула и только и могла, что дать согласие, чувствуя волну горечи в сердце.

Они с Цзян Тянем не имели никаких сбережений, а потому, потеряй они оба работу, им пришлось бы питаться воздухом.

Во второй половине дня, Цзян Тяню позвонила его одноклассница, Юань Юань, и напомнила о встрече в клубе.

«Да уж, похоже клуб Ди Хао - действительно моя судьба!»

Цзян Тянь подумал, взял трубку и позвонил Чжао Сюэ Цин, а затем, быстро вышел из офиса.

Деньги, которые он получил от Чжао Сюэ Цин в выходные, были уже полностью потрачены, поэтому Цзян Тянь пошел пешком.

Студенты уже собрались в отдельной комнате. Цзян Тянь немного опоздал.

Комната «Девяноста пяти высших дивизий» была роскошной и дорогой. Бронь этой комнаты обошлась в 50 000. В 2007 году это было равноценно полугодовой зарплате обычного служащего.

Хоу Тяньлай, который был спонсором собрания, сидел посередине и хвастался своей однокласснице историей предпринимательства. Юань Юань играла с бриллиантовым кольцом на пальце, выглядя очень довольной собой.

"Это было нелегко все эти годы ..." - Хоу Тяньлай глубоко вздохнул, но самодовольство в уголках его глаз невозможно было скрыть.

«Директор Хоу, просто будь доволен тем, что ты так многого добился!»

«Это точно! Особняк, BMW, красивая девушка, все! Мы все завидуем и ревнуем!»

Студенты льстили ему, один за другим.

Лю Ятин и несколько учениц сидели в углу и болтали.

«О, смотрите, кто здесь! Наш молодой мастер Цзян!» - Хоу Тяньлай увидел, что Цзян Тянь вошел и странно посмотрел на него.

Все остальные также уставились:

Простая и даже потертая рубашка, обычные черные брюки и старые грязные туфли. На первый взгляд, он выглядел как рабочий.

«Цзян Тянь!»

«Это действительно Цзян Тянь!»

«О, Небеса! В те годы молодой мастер Цзян был таким известным человеком! Как он оказался в таком ужасном положении?»

Многие люди, втихаря, насмешливо хихикали.

В былые времена, Цзян Тянь был влиятельной фигурой в университете Цзиньлин, и его положение было на вершине студенческого общества. Эти его старые одноклассники были, в основном, недовольны его высокомерием, но теперь, когда они увидели его в таком тяжелом положении, они, естественно, только злорадствовали.

Лю Ятин также ошеломленно посмотрела на Цзян Тяня.

Этот был тот же молодой человек, но у него больше не было ни богатства, ни героического духа, которые у него были прежде. Вместо этого он был ... угрюмой и мрачной личностью.

Что с ним произошло за последние несколько лет? Почему его глаза кажутся такими, как будто он пережил столько превратностей жизни, что от былого Цзян Тяня не осталось и следа?

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 24**

ГЛАВА 24 – Что с ним?

Цзян Тянь медленно подошел и улыбнулся: «Извините, я не взял такси и немного опоздал».

"Ничего, ты не сильно поздно!"

Хоу Тяньлай казался очень приветливым. Он позвал Цзян Тяня присесть и удивленно спросил: «Ты шел сюда пешком?»

Цзян Тянь молча кивнул, глядя ему в глаза.

Удивление, насмешка, сарказм, презрение ...

Цзян Тянь казался им смешным.

Эти люди считали, что с их деньгами они могут править миром. Однако, они не знали, что, благодаря его способностям, он стал самым сильным и непобедимым в мире культивирования!

Однако, он был возрожден, чтобы восстановить равновесие великого Дао. Он поднялся на вершину вселенной, чтобы восстановить свою славу и защитить своих близких и друзей. Дались ли ему эти насмешливые взгляды?

"Хе-хе, Цзян Тянь, ты же был таким ярким юношей, водил тогда BMW, а теперь, ты настолько жалок, что у тебя даже нет машины!"

Хоу Тяньлай смотрел на Цзян Тяня с насмешкой на лице:

«Посмотри на свою одежду! Даже мои садовники выглядят лучше! В такие отрепья они оденут, разве что, своих собак, ха-ха…»

"Ха-ха, босс Хоу, конечно, имеет отличное чувство юмора!" - многие студенты вторили Хоу Тяньлай и стали открыто насмехаться.

Цзян Тянь оставался спокойным и собранным.

После совершенствования в течение десятков тысяч лет, он привык видеть слишком много гадких вещей и давно достиг того состояния, когда его сердце, при этом, оставалось ровным и тихим, как вода.

Возможно, они слишком долго ходили у него в пешках, и теперь, видя его в таком тяжелом положении, решили отплатить ему в сто раз.

«Достаточно, ребята, вы заходите слишком далеко!» - Лю Ятин встала, хлопнул по столу и зарычала на них.

Глаза Хоу Тяньлай вспыхнули холодным блеском и он сказал: «Лю Ятин, как мы можем зайти слишком далеко? Мы просто говорим правду!»

Красивые глаза Лю Ятин уставились на Хоу Тяньлая и она холодно произнесла: «Неважно! Цзян Тянь - наш одноклассник! И если у тебя все хорошо сложилось, а у него – нет, это не дает тебе никакого права его унижать!»

«Хорошо, хорошо, хорошо. Я знаю, что ты, Лю Ятин, человек с острым языком. Я не опущусь до того же уровня, что и ты!»

Хоу Тяньлай сменил тему и засмеялся: «Давайте, начнем есть и пить. Официант, несите бутылку вина Му Тонг!»

«Одна эта бутылка вина стоит не менее ста тысяч юаней!»

Некоторые из более разбирающихся в вине парней стали восхищенно комментировать:

"Ого, это так дорого! Это практически сжигание денег!"

"Директор Хоу, ты такой щедрый!" - Девушки аплодировали, одна за другой, с выражением восхищения и зависти на лицах.

«Просто заказывайте из меню все, что хотите!»

Хоу Тяньлай махнул руками и гордо сказал: «Давайте, сначала покушаем, а потом, продолжим веселиться наверху и не вернемся сюда, пока не напьемся!»

Лю Ятин отвела Цзян Тяня в угол, усадила его, затем улыбнулась и сказала: «Не опускайся до них. Всего лишь парочка вонючих богачей! Они даже не знают, насколько ты лучше их!»

"Я в порядке" - Цзян Тянь легко рассмеялся: «Я здесь только для того, чтобы увидеть нашу добрую старосту».

Лю Ятин слегка покраснела:

"Где ты сейчас работаешь?" – она тоже скучала по другу.

«Я работаю в фармацевтической компании Чжао, в качестве сотрудника по связям с общественностью, а ты?»

«Мы открыли салон красоты, но без основных продуктов трудно сводить концы с концами!» - Лю Ятин вздохнула.

"Тебе трудно управлять своим бизнесом?" - Сердце Цзян Тяня сжалось. Когда он одолжил у нее деньги в прошлой жизни, она не колебалась ни секунды, хотя казалось, что ей уже тогда не хватало средств. Заимствование нескольких миллионов было последней каплей, подорвавшей их бизнес-систему.

Думая об этом, Цзян Тянь почувствовал волнение и твердо сказал: «Спасибо, что помогла мне тогда. Я обязательно отплачу тебе за твою доброту, в этот раз. Я подарю тебе немного удачи!»

Если бы Лю Ятин любила это, он мог бы позволить ей жить богатой и беспечной жизнью. Если бы она хотела этого, он мог бы даже дать ей немного врожденных способностей и интеллекта, чтобы помочь ей подтвердить свое дао и добиться вершин успеха.

Лю Ятин же не знала, смеяться или плакать, и сказала: «Это за то, что ты тогда всех обманул, а я просила пощады перед Директором? Все в прошлом..»

«Ай, точно, как же ты можешь знать, что помогла мне в моей предыдущей жизни…» - подумал, про себя, Цзян Тянь и покачал головой. Он взял листок бумаги на столе, записал рецепт и дал его Лю Ятин - «Это рецепт косметической мази. Сделай ее, в соответствии с формулой, и используй для лица ваших клиентов – вот увидишь, она имеет чудесный эффект!»

«Ты снова шутишь со мной!» - Лю Ятин рассмеялась, затем закатила глаза и посмотрела на Цзян Тяня.

В университете Цзян Тянь всегда считал себя гениальным доктором, но у него не было ни малейших медицинских навыков.

Один из его одноклассников, однажды, так объелся, что у него разболелся живот. Он дал ему рецепт лекарства и сказал, что в следующий раз тот будет объективнее оценивать способности своего желудка. В результате, у парня случилось такое отравление, что смотреть на еду он действительно долго не мог.

В другой раз, у другого одноклассника случился аппендицит. Он прописал тому слабительное, в результате чего тот был почти полностью обезвожен, а Цзян Тянь просто сказал, что он помог ему вывести нечистоты.

Однако, увидев искреннее выражение лица Цзян Тяня, Лю Ятин, все же, приняла от него лекарственную формулу и положила ее в карман.

К этому моменту, блюда уже были поданы, и студенты, продолжая болтать, принялись за еду.

Через несколько лет после окончания школы у всех из них сложился свой собственный жизненный путь, но в целом, все они были довольно обычными людьми.

Чжао Дан была из семьи золотоискателей, в университете, но вот сама она вышла замуж за обычного государственного служащего.

По словам Чжао Дань, она вышла за него, потому что он был слепым. Однако, на ее лице была улыбка и выглядела она вполне счастливой.

Чжэн Ли была замужем за талантливым старшим президентом их университетского студенческого союза, но они уже успели развестись, и теперь она работала одна в Линчжоу. В тот момент, когда она упомянула своего бывшего мужа, Чжэн Ли разгневалась от негодования. Кто бы мог подумать, что старший президент, у которого было так много поклонниц, на самом деле, окажется ничтожеством? Он ел, пил и играл во все виды азартных игр. Тем не менее, Чжэн Ли, после развода, стала еще сильнее, и ее карьера складывалась весьма успешно! Она уже достигла среднего звания старейшины в группе Гуанчжоу, и ее доход был очень неплохим.

Но лучше всех, среди них, продвинулся Хоу Тяньлай.

У нее была поддержка старшего покровителя Западного округа – Чжао Чжен Хао, который монополизировал весь бизнес по производству цемента, в Западном округе.

В результате, в его подчинении оказались десятки компаний, а их активы составляли десятки миллионов. Он купили дом с садом и ездил на Audi TT.

Упоминая Чжоу Чжэн Хао, лицо Хоу Тяньлай наполнилось честью.

"Ты серьезно?" - Брат Хао, и ты его знаешь лично?» - Все присутствующие воскликнули от удивления и неверия.

"Ну, а что же, думаете, я обманываю?! Мы с Братом Хао выпивали вместе, несколько раз!"

Хоу Тяньлай положил на стол изысканную коробку и взволнованно сказал: «Это старый 100-летний женьшень. Брат Хао недавно сказал, что хочет разведать какое-то дело, и даже попросил меня помочь ему найти какое-то странное лекарство. Брат Хао придет позже, чтобы взять ингредиенты, и я представлю его вам! "

«Черт, каково это - иметь возможность пить и болтать с братом Хао?! Директор Хоу, твой нынешний уровень необыкновенный!»

Все были полны зависти.

Даже Лю Ятин была слегка взволнована и сказала: «У брата Хао есть финансовая компания…Как думаете, могу ли я одолжить немного денег?»

«Он гражданский заемщик. Я помогу тебе связаться с ним позже и тебе будет скидка на процентную ставку!» - Хоу Тяньлай сказал, что берет все на себя.

В этот момент, он вдруг почувствовал, как пара глаз холодно смотрит на него. Внезапно, он посмотрел на Цзян Тяня, который молча ел, и сказал: «Цзян Тянь, у тебя нет иного шанса узнать такую великую фигуру, как брат Хао, не так ли?»

«А кто он такой? Он достоин того, чтобы я его узнал?» - равнодушно спросил Цзян Тянь, откусив обжаренный в масле корень лотоса и медленно пережевывая его.

«Черт возьми, Цзян Тянь, что за лживое высокомерие?!» - Хоу Тяньлай пребывал в ярости.

Он встал, указал на Цзян Тяня и высмеял его, холодным голосом: «Ты больше не молодой мастер Цзян, как несколько лет назад. Как ты думаешь, мы помним твое происхождение? Нет! Ты был аннулирован! Тебя даже исключили из твоей семьи! Позволь же мне сказать тебе, что сейчас ты не сравнишься даже с нищим! И ты смеешь так неуважительным относиться к брату Хао?! Ты со смертью играешь?!»

«Забудь об этом, босс Хоу. В конце концов, мы одноклассники, так что не опускайся до уровня, равного ему!»

«Правильно. Если ты действительно будешь отвечать ему тем же, то только унизишься».

Чжао Дань и другие девушки пытались убедить его.

«Хе-хе, Цзян Тянь, ты так ничтожен, что даже не попадешь в фокус зрения брата Хао! Да ты знаешь, кто он такой и сколько у него денег?» - Юань Юань и другие одноклассницы начали насмехаться над ним.

«Оох, Цзян Тянь слишком непреклонен, я удивляюсь, как он противостоит общественности…» - Даже Лю Ятин тихо вздохнула, в глубине своего сердца и покачала головой.

«Если бы ты не был нашим одноклассником, я бы давно забил тебя до смерти!» - выругался Хоу Тяньлай. В этот момент дверь открылась.

Вошел мужчина средних лет, с прямой осанкой, в сопровождении нескольких крупных амбалов. Он улыбнулся и сказал: «Эй, пингвин, налей-ка мне чего. Давай, давай, я хочу выпить за тебя и твоих одноклассников!»

"Директор Чжоу, почему вы так рано пришли?!"

Хоу Тяньлай был удивлен и счастлив одновременно. Он был так взволнован, что его лицо покраснело и он кивнул и поклонился, как будто преданная собака, увидевшая своего хозяина.

Чжоу Чжэнхао засмеялся и сказал: «Я слышал, что ты собрал для меня 100-летний женьшень и усердно потрудился для меня. Конечно, я решил приехать и поблагодарить тебя!»

«Директор Чжоу…»

Видя, как Чжоу Чжэн Хао подходит к столу, все, находящиеся комнате, встали, и все они были чрезвычайно взволнованы.

Эти молодые люди, которые только несколько лет назад закончили обучение, до сих пор не знали Чжоу Чжэн Хао лично.

Они только знали, что он был известным частным предпринимателем с состоянием в несколько миллиардов юаней. Он был кем-то, кто мог бы стоять на равных с секретарем комитета префектуры.

Только Цзян Тянь сидел на месте, как гора Тай, не двигаясь ни на дюйм.

«Брат Хао…» - Брат Лонг, стоявший позади Чжоу Чжэн Хао, засучил рукава и указал, со странным выражением лица, на Цзян Тяня.

Когда вошел Чжоу Чжэн Хао, все так сосредоточились на его персоне, что забыли про Цзян Тяня.

Когда они обернулись, они были потрясены, увидев, что Цзян Тянь сидит там, как Патрон.

Этот парень что, совсем глупый? Он был просто пиарщиком, но даже не встал, чтобы поприветствовать Чжоу Чжэн Хао!

«Ой» - Юань Юань с насмешкой обратилась к на Цзян Тяню: «Цзян Тянь, на твоей заднице что, клей? Брат Хао пришел сюда, почтил нас своим присутствием, а ты даже не можешь отлепиться от стула?»

Видя жесткую улыбку Чжоу Чжэн Хао, Юань Юань подумала, что Цзян Тянь разозлили его, а потому, сама решила выпендриться перед ним.

"Цзян, Цзян, Цзян ..."

В тот момент, когда Чжоу Чжэн Хао увидел Цзян Тяня, он почувствовал себя так, как будто его ударила молния! Он был ошеломлен, и его лицо стало белым, как бумага. Он никак не мог продолжить выговорить слово «Гроссмейстер».

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 25**

Глава 25 - Он мастер Цзян

В последние несколько дней он следовал совету Донг Донга и изо всех сил старался заслужить благосклонность у Цзян Тяня. От Сяо Вэя он узнал, что Цзян Тянь вылечил странную болезнь Старого Тана и был величайшим медицинским экспертом. Кроме того, его боевой уровень был невероятно высок, так что, возможно, он даже был культиватором.

Он знал, что такой эксперт, как Цзян Тянь, вообще не заботился о мирском богатстве, а любил только духовные травы и старые лекарства.

И ведь он, как раз, собирался поехать и отдать дань уважения Цзян Тяню, как вдруг, неожиданно, наткнулся на него здесь.

«Брат Хао, не сердись. Этот парень больше не проявит к тебе неуважения - я сейчас позабочусь об этом! Я позвоню остальным!» - Видя странное выражение лица Чжоу Чжэн Хао, Хоу Тяньлай достал свой телефон и собирался набрать кого-то, кто разобрался бы с Цзян Тянем, как следует. Он с самого начала хотел это сделать, а теперь, у него появилась для того веская причина.

«Тыдыщ!» - В тот же момент Чжоу Чжэн Хао внезапно обернулся и ударил Хоу Тяньлая.

"Брат Хао!" - Хоу Тяньлай в шоке закрыл лицо, не зная, что делать.

«Тыдыщ!» - Чжоу Чжэн Хао ударил еще и Юань Юань и сказал, с мрачным лицом: «Вы разъярили животное, когда осмелились неуважительно относиться к благородному Мастеру Цзяну! Если теперь вы не хотите умереть, оба, быстро встаньте на колени!"

«Мастер Цзян? Кто это?»

"Это же не может быть Цзян Тянь, верно?"

Все были ошеломлены и их лица были полны неверия. Они просто не могли понять, почему Чжоу Чжэн Хао внезапно взорвался гневом.

Затем, Чжоу Чжэн Хао подошел к Цзян Тяню большими шагами, наклонился так низко, что почти поцеловал землю, и сказал, самым уважительным тоном: «Маленький Чжоу приветствует Учителя Цзяна! Я знаю, что опоздал, чтобы поприветствовать вас! Пожалуйста, простите меня!"

Цзян Тянь взял виноград с тарелки с фруктами и неторопливо очистил его. Очистив виноград, он поднял голову и ответил: «Ммм».

«Он назвал его Мастер Цзян? И даже назвал себя Маленьким Чжоу…?»

Все присутствующие смотрели на Чжоу Чжэн Хао, который был чрезвычайно почитаем в Линь Чжоу, а сейчас стоял перед Цзян Тянем, кланяясь и становясь на колени, как будто ученик перед своим учителем.

Лю Ятин была сбита с толку. Разве он не был представителем по связям с общественностью в Семейной Медицине Чжао? Как он стал каким-то «Мастером Цзяном»? Кроме того, Чжоу Чжэн Хао был слишком почтителен к нему. Даже если бы он встретил своего собственного отца, то не стал бы так перед ним распинаться!

Хоу Тяньлай растерялся, нахмурился и прошептал:

«Брат Хао, вы, должно быть, опознались. Он – мой бывший одноклассник, кусок мусора! А сейчас он работает представителем по связям с общественностью!»

Только тогда Чжоу Чжэн Хао увидел, что Хоу Тяньлай и Лю Ятин еще не опустились на колени. Он внезапно обернулся и зарычал, как сердитый лев: «Это не я обознался! Это вы все слепы! А это - Мастер Цзян! И эти лекарственные травы были найдены для него!»

"Кто? Он? Он мастер Цзян ... ?"

Когда Хоу Тяньлай услышал это, он так испугался, что его лицо побледнело и он опустился на колени.

Ходили слухи, что этот Мастер Цзян мог контролировать духов и призраков. Его боевое мастерство было удивительно, и его статус был невероятно высок! Только вот, он никогда бы не подумал, что этот знаменитый Мастер Цзян, на самом деле, будет тем бедняком, у которого нет ни мобильного телефона, ни даже скутера.

«Брат Хао, мы действительно не знали…» - Юань Юань тоже стояла, в страхе, на коленях, и панически тряслась. Другие, возможно, не знали, но она знала, что Чжоу Чжэн Хао был серьезным бандитом, который контролировал и черный, и белый бизнесы.

"Вышвырните их - я не хочу их снова видеть в провинции Линь!" – равнодушно сказал Цзян Тянь, продолжая есть виноград.

"Вставайте!" - Брат Лонг и несколько телохранителей вывели их обоих за дверь.

Хоу Тяньлай все еще не сдавался, пытаясь умолять: «Цзян Тянь, дай мне еще один шанс. Пусть брат Хао простит меня…»

«Заткнись! Ты не достоин даже называть имя Мастера Цзяна!»

«Ах!» - Лонг яростно ударил его по животу, заставив того проглотить остальную часть предложения и скрючиться от боли. - «Если сам хочешь умереть, не вовлекай босса!»

После того, как они были изгнаны, в комнате снова стало тихо.

Цзян Тянь был слишком ленив, чтобы говорить. Чжоу Чжэн Хао не знал, как нарушить молчание, а Лю Ятин, Чжао Даньчэнь и Чжэн Ли и вовсе проглотили языки от шока.

Телохранители, которые пришли с Чжоу Чжэн Хао, дрожали, как будто они смотрели на бога.

В конце концов, именно Чжоу Чжэн Хао нарушил молчание. Он наклонился, с лестной улыбкой, и сказал: «Мастер Цзян, я недавно собрал лекарственные травы. Интересно, могут ли они вам пригодиться…?»

По правде говоря, Цзян Тянь не хотел общаться с Чжоу Чжэн Хао и хотел уже уйти, но, услышав, что тот сказал, его сердце было тронуто. В настоящее время, у него не было денег, а духовные травы и лекарства, которые он использовал, были дорогими и он не мог их купить.

«Давай, я посмотрю…» - Цзян Тянь кивнул.

«Хорошо, хорошо, хорошо! Сейчас кто-нибудь все принесет!» - Чжоу Чжэн Хао был вне себя от радости и быстро дал указания своим людям.

Через некоторое время, в комнату неторопливо вошла сестра Донг Донг, сопровождаемая несколькими молодыми женщинами, каждая из которых держала вышитую коробку:

«Мастер Цзян, вы здесь! Донг Донг не знала о вашем визите, но, я надеюсь, что вы можете простить меня за то, что я не пришла, чтобы почтить вас, раньше!»

Она была женщиной, к которой с трепетом относился даже префектурный старейшина, а мэр принимал ее в своем доме. Но, увидев Цзян Тяня, уже она выказывала преклонение и уважение, и ее слегка дрожащие руки обнажали нервозность и страх в сердце.

"Это старый женьшень! Боюсь, ему будет не меньше сотни лет!"

"Крученая Желтая Эссенция. Она уже приняла форму дракона, как будто дракон взмывает в небо!"

«А это - Вождь в форме человека. С таким большим телом он должен стоить как минимум несколько миллионов!»

Видя открываемые, одна за другой, вышитые коробки, толпа была поражена шоком. Их глаза расширились от неверия.

Эти лекарственные травы были чрезвычайно дорогими. Они были не только дорогими, но и чрезвычайно редкими.

Если бы кто-нибудь мог получить хоть одну такую коробку, он бы точно хранил ее, как семейную реликвию, а Чжоу Чжэн Хао, вот так просто, дарил их Цзян Тяню!

Хотя выражение лица Цзян Тяня было спокойным, на самом деле, внутри он был очень взволнован.

Все эти ценнейшие лекарства были очень редкими и их было достаточно для того, чтобы Цзян Тянь усовершенствовал Таблетку культивирования энергии и смог выйти на Стадию культивирования Ци.

«Хорошо» - Цзян Тянь слегка улыбнулся - «Я приму их все! Я в долгу перед тобой, поэтому, я обязательно отплачу тебе!»

Чжоу Чжэн Хао вытер пот со лба. Он подумал про себя: «Кажется, эти последние несколько дней не были пустой тратой времени». Но, услышав последнее предложение Цзян Тяня, Чжоу Чжэн Хао был чрезвычайно напуган – он не мог понять, про добрую или «злую» оплату долга сказал Цзян Тянь. Он был в подземном мире так долго, что не мог понять логику этого Мастера.

Чжоу Чжэн Хао сразу же радостно, но нервно рассмеялся: «Мастер Цзян, что вы говорите, вы должны понимать, что это мой сыновний долг! Если я могу сделать что-то для господина Цзяня, это счастье, о котором мои предки только могли мечтать, в течение нескольких жизней! Что мне нужно взамен? Мастер Цзян, просто говорить с вами – это уже честь!"

Цзян Тянь засмеялся. Держа в руках коробки с драгоценными лекарствами, он встал и сказал: «Хорошо, мне пора идти, уже слишком поздно и нужно возвращаться домой, а то, Сюэ Цин будет волноваться!»

«Хорошо, я провожу вас, Мастера Цзян. Пожалуйста, навестите меня, когда будете свободны!» - Чжоу Чжэн Хао быстро засеменил за ним, как верный старый слуга - "Не забывайте меня!"

Цзян Тянь махнул рукой и сказал: «Да, кстати, у моей одноклассницы, Лю Ятин, есть небольшие финансовые трудности, одолжи ей немного денег!»

"Нет проблем! И это точно будет совершенно безвозмездно! Никакого «в долг» быть не может! Все совершенно безвозмездно!» - Чжоу Чжэн Хао был так взволнован, что его речь была почти бессвязной.

После того, как Цзян Тянь ушел, несколько минут все оставшиеся просто стояли, смотрели друг на друга и еще долго ничего не могли вымолвить.

Одно его слово изменило жизнь Хоу Тяньлая.

Чжоу Чжэн Хао поклонялся ему, как богу, а травы, которые он добыл для него, стоили, по крайней мере, десятки миллионов. Так кто же он такой?

«Я слышал об этом в школе. Цзян Тянь, кажется, наследник какого-то большого клана…» - неожиданно сказала Чжэн Ли.

Уж каким почитаемым человеком был Чжоу Чжэн Хао, чтобы иметь возможность быть наравне с секретарем префектурного комитета, но сейчас он с таким уважением распинался перед Цзян Тянем, что, кроме как представить его легендарным потомком Достопочтенного семейства, другого объяснения найти было нельзя.

Прямо сейчас Цзян Тяню было всего двадцать пять лет, а он уже смог заставить Чжоу Чжэн Хао склонить перед собой голову. Если бы он отвечал за величественное семейство и мог использовать финансы и ресурсы семьи, то это было бы действительно ужасно.

Ее сердце было наполнено сожалением. Она упустила возможность, которая позволила бы ей бороться за место под солнцем, как минимум, на 20 лет меньше.

Чжэн Ли была не единственной, кто думал об этом. Все присутствующие студенты поняли свою ошибку и были полны глубокого сожаления.

Если бы они могли подружиться с Цзян Тянем, то повышение их статуса было бы не за горами.

Жаль, что все, кроме Лю Ятин, смотрели на него свысока, следуя примеру Хоу Тяньлая и пытаясь превзойти его.

"Кто из вас мисс Лю Ятин? Пожалуйста, пройдемте со мной в офис!" - На этот раз, Чжоу Чжэн Хао, более или менее вернул себе самообладание и тон начальника и, нежно улыбнувшись, позвал девушку.

Войдя в кабинет, Чжоу Чжэн Хао объяснил Лю Ятин ситуацию и немедленно выписал чек, сказав: «Мисс Лю, вы можете взять беспроцентный кредит на 10 миллионов. Вы можете вернуть его в любое время, ну а если даже не сможете вернуть его, это не будет проблемой!»

После того, как Лю Ятин так легко решила неотложный вопрос, она невероятно обрадовалась и восторженно произнесла: «Директор Чжоу, не волнуйтесь. Большое спасибо. Я верну долг как можно скорее».

«Мисс Лю, нет необходимости быть вежливой. Так как это просьба Учителя Цзяна, я не мог поступить иначе. Десять миллионов – это ничто!» - засмеялся Чжоу Чжэн Хао.

Когда Донг Донг подала чай, Лю Ятин выпила несколько глотков и только после этого смогла немного успокоиться.

Она не могла сдержать свое любопытство и весело спросила:

«Господин Чжоу, а как вы подружились с Цзян Тянем?»

«Охх…мисс Лю, вы слишком высоко цените меня. Мастер Цзян похож на летающего дракона в небе, благочестивую фигуру. Как я могу быть достоин дружбы с Мастером Цзяном? Я был бы доволен, если бы мог стать его верным псом!"

Слова Чжоу Чжэн Хао звучали как бы шуткой, но на его лице было весьма серьезное выражение.

Лю Ятин была шокирована таким откровением. Что сделал Цзян Тянь, чтобы заставить такого героя, как Чжоу Чжэн Хао, хотеть стать его собакой?!

«С другой стороны, мисс Лю, вы, должно быть, создали о себе хорошее впечатление у мистера Цзяна. Если у вас есть время, вы поболтаете со мной еще немного?» - Лицо Чжоу Чжэн Хао сияло от счастья, а говорил он очень ласковым тоном.

"Ну, конечно!" - Лю Ятин кивнула и не могла не вспомнить слова Цзян Тяня: «Я дам вам немного случайной удачи», и ее мгновенно стало разжигать нетерпеливое любопытство.

«Этот рецепт должен быть действительно волшебным! Я должна вернуться и опробовать его!»

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 26**

Глава 26 - Вражеская встреча

Когда Цзян Тянь вернулся домой, он увидел, что Чжао Сюэ Цин работает сверхурочно в своем кабинете. Осторожно, на цыпочках, он прошел на кухню и начал готовить таблетки.

Надо сказать, что коллекция ингредиентов Чжоу Чжэн Хао была неплохой, и Цзян Тянь потратил три часа, чтобы, наконец, придумать необходимый состав.

Выйдя из кухни, Цзян Тянь обнаружил, что Чжао Сюэ Цин уже заснула, но так и не приняла таблетку, которую он дал ей.

Цзян Тянь понимал, что период от очищения тела до совершенствования ци - это серьезный скачок для организма, и для него нужно иметь хорошую основу.

На следующий день, когда Чжао Сюэ Цин вошла в офис, Чжоу Ливен из лаборатории бросился к ней и радостно сказал: «Заведующая отделом Чжао, эксперимент прошел успешно!»

"Что ты сказал?" - Чжао Сюэ Цин не смела в это поверить.

«Десятый план испытаний профессора Ли оказался успешным! У пациента нет никаких побочных эффектов, а положительные эффекты особенно очевидны. В течение двух дней после применения мази, гнойная часть была полностью исцелена. Этот эффект даже слишком хорош!» - Взволнованно сказал он, передавая экспериментальные записи.

«Успех! Мы действительно преуспели! Невероятно!»

Чжао Сюэ Цин немедленно просмотрела экспериментальные записи, уже не скрывая улыбку на лице. Она была так счастлива, что чуть не плакала!

Эксперимент по улучшению мази для мышц длился уже более полугода. Она работала сверхурочно с бесчисленным количеством исследователей одновременно, десятки раз, но никакого прогресса не было вообще.

И вот, наконец, тучи разошлись и солнце засияло над ее улицей!

Фармацевтическая промышленность Чжао не имела большого количества своей продукции и поддерживалась только за счет текущих продаж, а потому, они уже давно еле сводили концы с концами.

Но этого рецепта было достаточно, чтобы оживить фармацевтическую индустрию Чжао и, возможно, даже стать крупнейшей фармацевтической компанией в стране!

Чжао Сюэ Цин немедленно сообщила об этом Вэй Фан.

Вэй Фан также была очень счастлива, она засмеялась и сказала: «Профессор Ли не прост, плата за его консультацию не была напрасной. Сегодня вечером вы сосредоточитесь на представлении этого продукта Лю Ванфену. Добавив систему продаж семьи Лю, этот продукт определенно станет мгновенно популярным!».

Когда пришло время уходить с работы, Чжао Сюэ Цин позвонила Цзян Тяню: «Цзян Тянь, у меня сегодня деловая встреча, ты можешь идти домой!» "Встреча? С кем?" – спросил Цзян Тянь.

«Это Лю Ванфэн. У нас есть первый продукт…»

Когда Чжао Сюэ Цин произнесла это имя, остальную фразу Цзян Тянь уже не слышал.

Хрясь!

Маленький камень в руке Цзян Тяня раскололся на куски.

Лю Ванфэн был виновником его отравления алкоголем, и тем, кто заставил Чжао Сюэ Цин умереть, в ее предыдущей жизни.

Он заслуживает смерти!

«Эй, эй, Цзян Тянь, ты слышал меня? Ты сможешь сам вернуться домой?» - Чжао Сюэ Цин долго слушала молчание Цзян Тяня и, наконец, спросила.

«О, Сюэ Цин, позволь мне сопровождать тебя. Лю Ванфэн преследовал тебя раньше и я боюсь, что он причинит тебе вред» - Цзян Тянь изо всех сил старался подавить возбуждение в своем сердце и говорить спокойным тоном.

«Хорошо, тогда…Если Лю Ванфэн будет приставать ко мне, ты можешь заставить его успокоиться. Но ты абсолютно не можешь бить его!»

Чжао Сюэ Цин не думал, что Лю Ванфэн сделает что-то не подобающее. Но когда она подумала о действиях Ли Пэн Тао, она поняла, что, зная лишь лицо человека и не зная, что у него на уме, нельзя делать о нем выводов, поэтому, в конце концов, она все же согласилась.

«Но ты не позволишь мне драться? Если ты передумаешь, то я убью его одним ударом!» - засмеялся Цзян Тянь.

Чжао Сюэ Цин был шокирована и сказала: «Нам все еще нужно работать вместе с семьей Лю. Если ты посмеешь драться, то не приходи!»

"Тогда, как я смогу заставить его угомониться?" – мрачно заметил Цзян Тянь.

«Извини, что так сильно люблю тебя, как только муж может любить жену…»

Красивое лицо Чжао Сюэ Цин покраснело. Она надулась и повесила трубку.

Цзян Тянь отклонил предложение группы девушек из отдела по связям с общественностью провести время вместе. Он тихо пошел в частный гараж генерального директора на подземной парковке, сел в «Шевроле» Чжао Сюэ Цин и они направились к «Сапфир Инн».

Передвигаясь по ночному Линчжоу, эти мужчина и женщина были погружены в мысли друг о друге. Первое проявление любви в этой паре произошло так внезапно, из-за их сотрудничества с семьей Лю.

«Сапфир Инн» был новым пятизвездочным отелем. Он был расположен рядом с курортом в восточном пригороде. Этот отель имел свежий и элегантный вид.

Как только они вышли из машины, Чжао Сюэ Цин вытянула белоснежную руку и схватила ладонь Цзян Тяня. Она выглядела как милая маленькая девочка и тихо сказала: «Пошли!»

Цзян Тянь не знал, смеяться или плакать: «Как ты можешь так себя вести? Если ты хочешь, чтобы он знал, что мы близки, ты должна хотя бы немного улыбаться!

«Ещё полмесяца назад ты ударил меня. Могу ли я улыбаться?»

Чжао Сюэ Цин закатила глаза на него и прошептала: «Тебе лучше вести себя осторожно. Если я не прикажу тебе говорить, тебе не нужно говорить».

"Да, моя дорогая жена!" - Когда она упомянула о его прошлых злодеяниях, Цзян Тянь почувствовал прилив вины и был не в силах опровергнуть это.

Под предводительством двух симпатичных и утонченных женщин-хостес они быстро подошли к большой комнате с видом на озеро.

Дверь молочно-белой комнаты в стиле барокко открылась и появился хамского вида мужчина в подтяжках и белой рубашке с винно-красным галстуком-бабочкой. Он показал простую и честную улыбку и сказал: «Мисс Чжао, пожалуйста, входите. Мой молодой хозяин давно ждет!»

Было совершенно очевидно, что этот человек даже не смотрел на Цзян Тяня.

«Он мастер боевых искусств, и его совершенствование тоже не низкое. Он, должно быть, на вершине железного тела…»

Однако, Цзян Тянь серьезно посмотрел на него. Он чувствовал своего рода ауру от тела этого человека, немного более отчетливую, чем у старейшины Тана и Тан Линлун.

Семья Лю или три великие семьи Цзиньлин не смогли бы победить семью Цзяна в одиночку. Там должны были быть эксперты, поддерживающие их с тыла.

Чжао Сюэ Цин кивнула и потянула Цзян Тяня в роскошную комнату.

Воздух был наполнен слабым ароматом сандалового дерева, которое очень освежало атмосферу.

"Сюэ Цин, я так долго ждал!" – послышался довольно противный железный голос, и мужчина в белой рубашке встал с европейского кожаного дивана у стены.

Человеку было за тридцать. У него были чистые и свежие короткие волосы, острые брови, блестящие глаза и красивое лицо. Он источал ауру благородства, которую нельзя было подделать. Только члены больших семейств смогли бы развить такую. Он не ожидал, что его мечта осуществится.

В Линь Чжоу семья Лю была второй после семьи Тан по богатству.

Лю Ванфэн!

Глаза Цзян Тяня наполнились резким холодным светом и намерением убийства.

В прошлой жизни, он заставил Чжао Сюэ Цин умереть. Цзян Тянь пришел к нему с кинжалом в руке, чтобы отомстить, но его избивали до тех пор, пока его не вырвало кровью и не выбросили за дверь.

В то время, Лю Ванфэн уже злонамеренно выкупил фармацевтическую промышленность Чжао. Его высокомерие было безгранично, а сам он был высок и могуч, как небесный принц. Цзян Тянь, напротив, был как муравей, который вообще не мог отомстить.

Ненависть в сердце Цзяна Тяня взлетела до небес. Ему хотелось разорвать Лю Ваньфэна в клочья. Однако, он все же заставил себя успокоиться.

Он не спешил иметь дело с этим ублюдком. Он был как кошка, играющая с мышью, играющая медленно и позволяющая ему испытывать боль и страх.

Кроме того, до сих пор Лю Ванфэн еще не предпринял никаких существенных действий.

В последний раз, когда тот отравил его алкоголем, он попросил Ву Чаохуэй сделать это.

Если бы это сделал он сам, Чжао Сюэ Цин не простила бы его.

Чжао Сюэ Цин бесстрастно кивнула и сказала: «Господин Лю слишком вежлив».

Казалось, Лю Ванфэн и не замечал отстраненного отношения к нему Чжао Сюэ Цин и продолжал приветствовать ее с лицом, полным радости, демонстрируя харизму, присущую только зрелым мужчинам, и смиренно и искренне улыбался: «Я так давно хотел встретиться с тобой! Независимо от успеха сотрудничества, я доволен уже только возможностью поужинать с тобой!»

Трудно было представить, чтобы генеральный директор компании, включенной в список крупнейших, являвшийся первым преемником большой семьи, занявшей второе место в провинции Линь, был бы таким скромным и восхищался такой простой женщиной.

Во всей провинции Лин, вероятно, было не так много людей, которые могли бы противостоять такого рода нежным атакам, но Чжао Сюэ Цин, хоть и не чувствовала ненависти, все же, холодно сказала: «Вы слишком вежливы» - и больше не разговаривала.

Лю Ванфэн засмеялся, а затем, по-джентльменски пододвинул к ней стул и засмеялся: «Сюэ Цин, пожалуйста, сядь!»

В этот момент, Цзян Тянь почувствовал, что недооценил интеллект Лю Ванфэна. Этот паренёк должен был уже тщательно расследовать брак между ним и Чжао Сюэ Цин, и даже спланировал ходы, не считая его противником. Однако, он ничего не сказал. Он взял себе стул и сел рядом с Чжао Сюэ Цин.

В этот момент, хамец-приспешник отодвинул его стул обратно и зловеще улыбнулся: «Мисс Чжао, наш господин Лю пригласил только вас. Могу я узнать, кто вы, и почему вы присоединились?»

«Я - муж Сюэ Цин и сплю с ней в одной постели. Мы работаем вместе и моя персона не помешает» - Цзян Тянь подвинул стул обратно и сел.

«Цзян Тянь, ах ты хулиган…» - кокетливо ответила Чжао Сюэ Цин и ее красивое лицо покраснело от смущения, как будто она готова была расплакться.

«Когда это я успел стать хулиганом? Прошлой ночью, в постели, ты все еще не называл меня «хороший мой»?»

Большая рука Цзян Тяня прошла вдоль красивой ноги Чжао Сюэ Цин, на которой были шелковые чулки, и между ними разлилось чрезвычайно приятное чувство, как будто это был теплый и ароматный мягкий нефрит.

Сердце Чжао Сюэ Цин сильно дрожало, а ее пара прекрасных глаз вздрогнула, обнажив след от смущения и безумия.

"Ух ты!"

Хотя она знала, что Цзян Тянь начал это делать сейчас только чтобы заставить Лю Ванфэна сдаться, она все еще не могла не чувствовать, как ее сердце бешено билось. Но, как ни странно, она не смогла отказаться от прикосновений Цзян Тяня. Она почувствовала освежающий и восхитительный аромат от тела Цзян Тяня, который вызвал в ней роковое влечение и она просто не могла отвергнуть его.

Вся комната была безмолвна.

Лю Ванфэн мгновенно понурил взгляд.

Он давно все исследовал: они никогда раньше не спали в одной постели. Однако, судя по всему, их отношения действительно были слишком хорошими?

Независимо от того, насколько внушительным был Лю Ванфэн, когда он думал о том, как его любимая девушка стонала под телом Цзян Тяня, он рассвирипел до такой степени, что уже хотел выбить сопернику зубы.

Кроме того, разве Ву Чаохуэй не сказал, что он психически нездоров?

Лицо Лю Ванфэна стало немного бледным, но ему все же удалось заставить себя улыбнуться: «Хе-хе, мистер Цзян и Сюэ Цин - действительно божественная пара, действительно завидная».

Он посмотрел на своего подавана и сказал: «Конч, тебе не позволено грубить господину Цзяну. Пойди и попроси официанта приготовить нам еду».

"Да, молодой мастер!" – прислужник кивнул и быстро вышел из комнаты. Цзян Тянь не мог не думать о Лю Ваньфэне. Казалось, что тот не был безмозглым богатым мажором второго поколения и просто занял выжидательную позицию.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 27**

Глава 27 - Никто в этом мире не может остановить меня

Эта парочка - Цзян Тянь и Чжао Сюэ Цин заставляли его чувствовать себя немного неловко.

Сюэ Цин удалось подавить свое возбуждение, и она сказала: «Мистер Лю, еще рано для ужина. Давайте, сначала поговорим о сотрудничестве».

«Хорошо, хорошо, хорошо. Сюэ Цин, что бы вы ни сказали, я поддержу»

Лю Ванфэн больше не беспокоился о Цзян Тяне и уже вернулся к своему внешнему облику элегантного молодого мастера, мягко улыбающегося белоснежными, словно нефритовыми, зубами.

Хотя было ясно, что он пытался заслужить расположение Чжао Сюэ Цин, но в сфере их переговоров у Лю Ванфэна были свои интересы.

Когда разговор дошел до дела, Чжао Сюэ Цин стала более разговорчивой. Хотя она не была так хороша в светских беседах, но в деловых переговорах она создавала образ довольно сильной деловой женщины.

Презентуя продукт, она была красноречива и информативна. Когда дело дошло до цены, она билась за интересы своей компании, не сдаваясь.

Цзян Тянь осторожно посмотрел на Чжао Сюэ Цина и тихо вздохнул. Почему он не замечал очарование Чжао Сюэ Цин в своей предыдущей жизни?

Такая добродетельная и способная, невероятно красивая жена, а он только бил и ругал ее. Он был просто чудовищем!

Таким образом, прошел час и план сотрудничества был доработан. Лю Ванфэн подписал соглашение о стратегическом сотрудничестве с их компанией, поэтому, Чжао Сюэ Цин оставалось только передать его на подпись второй стороне – то есть Вэй Фан.

«Хорошо, я надеюсь, что Мастер Лю выполнит свое обещание. Я считаю, что мазь, питающая мышцы, станет популярной мгновенно, и это даст обеим сторонам более широкие перспективы на рынке» - Чжао Сюэ Цин убрала контракт. После долгого разговора ее лицо было красным, и в ней был какой-то едва уловимый шарм, который мог взволновать сердца людей. Видя эту трогательную сцену, сердце Лю Ванфэна начало бешено биться. На мгновение, его взгляд застыл на месте, а затем, он торжественно сказал: «Определенно так! Я надеюсь, что наше сотрудничество будет счастливым и продуктивным!

Было уже восемь часов.

Прислужник подошел и спросил, с простой и честной улыбкой: "Босс Лю и мисс Чжао уже, должно быть, проголодались. Подавать ужин?"

«Да, подавай блюда. Я очень рад видеть вас сегодня, мисс Чжао» - сказал Лю Ванфэн.

Чжао Сюэ Цин приняла предложение отужинать. Из-за стресса и переживаний, она очень мало ела в обед.

Через некоторое время блюда были поданы. Официант открыл вино и наполнил бокалы.

Лю Ванфен поднял свой бокал с вином и весело произнес: «Это сотрудничество с фармацевтической промышленностью Чжао очень приятное и перспективное! Дорогая гостья, Сюэ Цин, за вас!»

«Босс Лю, вы слишком вежливы. Это я должна поднимать за вас тосты!» - с легкой улыбкой прокомментировала Чжао Сюэ Цин и подняла свой бокал.

Чин-чин! Два высоких бокала чокнулись в воздухе, и алое красное вино в них заиграло.

Под лучами хрустальной люстры маленькая белоснежная рука Чжао Сюэ Цин будто блестела и светилась, словно была вырезана из красивого нефрита, отполированного козьим жиром, что заставило сердце Лю Ванфэна забиться чаще.

«Давайте, мистер Цзян, выпьем же вместе!»

Затем, официант долил вина Цзян Тяню.

"Выпей эту чашку вина, и ты будешь моей!" - мечтал Лю Ванфэн, сделав глоток красного вина и смотря на бокал Чжао Сюэ Цин.

Тем не менее, Цзян Тянь выхватил бокал с вином из рук Чжао Сюэ Цин, вытянул шею и опрокинул его одним глотком. Вытирая пятна вина в уголках рта, он сказал: «Сюэ Цин готовится к беременности, поэтому, она не может пить, так что, я буду вместо нее!»

В сердце Чжао Сюэ Цин появилась радость - она не ожидала, что Цзян Тянь действительно признает, как вреден алкоголь, а это уже было неплохо.

Лю Ванфэн нахмурился, а потом рассмеялся: «Тогда, стоит принять это во внимание. Давай-ка, быстро сходи и принеси бутылку сока для Сюэ Цин!» - приказал он прислужнику.

Тот развернулся, подошел к винному шкафу, чтобы взять оттуда бутылку кокосового сока, и поставил ее перед Чжао Сюэ Цин.

«Лю Ванфэн, этого достаточно? Если ты хочешь накачать ее ядом, как меня тогда, разве не пора показать свое истинное лицо?» - Цзян Тянь внезапно заговорил холодно, его глаза светились ледяным блеском.

"Какой яд?" - Чжао Сюэ Цин была в замешательстве и ее лицо выражало удивление. Глаза Лю Ванфэна забегали, а затем, он натянул улыбку и сказал: «Цзян Тянь, о чем ты шутишь? Мое сотрудничество с мисс Чжао абсолютно искреннее!»

"Пошли!" - Цзян Тянь схватил Чжао Сюэ Цин и потащил к выходу.

У него уже было желание убить своего врага, но в последний раз, когда он избил Ли Пэн Тао, он тоже получил кое-какой урок. Чтобы убить кого-то, ему нужно было дождаться такого времени, когда ночь будет темной, а ветер - сильным.

«Цзян Тянь, маленькое уточнение, из этой комнаты тебе нет выхода!» - Лю Ванфэн сидел, не двигаясь, с жестокой усмешкой.

Прислужник быстро подошел к двери и преградил им путь.

«В этом мире нет никого, кто мог бы остановить меня!»

Цзян Тянь держал в ладони маленькую руку Чжао Сюэ Цин и презрительно фыркнул: «Если ты не хочешь умереть, то отойди в сторону!»

«Хе-хе, Цзян Тянь, да кто ты такой и как ты смеешь так говорить с нашим молодым мастером?!»

Официант ударил кулаком по груди Цзян Тяня. Его лицо приняло такую гримасу, как будто он хотел избить Цзяна Тяня до смерти, чтобы излить свою ненависть.

Он был настоящим мастером и был на вершине железного тела, гораздо более могущественным, чем многие эксперты под руководством Чжоу Чжэн Хао. «Добро пожаловать на шоу!» - Он нанес такой удар который по силе был равен пушечному ядру, взрывая воздух и вызвав порыв ветра в комнате, в результате чего, человек не мог дышать. Если бы этот удар был произведен в полную силу, этого было бы достаточно, чтобы расколоть камень, и обычный человек немедленно умер бы.

«Боюсь, что с этим ударом Цзян Тянь должен будет увидеться с Богом!»

«Отродье, брошенное кланом Цзяна, осмеливается провоцировать меня и смеет конкурировать со мной из-за женщины? Он вообще достоин этого?!» - Лю Ванфэн даже не шевелился и только тряс в воздухе своим бокалом с вином. Его глаза были наполнены густым холодом, а сердце преисполнено насмешкой и презрением. Буквально минуту назад Лю Ванфэн уже получил инструкции от Цзиньлин. Сначала, он мог убить Цзян Тяня, затем вызвать смуту в семье Цзяна, чтобы облегчить доступ трем великим семьям Цзиньлин.

Но неожиданно, Цзян Тянь поднял руку и помахал ей, словно жонглируя мухами, и ударил прислужника по лицу.

Тот отлетел в сторону и пересек расстояние в пять метров, словно воздушный змей с обрезанной верёвочкой. Его голова тяжело врезалась в стену, оставляя за собой полосы пронзительно алой крови. Он лежал без движения.

"Чегоо?" - Лю Ванфэн был так напуган, что встал и попятился назад.

Разве этот парень не был ничтожеством? Как он может быть таким опытным в боевых искусствах? Мой прислужник был экспертом по внутренней силе, посланным Джинлингом.

Изначально, Цзян Тянь казался ему лишь муравьем, которого можно было случайно раздавить до смерти, но теперь, он фактически превратился в доисторического тираннозавра, который обнажал свои клыки и размахивал когтями.

Цзян Тянь обернулся и пошел к Лю Ванфэну. Намерение убийства вспыхнуло в его глазах, и он холодно сказал: «Сэр Лю, я изначально не хотел поднимать сегодня этот вопрос. Я дал вам шанс, но вы не смогли им воспользоваться».

"Цзян Тянь, что ты хочешь сделать?" - Слыша ледяное предупреждение Цзян Тяня, сердце Лю Ванфэна забилось и он невольно закричал, дрожащим голосом.

«Сначала ты подмешал в вино экстази, а затем, приказал этому пацанью убить меня! Как ты думаешь, что я должен сделать с тобой?!» - Цзян Тянь подошел к нему и ударил его по лицу.

Тыдыщ!

Лю Ванфэн отлетел, разбив ЖК-телевизор на стене на куски, а затем, соскользнул на землю.

Его голова была разбита и из нее ручьем текла кровь. Его лицо было в кровавых подтеках, и выглядел он весьма плачевно. Весь образ элегантного и благородного молодого мастера моментально растворился.

Лю Ванфен держался за голову, пытаясь встать на ноги. Затем, он указал на Цзян Тяня и закричал, скрежеща зубами:

«Цзян Тянь, как ты смеешь нападать на меня?! Я не отпущу тебя!»

Он был первоклассным молодым мастером в провинции Линь. Как он мог терпеть унижение, будучи на том же уровне, что и Тан Цзяньфэн и другие уважаемые личности?

«Я надеюсь, что после того, как я сломаю все четыре твои конечности, ты все равно сможешь угрожать мне вот так!» - После того, как Цзян Тянь закончил говорить, он обеими руками, молниеносно, схватил Лю Ванфэна за руку и скрутил ее.

"Крак!"

Четкий и громкий звук оповестил о том, что рука Лю Ванфэна была сломана и повисла, как плеть. Она изогнулась в странном направлении, как лапка кузнечика.

"Как это?" - Чжао Сюэ Цин была ошеломлена и не верила своим глазам.

В городских префектурах Лю Ванфэн был человеком, которого никто не осмеливался оскорбить, однако, Цзян Тянь ударил его по лицу и сломал ему руку.

«Ааай!» - Красивое лицо Лю Ванфэна исказилось, и он, с жалким воем, отшатнулся назад, опрокинув чайный столик.

Движения Цзян Тяня были слишком быстрыми, и только после того, как Лю Ванфэн закричал, Чжао Сюэ Цин отреагировала.

Она бросилась, схватила Цзян Тяня и с тревогой сказала: «Цзян Тянь, остановись, ты же обещал мне, что не будешь драться!»

«Лю Ванфэн, я не хочу, чтобы Сюэ Цин боялась. Я отпущу тебя, на этот раз. Но если ты снова посмеешь встать на нашем пути, я убью тебя!»

Даже не глядя на Лю Ванфэна, Цзян Тянь бросил эти слова, взял со стола бутылку кокосового сока и вытащил Чжао Сюэ Цин из комнаты.

На обратном пути, лицо Чжао Сюэ Цин было холодным, а сердце очень недовольным.

Она не ожидала, что Цзян Тянь так злобно нападет на Лю Ванфэна. Казалось, что партнерство с семьей Лю пошло на лад.

«Моя дорогая жена, ты обеспокоена? Я испугал тебя… » - Цзян Тянь заискивающе улыбнулся.

«Цзян Тянь, как ты можешь быть таким импульсивным?! Как ты можешь кого-то ударить?! Ты просто как сумасшедший!» - Сердито сказала Чжао Сюэ Цин.

«У Лю Ванфэна злое сердце. Он подсыпал порошок в бокал с вином».

Цзян Тянь поднял бутылку кокосового сока и сказал: «После того, как я забрал твой алкоголь, он хотел напоить тебя кокосовым соком с

добавлением наркотиков! Если ты мне не веришь, мы можем найти физическую лабораторию, чтобы проверить это!»

"Не шути так!" - Чжао Сюэ Цин смотрела на него с презрением: «Зачем ему использовать чарующие таблетки? Разве он не боится закона? Хотя семья Чжао не столь большая, но мы не из тех, кого легко обидеть!»

Среда, в которой росла Чжао Сюэ Цин, была относительно простой, так откуда ей было знать отвратительную и ужасающую природу высшего общества?

«Сюэ Цин, ты должна верить мне. Мы проверим, и ты поймешь!»

Перед лицом повторяющихся вопросов Чжао Сюэ Цин, Цзян Тянь устал объясняться и мог лишь горько улыбаться.

Он использовал свое Небесное Зрение, чтобы увидеть ядовитый черный газ, выходящий из бокала с вином. Обычные люди определенно не смогли бы рассмотреть его невооруженным глазом.

Цзян Тянь уже был на втором уровне закалки тела. Не говоря уже о том, что он был невосприимчив к ядам, по крайней мере, к обычным ядам в мире Земли.

Но после всего сказанного, Чжао Сюэ Цин, должно быть, подумала, что он еще более сумасшедший.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 28**

Глава 28 - Последняя любовь отпущена

"Все, прекрати! Довольно! Я устала это слушать!» - Чжао Сюэ Цин чувствовала горечь и разочарование.

Первоначально, она думала, что состояние Цзян Тяня улучшилось, но теперь видела, что никаких признаков этого не было.

Не говоря ни слова, они доехали до дома.

Чжао Сюэ Цин поступило сообщение от Вэй Фан, в котором говорилось, что она должна прийти к ним, поскольку им есть, что обсудить.

«Ты иди домой, а я пойду к своим родителям…» - слабо и устало сказала Чжао Сюэ Цин.

«Сюэ Цин, я пойду с тобой. Я должен перенести последствия катастрофы, которую я навлек на тебя!» - Сказал Цзян Тянь.

"Ты? И как ты собираешься справляться с этими последствиями?"

Чжао Сюэ Цин была крайне раздражена и настаивала: «Иди домой! Если ты больше не доставишь мне сегодня неприятностей, я зажгу ладан!»

«Хорошо, тогда…» - беспомощный, Цзян Тянь взял бутылку кокосового сока и вышел из машины.

В гостиной дома № 39 «Виллы на озере».

Чжао Хучен и Вэй Фан сидели на диване с пепельными лицами. Чжао Сюэ Цин не смела издать ни звука, пока они отчитывали ее.

«Отлично! Просто отлично! Цзян Тянь даже осмелился ударить Лю Ванфэна! Ему что, жить надоело?!» - Чжао Хучэн хлопнул по столу и выругался.

Лицо Вэй Фан также было преисполнено гнева: «Семья Лю уже сказала, что они просто уничтожат компанию Чжао»

«Тетя, на этот раз это моя вина - я вовремя не остановила Цзян Тяня, но они первыми напали на него!»

Чжао Сюэ Цин сидела рядом и молча лила слезы, желая защитить Цзян Тяня.

"Смогли бы они так сильно избить его, даже если и напали первыми?"

Вэй Фан раздраженно сказала: «Сотрясение головы у его помощника такое сильное, что он, возможно, до конца жизни останется овощем! Рука Лю Ванфэна сломана, и он также получил сотрясение мозга! У

этого мальчишки есть хоть какое-то представление о законе?! Мы серьезные торговцы, а не бандиты!»

«Тетя, я считаю, что у Цзян Тяна определенно была причина для этого!» - тихо сказала Чжао Сюэ Цин.

«Какая у него могла быть причина? Он просто сумасшедший! Сумасшедший!» - сердито ругался Чжао Хучэн.

Атмосфера была напряженной. Воздух был настолько густым, что, казалось, слышно капание воды из крана. Все трое долгое время были безмолвны. В огромной гостиной царила ужасная тишина.

Чжао Хучэн достал телефон, посмотрел на него и сказал, с хмурым видом:

«Семья Лю сказала, что хочет добиться юридической ответственности Цзян Тяня и отправить его в тюрьму!»

Красивое лицо Чжао Сюэ Цин отразило панику: «Папа, мы не можем этого допустить! Если он попадет в тюрьму, вся жизнь Цзян Тяня будет разрушена!».

"Тогда, что мы можем сделать?" - Вэй Фан обняла ее за плечи и сказала, равнодушно - «Что бы ни произошло, пусть сам позаботится о себе. В противном случае, наша семья Чжао падет вместе с ним!»

«Как насчет того, чтобы сообщить о ситуации в клан Цзяна и попросить их о помощи?» - с тревогой предложила Чжао Сюэ Цин.

«Хе-хе, ага, прям щаз! У клана Цзян итак куча врагов - у них нет времени даже справиться с собственными проблемами! С какой стати они будут помогать этому отродью?!»

Чжао Хучэн сказал: «Кроме того, после того, как Цзян Тянь избил того молодого мастера Яньцзина, семья Цзяна разорвала с ним отношения. Как семья Цзяна может ему помочь?»

"Тогда, что мы можем сделать? Вы же не можете просто наблюдать за тем, как Цзян Тяня затащили в тюрьму, верно?" - осторожно спросила Чжао Сюэ Цин.

«Семья Лю выдвинула одно условие. Если вы разведетесь с Цзян Тянем, они отзовут судебный иск!»

Вей Фан назидательно советовала: «Сюэ Цин, тебе следует просто развестись с Цзян Тянем. Он уже сошел с ума! Хватит с ним возиться!».

"Тетя, как я могу не заботиться о Цзян Тяне? Не смотря ни на что, он мой муж!" - слезы покатились по лицу Чжао Сюэ Цин.

«Хм, но если вы не разведетесь с ним, семья Лю уничтожит еще и нашу фармацевтическую промышленность Чжао!»

Чжао Хучен рявкнул: «Этот ребёнок - настоящая катастрофа! Ты хочешь, чтобы наша Семья Чжао влачила нищенство до самой смерти?!»

«Сюэ Цин, тебе не нужно беспокоиться о жизни Цзян Тяня. Я могу дать ему миллион юаней, в качестве платы за расставание» - Вэй Фан достала банковскую карту, передала ее и мягко сказала: «Ты знаешь, что Лю Ванфэн всегда не любил Цзян Тяня, из-за тебя? Только если вы с Цзян Тянем разведетесь и порвете все отношения, Лю Ванфен сможет пощадить его!"

«Из-за меня Лю Ванфэн нацелился на Цзян Тяня…» - Сердце Чжао Сюэ Цин беспорядочно билось, и слезы затуманивали ее зрение.

Когда Цзян Тянь вернулся домой, он был чрезвычайно раздражен. Он ждал возвращения Чжао Сюэ Цин, а также, думал обо всем, что произошло сегодня.

Он уже хорошо понимал, что этот мир слишком непрост и здесь недостаточно просто иметь силу. Теперь, ему нужно превратить эту силу в мирское богатство и власть.

Если бы он все еще был уважаемым гостем семьи Тан, то при такой поддержке семья Лю ничем не могла ему угрожать.

Жаль, что он разорвал все связи с кланом Тан. Если бы он попросил их помощи сейчас, как бы он мог спасти свое лицо!

Только в полночь Чжао Сюэ Цин вернулась домой. Ее глаза были покрасневшими, как будто она долго плакала.

"Сюэ Цин, ты плачешь? Ты в порядке?" - Цзян Тянь заварил чашку чая с хризантемой и заботливо принес ей.

"Цзян Тянь, мы должны развестись!" – тихо произнесла Чжао Сюэ Цин, потягивая чай и подавляя ком в горле.

"Чего-чего? Развестись?? Но почему?!" - Цзян Тянь был совершенно ошеломлен, как будто его ударила молния.

В своей прошлой жизни, даже в самые трудные времена, даже когда Лю Ванфен принуждал и искушал ее, Чжао Сюэ Цин никогда не думала о том, чтобы оставить мужа.

«Что значит, почему? Ты сумасшедший! И глупый! И не способен сделать хоть что-то по-человечески! Если я последую за тобой дальше, я буду страдать до конца своей жизни!» - холодно сказала Чжао Сюэ Цин.

Но ее сердце разрывалось, и внутри себя она горько рыдала:

Цзян Тянь, не вини меня… В противном случае, семья Лю не отпустила бы тебя!

"Сюэ Цин, поверь мне, я обязательно сделаю тебя счастливой!"

Цзян Тянь не смел верить в это. Человек перед ним был слишком не знаком ему, как будто она стала другим человеком.

«Цзян Тянь, хватит! Я больше не буду верить тебе и больше не тяни меня вниз! После развода, я снова влюблюсь, снова выйду замуж, у меня будут дети, и у меня будет счастливая семья! Но к тебе это уже не будет иметь никакого отношения!»

«Дом был куплен твоими родителями, и он принадлежит тебе. Это один миллион юаней, так что вот твоя компенсация! Поспеши подписать соглашение о разводе!»

Лицо Чжао Сюэ Цин стало холодным. Она вынула пачку документов и банковскую карту, положила их на чайный столик, встала и ушла в свою спальню.

Цзян Тянь сидел ошеломленный. Он не смел в это поверить, и его сердце наполнилось печалью.

Первоначально, он думал, что, вернувшись после совершенствования в течение десяти тысяч лет, он определенно сможет защитить Чжао Сюэ Цин на всю жизнь.

«Следите за тем, как меняются эмоции.

Плохие парни могут смотреть на свои эмоции только в оцепенении.

Я не могу дать тебе будущее, я не могу вернуть тебя сейчас,

Молчание - это еще один способ лечения,

Когда приходят слезы, рана исцеляется,

Это еще один вид понимания нашего расставания

Моя последняя любовь к тебе – я отпускаю твою руку,

Наше любовное ложе разделено морем,

Пятно чувств отбелит время...»

Вдали прозвучали слова знакомой песни «Отпусти мою руку», Ли Шэнцзе.

Он был полон печали и решимости.

Цзян Тянь поднял ручку, чувствуя несравненную тяжесть и стоя в оцепенении.

После подписания этого соглашения, первоначально хрупкие отношения между этими двумя людьми исчезнут, словно дым... С этих пор они станут просто незнакомцами.

«Да, в ее глазах я сумасшедший и никчемный. Это ее бремя и она, должно быть, очень устала. Кроме того, причина, по которой Семья Лю подавила семью Чжао, была связана с патриархами больших семей в Цзиньлине. Если я оставлю ее, Семья Лю и семьи Цзиньлин прекратят свои нападения на семью Чжао…»

«Возможно, как и в песне, моя последняя любовь – это отпустить твою руку…»

Сердце Цзян Тяня беспорядочно билось. В конце концов, он перевернул последнюю страницу и медленно написал свое имя в соглашении о разводе.

А в это время, Чжао Сюэ Цин, свернувшись калачиком в постели, словно беспомощный ребенок, пыталась подавить растущую грусть, и слезы текли по ее щекам, словно дождь.

«Цзян Тянь, хотя наши отношения не были идеальными, я никогда не думала о том, чтобы оставить тебя ради собственного счастья. Я всегда с нетерпением ждала улучшения твоего состояния, надеясь, что ты станешь хорошим мужем…Однако, если я не разведусь с тобой, семья Лю тебя не отпустит. Ты должен будешь пойти в тюрьму. Цзян Тянь, прости…»

На следующее утро, Чжао Сюэ Цин проснулась и вошла в гостиную. Она увидела подписанное соглашение, а банковская карта пропала.

Она долго стояла, чувствуя волну разочарования и грусти в своем сердце.

Действительно, Цзян Тянь был жадным человеком, готовым развестись за миллион.

"Сюэ Цин, подожди, еда скоро будет готова!"

Цзян Тянь хлопотал на кухне и вскоре принес еду.

Когда она ела вкусный завтрак, Чжао Сюэ Цин задумалась, полностью ли выздоровел Цзян Тянь или он притворяется сумасшедшим?

Однако, когда она вспомнила о том, как безумно Цзян Тянь избивал ее, Чжао Сюэ Цин вздрогнула. Если бы он вылечился, то не был бы таким жестоким!

После еды, Чжао Сюэ Цин сказала: «Цзян Тянь, поехали на работу!»

"Я не собираюсь на работу" - Цзян Тянь покачал головой.

Он решил ускорить свое совершенствование и исследовать резиденции Лю Юньхая и Ву Чаохуэй.

Таким образом, даже если он покинет Чжао Сюэ Цин, ей ничто не будет угрожать в провинции Линь.

А потому, он должен немедленно встать на путь совершенствования и вернуться в свое пиковое состояние.

«О, тогда будь осторожен дома. Не уходи никуда!»

"Когда мы собираемся пройти процедуру развода?" - спросил Цзян Тянь.

«Я немного занята в эти дни. Подождем до пятницы. Мне нужно найти дом. Я уеду в пятницу» - Чжао Сюэ Цин бросила эти слова и выбежала из их особняка.

После того, как Чжао Сюэ Цин ушла, Цзян Тянь использовал свой домашний телефон, чтобы позвонить Чжоу Чжэн Хао.

«Помоги мне выяснить местонахождение этих двух людей – места их проживания и деятельность».

"Мастер Цзян, что вы сказали? Лю Ванфэн и Ву Чаохуэй?" - услышав эти два имени, сердце Чжоу Чжэнхао внезапно похолодело.

Этих двух человек можно было считать первоклассными молодыми мастерами провинции Линь. Они были даже немного сильнее его самого.

Что нужно от них Цзян Тяню?

Однако, он не осмелился спросить и просто сказал: «Не волнуйтесь, мастер Цзян, я обязательно все тщательно исследую! После расследования я позвоню вам!"

Цзян Тянь повесил трубку, немедленно сел, скрестив ноги, и проглотил волшебную таблетку.

Нарастающая лекарственная сила поднялась в море его ауры с грохотом, похожим на ядерный взрыв.

Лицо Цзян Тяня исказила боль и он был залит холодным потом. Ему хотелось стонать от боли.

Однако, он сжал зубы и выстоял.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 29**

Глава 29 - Давай разводиться

Цзян Тянь, в настоящее время, находился на второй стадии закалки тела, поэтому, он не мог сражаться с горячим оружием небольшого калибра. Он должен был прорваться до уровня ученика Ци, чтобы иметь возможность отражать огнестрельное оружие.

После того, как Цзян Тянь распространил Хаотическое Искусство Творения, огромная лекарственная сила превратилась в потоки Истинной Сущности и потекла по его меридианам, входя в важные точки его организма и питая его кости и мышцы, отчего тело Цзян Тяня становилось несравнимо сильнее и могущественнее.

Цзян Тянь не ожидал, что лекарственные эффекты древней китайской медицины будут настолько чистыми и эффективными, что он уже подумал, что есть надежда пробиться на Второй уровень ученика Ци.

Незаметно, прошло пять часов. Во второй половине дня истинная сущность в теле Цзян Тяна увеличивалась с ужасающей скоростью.

Однако, Цзян Тянь быстро почувствовал, что что-то не так. Когда его истинные запасы сущности достигли пика закалки, прогресс перестал двигаться дальше.

Кроме того, палящая энергия начала лихорадочно нагревать его меридианы, и даже его кожа начала трескаться, источая потоки крови.

"Это плохо! Это слишком безумный темп!"

Цзян Тянь почувствовал волну сильной боли, исходящую от его меридианов, и даже его море Ци почувствовало, что вот-вот взорвется.

В момент отчаяния Цзян Тянь прикусил собственный палец, и из его зажатого рта потекла струйка крови.

«Похоже, мне не следует быть слишком поспешным, в следующий раз. В противном случае, как Изначальный Абсолютный Бессмертный я буду иметь отклонение Ци, в Царстве Закалки Тела. Это было бы огромной ошибкой!»

Чувствуя, что его Море Ци стало намного спокойнее, Цзян Тянь обрадовался. К счастью, он пришел к верному осознанию, в самый последний момент, иначе, он уже стал бы кусуом мертвого мяса.

В этой таблетке Совершенствования использовались такие травы, как Горный Женьшень трехсотлетней давности, Горец многоцветковый и Девятикрученная Желтая Эссенция. Эффективность этой таблетки была слишком велика.

Все эти древние лекарства обладали чрезвычайно сильными лечебными свойствами. Даже если сильный человек съест все это за один раз, он моментально умрет, истекая кровью из глаз, ушей, носа и рта. Не говоря уже о физически слабом человеке.

Цзян Тянь хотел поскорее избавиться от семьи Лю. Его основа для культивации тела была нестабильной, меридианы - недостаточно сильными, а его плоть и кровь - недостаточно выносливыми. Эффективность лекарства была невыносимой.

Когда жар в его венах немного отступил, Цзян Тянь немедленно остановил кровотечение.

Потеряв много крови, Цзян Тянь понял, что он успешно возобновился до пика закалки тела.

Более того, в его крови еще оставалось много целебных свойств. Если он продолжит совершенствоваться, он сможет достичь стадии совершенствования Ци.

Телефон неожиданно зазвонил. Это был Чжоу Чжэн Хао, который подробно рассказала о местах жительства и ежедневных перемещениях двоих, интересующих Цзян Тяня, личностей.

Глаза Цзян Тяня вспыхнули холодным светом: «Ну, Лю Юньхай и Ву Чаохуэй! Просто подождите!»

«Мастер Цзян, у вас есть другие инструкции для меня?» - Спросил Чжоу Чжэн Хао.

«Как насчет того, чтобы помочь мне найти несколько кусочков нефрита и разделочных ножей хорошего качества? Затем, купи киноварь, обмоточную бумагу, телефон и набор игл для акупунктуры. Кроме того, мне нужно место для совершенствования!" - Цзян Тянь быстро проинструктировал его.

Из нефрита он сделает несколько талисманов для Чжао Сюэ Цин, чтобы защитить ее. Таким образом, она будет чувствовать себя более или менее спокойно.

Талисманы из бумаги и киновари использовались для усиления талисманов огненного шара, поэтому, если кто-то кого-то убил бы, им обязательно пришлось бы их уничтожить, не оставив следов.

Первоначально, в мире самосовершенствования он использовал шкуры демонов и животных для создания талисманов, но теперь он мог обойтись только этими составляющими.

Он решил пожить в клубе Ди Хао, потому что ему еще нужно было совершенствоваться, а это было очень опасно - он мог бы не преднамеренно вызвать огромные проблемы или напугать Чжао Сюэ Цин, а это было бы нехорошо.

«Нет проблем, вам просто нужно прийти в клуб Ди Хао. Наверху есть 5-звездочные номера» - Чжоу Чжэн Хао быстро согласился.

Цзян Тянь упаковал некоторые предметы первой необходимости в сумку и с неохотой посмотрел на комнату, в которой он жил несколько лет, прежде чем проститься с жизнью.

Чжао Сюэ Цин только что вернулась с работы и удивленно спросила: «Цзян Тянь, что ты там делаешь?»

«О, поскольку мы разводимся, мне неудобно сидеть дома. Я пойду жить в клуб Ди Хао, чтобы не беспокоить тебя» - объяснил ей Цзян Тянь.

"Где ты возьмешь деньги, чтобы жить в этом месте?" - После того, как Чжао Сюэ Цин произнесла этот вопрос, она внезапно пришла в себя и холодно сказала: «Ах, да, теперь, когда ты получил миллион, ты можешь считаться богачом. Наслаждайся этим должным образом, хорошо?»

Невероятно! Он шиковал, за счет прекращения их брака! Как он мог быть таким бессердечным и совсем ни о чем не сожалеть?!

Думая об этом, нос Чжао Сюэ Цин накуксился, а ее глаза стали туманными от слез, и она разочарованно сказала: «Хорошо, ты можешь идти».

Добравшись до клуба Ди Хао, Чжоу Чжэн Хао немедленно отправился принять Цзян Тяня и предоставил ему вещи, в которых тот нуждался.

Получив посылку, Цзян Тянь последовал в приготовленную для него комнату.

Он немедленно начал совершенствоваться и быстро достиг уровня ученика Ци. Тем не менее, эффект от таблетки был слишком сильным, и он не мог контролировать жжение в своем теле. Он чувствовал, что впустую теряет слишком много крови.

По совпадению, поблизости была станция по сбору крови. Цзян Тянь воодушевился и пошел сдавать кровь.

После первого донорства крови, медсестра, на станции по сбору крови, остановила его и улыбнулась: «Сэр, это сертификат на донорство крови на 500 юаней».

Цзян Тянь не отказывался, ведь и комары были мясом, какими бы маленькими они ни были. Взяв деньги и подписав квитанцию, он сунул вторую половину квитанции в рюкзак и ушел.

В течение следующих нескольких дней Цзян Тянь сосредоточился на совершенствовании. Помимо совершенствования, он рисовал защитные талисманы на нефритах.

Каждый день он приходил в пункт сбора крови, чтобы сдать кровь, поскольку лечебные свойства его крови были подходящими. Вскоре, он пробился на Второй уровень ученика Ци .

Неожиданно, наступила пятница.

Чжао Сюэ Цин собиралась идти на работу, но в дверях неожиданно появился Цзян Тянь: «Сюэ Цин, пора идти и завершить процедуру развода. У тебя есть время?»

Чжао Сюэ Цин почувствовала горечь.

«Ты так отчаянно нуждаешься в разводе, или ненавидишь меня так сильно, что не испытываешь ни малейшей ностальгии по мне? Или это из-за этого миллиона долларов, в качестве компенсации? Я сопровождала тебя несколько лет! Несколько лет заботилась о тебе! И что я, в итоге, получила?»

Она глубоко вздохнула, чтобы успокоить возбужденные эмоции, а вслух холодно сказала: «Пошли. Я ждала этого дня очень долго!»

По дороге в Бюро по гражданским вопросам автомобиль Чжао Сюэ Цин сломался, поэтому, ей пришлось вызвать эвакуатор и доставить его в сервис.

Починив машину и получив счет за обслуживание, Чжао Сюэ Цин поняла, что на ее карте нет денег и, нахмурившись, спросила: «Цзян Тянь, можешь одолжить мне две тысячи юаней?»

Он не собирался снимать один миллион юаней со своей банковской карты, поэтому, не взял ее. Прямо сейчас, все, что у него было - это две тысячи юаней, которые он заработал, сдав кровь. С Чжоу Чжэн Хао, который обслуживал его по полной программе, деньги ему были не нужны.

Видя, как Цзян Тянь колеблется, Чжао Сюэ Цин почувствовала прилив гнева. Это же всего лишь две тысячи!

В последние несколько дней она итак была очень взволнована. Лю Ванфэн снова и снова звонил, чтобы изводить ее, но она ничего не могла с этим поделать.

Она сердито сказала: «Цзян Тянь, я дала тебе миллион! Мне кажется, этого должно быть достаточно, чтобы одолжить мне всего две тысячи, верно? Ты слишком скуп, слишком хладнокровен!»

"Хорошо, хорошо, хорошо, я дам их тебе!" - Цзян Тянь немедленно засунул руку в карман, достал две тысячи и передал их Чжао Сюэ Цин.

Чжао Сюэ Цин была крайне разочарована и испытывала такое отвращение к Цзян Тяню, что даже не удосужилась поблагодарить его.

Починив машину, они покинул автосервис и отправились в Бюро по гражданским делам. Они быстро подошли к окну офиса и передали соглашение о разводе.

Сотрудница бюро посмотрела на нее и нахмурилась: «Мисс, вы уверены, что разделение собственности правильное? Почему собственность принадлежит мужской стороне?»

«Спасибо, мадам, все действительно верно».

Чжао Сюэ Цин вздохнула. Я не только оставляю ему дом, но и компенсирую ему миллион.

«Свидетельство о браке, домашняя книжка…» - Сотрудница с отвращением посмотрела на Цзян Тяня.

Видя, насколько послушной и скромной была эта девушка, она определенно приняла ее сторону. Причина их развода была, вероятно, из-за их разногласий, или из-за измен мужа, или еще из-за чего-то в этом роде.

Да что ты за человек, что позволяешь своей жене уйти из дома?! Как ты можешь быть таким жадным и бессердечным?!

«Ээ…? Вам еще нужно свидетельство о браке?» - Чжао Сюэ Цин почувствовала прилив неловкости, потому что документы остались дома.

«Ну, естественно! Свидетельство о браке должно быть аннулировано!»

Сотрудница вернула заявление: «Дорогуша, возвращайся с документами и подумай о разделе имущества!»

"Тогда, давай вернемся за документами..!" - сразу же сказал Цзян Тянь. После завершения бракоразводного процесса, он хотел немедленно начать действовать в сторону Лю Ванфэна.

«Цзян Тянь, ты…ты так жаждешь поскорее со мной развестись??»

Чжао Сюэ Цин была так зла, что все ее тело дрожало, и она больше не могла контролировать свои эмоции.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 30**

Глава 30 - Месть

"Сюэ Цин, что с тобой?" – взволнованно спросил Цзян Тянь и немедленно принял ее в свои объятия. От ее близкого дыхания веяло взрывом освежающего аромата, а руки ее были теплыми и нежными, словно нефрит.

Однако, Цзян Тянь не мог распознать причину ее обморока. Он немедленно отнес Чжао Сюэ Цин в машину и отвез ее обратно в их современный особняк. По пути, Цзян Тянь настроился на состояние Чжао Сюэ Цин и почувствовал, что ее тело было слабым и анемичным - похоже, она вообще не принимала ту маленькую восстанавливающую таблетку.

«Возьми эту таблетку – она восстановит твое кровообращение и укрепит иммунитет и каркас организма, чтобы ты снова не заболела, в будущем!» - Цзян Тянь положил лекарство в ротик Чжао Сюэ Цин.

После этого, он снял с нее одежду и сел позади нее, скрестив ноги. Он положил обе руки ей на спину и начал непрерывно вводить в нее квинтэссенцию своей бессмертной сущности, помогая ей очистить ауру.

Но постепенно, Цзян Тянь понял, что ему не хватает сил - он хотел полностью исцелить ее, чтобы очистить все меридианы, но почти полностью выдохся.

Был уже час ночи, когда Цзян Тянь внезапно услышал странный шум во дворе.

Сердце Цзян Тяня замерло, он открыл свои Небесные Глаза и оглянулся, а затем, усмехнулся: «Лю Ванфэн! Я как раз собирался искать вас, ребята, но не ожидал, что вы сами ко мне придете!»

«Молодой мастер Лю, если мы сами убьем Цзян Тяня, что нам грозит?» - с тревогой спросил Ву Чаохуэй.

Они сидели в своем внедорожнике, в тени деревьев, возле виллы.

Глаза Лю Ванфэна вспыхнули злостью, и его намерение убивать возросло до небес.

Нападение на него Цзян Тяня и причененный им ущерб были уж слишком постыдными и унизительными, и он никак не мог с этим смириться.

Сегодня он обязательно убьет Цзян Тяня!

«Этот Цзян Тянь немного странный. Я попросил двух приспешников группировки Звездного Света помочь разобраться с ним, но они оба потерпели неудачу. Более того, они также получили серьезные ранения!» - Ву Чаохуэй все еще немного волновался.

«Не смей больше упоминать эту ерунду! Разве ты не говорил, что они были опьянены алкоголем? Я думаю, что это вполне нормально!» - Сердито сказал Лю Ванфэн.

«Невозможно, лучше просто отравить его. Кроме того, если он не сумасшедший, он бы осмелился напасть на тебя?» - объяснял Ву Чаохуэй.

«Этот парень просто обладает грубой физической силой, но он определенно не эксперт!» - пробормотал себе под нос Лю Ванфэн, а затем, усмехнулся - «Ну а даже если он эксперт, то что? Может ли он противостоять огнестрельному оружию?»

Дикий Дракон и Гепард, которых он нанял в этот раз, были известными убийцами в подземном мире. Они убивали, не моргнув глазом, и никогда не подводили.

Дикий Дракон мрачно рассмеялся и сказал: «Мистер Лю, вы можете быть уверены. Я определенно сделаю это для вас»

Бум!

Сказав это, он вышел из машины с Гепардом, и они перепрыгнули через стену, открыв ворота изнутри. Лю Ванфэн и Ву Чаохуэй также вышли из машины и зашли во двор. Они хотели лично засвидетельствовать несчастную сцену смерти Цзян Тяня.

«Молодой мастер Лю, молодой мастер Ву, как чудесно, что вы навестили меня, в столь поздний час!» - внезапно раздался тихий голос, и дверь виллы рспахнулась. Цзян Тянь медленно вышел, держа руки за спиной.

«Не двигайся! Если ты сделаешь хоть шаг, я тебя убью!» - и Дикий Дракон, и Гепард мгновенно вытащили свои пушки и нацелили их на Цзян Тяня.

Молодой мастер Лю, если вам есть, что сказать, то давайте поговорим. Я думаю, вы не хотите, чтобы Чжао Сюэ Цин увидела, как вы убиваете кого-то, верно? –сказал Цзян Тянь, рассмеявшись.

"Хорошо, тогда иди с нами!" - Лю Ванфэн быстро успокоился и холодно рассмеялся.

Он считал, что какие бы уловки не задумывал Цзян Тянь, какими бы способностями он не обладал, против их пистолетов у него не было шансов!

Более того, он хотел еще и унизить Цзян Тяня, а здесь действительно было довольно неудобно, поэтому, лучше было уйти в укромное место.

"Ок!" - Цзян Тянь кивнул, закрыл дверь и последовал за ними к машине.

Подойдя к машине, Дикий Дракон и Гепард направили на Цзян Тяня свои пистолеты.

Лю Ванфен сразу набрался смелости, с презрением посмотрел на Цзян Тяня и зловеще рассмеялся: «Цзян Тянь, ты очень крепко ударил меня в тот день, верно? Теперь ты испытываешь какие-нибудь сожаления?»

«О да, я действительно очень сожалею, что не убил тебя тогда, одним ударом!» - Цзян Тянь стоял, скрестив руки за спиной и издевательски улыбался.

«Черт, ты действительно сумасшедший. У тебя вода, вместо мозгов! Ты продолжаешь выпендриваться, даже когда находишься на волосок от смерти!»

Ву Чаохуэй был в ярости. Он ударил Цзян Тяня в живот.

«Хе-хе, это ты отравил меня алкоголем и повредил мой мозг. Ну что ж, а сегодня я разобью тебе голову!» - Цзян Тянь холодно рассмеялся, и, как будто жонглируя мухами, он поднял руки и ударил Ву Чаохуэй по голове.

Хлоп! Раздался приглушенный звук.

Голова Ву Чаохуэй взорвалась, как гнилой арбуз. Кровь разбрызгалась повсюду, а его череп и мозг разлетелись вокруг.

Безголовое тело с грохотом отлетело и упало.

«Ааа!» - Лю Ванфэн закричал от страха и отшатнулся назад. Холодный пот ручьем стекал по его телу.

В конце концов, он был просто молодым мастером из богатой семьи и убивал людей только через наемников. Однако, это был первый раз, когда он видел такую кровавую и жестокую сцену.

Он знал, что человеческий череп был самым твердым материалом. Но чтобы быть разбитым на куски одним ударом? Этот Цзянь Тянь, вообще, человек или демон?!

Прежде, чем Лю Ванфэн смог дать приказ, Дикий Дракон и Гепард, одновременно, нажали на спусковые крючки и открыли рикошетный огонь.

Увидев стрельбу, на лице Лю Ванфэна появилась довольная улыбка.

Это было самое современное оружие. Кто мог такому противостоять? Казалось, сейчас он увидит жалкую сцену убийства Цзян Тяня, который истекает кровью. Но следующая за этим картина заставила душу Лю Ванфэна покинуть его тело и вернуться снова. Чуть не умерев от испуга, он сел на землю.

Цзян Тянь махнул рукой, и перед ним появился золотой световой барьер.

За пределами светового барьера, дюжина медных боевых пуль плавала в воздухе.

Хотя пули безостановочно вращались, формируя рябь на световом барьере, дальше продвинуться они не могли.

"Его не берет даже оружие!"

"Он боец! Высвобождение истинной энергии и сгущение Ци, для формирования астральной формы, это уровень Гроссмейстера боевых искусств!"

Дикий Дракон и Гепард были так напуганы, что их лица побледнели, а сердца наполнились глубоким отчаянием.

За свою жизнь, они убили бесчисленное количество людей, и оба они были хорошо известны своей жестокостью. Однако, это был первый раз, когда они встретили такое ужасное существо.

"Культивирование Ци не ботся пуль!" - Цзян Тянь поднял руку, взяв плавающие в воздухе пули, и вздохнул.

«Господин Цзян, мы подчиняемся. Пожалуйста, пощадите наши жизни…» - Дикий Дракон и Гепард, дрожа от страха, опустились на колени и стали молить о пощаде.

Но было слишком поздно.

Цзян Тянь поднял руку, и несколько пуль вылетели, со скоростью, намного превышающей их обычную скорость, и пронзили тела обоих, принеся с собой лужу крови.

«Цзян Тянь, пощади мою собачью жизнь, я буду твоим верным слугой и лакеем, до конца дней своих!» - Лю Ванфэн больше не мог сдерживать страх и с грохотом опустился на колени. Все его тело дрожало и он склонился до земли.

«Ого! Я и не ожидал, что ты захочешь стать моим домашним животным!» - глядя на своего заклятого врага, который стоял на коленях и просил пощады, как верный пес, Цзян Тянь почувствовал всплеск радости в своем сердце.

«Да, да, да, вы мой хозяин…»

"Я не хочу себе в питомцы такого неуравновешенного идиота!"

«Я был неправ, я был неправ! Вы мой хозяин. Я хочу быть вашей верной собакой и следовать за вами всю свою жизнь. Я сделаю все, как вы говорите!»

Резкий запах крови доносился по воздуху. Лю Ванфэн думал, что он тоже может умереть насильственной смертью, и все его тело стало холодным, и он начал плакать.

« К сожалению, мой меч уже готов. Я всегда возвращаюсь с охоты с добычей. Я здесь не для того, чтобы напугать тебя, щенок!"

Цзян Тянь вытащил кинжал из ножен Дикого Дракона и, сложив руки за спиной, приблизился к Лю Ванфену.

«Но ты, Лю Ванфэн, просто муравей. Кто ты такой, чтобы быть моим лакеем?»

«Не надо, не надо…» - Лю Ванфэн, стоя на коленях, шаг за шагом, стал пятиться назад, но Цзян Тянь схватил его за шею и поднял, как будто он был орлом, схватившим маленького цыпленка.

Тот вдруг понял, что умрет. Его итак бледное лицо стало еще бледнее. Трясясь от страха, он продолжал просить о пощаде.

«В прошлой жизни, когда Сюэ Цин просила пощады перед тобой, ты подумал о том, чтобы отпустить ее?»

«В прошлой жизни, когда ты сломал обе ноги Шен Ле, ты когда-нибудь думал о том, чтобы отпустить его?»

«В этой жизни, ты пытался сначала отравить, а потом и убить меня. Разве ты не относился к жизни других людей, как к муравьям в траве?»

«Небеса не одобряют этого. Поскольку, ты думал, что имеешь право плевать на небесные законы, быть высокомерным и деспотичным, рассматривать человеческую жизнь как жизнь букашек и играть не по совести, тогда я покажу тебе, что такое настоящая злоба и безжалостность! Ты видишь это лезвие мясника, в моей руке? Я использую его, чтобы разрезать твою плоть и использую твою кровь, чтобы смыть унижение в этой жизни, а также, чтобы воздать должное моим друзьям и семье, погибшим в той жизни…»

Глаза Цзян Тяня были холодными и равнодушными. Его рука повернулась и кинжал, мерцающий холодным светом, коснулся пространства прямо между ногами Лю Ванфэна.

Пщщщ!

«Ааах!» - Лю Ванфэн кричал от боли и его промежность была залита кровью. Его мужское достоинство упало на землю.

«Это цена, которую ты платишь за оскорбление Сюэ Цин в прошлой жизни!» - Глаза Цзян Тяня были холодными и беспощадными, как у бога демонов, смотрящих вниз на муравья.

«Цзян Тянь, как ты смеешь так обращаться со мной, ты не боишься закона, покарающего тебя?! Позади меня стоят три великие семьи Джинлинга!» - Лю Ванфэн так отчаялся, что даже начал угрожать ему. Это был единственный шанс, который у него оставался. Возможно, что три великие семьи Джинлинга напугают Цзян Тяня?

«Хе-хе, если бы Патриархи трех семей были передо мной, я бы их уже убил!» - глаза Цзян Тяня были полны презрения и он сломал шею Лю Ванфэна.

Крак!

Лю Ванфэн упал на землю, с согнутой, под странным углом, шеей, и умер.

«Молодой мастер первого уровня провинции Линь, наследный принц семьи Лю, наследник первого уровня Лю Ванфэн - умри!»

Его глаза все еще были широко открыты, как будто он не мог поверить, что умер таким жалким образом.

Цзян Тянь погрузил все четыре тела во внедорожник, а затем, пнул его в глубокую пропасть под обрывом, одновременно выпустив Огненный шар, в результате чего внедорожник загорелся.

«Хе-хе, даже если полиция узнает, они подумают, что это автомобильная авария, или подумают, что это был грабеж с убийством!»

Цзян Тянь холодно рассмеялся и пошел прочь с горы. Он положил на ноги талисман божественного обхода в десять тысяч ли. Талисман придал ему невероятную скорость, и он быстро прибыл в центр города. Затем, он двинулся в сторону особняка Лю.

Ву Чаохуэй и Лю Ванфэн заслужили смерть, также, как и их родители.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 31**

Глава 31. Кто изменил рецепт

«А мне интересно, удастся ли Ван Фэн и Чао Хуэю договориться с дочерью?» - В гостиной семейного особняка Лю велась беседа между главой семьи Лю и главой семьи Ву. Их жены также присутствовали.

«Брат, не волнуйся, мозг Цзян Тяня давно отравлен и он просто сумасшедший!» - сказала мать Ву Чаохуэя.

"Да, он и изначально-то был пустым и никчемным человеком - как он может сравниться с нашим сыном?"

«Действительно, его мозг поврежден. Он зависит от других, и он точно не ровня Лю Ванфэну!»

Все четверо пили ароматный чай и безудержно хохотали.

Конечно же, предположение Цзян Тяня не было ошибочным. Когда он пришел на виллу семьи Лю, он услышал, как эти четверо высокомерно разговаривают о нем.

«Хе-хе, в прошлой жизни, когда вы задумывали мое отравление, я действительно стал сумасшедшим. Я верну вам это сполна!»

Глаза Цзян Тяня стали мрачными и холодными. Он быстро убил пять телохранителей на входе и бросился в зал.

Цзян Тянь не стал просто убивать эту четверку своих врагов - он только лишь ранил их головы, превратив их в полнейших дураков.

Иногда, убивать людей - было не лучшим способом выразить свою ненависть. Не лучше ли позволить им жить несчастной жизнью, как нищие?

Сделав все это, Цзян Тянь взял несколько ценных вещей и перевернул дом вверх дном, чтобы создать впечатление, будто бы здесь произошло ограбление. Затем, он поспешно покинул виллу.

Убегая, Цзян Тянь сознательно использовал секретную технику – он изменил внешность и позволил монитору виллы сфотографировать его лицо. Затем, он вылетел, уклоняясь от всех камер наблюдения, и в мгновение ока исчез в темноте ночи.

Было уже два часа ночи, когда он вернулся на свою виллу.

Теперь, когда он отомстил своим главным врагам, Цзян Тянь почувствовал облегчение и свежесть.

Чжао Сюэ Цин все еще не приходила в себя. Цзян Тянь переоделся в чистую одежду, вернулся в спальню и продолжил лечить тело Чжао Сюэ Цин.

Одну за другой, он пробил основные точки на теле Чжао Сюэ Цин, а затем, воспользовался серебряными иглами для акупунктуры, передавая энергию своей истинной бессмертной сущности.

"Почему телосложение этой девушки так странно? Это нельзя назвать здоровым выносливым организмом!"

Но что особенно удивило Цзян Тяня - так это то, что тело Чжао Сюэ Цин казалось чрезвычайно пустым. Когда он впрыснул свою Истинную Сущность внутрь, это оказалось равноценно попаданию песка в океан - оно сразу превратилось в ничто.

Длительный выход истинной сущности заставил Цзян Тяня почувствовать себя очень слабым – ему стало невероятно душно, и горячий пот потек по его телу, как будто он только что принял горячий душ. Его тело было на грани упадка.

«Даже если она физически слаба, она не должна быть такой слабой энергетически…»

Цзян Тянь снял с нее одежду, которая преграждала доступ к ее коже и вознамерился полностью очистить тело Чжао Сюэ Цин, вплоть до ее костного мозга.

Он был слишком обеспокоен ее состоянием, и у Цзян Тяня была только одна мысль: даже если ему пришлось бы нанести вред его нынешнему совершенствованию, он должен был исцелить эту слабую девочку.

Кш! Кш! Кш!

Одна за другой, иглы вонзались в море Ци на груди Цзян Тяня.

Он использовал иглоукалывание, чтобы стимулировать свою базу совершенствования, вскипятить свою кровь и принудительно разогнать ее.

Этот вид секретной техники мог нанести большой урон совершенствованию Цзян Тяня, но прямо сейчас Цзян Тянь не мог заботиться ни о чем другом.

«Арр!» - Цзян Тянь взревел, словно зверь - все вены на его теле вздулись и выскочили. Его глаза вспыхнули красным светом и, наконец, стали алыми. Последняя нить рассеянной первозданной сущности в его теле собралась в ауру и величественно вырвалась наружу.

В этот же момент, ладони Цзяна Тяня мгновенно покраснели и засветились, став полупрозрачными.

«Хорошо!»

После еще одного захода тяжелой работы с телом Чжао Сюэ Цин, Цзян Тянь почувствовал, что все ее точки и меридианы открылись, а ненужные примеси были удалены.

Его сердце расслабилось, но вместе с тем, он выплюнул глоток крови. На кровати остались полосы темно-красного цвета, похожие на цветение сакуры. Это было шокирующее зрелище.

После этого, Цзян Тянь почувствовал головокружение и в его глазах потемнело. Он ощутил себя как гигантское дерево, которое разрубили пополам, и рухнул в обморок на кровать.

Когда забрезжил рассвет, Чжао Сюэ Цин проснулась и потерла больную голову.

Она только помнила, что потеряла сознание и Цзян Тянь понес ее в машину, а остальные ее воспоминания исчезли.

Когда она открыла глаза, то увидела, что Цзян Тянь растянулся на ее почти голом теле, а на кровати были следы крови.

«Цзян Тянь, сволочь, что ты со мной сделал?!» - Чжао Сюэ Цин чувствовала себя так, как будто на нее вылили ведро ледяной воды. Все ее тело внезапно вздрогнуло и она села и пнула Цзян Тяня.

«Ты проснулась? Как ты себя чувствуешь…?» - Цзян Тянь открыл глаза и с трудом поднял голову, слабо улыбнувшись.

«Что? Как я себя чувствую?! Ты - зверь! Мы уже разводимся, а ты решил воспользоваться мной!? Ты изнасиловал меня!»

Чжао Сюэ Цин завернулась в пижаму и сползла с кровати, как змея или скорпион. Она указала на Цзян Тяня и сердито закричала: «Ты не человек! Ты своими руками разрушил всю мою жизнь!»

«Сюэ Цин, не пойми меня неправильно, я только лишь лечил твое тело - смотри, здесь есть даже серебряные иголки…» - сказал Цзян Тянь, с трудом встав и указав на серебряные иглы на кровати.

"Ты такой бесстыдный, что, думаешь, я поверю твоей лжи?" - Чжао Сюэ Цин вообще не слушала его. Она схватила бейсбольную биту и яростно ударила ею по голове Цзян Тяня.

В этот момент, Цзян Тянь повернул голову и бейсбольная бита ударила его по подбородку.

Сейчас он был чрезвычайно слабым – даже ребенок мог бы оттолкнуть его, не говоря уже о взрослом.

Тело Цзяна Тянь наклонилось, и он упал головой на острый угол тумбочки. Он почувствовал, как теплый ручей стекает по его подбородку, а когда подставил руку, почувствовал пригоршню свежей крови.

Видя, что он истекает кровью, Чжао Сюэ Цин также была потрясена, но молчала, держась за свою бейсбольную биту и опасаясь, что Цзян Тянь снова сойдет с ума и ударит ее.

Цзян Тянь увидел, что она так напугана, что ее лицо побелело, и его сердце наполнилось горем и болью. В ее глазах он все еще был подонком.

Он встал, держась за стенку и тупо смеясь: "Сюэ Цин, не нервничай, я не сделаю тебе больно!"

"Быстро собирайся и уходи!" - Чжао Сюэ Цин была настороже, боясь, что Цзян Тянь снова полезет к ней, со скрытыми мотивами.

«Послушай, вот это - защитный нефритовый талисман. Ты должна носить его как можно чаще, чтобы обеспечить свою безопасность на всю оставшуюся жизнь» - Цзян Тянь достал нефритовый браслет и передал его Чжао Сюэ Цин.

"Я не хочу твоих грязных вещиц!" - Чжао Сюэ Цин схватила нефритовый браслет и сломала его, бросая один нефритовый шарик за другим в мусорную корзину за дверью.

«Я проконсультировалась с адвокатом! У меня есть соглашение о разводе, и я могу получить развод, даже без твоего согласия. Я ухожу и больше не буду тебя беспокоить… »

Цзян Тянь горько рассмеялся. Он держался за стену и, шаг за шагом, оставляя на стене кровавые отпечатки ладоней, направился к выходу.

«Цзян Тянь ...» - пробормотала шокированная Чжао Сюэ Цин.

Она даже не знала, что хочет сказать, называя его имя. Была ли это ностальгия или нежелание терять его? Но как это могло быть возможно?

Только в этот момент, она почувствовала, что жизнь без Цзян Тяня станет действительно одинокой, унылой и печальной.

Пока она стояла в оцепенении, Цзян Тянь уже исчез за дверью, и она даже не могла видеть его силуэт.

"Он ушел, он, наконец, ушел. Но почему я совсем не счастлива?" - Чжао Сюэ Цин села на диван и начала плакать.

Наконец, она успокоилась.

Чжао Сюэ Цин очень переживала, но, как ни странно, совсем не чувствовала никакой слабости - напротив, она чувствовала себя энергичной и освеженной.

«Может быть, он и правда не причинял мне боль? Может, он действительно лечил меня?»

Глядя на несколько разбросанных серебряных игл на кровати, Чжао Сюэ Цин почувствовала взрыв прозрения.

Однако, она тут же покачала головой: «Как такое возможно? Он же ничего не смыслит в медицине!»

Чжао Сюэ Цин поехала в Фармацевтическую промышленность Чжао, и, как только она достигла своего офиса, она услышала, как Чжоу Ливен сказала: «Профессор Ли вернулся и ждет внизу!»

"Пригласите его в мой офис!"

Чжао Сюэ Цин потерла свои виски. Вопрос с Цзян Тянем вызывал у нее головную боль, как будто это была неразрешимая загадка.

«Больше нет необходимости приглашать меня. Я уже здесь!» - профессор Ли толкнул дверь и вошел.

Профессор Ли был экспертом традиционной китайской медицины и ученым из устья реки Янцзы. Он был известен в стране, а также был нанятым директором лаборатории Фармацевтической промышленности Чжао, получив большую сумму денег за свою работу здесь.

Он носил очки с золотой оправой и был одет в дорогой костюм и мягкую обувь. От него распространялась аура ученого.

"Профессор Ли, пожалуйста, присаживайтесь. Маленький Чжоу, пойди, приготовь нам чай!" - Чжао Сюэ Цин радостно повела профессора Ли на диван и усадила его.

«Мисс Чжао, жаль, но мои закрытые опыты на этой неделе не увенчались успехом. Я боюсь, что не могу помочь с улучшением питательной мази для мышц. Я не могу решить проблему побочных эффектов!»

Профессор Ли сидел прямо и говорил с выражением большого сожаления.

"Профессор Ли, это что за шутка ...?"

Чжао Сюэ Цин выглядела удивленной: «Вы в последний раз успешно опробовали модифицированную формулу!»

«Нет, что-то не так с той формулой, которую я тогда модифицировал. Побочные эффекты яда все еще сохраняются!»

Профессор Ли не мог удержаться от горького смеха: «Хотя я не хочу этого признавать, но, после тщательного обдумывания в течение нескольких последних дней, я понял, что есть два противоречивых компонента, которые нельзя улучшить в этой формуле!»

«Профессор Ли, взгляните. Этот рецепт действительно удался!»

Чжао Сюэ Цин передала толстую пачку информационных листов, включая план эксперимента и данные о результатах.

«Правильно, верно, верно! Все они правы! Удивительно! И почему я сам до этого не догадался?!»

Профессор Ли был ошеломлен, просматривая информацию. Его лицо внезапно наполнилось волнением, и он восторженно похвалил: «Этот рецепт просто совершенен!»

"Профессор Ли, разве это не тот план, который вы сами и придумали?" - Чжао Сюэ Цин и Чжоу Ливен смущенно посмотрели друг на друга.

«Хахахаха, так вот как это, так вот как! Теперь, я понимаю!» - внезапно, профессор Ли хлопнул себя по бедру и взволнованно закричал, шокируя Чжао Сюэ Цин и других.

Профессор Ли быстро закончил читать план и встал. Он схватил Чжао Сюэ Цин за плечи и взволнованно сказал:

«Мисс Чжао, кто вывел этот рецепт? Вы должны представить меня ему. Этот человек понимает китайскую медицину слишком глубоко. Он достиг вершины совершенства. Я хочу стать его учеником!»

Чжао Сюэ Цин почувствовала острую боль в плече и дрожащим голосом сказала: «Профессор Ли, это не вы написали эту лекарственную формулу?»

«Нет, нет, нет, конечно, не я! Я должен признать, что я сделал печатную часть, но я ничего не писал от руки ...»

"Это не может быть он?" – внезапно, она вспомнила, что тем утром Цзян Тянь, кажется, рисовал и писал на экспериментальной бумаге. Может ли быть так, что эта лекарственная формула была изменена им?

Но как он мог знать формулу лекарства, если он был сумасшедшим? Это было слишком странно.

Лицо профессора Ли было полно беспокойства, когда он сказал: «Мисс Чжао, кто этот эксперт? Скажите мне быстро!»

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 32**

Глава 32. Правда

«Профессор Ли, извините, но этот человек – тотальный интроверт и не любит общаться с другими».

Чжао Сюэ Цин только и оставалось, что придумать причину отказа - «Кроме того, он давно не был в провинции Линь, поэтому, я потеряла с ним связь».

"Как жаль …" - Услышав это, профессор Ли почувствовал, как будто на него вылили ведро холодной воды.

"Профессор Ли, мы сейчас можем использовать этот рецепт?" – прервал их вопросом Чжоу Ливен.

«Конечно, вы можете! Четко следуйте этому рецепту, и я гарантирую, что проблем не будет!» - лицо профессора Ли сияло от восхищения! - «Тот, кто вывел эту лекарственную формулу, должно быть, медицинский гений, который имеет глубокое понимание воздействия медицины на самую суть! Можно сказать, что история Китая по пальцам может пересчитать тех людей, которые могли достичь такого уровня! Жаль, что мне не суждено с ним встретиться…»

"Замечательно!" - Чжоу Ливен был взволнован.

Внезапно, сердце Чжао Сюэ Цин замерло, она вынула пузырек из своей сумочки, нашла Малую восстанавливающую таблетку и спросила: «Профессор Ли, а эта пилюля тоже была усовершенствована им, как вы думаете?»

Хотя они и стояли на расстоянии друг от друга, профессор Ли почувствовал сильный освежающий аромат трав.

Он нашел пару резиновых перчаток и надел их, осторожно взял таблетку в руки и начал тщательно рассматривать ее.

"Это не обычная таблетка, а усовершенствованная таблетка исцеления!" – внезапно, профессор Ли так разволновался, что все его тело задрожало и голос почти не слушался его.

"Какая таблетка? Усовершенствованная?» - Чжао Сюэ Цин была сбита с толку.

"Да, невероятно! Эта таблетка..!" - Профессор Ли чуть не плакал от восторга. Дрожащим голосом, он сказал: «Алхимия - это наука, которая совершенствовалась и использовалась со времен Королевских войн. Это самая древняя наука в мире! Такие таблетки могут изменить судьбу небес и земли! Если их употребить, они могут вылечить все болезни и укрепить все тело! Они могут даже помочь человеку стать бессмертным и вознестись в Царство Бессмертного! Цинь Ши Хуан был одержим этим всю свою жизнь, и когда он достиг уровня Гэ Хуна (известный китайский алхимик, живший в 1 веке н.э.) префектуры Восточный Цзинь, он заявил, что Гэ Хун стал бессмертным именно благодаря таким таблеткам! "

«Хотя эта лекарственная таблетка не столь же эффективна, как описывают легенды, но это определенно очень сильная, просто чудесная лекарственная таблетка! Я никогда не думал, что смогу увидеть настоящую усовершенствованную таблетку в своей жизни!» - Профессор Ли был так взволнован, что уже стучал себя в грудь и топал ногами.

«Я была неправа! Я была совершенно неправа ...» - Чжао Сюэ Цин была поражена, и все ее тело покрылось мурашками.

Теперь, она видела подтверждение, что Цзян Тянь не сошел с ума, или, точнее сказать, уже выздоровел.

Кажется, он действительно лечил меня прошлой ночью, а кровь была не моя…

Профессор Ли ушел.

Все дальнейшее утро Чжао Сюэ Цин пребывала в растерянности и задумчивости. Слишком много загадок перед ней стояло.

Днем секретарь постучал в дверь и вошел.

«Начальник отдела Чжао, женщина по имени Лю Ятин пришла, чтобы найти вас. Она сказала, что она одноклассница Цзян Тяня…»

"Впусти ее!" -тело Чжао Сюэ Цин внезапно задрожало: может быть, она услышит новости о Цзян Тяне?

Когда Лю Ятин увидела Чжао Сюэ Цин, она радостно и искренне воскликнула:

«Здравствуйте, мисс Чжао. Я - владелица прекрасного салона красоты «Лю Ятин»!

Чжао Сюэ Цин показалась ей даже слишком красивой! Она была уверена, что ее собственную внешность можно считать первоклассной, но она все еще сильно уступала Чжао Сюэ Цин.

"Как вы меня нашли?" – спросила Чжао Сюэ Цин.

«О, мы с Цзян Тянем учились в одном классе. Несколько дней назад, во время встречи одноклассников, у него не было мобильного телефона, поэтому, он оставил свой рабочий номер телефона» - ответила Лю Ятин и дополнила - «Когда я пришла узнать про него, мне сказали, что это ваша компания! Я пришла, чтобы найти Цзян Тяня и выразить ему свою благодарность!»

«О…Благодарность ему? За что?» - растерянно поинтересовалась Чжао Сюэ Цин.

Хитрая и заискивающая улыбка Цзян Тяня продолжала стоять перед ее глазами.

«Он дал мне рецепт крема. После моего эксперимента с этой формулой, результаты оказались поразительными! Когда я отправилась подавать заявку на патент, кто-то сказал, что рецепт стоит не менее 10 миллионов!» - Лю Ятин даже покраснела от волнения – «После изготовления лекарства, в соответствии с рецептом, данным Цзян Тянем, кожа покупателей сразу же разглаживалась и все морщины исчезали! Теперь в моем салоне каждый день продается более миллиона членских карточек, и, благодаря этому, мы не только решили свои финансовые проблемы, но и взлетели до небес!»

«Он исцелен. Значит, он действительно выздоровел. А я…я прогнала его…» - Красивое лицо Чжао Сюэ Цин исказилось, и она не знала, смеяться или плакать.

"Что? Вы выгнали Цзян Тяня?! Цзян Тянь такой хороший, как вы могли так с ним поступить?!» - Лю Ятин была в ярости.

«Я ужасно ошибалась…» - Чжао Сюэ Цин слегка покраснела, и ее взгляд стал пустым и отреченным, когда он это произнесла.

Лю Ятин наигранно засмеялась: «Мисс Чжао, где Цзян Тянь? Этот рецепт слишком дорог! Я хочу отдать ему половину доли в салоне красоты, чтобы мы могли продолжать дело вместе...Но проблема в том, что у меня нет его контактной информации. Как бы мне ни хотелось, я не могу его найти, поэтому, я пришла сюда, чтобы спросить у вас! Где он?»

Чжао Сюэ Цин почувствовала, как горько в ее сердце, и глубоко вздохнула.

С последней встречи с Цзян Тянем, Лю Ятин ни на день не забывала о нем, и тот суперприз, который он ей подарил, оказался просто слишком крутым!

Более того, она вспоминала, что, когда она была рядом с Цзян Тянем, у нее было такое освежающее и приятное ощущение, которое заставляло ее чувствовать себя особенно комфортно - до такой степени, что она не могла дождаться, чтобы снова увидеться с ним.

«Но я не знаю, где он! Он сказал, что уходит и никогда не вернется… » - с отчаянием в сердце думала про себя Чжао Сюэ Цин. Ее глаза покраснели и она готова была разреветься. Кроме того, теперь, она еще и чувствовала ревность к Лю Ятин, поэтому, она лишь гордо произнесла:

«Цзян Тянь сейчас не здесь, но я, на самом деле, жена Цзян Тяня. Разве он не сказал вам?»

"Так вот что..." - сердце Лю Ятин замерло, и она еле выдавила из себя улыбку и сказала: «Неудивительно, что когда мы пытались убедить его остаться и поболтать немного дольше, в тот день, все, чего он хотел - это пойти домой и быть с вами, боясь, что вы рассердитесь…"

Она была немного смущена. На самом деле, она раскрыла свое обожание к Цзян Тяню перед его же женой.

«Он хотел скорее уйти домой, чтобы побыть со мной? Он все еще боялся, что я разозлюсь?» - Чжао Сюэ Цин ошеломленно слушала, и ее сердце заполняли тепло и печаль.

Она вспомнила, как в тот вечер ей неожиданно позвонил Цзян Тянь и сообщил: «Жена, я немедленно возвращаюсь домой!»

«Он боялся, что я буду злиться? Я что, была таким монстром для него?!» - спросила себя Чжао Сюэ Цин, а затем, внезапно рассмеялась. Этот парень, похоже, раскрыл ее секрет.

Однако, после того, как она закончила смеяться, она внезапно вспомнила ее брань на Цзян Тяня, в последние несколько дней. А этим утром она и вовсе ударила его по голове, отчего ему пришлось отправиться в больницу, чтобы перевязать голову. А ведь это может повлечь за собой и какие-либо побочные эффекты.

«Мисс Чжао, тогда, я пойду. Но как только Цзян Тянь вернется, могу ли я попросить вас, чтобы вы передали ему, как я ему благодарна…» - видя, что Чжао Сюэ Цин витает в своих мыслях, Лю Ятин почувствовала себя немного неловко, встала и попрощалась.

Ночью Чжао Сюэ Цин вернулась в их резиденцию. Она открыла дверь, но не увидела знакомой фигуры Цзян Тяня…

Внезапно, из-за двери донеслись поспешные шаги. Чжао Цяньру, с радостным лицом, сообщила:

«Сестра, какая радость! Какая радость!»

"Какая еще радость?" – вяло поинтересовалась Чжао Сюэ Цин.

«Дома Лю Ванфэна и Ву Чаохуэй были ограблены, а их родители были избиты до одурения! А их сыновей захватили двое разыскиваемых преступников, но они все вместе упали на машине со скалы, на утесе в тысячу футов, и умерли, сгорев до смерти!»

Лицо Чжао Цяньру было полно волнения, и она добавила: «Это же так прекрасно, Лю Ванфэн никогда больше тебя не побеспокоит!»

"О, Лю Ванфэн мертв ..."

Чжао Сюэ Цин вздохнула, с облегчением в сердце, но снова вспомнив об отъезде Цзян Тяня, это мимолетное облегчение опять сменилось тяжелой печалью.

В это время, неожиданно зазвонил дверной звонок. Чжао Сюэ Цин быстро открыла дверь.

Вошли двое полицейских и спросили:

"Мисс Чжао, могу я спросить, слышали ли вы что-нибудь вчера в час ночи?"

"Нет, а что не так?" – опешила Чжао Сюэ Цин.

«О, да дело в том, что вчера два грабителя взяли двух заложников и поехали в вашу резиденцию».

Полицейский улыбнулся и сказал: «Мы были обеспокоены тем, что они могли совершить другие преступления, поэтому, мы пришли сюда для расследования. Поскольку, у вас все хорошо, это и к лучшему. Но, пожалуйста, позаботьтесь о своей безопасности и заприте двери и окна"

Полиция ушла, но Чжао Сюэ Цин, почему-то, почувствовала необъяснимое беспокойство.

Внезапно, она подбежала к кладовке и включила видеомонитор.

Камера указывала прямо на вход. И сцена, появившаяся на экране, почти заставила Чжао Сюэ Цин громко закричать.

Двое крепких мужчин перелезли через стену и открыли дверь, позволяя Лю Ванфену и Ву Чаохуэй войти.

Увидев пистолеты в их руках, Чжао Сюэ Цин почувствовала покалывание в голове.

Этот Лю Ванфэн был слишком страшным, слишком безумным. Чжао Сюэ Цин чувствовала сильный страх.

Теперь, ей казалось, что то, что сказал Цзян Тянь, было правдой - возможно, он действительно подсыпал ей порошок и хотел отравить Цзян Тяня.

И если бы Цзян Тянь не остановил его тогда, ее действительно ждало бы то, что не хотелось даже представлять.

Чжао Сюэ Цин немедленно щелкнула компьютерной мышкой, что позволило ей нормально воспроизвести видео.

Она увидела, как Цзян Тянь выходит из двери и начинает говорить с ними. Через некоторое время, они всеми вышли за ворота виллы.

Услышав слова Цзян Тяня, слезы Чжао Сюэ Цин скатились, когда она закрыла рот и подавила слезы.

Она представила, как страшно ему было под дулами двух пистолетов.

Однако, они упали со скалы, а Цзян Тянь вернулся на следующий день. И значит, это определенно сделал Цзян Тянь.

«Я никому не позволю узнать эту тайну» - сердце Чжао Сюэ Цин почти выпрыгнуло из ее горла. Она открыла корпус компьютера, сняла жесткий диск, нашла молоток и легко разбила жесткий диск на куски.

«Сестренка, что ты делаешь?!» - вошла Чжао Цяньру, и, увидев выражение лица Чжао Сюэ Цин, она сразу же кинулась к ней и воскликнула:

"Сестренка, почему ты выглядишь так страшно и почему на твоем лице столько холодного пота? Ты заболела?"

«Ничего, ничего. Помоги мне спуститься по лестнице…» - Чжао Сюэ Цин покачала головой, пытаясь глотать ртом воздух.

Она нашла рюкзак Цзян Тяня, достала из него бутылку кокосового сока и сказала: «Цяньру, немедленно иди в компанию и найди эксперта, который проведет анализ яда!»

«А? В этой бутылке яд? Что происходит?" – озадаченно спросила Чжао Цяньру.

"Не спрашивай сейчас! Лучше поспеши скорее!" – повторила просьбу Чжао Сюэ Цин.

Чжао Цяньру убежала, а Сюэ Цин безучастно села на диван и стала ждать…

Прошло всего полчаса, прежде чем Чжао Цяньру поспешила вернуться: «Сестренка, там действительно яд, он называется испанской летучей водой. Он очень сильный!»

Красивые глаза Чжао Сюэ Цин наполнились слезами, и она тихо сказала:

"Он не сумасшедший, он не сумасшедший, он в порядке ..."

Чжао Цяньру долго стояла в оцепенении, не понимая, о чем говорит ее сестра.

А та, тем временем, внезапно закричала: «Он избил Лю Ванфэна, чтобы защитить меня, но я подумала, что он сошел с ума! Он сделал это, чтобы защитить меня!»

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 33**

Глава 33 - Я хочу вернуть тебя

«Сестра, почему ты плачешь? Ты говоришь о зяте? Где он ?!» - Чжао Цяньру была совершенно не в курсе ситуации.

«Он ушел. Он никогда больше не вернется. Мы… мы в разводе…» - Чжао Сюэ Цин всхлипнула.

«Чтоо? Вы на самом деле развелись с зятем? Но почему?! Знаешь, что? Чтобы защитить меня, Цзян Тянь даже сражался с Чжоу Чжэн Хао! Десятки сильных мужчин окружили его клинками, а он отбил их всех!» - Чжао Цяньру так разозлилась, что ее лицо стало зеленым - «Он защитил меня ради тебя! И ты его просто так отпустила? Он еще даже не получил зарплату! У него даже нет денег на жизнь!»

«Тетя дала ему миллион, которого должно хватить, чтобы прожить какое-то время, верно?» - сказала Чжао Сюэ Цин, прекратив свои скорбные крики.

Именно в этот момент у нее зазвонил телефон. Это была Вэй Фан.

«Сюэ Цин, ты и Цзян Тянь уже развелись? Если да, то мы можем разблокировать его банковскую карту на миллион юаней».

"Ээ..Что? Эта банковская карта сейчас заблокирована?" – удивленно спросила Чжао Сюэ Цин.

«Конечно, ведь он бы мог взять деньги и не развестись с тобой!» - ответила Вэй Фан, с презрением.

"Она заблокирована ..." - Чжао Сюэ Цин отбросила свой телефон, открыла рюкзак Цзян Тяня и начала рыться.

В сумке Цзян Тяня было несколько кусочков нефрита и разделочный нож, а также, немного оберточной бумаги и киновари.

Вскоре, она нашла банковскую карту. Держа карту дрожащими руками, Чжао Сюэ Цин стало настолько стыдно, что она хотела провалиться сквозь землю.

Потом она нашла сертификат недвижимости на их особняк и увидела, что в нем уже стоит ее имя.

Она всегда считала, что Цзян Тянь хотел только денег и дорогих вещей, не шевеля, при этом, и мускулом.

А он даже отдал ей дом и…можно сказать, что он отдал ей все.

Однако, у самого Цзян Тяня не было денег - так как он жил последние несколько дней? Откуда он взял деньги?

«Цзян Тянь, Цзян Тянь, вернись…» - Чжао Сюэ Цин обняла его рюкзак и ее хрупкое тело била не прекращающаяся дрожь. Внезапно, из рюкзака выпал какой-то сертификат и несколько документов.

Она подняла их и стала рассматривать. В ее голове загудело, а лицо мгновенно побледнело. Она чуть не упала в обморок.

Свидетельство о сдаче крови, четыре документа о питании – каждый на 500 юаней, значит, всего 2000, что было именно той суммой, которую она взяла у него на ремонт машины…

В то время, когда она считала его мелким и жадным, он обменял свою кровь на…

"Старшая сестра, что случилось?" - Чжао Цяньру немедленно подбежала поддержать чуть не съехавшую на пол Чжао Сюэ Цин и спросила, с беспокойством.

«Ах! Цзян Тянь, возвращайся быстрее! Я не хочу денег, дома или браслета, я хочу тебя!» - Чжао Сюэ Цин почувствовала, как ее сердце разрывается на куски, а мир уходит из-под ног. Её плач напоминал вой раненого зверя.

Она крепко держала документы и свидетельства о сдаче крови, обнимая рюкзак Цзян Тяня, а ее слезы падали на листы бумаги, как дождь.

Эти воспоминания, лестная и теплая улыбка Цзян Тяня, походили на четкое слайд-шоу, которое снова и снова крутилось перед глазами Чжао Сюэ Цин.

В ушах стоял такой красивый и такой душераздирающий, родной голос:

«Сюэ Цин, ты должна верить мне. Когда ты проверишь, ты поймешь!»

"Хорошо, прекрати! Я устала это слушать! Довольно! "

…

Он избил Лю Ванфэна только для того, чтобы защитить ее, а она назвала его сумасшедшим.

«Поскольку мы разводимся, мне неудобно находиться дома, поэтому, я пойду жить в клуб Ди Хао, чтобы не беспокоить тебя. Если тебе что-то понадобится, найди меня там!"

«Ах, ну конечно! Теперь, когда ты получил миллион, ты можешь считаться богачом! Тебе это нравится? Погуляй хорошенько!»

Он оставил свою банковскую карту в собственном доме, а она подумала, что он жадный и продажный...

«Сюэ Цин, не пойми меня неправильно - я только лечил твое тело! Смотри, здесь есть даже серебряные иголки…»

"Ты такой бесстыдный, ты думаешь, я поверю твоей лжи?"

Он уже плевался кровью, из-за потери энергии, направленной на ее исцеление, а она безжалостно ударила его бейсбольной битой и смотрела, как он истекает кровью.

«Чжао Сюэ Цин, это защитный нефритовый талисман. Ты должна носить его так часто, как только сможешь. Он обеспечит тебе безопасность на всю оставшуюся жизнь».

"Я не хочу твоих грязных вещиц!"

Он был без гроша в кармане, продавая свою кровь, и даже купил ей нефритовый браслет! А она бросила его в мусорный бак и потратила его последние две тысячи юаней от сдачи крови на ремонт машины…

Когда все воспоминания всплыли у нее в голове, Чжао Сюэ Цин почувствовала, как будто ее сердце было выдолблено из камня. Горячие слезы катились по ее щекам, словно оборванные струны, капая на документы и стирая почерк.

В этот момент, у нее снова зазвонил телефон. Это была Вэй Фан, и Чжао Цинрю попросила сестру: «Сестренка, пожалуйста, ответь!»

Чжао Сюэ Цин вытерла глаза и приняла звонок. На другом конце трубки, Вэй Фан сказала: «Быстро урегулируй процедуру развода!»

"Я никогда не разведусь с Цзян Тянем!" – отрезала Чжао Сюэ Цин холодным и острым, как лезвие меча, голосом.

Она всегда покорно принимала все решения отца и мачехи, но в этот момент она была тверда в своем решении.

"Что ты сказала? Ты хочешь восстать?! Да он просто ничтожный безумец!" – сердито крикнул в трубку Чжао Хучэн.

«Он не ничтожный, и он не безумец! С этого момента, никто и никогда не имеет права называть его сумасшедшим! В противном случае, не вините меня за то, что я стала врагом!» - Чжао Сюэ Цин повесила трубку.

Чжао Хучэн и Вэй Фан расчетливо подходили к этому браку, выдавая дочь, словно разменную монету, за богатенького плейбоя Цзян Тяня.

Однако, когда оказалось, что семья отвергла его и он остался ни с чем, они решили продать Сюэ Цин заново.

В то время, как последние несколько лет их не заботило, жива он или нет. И если бы не тот факт, что младшая сестра все еще общалась с ней, они и вовсе забыли бы, что она была членом семьи Чжао.

Прямо сейчас, она была крайне разочарована своей семьей. Она должна была взять свою судьбу в свои руки и твердо отстоять сторону Цзян Тяня.

«Сестренка, я поддерживаю тебя! Наши родители недооценили Цзян Тяня! Он не обычный человек!» - Чжао Цяньру поощрила сестру за это решение.

Она увидела перемену в своей старшей сестре – Чжао Сюэ Цин мгновенно перестала быть слабой и запуганной. И Чжао Цяньру была счастлива видеть в ней эти изменения!

"Что случилось в ту ночь, когда ты и Цзян Тянь пошли на встречу с Толстяком Ченгом?" – впервые подняла эту тему Чжао Сюэ Цин.

Ей было очень любопытно, как изменился Цзян Тянь.

«Сестренка, разве ты не знаете, каким впечатляющим зять был в ту ночь..?!» - и Чжао Цяньру начала взволнованно рассказывать.

Слушая ее историю, Чжао Сюэ Цин неожиданно встала и сказала: «Цяньру, помоги мне! Я должна найти браслет, который Цзян Тянь оставил для меня. Там должно быть восемь жемчужин…»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

"Мистер Цзян, вы здесь!" - увидев Цзян Тяня, Чжоу Чжэн Хао немедленно подошел поприветствовать его, с выражением бесконечного уважения.

Он уже слышал новость о том, что Лю Ванфэн и Ву Чаохуэй были похищены преступниками и сброшены с обрыва, что дома их семей были сожжены дотла, а родителей избили до одурения.

В сочетании с информацией об этих двух семьях, которую он же и сообщил Цзян Тяню, Чжэн Хао мог сразу сказать, что это был Цзян Тянь.

А это были не абы кто, а семья Лю и семья Ву!

В провинции Лин они были вторыми после клана Тан, и даже он сам не мог тягаться с ними.

Кроме того, семья Лю всегда была хорошо охраняемой семьей. У них было много телохранителей с оружием, но Цзян Тянь не оставил после себя никаких следов! Цзян Тянь на самом деле был слишком эксцентричен! Он действительно имел манеру поведения великого полководца древних времен, который взял на себя правление всей армией.

К счастью, Виагра пришел тогда вовремя, чтобы стать посредником в их конфликте. В противном случае, его судьба была бы еще хуже, чем у семьи Лю и семьи Ву.

"Брат Чжоу, ты хорошо поработал!" - Цзян Тянь кивнул и улыбнулся ему.

«О, это совсем не проблема! Все в порядке! Заходите…» - Чжоу Чжэн Хао был польщен таким комплиментом и от гордости сжал кулаки и выпрямил плечи.

Для него Цзян Тянь был как бог и он никогда бы не подумал, что он будет так по-дружески к нему расположен.

Чжоу Чжэн Хао подготовил банкет для праздника и поболтал с Цзян Тянем, во время обеда. Волны лести проливались на «Мастера Цзяна», словно он был богом.

Но Цзян Тянь выглядел немного рассеянно - с остекленевшим взглядом, он думал о своем следующем шаге.

Теперь, когда он расправился с семьей Лю и семьей Ву, Чжао Сюэ Цин будет в безопасности. По крайней мере, первое время.

Тем не менее, кризис в семье Цзян в Цзиньлин еще не был разрешен.

По внешнему виду прислужника Ли Вэнфэна было видно, что три великих семьи Джинлингов обладали некой древней техникой боевых искусств, а у некоторых даже были мастера трансформации, поддерживающие их.

С нынешним совершенствованием Цзян Тяня забота о Мастерах внутренней силы не была проблемой, но возможность конкурировать с мастером трансформации, особенно с существом на уровне Гроссмейстера, была все еще под огромным вопросом.

Цзян Тянь внезапно заговорил: «Босс Чжоу, что вы знаете о боевых искусствах? Где есть ресурсы для совершенствования?»

«Боевые искусства - очень загадочное явление для меня. Я просто дикий человек в боевом мире» - с горькой улыбкой покачал головой Чжоу Чжэн Хао, а затем, добавил, тихим голосом: «Но у меня есть хороший ресурс для совершенствования».

"Где?"

«В штате Мэйн-Снейк-Хед-Таун сейчас готовится небольшой обмен магическими вещицами» - сказал Чжоу Чжэн Хао.

«Мэйн? Так далеко! Как ты с ними связался?» - спросил Цзян Тянь.

«Мастер Цзян должен знать о мастере Пятого Дракона, верно?» - с улыбкой сказал Чжоу Чжэн Хао, а затем, встал и налил Цзян Тяню бокал вина Маотай.

«Хм…Я что-то слышал…» - Цзян Тянь поднял свой бокал с вином и сделал глоток.

Пятый Дракон - Подземный Император провинции Линь, доблестное существо, который сотрудничал с Третьим братом клана Тан.

Они владели группировкой Лонгвэй и контролировали десятки месторождений, а также, имели горнодобывающую компанию, которая монополизировала всю горнодобывающую промышленность в Линь Чжоу. Их активы были в десятках миллиардов, и они контролировали как дневной, так и ночной мир.

По сравнению с ними, знаменитые группировки «Звездный свет» и «Черная акула» в префектуре Линь были просто букашками!

«Кстати говоря, я тоже маленький подданный «Пятого Дракона. И я также маленький хозяин зала в Лунвэе» - пояснил Чжоу Чжэн Хао и с сожалением добавил - «Но Пятый Дракон обидел врага. Итак, мастера семьи Чоу, которые раньше были обычным семейством, каким-то образом повысили свое совершенствование настолько, что стали первоклассными мастерами боевых искусств! И победить их почти невозможно! Они неуязвимы!»

Он покачал головой, вздохнул и продолжил:

«Полгода назад они бросили вызов Пятому Дракону, в результате чего многие эксперты группировки получили травмы, и даже рука А Ху была сломана. Теперь, репутация всего Лонгвэя испорчена и покрыта грязью, и проблеска света не видно!»

"Город Змеиной Головы - действительно хорошее место, чтобы совершить туда путешествие!" – рассмеялся Цзян Тянь.

Город Змеиной Головы был расположен на границе между Китаем и Мэнг. Это было место, не имеющее отношения ни к одному из государств и потому, славилось развитой преступностью. Скорее всего, Лонг У собрал там несколько вооруженных сил, чтобы защитить себя.

«Однако, какая польза от встречи с этими мастерами боевых искусств?»

«Эти эксперты очень сильны - они победили А Ху всего одним движением!» - воскликнул Чжоу Чжэн Хао.

«Хотя А Ху не может считаться мастером боевых искусств, он определенно является мастером в мире смертных. Он мог бы справиться с тремя-пятью выходцами из спецназа! Так что, похоже, сила этой семьи действительно неплохая».

Цзян Тянь слегка кивнул и стал продумывать план наперед.

«Правильно. Драконовая Пятерка собрала множество небесных и земных сокровищ, в качестве награды за победу, и они пригласили экспертов со всего мира, чтобы убить эту вражескую семью. Таким образом, план по обмену магическими инструментами был сформирован».

«Другими словами, кто убьет эту семью, тот получит сокровища?» - вдруг заинтересовался Цзян Тянь.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 34**

Глава 34 - Штат Мэн, Город Змеиной Головы

"Да!" - Чжоу Чжэн Хао кивнул.

"Поехали!" – бросил Цзян Тянь, без малейших колебаний.

Фактически, Цзян Тянь не интересовался этими организациями, борющимися за власть – для него это было сродни наблюдению за муравьями, сражающимися за несколько зерен риса.

Однако, полиция еще не завершила дело семейств Лю Ванфэн и У Ванчен и ему стоило уехать из город, чтобы избежать подозрений. Кроме того, они могли бы собрать некоторые небесные ресурсы и, тем самым, убить двух зайцев одним выстрелом.

«Хорошо! Совершенствование Мастера Цзяна поможет победить этого эксперта!» - взволнованно сказал Чжоу Чжэн Хао.

Три дня спустя, в южной провинции Юньнань, роскошный «Мерседес-Бенц» мчался по серпантину, ведущему к городу.

Водителем была соблазнительная женщина в красном платье, с изысканным макияжем.

На заднем ряду расположились высокий крепкий мужчина в костюме от известного дизайнера и молодой человек с красивым лицом, в обычной одежде.

Это была группа Цзян Тяня.

До вечеринки по обмену магическими вещами оставалось еще несколько дней, поэтому, Цзян Тянь не торопился. Они медленно и неторопливо ехали к югу. Им потребовалось три дня, чтобы добраться до провинции Юньнань.

Глядя на пышные пейзажи по пути, депрессивное чувство в сердце Цзян Тяня, по поводу «развода» с Чжао Сюэ Цин, постепенно рассеялось.

А очаровательной женщиной за рулем была сестра Донг Донг. Когда она увидела Цзян Тяня, то стала вести себя как поклонница, увидевшая своего кумира, и настояла на том, чтобы следовать за ним, что тоже весьма озадачило Цзян Тяня.

«Эта поездка - не шутка. Если мы будем сражаться и убивать друг друга, есть шанс, что кто-то даже умрет. Там будет кровь!» - предупредил ее Чжоу Чжэн Хао.

«Хе-хе, и что в этом такого страшного? Мастер Цзян ведь знает, кто может стать его соперником? Ваш бой даже лучше, чем голливудский блокбастер!» - сестра Донг Донг вообще не слушала. Вместо этого, она выглядела возбужденной.

В связи с этим, Цзян Тянь не знал, смеяться или плакать.

Однако, с сестрой Донг Донг, заботящейся о нем по пути, Цзян Тянь смог вынести много неприятностей.

Изначально, Цзян Тянь был человеком, который не заботился о еде или воде, а Чжоу Чжэн Хао, если ему что-то было нужно, просто просил Сестру Донг Донг договориться об этом.

Сестра Донг Донг вышла из низов и стала знаменитостью и профессиональным менеджером. Она была хороша в обслуживании и бронировании отелей, ресторанов, живописных мест, бронировании билетов, и это было действительно на руку для Цзян Тяня.

Внедорожник сошел с шоссе, и дорога сразу стала неровной. С обеих сторон были высокие горы, крутые скалы, громадные деревья и виноградные лозы, толщиной со ствол оружия. Они будто бы въехали в пустыню.

Водителем сестра Донг Донг была отменным, так что, они вскоре достигли Хребта Змеиной Головы.

Когда они добрались до места, был уже вечер.

Это был маленький пограничный городок, находящийся под юрисдикцией военного правительства штата Мэн. Он находился на границе между штатами Мэн, Юэ и Китаем и его население составляло пару десятков тысяч человек.

Здания были полуразрушены, и охрана была посредственной. Повсюду были расположены казино, а наркотики здесь были в свободном доступе.

Цзян Тянь даже видел, как дети около семи или восьми лет бегали по улицам с обнаженной грудью и с винтовками на плечах.

Внедорожник остановился перед великолепной усадьбой, которая выделялась на фоне других зданий.

Усадьба имела красные стены и зеленую плитку. Это был странный древний стиль. На стене висели картины, а вдоль фасада расположились девять колонн с драконами.

«Мастер Цзян, это вилла Пятого Дракона…» - Чжоу Чжэн Хао вышел из автомобиля и повел Цзян Тяня к особняку.

"Брат Хао здесь!" - Мужчина средних лет, в шелковой рубашке, со счастливым выражением лица поприветствовал их и выразил уважение, обхватив их руки ладонями.

Этому человеку было около 30 лет, у него были распущенные волосы, и он носил очки в золотой оправе. У него была изысканная аура, но также было несколько следов проницательности.

«Это старший сын Пятого Дракона, генеральный менеджер группы Лонгвэй, Лонг Гаитиан! Но вы называйте его просто молодой Мастер Лонг!» - лицо Чжоу Чжэн Хао было полно радости, когда он объяснял: «Молодой мастер Лонг, это новая восходящая звезда провинции Линь, знаменитый мастер Цзян. Он обладает мощной боевой силой и даже хорошо общается с семьей Тан. Он здесь также для того, чтобы помочь!»

«Добрый день, мастер Цзян, спасибо за ваш тяжелый труд!»

Молодой мастер Лонг и Цзян Тянь пожали друг другу руки, но в глазах Лонга появилось едва заметное презрение.

Цзян Тянь был одет в обычную грязную рубашку и старую кожаную обувь, похожую на башмаки обычного рабочего. Более того, его лицо было бледным, и выглядел он слабо и анемично. Он не чувствовал от него привычной властной ауры или убийственных намерений, которые обычно имели первоклассные эксперты. Что за Мастером он мог быть? Молодой мастер Лонг разочарованно вздохнул.

Как генеральный директор Лонгвэй Групп, Лонг Гаитиан был самым любимым сыном Пятого Дракона. Он контролировал бизнес Лонгвэй по Белому Пути и смог собрать миллиарды средств.

В Линь Чжоу он был молодым мастером первого уровня, и его имя славилось даже громче, чем имя Чжоу Чжэн Хао. Он запросто общался с руководителями города – так кем, в его глазах, мог выглядеть обычный, на вид, парень Цзян Тянь?

Пожимая руку Цзян Тяня, чтобы поприветствовать его, он просто отдавал вежливость Чжоу Чжэн Хао.

«Мой папа имеет некоторые связи с военным правительством в штате Мэн. Они предоставили нам всех боевых охранников!»

Войдя во двор, молодой мастер Лонг указал на дюжину хорошо вооруженных солдат, которые патрулировали взад и вперед, и гордо произнес:

«Дюжина, или около того, пулеметов! Если этот человек не придет, я не удивлюсь. Но если он осмелится заявиться, я могу гарантировать, что он не сможет вернуться обратно!»

Цзян Тянь слегка кивнул, но в глубине души он с презрением рассмеялся.

Его враги уже победили его - зачем он теперь пытался показать свою мощь?

Более того, его противник был мастером боевых искусств, короче говоря, это была борьба со Стадией совершенства, для которой все эти пушки были не чем иным, как горящими палками – такой внутренней силой и мощью она отличалась.

Тем не менее, Цзян Тянь также понимал, что не должен говорить такие вещи и не стал указывать на это.

«Это еще ничего! На этот раз, мой папа нанял мастера боевых искусств, который сможет убить этого врага!» - гордо заявил Лонг Гаитиан.

"Молодой мастер Лонг, кто же это?" - Спросил Чжоу Чжэн Хао, кивая и кланяясь, как любопытный ребенок.

"Вы узнаете, когда придет время!"

Лонг Гаитиан был озадачен и засмеялся: «Позвольте мне сначала показать вам магические вещи!»

Площадь поместья была очень большой, а окружение - приятным. В передней и задней части усадьбы находились три виллы с имитацией старинных зданий. Искусственные горы и скалы были упорядочены в композиции с павильонами, верандами и девятью извилистыми аллеями. Это было похоже на дворец древнего императора.

Войдя в тщательно охраняемый выставочный зал, Лонг Гаитиан указал на экспонаты, сложенные на полу, и засмеялся:

«Это сокровища, которые мой отец недавно привез. Они очень редкие».

«Это заветный меч, выкованный мастером по изготовлению мечей и его сыном. Он режет как по маслу – разрубает пополам, одним ударом! Три учителя погибли, чтобы создать его!»

«Это кусок нефритового кулона из династии Хань. На нем выгравирован талисман, который может питать родословную. Это очень полезно для тела!»

«Это костюм из золотой мягкой брони. В нем становишься неуязвимым – это гораздо круче, чем бронежилет!»

"Это …"

Лонг Гаитиан продолжал представлять экспонаты, расшагивая вдоль них. Его лицо было наполнено гордостью. Каждая из этих вещиц была сокровищем, каждая из них имела загадочную ауру и великое происхождение.

«Вы, мистер Цзян, можете выбрать любой из этих магических инструментов, в качестве награды!»

Цзянь Тянь вздохнул и покачал головой…Он совсем не интересовался этим и выглядел разочарованно.

Эти сокровища нельзя считать даже магическими инструментами, и они намного уступали браслету, который он подарил Чжао Сюэ Цин.

"Мистер Цзян все еще не удовлетворен этими магическим инструментами?" - Лонг Гаитиан удивленно посмотрел на Цзян Тяня.

Он думал, что Цзян Тянь будет поражен, увидев все эти сокровища, но он никак не ожидал, что Цзян Тянь будет разочарован.

«Это не магическое снаряжение, его можно считать только обычным антиквариатом!» - Цзян Тянь горько рассмеялся и покачал головой.

Казалось, все его надежды на эту поездку разбились!

Духовная энергия Земли была уже исчерпана, а ресурсов для культивирования было мало. Как могло быть так много истинных магических инструментов?

Лонг Гаитиан был недоволен - все эти сокровища были драгоценностями, для добычи которых его отец потратил много усилий и собирал их со всего Китая! И вдруг, этот самозванец не признает их ценности!

Однако, Лонг Гаитиан был мудрым и воспитанным человеком, а потому, не мог так прямо выразить свое недовольство Цзян Тянем. Он выдавил улыбку и сказал: «Мистер Цзян, вот это - особенное секретное сокровище! Идите сюда!»

Он подошел к сейфу, открыл его с помощью кода и достал изящную парчовую коробку. Он положил ее на стол.

«Этот кусочек топаза - буддийская реликвия! Легенда гласит, что после смерти мага он был оставлен верховному монаху Секты Чистой Земли, Чэн Гуану. Это чрезвычайно волшебно!»

На лице Лонг Гаитиана появилось торжественное выражение, когда он осторожно открыл сандаловую коробку.

"Как удивительно!" - в тот момент, когда коробка открылась, сердце сестры Донг Донг дрогнуло, и ее красивые глаза затуманились.

Она чувствовала, что топаз излучает теплый золотой свет, и в ее ушах будто бы зазвучала священная буддийская песнь.

Она внезапно почувствовала, как ее разум словно наполняется мудростью. Волна головокружения захлестнула ее, и она не могла спокойно стоять – у нее будто бы возникло желание поклониться и отдать дань уважения Цзян Тяню.

«Да, при поддержке буддийской магии, я иногда даже вижу, как от него исходит буддистский свет…» - глаза Лонга Гаитиана стали безумными. С большим трудом ему удалось оторвать взгляд от топаза Будды, и он нагло посмотрел на Цзян Тяня: «Младший брат Цзян, что вы думаете об этой реликвии Будды?»

«Это неплохой предмет, но он все еще далек от того, чтобы его можно было сравнить с настоящим магическим инструментом!» - Цзян Тянь равнодушно улыбнулся и покачал головой.

Услышав это, Лонг Гаитиан был настолько рассержен, что чуть не подпрыгнул, и выругался: «Младший брат Цзян, вы слишком невежественны! В буддизме реликвии приобретаются великими монахами, через культивирование заповедей, культивирование ума, развитие мудрости и их собственной воли» - он сплюнул -«Используя его, можно заполнить пробелы любого из пяти элементов: тело, жизнь, удача, слава, а также, богатство! Всех бедствий можно избежать! Эта буддийская реликвия чрезвычайно редкая и драгоценная! Это священный предмет! Так что, не говорите глупостей!"

«Хе-хе, на мой взгляд, так называемые буддийские реликвии – это, на самом деле, просто камни, оставшиеся после смерти старого монаха. Интересно, это камни из почек или камни из мочевого пузыря…»?

Цзян Тянь презрительно засмеялся: «Что касается того, что вы считаете чудом, то это просто то, что в нем все еще остается часть духовной энергии. Это может помочь вам успокоить свой разум, но если вы хотите использовать его, чтобы предотвратить бедствие и получить благословение, это все равно, что искать рыбу на дереве! Умственная энергия - это тоже психокинез? Верховные монахи древних времен имели десятки тысяч последователей! Эти верующие были несравненно набожны. Каждый день они поклонялись верховному монаху, поклонялись Будде и формировали огромную силу воли. И это тоже была сила веры, сила доброй воли и добродетели?! Эта энергия воли была поглощена Высоким Монахом, таким образом, формируя его собственную обширную и глубокую ауру, которую также называли духовной силой»

"Камень из почек?!" - Вы, вы, вы говорите ерунду! Лонг Гаитиан, шокированный и разгневанный, чуть не подпрыгнул от такой дерзости.

«Теперь взгляните. В этом есть что-то волшебное?» - Цзян Тянь накрыл буддийскую реликвию своей большой рукой и осторожно потер ее.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 35**

Глава 35 - Зенвэй Холл. Мастер Ли

В этот момент Цзян Тянь активировал Хаотическое Искусство Творения и полностью впитал в себя всю духовную силу из камня.

"Что.. что происходит?" - Лонг Гаитиан, Чжоу Чжэн Хао и сестра Донг Донг снова посмотрели на буддийскую реликвию и невольно вскрикнули от потрясения!

От буддийского света не осталось и следа, как не было больше и того тихого буддийского пения.

Эта реликвия Будды внезапно утратила свою необъяснимую привлекательность и превратились лишь в серый и мрачный кусок обычного камня.

«Я уничтожил последнюю искру духовной силы». - равнодушно сказал Цзян Тянь - «Без вмешательства умственной силы это просто обычный кусок камня!»

«Господин Цзян, я действительно не думал, что ваши способности будут настолько ужасающими!» - Чжоу Чжэн Хао восхищенно вздохнул, все еще не веря своим глазам.

«Мистер Цзян, нет.. Мастер Цзян! Вы также являетесь мастером магии, а я просто был так слеп, что не видел гору Тай перед своим носом! Пожалуйста, простите меня за неуважение!» - Лонг Гаитиан сделал глоток холодного воздуха, сжал кулаки и поклонился до земли, выражая на своем лице страх и почтение.

Этот молодой человек легко стер духовную силу Верховного монаха. Разве это не означало, что его аура была даже сильнее, чем у Верховного Монаха?

«Невежественные не виноваты, молодой мастер Лонг, не принимайте это близко к сердцу!» - Цзян Тянь мягко покачал головой и глубоко вздохнул.

Он слышал, что здесь есть магические инструменты и надеялся найти хотя бы одно – два магических сокровища. Однако, все они оказались обычным антиквариатом. Даже эта буддийская реликвия не могла считаться волшебным инструментом. Духовная сила, заключенная в ней, была очень ограниченной, и она даже не могла открыть его духовное сознание.

«Шеф Лонг, я немного устал. Могу ли я вас попросить провести меня в комнату, где я смогу отдохнуть?» - Цзян Тянь подошел к двери.

«Хорошо, хорошо, конечно! Сейчас я отведу вас туда!» - радостно сказал Лонг Гаитиан.

Однако, как только они подошли к двери, Цзян Тянь остановился и воскликнул: «Что это…?»

«О, мастер Цзян, это несколько древних монет, но никто так и не понял, что на них написано, и никто не может определить эпоху этих монет…» - пояснил Лонг Гаитиан.

Цзян Тянь присел, чтобы поближе рассмотреть кучку ржавых монет. Всего, здесь насчитывалось около 100 древних монет, квадратной и круглой формы. Они были покрыты толстой медной ржавчиной, и их качество оставляло желать лучшего.

Более того, надписи на монетах были очень странными. Многие эксперты, которые их пытались прочесть, так и не смогли определить даже эпоху, поэтому, они были куплены всего за несколько сотен тысяч юаней.

«Эти древние монеты – это, своего рода, волшебный инструмент, под названием Монеты Зло Изгоняющие. Они предназначены для убийства призраков и приведений. Ха-ха, значит, это путешествие, все-таки, не было напрасным!»

Цзян Тянь открыл свои Небесные Глаза, чтобы присмотреться получше, и уголки его рта изогнулись в довольной улыбке.

«Я хочу эти древние монеты!» - сказал он.

"Хорошо, я сейчас упакую их для вас!" – Лонг Гаитиан ни минуты не колебался. Он немедленно собрал все монеты и передал их Цзян Тяню.

После этого, Цзян Тянь расположился в одной из комнат особняка.

Прошло три дня, но кроме Чжоу Чжэн Хао и сестры Донг Донг, которые несколько раз приносили ему еду, Лонг Ву так и не объявился.

Похоже, Лонг Ву и не думал о нем.

Однако, Цзян Тянь всегда был тихим и спокойным человеком, поэтому, он не возражал.

Благодаря тому, что его никто не беспокоил, он смог сконцентрироваться на совершенствовании, повысив свое мастерство ученика Ци до Второго уровня, и его сверхсила стала еще более могущественной и стабильной.

Вечером четвертого дня к нему в комнату поспешно вошли Чжоу Чжэн Хао и сестра Донг Дон: «Мистер Цзян, эта семья Чоу приедет сегодня вечером!»

«Хорошо!» - Цзян Тянь счастливо вскочил.

Он не хотел помогать Лонг Ву, но после того, как он вернулся, он увидел, что потенциальный соперник был лишь на уровне Железного тела, поэтому, Цзян Тянь с нетерпением ждал встречи с этим «сильным» врагом.

Вскоре, в сопровождении Чжоу Чжэн Хао, Цзян Тянь прибыл в старинный павильон в глубине двора.

«Маленький Чжоу, мистер Цзянь, прошу, садитесь вот здесь!» - мужчина средних лет в национальном костюме сидел на кресле и, даже не двинув задом, махнул Цзян Тяню.

Лонг Гаитиан стоял позади него и дружелюбно подмигивал.

"Лорд Пятый!" - когда Чжоу Чжэн Хао и сестра Донг Донг увидели мужчину средних лет, они глубоко поклонились, с лицами, полными уважения.

Цзян Тянь просто равнодушно кивнул и сел в угол.

Рядом с Лонг Ву, за столом с едой и вином, было свободное место. Однако, тот не спешил пригласить Цзяна Тяня занять его. Он улыбнулся и сказал: «Скоро придет еще один мастер боевых искусств. Давайте, подождем немного».

"Не волнуйтесь!" – кивнул Цзян Тянь.

«Интересно, из какой вы секты, господин Цзян, и кто ваш Учитель?» - спросил Лонг Ву, не находя других тем для разговора.

«О, я гений-самоучка. У меня нет учителя!» - Цзян Тянь взял чай и слабо улыбнулся.

«О, вот как…» - Лонг Ву был немного разочарован. Он нахмурился и посмотрел на Чжоу Чжэн Хао.

Все остальные мастера боевых искусств получали указания от своих Учителей. Какой может быть талант у самоучки? Разве это не противоречит всем учениям?

Этот Маленький Чжоу действительно, что-то, заигрался – приводит в наш дом всевозможных бродячих кошек и собак. Разве это не добавляет беспорядка?

«Мастер Цзян - эксперт, твои бойцы ему не ровня!» - сказал Чжоу Чжен Хао

«О, тогда, это действительно молодой герой, эксперт…!» - Лонг Ву рассмеялся и показал, всем своим видом, что этот персонаж его больше не интересует.

"Лорд Пятый, мне интересно, каков ваш заклятый враг?" – равнодушно спросил Цзян Тянь.

В тот момент, когда Лонг Ву уже собирался ответить, Лонг Гаитиан посмотрел на свой телефон, наклонился и прошептал в ухо Лонг Ву:

"Он здесь!"

Лонг Ву мгновенно забыл о Цзян Тяне - он вскочил со стула, словно из его сиденья выпрыгнула пружина, и, увидев своего учителя, взволнованно закричал: «Мастер Ли, вы здесь!» Быстрее, поприветствуйте его!»

Чжоу Чжэн Хао не посмела медлить и сразу же последовала за Лонг Гаитианем и Лонг Ву.

«Великий Мастер Ли все это время усердно работал! Пожалуйста, простите меня за то, что не поприветствовал вас раньше!"

"Мастер Ли!"

"Мастер Ли, мы рады видеть вас здесь!"

«Пятый брат Лонг, братья, сестра, вы слишком вежливы!» - немного пошутил Мастер Ли.

Несколько человек, как звезды, окружающие луну, толпой последовали за вошедшим стариком.

На старике было черное хлопковое платье и пара старых туфель. Его волосы были как серебряные нити, а глаза сияли, как у тигра.

Увидев происходящее, на губах Цзян Тяня всплыла насмешка и он был в недоумении.

Казалось, что в глазах Лонг Ву этот Мастер Ли был козырем, на который им стоило положиться.

Тем не менее, состояние Цзян Тяня было спокойным и давно достигло той стадии, когда он мог удивляться, но все еще оставался равнодушным.

«Мастер Цзян, это Мастер Ли Чжэньвэй из Школы боевых искусств Фошань Чжэньвэй. Он так же известен, как старейшина Линь Чжоу и старейшина Лин Нан!» - взволнованно представил его Чжоу Чжэн Хао - «Мастер Ли, Цзян Тянь - самый сильный мастер нашей провинции Линь!»

Цзян Тянь чувствовал, как Ци Мастера Ли вздымается. Он, должно быть, уже достиг уровня внутренней силы даже выше уровня Старейшины Тан.

Он знал, что духовной энергии на Земле было мало и развивать совершенствование боевых искусств здесь было непросто. Чтобы достичь такого уровня, он, должно быть, приложил немало усилий. Цзян Тянь почувствовал уважение к этому старику.

Он встал и почтительно обхватил его ладони: «Юный Цзян Тянь приветствует Учителя Ли!»

«Несмотря на то, что ты так молод и у тебя еще достоинство не выросло, ты, все же, смеешь называть себя мастером? Как это может быть?» - Ли Чжэньвэй снисходительно смотрел на Цзян Тяня и с презрением добавил: «Некоторые люди, лишь достигнув навыков трехногой кошки, уже готовы называть себя Мастерами. Они не боятся расстаться с жизнью, зарабатывая, таким образом, деньги! Но только обманывают сами себя!»

Цзян Тянь был слегка поражен и горько рассмеялся, но ничего не сказал и снова сел.

По уровню совершенствования Ли Чжэньвэй даже пальцем не мог сравниться с Цзян Тянем.

"Мастер Ли, пожалуйста, присаживайтесь!" – почтительно поклонился, приглашая старика на свободное место, Лонг Ву. Ему тоже было не до Цзян Тяня.

«Так что же, если это Тан Гуочу? Он находится лишь на последней стадии Железного тела, и он еще даже не развил свою внутреннюю силу! Как он может со мной сравниться? Просто мои отношения с военными хорошие, вот и все» - Ли Чжэньвэй с презрением рассмеялся, посмотрел на Чжоу Чжэн Хао и сел на драконий трон.

«Я ошибался, как юный глупец! Пожалуйста, простите меня, гроссмейстер Ли!» - Лицо Чжоу Чжэн Хао напряглось и он совестливо улыбнулся и поклонился до земли.

Ли Чжэньвэй даже не взглянул на него. Он повернул металлический жезл в своей руке и гордо сказал: «Лонг Ву, не волнуйся насчет сегодня - если придет Фу Бяо, будет только смерть!»

«Учитель Ли, этот Фу Бяо теперь чрезвычайно могущественен! Я слышал, что он принял потустороннего эксперта в качестве своего хозяина на Северо-востоке, и что он уже совершенствуется во внутренней силе как Мастер боевых искусств!» - нервно сказал Лонг Ву.

"Мастер боевых искусств – это прямо сильно, да?" - Лонг Гаитиан не очень разбирался в стадиях совершенствования воинов, поэтому, нахмурившись, задал такой вопрос.

«Мастер боевых искусств – это мастер, превзошедший Железное тело. Он не только неуязвим для мечей и копий, но и обладает силой, по крайней мере, в тысячу цзинь» - спокойно ответил Ли Чжэньвэй.

"Так страшно!" - лицо Лонг Ву стало смертельно бледным от испуга.

«Ох-ох, это опасно. Я прикажу своим стрелкам быть в полной боевой готовности!» - в страхе сказал Лонг Гаитиан.

"Хм, какие еще стрелки? Для залпов салюта?!" – презрительно фыркнул Ли Чжэньвэй – «Сегодня вечером, благодаря вашему старику, Фу Бяо точно не сможет вернуться домой!"

"Как, Мастер Ли, вы достигли уровня внутренней силы?!» - лицо Лонг Ву было переполнено шоком, как будто он увидел бога.

"А что, ты все еще сомневался во мне?" - Ли Чжэньвэй взял пару палочек для еды и помахал ими.

Резкий звук пронзил воздух, и тут…

Чпок! Был слышен громкий звук!

Палочки для еды наполовину вонзились в гранитную стену, как будто она была сделана из тофу.

"Оо…Слишком круто!"

"Мастер Ли действительно благочестивый человек!"

«Действительно, как пить дать, вы одолеете его!»

Вууууу!

Огромный павильон погрузился в шум. Все были ошеломлены, увидев это, и чуть не задыхались от удивления.

Даже лицо Лонг Ву было переполнено волнением, он сразу стал в сто раз более уверенным и засмеялся: «Мастер Ли, на этот раз я действительно спокоен - даже если Фу Бяо поклоняется Бессмертному как своему хозяину, встреча с Мастером Ли означает, что его часы сочтены!»

"Хм, теперь ты знаешь, что такое настоящий Мастер боевых искусств? А ты так молод, у тебя даже волосы на груди еще не выросли, а ты смеешь называть себя мастером боевых искусств! Какая шутка! Ха-ха-ха!»

«Вы слышали это, мастер Цзян? Это место охраняет наш Мастер Ли, и вас здесь больше никто не держит! Вы можете идти!» - внезапно, несколько учеников Ли Чжэньвэя указали на Цзян Тяня и стали насмехаться над ним, с холодными презрительными улыбками.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 36**

Глава 36. Убить этого муравья пощечиной.

«Он всего лишь никчемный муравей – давайте, не будем обращать на него внимания!»

В связи с этим, Цзян Тянь лишь равнодушно улыбнулся, притворился глухим и спокойно сидел, как рыба в воде, не моргнув и глазом.

«Забудьте об этом, забудьте об этом. Пусть этот малец Цзян сидит здесь. Когда Мастер Ли покажет себя в деле, он, хотя бы, сможет расширить свой кругозор и поучиться чему-то!»

Долгое время Лонг Ву был в хорошем настроении и вел себя как миротворец, но это были лишь слова – по факту, он не обращал на Цзян Тяня никакого внимания.

Атмосфера в павильоне становилась все более оживленной. Все окружили Ли Чжэньвэя и громко болтали, льстя и подлизываясь к нему, кто во что горазд!

Внезапно, лицо Ли Чжэньвэя стало серьезным, а глаза - холодными. Он тихо промолвил: «Фу Бяо здесь!»

«Хм, ну и что, что он здесь? Внизу ждут уже более десятка стрелков! Боюсь, у него даже не будет возможности подняться наверх!» - высокомерно фыркнул Лонг Ву

Взрыв! Взрыв! Взрыв!

Внизу, один за другим, раздались выстрелы. Еще минуту спустя, все стихло.

"Он, должно быть, уже мертв, верно?" – гордо предположил Лонг Ву.

Лонг Гаитиан достал свою рацию и спросил: "Как дела?"

Однако, из рации не было никакого ответа. Была только ужасающая тишина.

"Тишина…"

Все в шоке смотрели друг на друга. Восторг на их лицах сменился тревогой, и холодок пробежал по их спинам.

«Может быть, Фу Бяо убил там всех артиллеристов?»

«Да как это возможно? Там более десятка солдат, вооруженных пистолетами и автоматами!»

«Хотя эксперт по внутренней силе не может столкнуться с пулями, если его движения мощны, он может увернуться от них!»

«Не бойтесь его! Со мной вы сегодня в безопасности! Он ничего вам не сделает!» - только Ли Чжэньвэй, который, в этот момент, пил чай, тихо вздохнул. Он выглядел спокойным и собранным, как и подобает Великому Мастеру.

Дон! Дон! Дон!

Они услышали приближающийся звук шагов по лестнице. Деревянный пол дрожал. Тяжелые шаги, казалось, наступали прямо на грудь каждого присутствующего, заставляя их сердца учащенно биться.

Зал был смертельно тихим - настолько тихим, что можно было слышать полет мухи.

Атмосфера была удушающей.

Всех переполняли сложные эмоции - нервозность, страх, паника, волнение...

Скрип. Дверь отворилась, и вошел мужчина средних лет, одетый в черное одеяние и с повязкой на глазах.

На его лице было несколько шрамов, и они, как многочисленны дождевые черви, извивались и вращались по его лицу, что делало его вид еще более свирепым и ужасающим.

Этот человек стоял неподвижно и спокойно, но от него исходила такая мощная аура, что людям, рядом с ним, было трудно дышать.

Этот единственный глаз излучал лучи холодного света, обволакивая всех и заставляя их чувствовать холод в сердце.

«Фу Бяо ...» - вскрикнул Лонг Ву, дрожащим голосом.

"Хе-хе, пятый брат, давно не виделись!" – хмыкнул Фу Бяо и подвинул стул, чтобы сесть.

В конце концов, Лонг Ву был большим начальником, поэтому, он постарался взять себя в руки, успокоиться и даже выдавил улыбку: «Фу Бяо, я и не думал, что ты найдешь меня после того, как я обосновался в штате Мэн. Ты действительно сыщик, брат!»

«Да, в том году, благодаря пятому брату, я потерял одну из дорогих мне вещей. Но все эти годы я помнил доброту пятого брата. Я никогда этого не забуду!» - Фу Бяо сорвал повязку, обнажив жуткую черную глазницу и зловеще рассмеялся, холодно сказав: «Я сбежал на северо-восток и самозабвенно тренировался, в течение десяти лет. И все ради сегодняшнего дня!»

«Фу Бяо, ты так долго трудился! Пришло время, чтобы люди трудились на тебя! Почему бы нам не пожать друг другу руки и не начать сотрудничать, чтобы добиться больших успехов?» - Лонг Ву неуверенно улыбнулся и добавил: «Я, знаешь ли, теперь тоже уже не тот человек. У меня десятки миллиардов юаней активов. И я поделюсь с тобой!"

«Конечно, только сначала выколи себе один глаз, и я буду боссом Лонгвей!» - усмехнулся Фу Бяо.

«Фу Бяо, пожалуйста, прости и пощади меня…»

Ли Чжэньвэй хлопнул по столу и холодно сказал: «Сегодня, благодаря моему присутствию, ни один волосок не упадет с головы Пятого Дракона!»

"Ха-ха, да это же Учитель Ли из Школы боевых искусств Чженвэй?" – насмешливо сказал Фу Бяо - «И со своим кунг-фу у тебя все еще хватает смелости выходить и вести себя как Великий Мастер? Да я разорву тебя, как пес стаю кур!»

«Как высокомерно! Я покажу вам истинную силу мастера боевых искусств сегодня!»

Ли Чжэньвэй был очень гордым и высокомерным человеком - как он мог выдержать такое унижение? Его тело расширилось, и, как свирепый тигр, прыгнувший с горы, он нанес тяжелый удар прямо в грудь Фу Бяо.

Воздух взорвался, и его внутренняя сила прорвалась сквозь пустоту. Кулак был похож на пушечное ядро, сопровождаемое воем ветра.

Где бы ни ступали его ноги, деревянный пол трещал, шаг за шагом. Стены тряслись и повсюду летели щепки.

"Сила Великого Мастера Ли действительно ужасна!"- восторженно кричал Лонг Ву.

Только теперь он понял, что он, по сравнению с Учителем – лишь лягушка на дне колодца. Стойкость мастера боевых искусств была далеко за пределами его воображения.

После увиденного, он определенно собирался сполна заплатить Ли Чжэньвэю, выстроить с ним долгосрочные отношения и вообще, сделать его своим покровителем.

«Мастер использует Кулак Тигра! Фу Бяо, тебе не жить!»

Все ученики Школы боевых искусств Чжэньвэй были взволнованы и полны уверенности, что в следующий момент, Фу Бяо уже будет лежать и истекать кровью.

«Трэш!»

Фу Бяо даже не пошевелился на своем стуле и лишь вытянул свой кулак, в направлении приближающегося кулака Мастера Ли.

Его длинные рукава сотрясали воздух, создавая звуки, подобные взрывам петард.

Клац!

Два кулака столкнулись в воздухе, неожиданно издав звук, из-за которого сводило зубы.

Ли Чжэньвэй со свистом отлетел, как тряпичная кукла, и тяжело врезался в стену, издав звук, похожий на приглушенный гром.

Штукатурка на стене стала трескаться и шелушиться. Ли Чжэньвэй три секунды висел на стене, а затем, медленно соскользнул вниз, будто лист бумаги.

Он выплюнул глоток крови. Его зрачки были не сфокусированы, а правая рука согнута в ужасающую дугу. Кровь текла ручьем, обнажая его белые кости.

На арене воцарилось смертельное молчание.

Все были ошеломлены.

Сестра Донг Донг, в ужасе, закричала. Фу Бяо был во много раз сильнее, чем Чжоу Чжэн Хао и его люди. Казалось, сегодня он должен был забрать жизни каждого из них.

Фу Бяо гордо встал, охватывая взглядом всю аудиторию, и холодно рассмеялся: «Ну! Кто еще готов со мной сразиться?!»

Один ученик выбежал и ударил себя кулаком в грудь, яростно крича: «Давай, попробуй ударить меня! Я обязательно убью тебя и смою позор своего Учителя!»

Это был главный ученик Ли Чжэньвэя, Сян Лонг. После получения наследия Мастера, он был самым сильным, среди остальных учеников, и он уже был на вершине Железного тела.

«Если даже твой хозяин проиграл мне, ты все еще хочешь, чтобы я тебя ударил? Хорошо, я исполню твое желание!»

Глаза Фу Бяо блеснули холодом и он даже не пошевелился, мягко ударив парня ладонью.

Пууф!

Этот удар ладонью был быстрым, как молния, и метко приземлился в голову Сян Лонга.

Тело Сян Лонга, которое весило более ста восьмидесяти килограммов, вылетело и разбило монолитный деревянный стол вдребезги. Он с треском упал на землю. Из его головы струилась кровь, и все четыре конечности были сломаны. Он умер тяжелой и мучительной смертью.

«Старший брат, старший брат…»

«Мертв!»

"Мастер, что нам делать ?!"

Все ученики Школы боевых искусств Чженвэй были настолько напуганы, что их лица стали пепельными.

Мастер Ли еле поднялся, держась за стену. Он был совершенно безмолвен и даже не смел поднять глаза.

«Думаю, что ты, Фу Бяо, уже достиг Великого Круга внутренней силы. Я признаю свое поражение!» - лицо Ли Чжэньвэя было переполнено страхом. С кривой усмешкой, он посмотрел на Лонга Ву и сказал, тяжело вздохнув: «Брат Лонг, мои навыки действительно хуже. Боюсь, я не смогу защитить тебя сегодня… » - он говорил и, одновременно, отхаркивался кровью.

«Лонг Ву, как насчет того, чтобы свести счет десятилетней давности? Должен ли я выколоть твои глаза, или ты сам покончишь с собой, чтобы извиниться?»

Холодное величие ауры Фу Бяо взлетело до небес, когда он все ближе и ближе подходил к Лонгу Ву. Его глаза были полны насмешки, словно у кошки, играющей с мышью.

Лицо Лонга Ву стало белее снега, а его ноги подкашивались от страха, и он принялся умолять, дрожащим голосом:

«Брат Фу, когда я обидел тебя тогда, это была лишь борьба за территорию! У меня нет глубоких обид на тебя! Брат, я готов отдать тебе половину имущества моей семьи, если ты пощадишь мою жизнь!»

«Фу Бяо, Пятый Дракон уже назначил тебе хорошее состояние, остановись!» - Чжоу Чжэн Хао, с раскрытыми руками, загородил собой Лонга Ву, но Фу Бяо небрежно отбросил его и громогласно закричал:

«Вы даже не знаете, насколько сильны мастера единоборств! Если я захочу денег, я легко получу их!»

Фу Бяо, с презрением, мягко похлопывал Лонга Ву по лицу. Это было не больно, но ужасно унизительно.

Его хозяин был тираном на северо-востоке. Он уже вошел в совершенство внутренней силы и контролировал несколько пограничных маршрутов контрабанды, так что, его богатство было даже больше, чем у Лонга Ву.

«Фу Бяо, мы братья с Третьим Мастером семьи Тан, Тан Ваньянем. Если ты убьешь меня, он не отпустит тебя!» - Лонг Ву достал свой последний козырь и попытался угрожать.

«Хе-хе, я много лет живу в Сибири, контролируя силы Северо-Востока. После того, как я убью тебя, я немедленно покину Мэн, так где же меня будет искать клан Тан?»

Лонгу Ву не на кого было положиться. Он дрожал, как ягненок, ожидающий, что его сейчас убьют. Холодный пот давно пропитал все его тело.

«Тогда, ты приставал к моей жене и дочери, выколол мне глаз и сломал мне обе ноги. Сегодня, я возвращаю тебе этот долг, одним махом!»

Фу Бяо дьявольски улыбнулся и холодно уточнил: «Я выколю тебе глаза, сломаю тебе ноги, а затем, убью тебя. После этого, твоя жена и дети тоже не смогут сбежать!»

Лонг Ву чувствовал себя так, словно упал в ледяную пещеру. Все его тело было холодным. Если он умрет, он еще сможет это вынести. Но вот его жена и дети ...

В момент отчаяния, Лонг Ву опустился на колени, дрожа всем телом, и сказал, со слезами, текущими по лицу:

«Брат, ты можешь убить меня, но моя жена и дети невиновны. Пожалуйста, отпусти их, я отплачу тебе за твою великую доброту в следующей жизни…»

Хотя Лонг Ву был жестоким и беспощадным, но даже когда он умирал, он все равно заботился о своей жене и дочерях.

Вся публика была в шоке.

Пятый Дракон, их достойный подземный император Линь Чжоу, был вынужден встать на колени и просить пощады у одноглазого мастера боевых искусств Фу Бяо!

Печаль умирающего кролика перед пастью напавшей лисы отражалась на их лицах.

В мире боевых искусств всегда были талантливые люди, но Фу Бяо был слишком силен - кто мог ему противостоять?

Сегодня, скорее всего, настанет тот день, когда Лонг Ву, грозный и могущественный герой провинции Линь, правивший в течение двадцати лет, завершит свое шоу.

Все были в полном отчаянии, как вдруг, донесся ледяной голос: «Фу Бяо, ты хочешь убить его? А ты получил мое разрешение?»

"Это еще кто?" - Фу Бяо неожиданно повернул голову.

«Не важно, кто я…» - Цзян Тянь сделал глоток чая, как будто хотел в полной мере насладиться напитком.

«Просто я взял несколько монет у Лонга Ву, в качестве оплаты за гарантию его безопасности, поэтому я, естественно, должен выполнить свое обещание.

«Цзян Тянь, что ты делаешь…?!» - гневно крикнул ему Ли Чжэньвэй – «Этот молодой человек действительно безрассуден! Даже я не смог с ним справиться! Ты смерти ищешь, щенок?!»

"Этот мальчишка сумасшедший?" - толпа учеников из Школы боевых искусств Чжэнвэй также недоумевала.

Лицо Лонга Ву тоже было полно шока, но он не остановил его. Даже если Цзян Тянь не был ровней его палачу, возможности удержать дополнительную минуту жизни, уже было достаточно…

«Кто я? Конечно, тот, кто собирается убить этого муравья одним ударом!» - Цзян Тянь засмеялся и встал.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 37**

Глава 37. У меня есть меч, чтобы рассечь звездное небо!

"Убить меня?! Ты, брат, не боишься лишиться языка?!" - Фу Бяо был в ярости, его лицо исказилось от негодования, что сделало его вид еще более зловещим и страшным.

"А что такого странного в том, чтобы убить тебя?" - Цзян Тянь неторопливо подошел ближе и презрительно сказал:

«Простая внутренняя сила – это ничто. Даже если бы твой хозяин или отец пришли бы сюда, я бы и их убил одной пощечиной!»

«Тебе жить надоело?! Отлично! Сегодня я убью всех вас и покажу силу моей секты!» - Фу Бяо крепко сжал кулаки, его намерение убийства усилилось, а глаза вспыхнули свирепым светом, как будто он был тигром, выбирающим свою добычу.

Его хозяин был для него как бог, стоящий высоко над ним, способный ходить по воде, летать над стенами, впитывать энергию Ци, становиться астральной формой, формировать Ци, превращаться в оружие, ранить людей в воздухе и уничтожать броневики, с помощью одного удара.

«Цзян Тянь, заткнись! Хочешь умереть, не тащи нас с собой!»

«Мастер Фу, Цзян Тянь единственный относится к вам неуважительно. Мы уже преклоняемся перед вашей силой. Пожалуйста, избавьте нас от смерти!» - видя, что Фу Бяо рвет и мечет, люди Школы боевых искусств Чжэньшу начали критиковать Цзян Тяня и сражаться за первенство в глазах нового господина.

Увидев это, Фу Бяо засмеялся, указал на Цзян Тяня и презрительно сказал:

«Невежественный ребёнок, не знающий, как высоко небо и как глубока земля! У моего мастера уровень Гроссмейстера по боевым искусствам! Ты же не стоишь ни единого волоска на его голове!»

«Гроссмейстер по боевым искусствам? В моих глазах, глазах Цзян Тяня, это ничто иное, как пшик!» - Цзян Тянь усмехнулся и щелкнул пальцами.

Восемнадцать бессмертных боевых стилей, Рассеченное звездное небо!

«Чшшш!»

Истинная сущность вокруг него сгущалась и превращалась в огромный меч, длиной около восьми метров. Он пронесся во всех направлениях, как лезвие, рассекающее воду. Стена рядом с Цзян Тянем затряслась и с грохотом обрушилась. Поднялись сильные волны пыли и грязи, высотой тридцать метров.

Где бы ни проходил меч, все разрушалось и превращалось в мелкий порошок. Наступил хаос.

Когда пыль осела, все смотрели на ужасающую сцену, в немом шоке. Их глаза выпучились, как будто собирались вот-вот выкатиться из глазниц, а их рты открылись так широко, что туда можно было бы поместить кулак.

«О, Небеса! Совершенное Оружие Ци! Более того, это мощнейший и ужасный Меч Ци…» - Ли Чжэньвэй был совершенно ошеломлен, его голос дрожал, как будто он видел бога: «Может ли он быть легендарным Гроссмейстером боевых искусств!? Его совершенствование на этапе Великого Мастера боевых искусств, который может развивать Ци, чтобы становиться астральным, конденсировать Ци, чтобы отражать оружие, причинять вред людям в воздухе! Это никому в мире больше не под силу!» - он был для него таким редким существом, как перья феникса или рог единорога. Во всем Китае Мастеров подобного уровня можно было бы пересчитать по пальцам одной руки. Но ни один из них не был настолько могущественным и влиятельным человеком, чтобы стоять на равных с провинциальными правительственными чиновниками. Кроме того, даже эти знаменитые гроссмейстеры по боевым искусствам могли формировать лишь несколько лопастей ветра и уничтожать их в мгновение ока. Но как мог такой молодой мальчишка, как Цзян Тянь, превратить Ци в меч, как будто он состоял из твердой материи, а его сила и влияние были чудовищными настолько, что он мог пробиться сквозь небо?!

Если уж это не был Гроссмейстер боевых искусств, то кого тогда, вообще, можно было называть Гроссмейстером?

«У меня есть меч, который может разорвать звездное небо!» - Цзян Тянь равнодушно рассмеялся, держа свой меч Ци за спиной, и безразлично спросил: «Интересно, он поможет мне получить квалификацию, чтобы сражаться с вашим хозяином?»

"Он вообще человек?" - Лонг Гаитиан, Пятый Дракон и остальные расширили глаза в недоумении.

«Он всего лишь поднял руку и сформировал меч Ци длиной около восьми метров! Это похоже на живого бога или демона!» - ученики Школы боевых искусств Чженвэй были ошеломлены. Сила Цзян Тяня была чем-то, что они даже не могли себе представить!

"Мастер Цзян могущественный и властный!" - лицо сестры Донг Донг было наполнено поклонением, она махала руками и кричала, мгновенно становясь преданной поклонницей Цзян Тяня.

"Совершенствовавший Меч Ци воин! Гроссмейстер боевых искусств!" - Фу Бяо уже был до смерти напуган техникой «Сломанных звезд» Цзяна, и холодный пот стекал по его лицу.

Хотя между Мастером боевых искусств и Гроссмейстером была разница только в одно слово, разница между их силой была как разница между небом и землей. Можно было предсказать, что если он станет сражаться с Цзян Тянем, то он не сможет сделать даже один шаг в его сторону и умрет насильственной смертью.

Фу Бяо долгое время находился на улицах, и после вхождения в клан «Гроссмейстера боевых искусств» он пережил бесчисленные битвы. Он был чрезвычайно опытным, поэтому он, естественно, понимал, что его уровень далеко позади от уровня противника, а потому, ему нужно быстро и далеко бежать.

Даже не оборачиваясь, он засеменил ногами по земле. Собрав все силы, он выпрыгнул в окно, разбив его, как комета, и приземлился в десяти метрах от чердака. Затем он, большими шагами, с безумной скоростью, убегал спасать своей жизнь, приговаривая:

«Двадцатилетний гроссмейстер по боевым искусствам, как это возможно?!»

Перед глазами Фу Бяо возникла только что пережитая им сцена, и он безумно и отчаянно взревел:

«Мой мастер на Сибирском плато использовал ресурсы северной армии России, для совершенствования, в течение десятков лет! Он достиг стадии совершенства только в возрасте 70 лет!» - подгоняемый безудержным страхом, Фу Бяо бежал еще быстрее, и в мгновение ока очутился уже в ста метрах от павильона.

"Ай-ай-ай, не слишком ли поздно бежать-то?" - Цзян Тянь смотрел на него в окно и с горькой улыбкой качал головой. Он поднял свой нефритовый белый кулак и ударил им в направлении спины беглеца.

В ста метрах от него, одежда Фу Бяо моментально была изодрана, а его грудь вздулась в форме кулака. Затем, он выплюнул кровь и рухнул, как подстреленный пес.

"Гроссмейстер действительно необыкновенный! Он сжимает Ци в кулак, убивает людей через пространство в сотни метров! Значит, все эти легенды верны. Если бы этот старик сегодня умер, после всего увиденного, то даже смерть была бы оправдана!» - видя все это, Ли Чжэньвэй улыбался, и улыбка его становилась все ярче и шире – так трудно ему было скрыть восторг в сердце! Он никогда не встречал настоящего Гроссмейстера и только слышал о нем.

Его же совершенствование остановилось на этапе Внутренней силы. За последние десять лет он ни на шаг не продвинулся в улучшении. Он даже начал подозревать, что все эти легенды были лишь придуманы его предшественниками. Но сегодня он поверил в это!

На чердаке, Чжоу Чжэн Хао держался за ушибленную голову и стонал, очнувшись и пытаясь медленно подняться. Когда он увидел эту сцену, то был ошеломлен:

«Черт, Фу Бяо умер? Он был убит снайперской винтовкой? Пятый брат победил его, да?» - он, хромая, подошел посмотреть поближе. Убедившись, что это действительно Фу Бяо, он пнул его ногой и выругался:

«Черт возьми, я тебе покажу! Я чуть не сошел с ума от падения! У меня вся жизнь перед глазами промелькнула!»

"Босс Чжоу, он еще не совсем мертв. Будь осторожен!" - Голос Цзян Тяня донесся издалека.

"Черт!" - Чжоу Чжэнхао так испугался, что отпрыгнул на три фута назад, как змея или скорпион, и побежал обратно к павильону.

«Пятый брат Лонг, кто убил Фу Бяо?! Мы должны щедро наградить его!» - взволнованно кричал Чжоу Чжэн Хао, вновь поднявшись на чердак.

Цзян Тянь закатил глаза и сказал: «Босс Чжоу, похоже, ты мне все еще не доверяешь. Это же ты привел меня сюда сражаться?»

"Чтоо? Это вы были тем, кто убил его? Вы.. вы сильнее, чем мастер Ли Чжэньвэй?» - Чжоу Чжэн Хао был ошеломлен.

«Босс Чжоу, что ты несешь? Как ты смеешь сравнивать этого старика с Мастером Цзяном? Ты хочешь причинить мне вред?» - Ли Чжэньвэй был так напуган, что быстро сложил руки и встал на колени перед Цзян Тянем, как преданный верующий.

«Господин Цзян, пожалуйста, простите помутнение рассудка этого старика за то, что я не мог увидеть ваше совершенство!»

"Мастер Цзян!"

«Мастер Цзян, пожалуйста, примите наше почтение!»

Все ученики Школы боевых искусств Чженвэй встали на колени, с тревожными и благоговейными выражениями на лицах. Совершенствование Цзян Тяня было для них чем-то, что они даже не могли себе представить, и на этот раз они искренне поклонились.

«Мастер Цзян, пожалуйста, примите меня как своего ученика!» - Лонг Гаитиан тоже опустился на колени, умоляюще прося.

Помыслы Цзяна Тяня были чисты. Он не был мстительным человеком. Он протянул руку, чтобы помочь Ли Чжэньвэю встать, и сказал, с нежной улыбкой: «Мастер Чжэньвэй, невежественные не виноваты, быстро вставайте!»

«Мастер Цзян, как я смею называться мастером, перед вами…» - Ли Чжэньвэй от всего сердца восхищался Цзян Тянем.

Он был еще молод, но его совершенствование было шокирующим, и все же его это не смутило. Более того, он был любезен и не выражал ни малейшего высокомерия.

«Кажется, вы получили внутренние травмы. Позвольте мне выписать вам рецепт на лечение!» - Цзян Тянь соединил его сломанные кости, используя кусок ткани на столе, а затем, нашел ручку и бумагу и начал писать рецепт.

Наблюдая за действиями Цзян Тяня, Ли Чжэньвэй был тронут до такой степени, что по его лицу текли слезы. Глубоко поклонившись, он использовал самый почтенный тон и сказал, дрожащим голосом:

«Мастер Цзян, я неуважительно относился к вам, хотя я стар. И показал пренебрежение к вам так много раз! Однако, вы все равно исцеляете меня и лечите мои раны! Такое благородство действительно поражает меня, этого старика…» - его сердце было наполнено восхищением и благодарностью. Теперь, даже если ему понадобится умереть за Цзян Тяня, он без колебаний сделает это.

«Мы все мастера единоборств, нет необходимости быть вежливым!» - Цзян Тянь улыбнулся и махнул рукой. Дописав рецепт, он протянул его Ли Чжэньвэю:

«Учитель Ли, одна доза в день. Через месяц ваше состояние должно восстановиться на семьдесят - восемьдесят процентов!»

«Спасибо, мастер Цзян! Ваша великая доброта никогда не будет забыта!» - Ли Чжэньвэй снова опустился на колени, чтобы выразить свою благодарность, не оставляя Цзян Тяню выбора.

«Я, Сяо Лун, действительно впечатлен методами Мастера Цзяна! Пожалуйста, проедем на нашу виллу и давайте выпьем немного вина и начнем пировать! Давайте хорошенько так выпьем!»

Великий враг был уничтожен. Гора пала с плеч Лонга Ву, и он поклонился и почтительно сложил руки, с лестной улыбкой на лице.

Он был достойным подземным императором провинции Линь, и ему было уже около пятидесяти лет. Обычно, он выглядел могущественно и не улыбался, но теперь, он на самом деле так низко поклонился перед Цзян Тянем, что выглядел чрезвычайно смешно.

«Хорошо, я действительно немного голоден…» - Цзян Тянь слегка кивнул и слабо улыбнулся. Пятый Дракон поспешно повел его за собой.

Хотя Ли Чжэньвэй был тяжело ранен, он не мог упустить возможности пообщаться с таким талантливым человеком, как Цзян Тянь, и потому, заставил себя присутствовать на банкете.

В роскошно украшенном ресторане, под освещением хрустальной люстры, большой круглый стол был заполнен деликатесами и несколькими бутылками элитного красного вина, которое стоило сотни тысяч золотых монет.

Лонг Ву, Чжоу Чжэн Хао, Лонг Гаитиан и Ли Чжэньвэй сидели рядом с Цзян Тянем, весело пили и болтали, выказывая, как могли, свое уважение.

Что касается Лонг Гаитиана, этого знаменитого Высокого Юного Мастера провинции Линь, он только и делал, что готовил Цзян Тяню чай и подливал вино.

«Господин Цзян, с сегодняшнего дня, вы - мой старший брат. Несколько сотен братьев Лонгвэй, слушайте команды господина Цзяна!» - Лонг Ву постучал себя кулаком в грудь. С взволнованным и почтительным выражением он сказал: «Господин Цзян, если вам это интересно, с сегодняшнего дня вы - президент Лонгвей. Я передаю вам половину своих активов!»

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 38**

Глава 38. Камень таинственного Бога.

Лонг Ву вел себя великодушно, но не терял разума. Его расчеты были очень ясны.

Цзян Тянь мог стать птицей феникс, сокровищем, среди его людей. Если бы он мог рассчитывать на Цзян Тяня в качестве своего покровителя, он стал бы самым выдающимся человеком в Южных горах, на десятки лет вперёд. С его нынешними активами, даже если он отдаст половину из них, в итоге, он все равно заработает в десять раз больше!

Услышав его предложение, все с восхищением посмотрели на Цзян Тяня и с облегчением вздохнули.

Цзян Тянь был достойным кандидатом в управленцы Лонгвей, несмотря на столь молодой возраст.

"Забудьте об этом, меня это не интересует!" – тактично отказался Цзян Тянь.

Конечно, обладание властью имело свои преимущества, и Цзянь Тянь, естественно, знал об этом. Но если он будет связан слишком сильно, то новое положение будет уже ответственностью и обузой.

Он заверил, что если что-то случится с Лонг Ву и другими, он обязательно приедет, чтобы помочь им.

«Господин Цзян, не покидайте нас. Хотя вы и не занимали подобные должности раньше, управление бизнесом – это совсем не проблема…»

Лонг Ву мгновенно наполнился горем, а его глаза слегка покраснели. Он впервые столкнулся с ситуацией, когда его не могли выручить даже деньги. «Правильно, мастер Цзян. Мы – дети подземного мире, и, в действительности, мы наполовину белые и наполовину черные. Однако, мы должны также подчеркнуть нашу праведность» - с горечью просил Чжоу Чжен Хао - «Если вы станете нашим боссом, мы обязательно пройдем через огонь и воду для вас, мастер Цзян!»

"Мне разве нужно, чтобы ты прошел через огонь и воду для меня?" - Цзян Тянь закатил глаза, думая, что ему лучше было бы позаботиться о себе.

«Брать Дракон, перестань говорить глупости!» - послышался холодный тон Ли Чжэньвэя - «Такого человека, как Мастер Цзян, определенно не волнуют твои деньги, мольбы и три корочки хлеба! Хватит канючить, ты итак уже раздражаешь Мастера Цзяна!»

«Хорошо, хорошо, хорошо, я не скажу больше ни слова. Мастер Цзян, позвольте мне снова выпить за вас!» - Лонг Ву выглядел беспомощным и опечаленным.

Лонг Гаитиан наклонился к старику и прошептал: «Мастер Чжэньвэй, а что нужно Мастеру Цзяну? После того, что он сделал для нас, мы, по крайней мере, должны отблагодарить его! Разве нет?»

«Для культиваторов боевых искусств, деньги - это просто способ получить ресурсы для самосовершенствования, но конечной целью по-прежнему является получение этих ресурсов!» - объяснил Ли Чжэньвэй, а затем, вздохнув, покачал головой и горько рассмеялся:

«Но современные технологии процветают, а окружающая среда находится в упадке. Наследие древних времен было отрезано. Эти травы и духовные артефакты встречаются крайне редко, и в большинстве случаев они просто бесценны!»

Услышав это, Лонг Ву, вдруг, нахмурился: «Мастер Цзян, вы слышали о Камне Бога Жизни?»

«Камень Бога Жизни? Что в нем такого особенного?» - Цзян Тянь слегка заинтересовался, и в его глазах промелькнуло удивление.

«Я слышал от короля штата Мэн, что однажды он нашел таблетку. После того, как он принял ее, он стал намного более энергичным и освеженным!» - взволнованно пояснил Лонг Ву - «Он называл ее Камень Бога из Долины Белых Обезьян, которая находится в одной из ста тысяч гор на территории Цзян Мяо».

"Камень бога жизни? Я тоже об этом слышал!" - глаза Ли Чжэньвэя загорелись, и он сказал: «Если его употреблять часто, это может привести к тому, что кости мастера боевых искусств станут сильнее, кровеносные сосуды разгорятся, а его уровень культивирования возрастет во много раз! Однако, Долину белых обезьян охраняет гигантская обезьяна! Даже если Гроссмейстер со стадией совершенства внутренней силы встретит ее, он умрет на месте!»

«В этом Камне Бога Жизни есть что-то особенное ...» - Цзян Тянь слегка кивнул и прищурил глаза, открывая свою способность глубокого созерцания.

Прямо сейчас, у него было глубокое понимание системы тренировок военного практикующего: методы совершенствования военного практикующего были намного проще, чем совершенствование Культиватора. Воины могли только глотать таблетки и поглощать их через пищеварительную систему, чтобы укрепить свое тело и вырастить свою ауру. Однако, они не могли использовать свои поры для поглощения духовной энергии из неба, земли или нефритового кристалла, как это делал Культиватор. Но теперь, Камень Бога Жизни мог питать даже тело мастера боевых искусств. Этот Камень определенно стоил того, чтобы его увидеть.

«Да, король так и сказал. В прошлый раз, он привел десятки вооруженных людей, чтобы пробраться к Долине Белых Обезьян, но вернулся лишь с одним камнем, размером с палец. Несколько его людей погибли на месте!» - глубокий страх отразился на лице Лонг Ву, когда он говорил это.

"Лонг Ву, как найти этот Камень Бога Жизни?" – нетерпеливо спросил Цзян Тянь.

"Вот, взгляните! Эта фотография была тогда сделана храбрым королем!" - Лонг Ву достал свой мобильный телефон и показал фото. Он удивленно добавил: «Местность 100 000 гор Мяо принадлежит к субтропическому климату. Это вечное лето, а температура достигает 40 градусов по Цельсию. Однако, эта долина полностью покрыта снегом».

На снимке далекие горы были покрыты пышной зеленью, с колышущимися на ветру развесистыми деревьями и полевыми цветами.

Тем не менее, в окрестностях долины кружили снежинки, вода в реке замерзла, а деревья были покрыты кристально чистыми сосульками. Это было похоже на мир льда и снега из сказки.

"Странно!" - Цзян Тянь был шокирован. Он нахмурился и присмотрелся.

"О, Небеса! Это же холодный кристалл!" - Когда он увидел лед и снег, то не придал этому большого значения, но когда он увидел кусок нефрита, размером с кулак, встроенного в горные скалы, и окружающую его белую холодную энергию, выражение лица Цзян Тяня не могло не измениться, и внутри себя он возликовал!

Природа содержала пять элементов: металл, дерево, воду, огонь и землю. Если бы он смог собрать все пять элементов, он смог бы создать Формирование Духовной Концентрации. Как он мог не быть счастлив? Такой человек, как он, знал, что сказки бывают реальны.

Особенно, на Земле, где духовная энергия была слабой, любая зацепка за новый артефакт, была невероятно важна!

Только с помощью массивной Духовной Концентрации, которая соберет в себе редкую духовную энергию, он сможет ее поглотить и использовать.

С другой стороны, холодные кристаллы принадлежали водной стихии.

"Долина белых обезьян? Мы можем ее найти?" - Цзян Тянь был полон решимости отыскать холодный кристалл.

«Массив 100 000 гор принадлежит неизвестному, необитаемому району. Он очень таинственный и опасный. Эта долина слишком мала и ее даже нет на карте!» - ответил Лонг Ву - «Но если Мастер Цзян действительно хочет пойти туда, я постараюсь узнать!» - он немедленно встал и отошел в сторону, чтобы позвонить и связаться с королем Даном-Даном.

Хотя он намеренно понизил голос, Цзян Тянь все еще отчетливо мог слышать его.

Король запросил высокую цену, и только эта информация обошлась семье Лонгов в пять или десять миллионов.

Через мгновение, Пятый Дракон вернулся. Он уже сохранил GPS-координаты и маршрут в своем телефоне.

«Этот холодный кристалл невероятно ценен, но о нем редко говорят на рынке. Очевидно, что Долина Белых Обезьян должна быть чрезвычайно опасной!»

После банкета Цзян Тянь вернулся в свою гостевую комнату.

"Эта белая обезьяна должна быть демоническим зверем! Кажется, мне все еще нужны будут некоторые приготовления. Сначала, я стабилизирую свое совершенствование, а затем, перед тем, как уйти, усовершенствую Меч защиты от зла».

Пролетело пять дней.

Цзян Тянь махнул рукой, и Монеты, от Зла Защищающие, взлетели в воздух, без какого-либо ветра, образуя Золотой Защитный Меч.

"Вперед!" - Цзян Тянь указал пальцем.

Со свистящим звуком, золотой свет меча вспыхнул и пронзил воздух, разрубив искусственную гору во дворе на куски.

«Хорошо, моё совершенствование на Втором уровне учеников Ци уже стабилизировалось. Кроме того, с этим Золотым мечом, даже если встретятся какие-нибудь демоны, я смогу убить их одним ударом!» - Цзян Тянь был очень уверен в себе, когда покидал виллу.

Ли Чжэньвэй с радостью подошел, чтобы поприветствовать его: «Мастер Цзян, мы уже отчаливаем?»

«Хм? Ты тоже хочешь пойти?» - улыбнулся Цзян Тянь.

«Я готов следовать за Учителем Цзяном и работать вместе, даже если мне придется умереть!» - Ли Чжэньвэй улыбнулся и добавил: «Кроме того, у меня есть старый друг в Массиве 100 000 гор, который может помочь нам проложить путь!»

Цзян Тянь посмотрел на его руку и спросил:

«Как твоя рука?» Ты точно осилишь путь? »

«Рецепт Мастера Цзяна оказался действительно силен! Моя рука уже выздоровела, мое состояние также восстановилось, и я определенно смогу помочь Великому Мастеру!» - Ли Чжэньвэй громко стукнул себя кулаком в грудь.

"Ладно! Тогда, иди со мной!" - Цзян Тянь кивнул и согласился.

На самом деле, Чжоу Чжэн Хао и Донг-Донг также хотели последовать за Цзян Тянем и помочь ему. Но Цзян Тянь решительно отверг их предложение. Миссия, на этот раз, была довольно рискованной, и ее исход был неопределенным.

Что касается Лонг Ву, то после того, как Фу Бяо был уничтожен, он намеревался вернуться в провинцию Лин, чтобы восстановить свою власть и оставаться императором подземного мира. Чжоу Чжэн Хао также решил последовать за ним, обратно в Линь Чжоу.

Прежде, чем они расстались, Лонг Ву с тревогой сказал: «Тогда король Гуо также сказал, что Долина Белых Обезьян очень опасна. Мы можем чем-то ещё посодействовать?»

"Нет нужды!" - Цзян Тянь отклонил его предложение взмахом руки и сказал тяжелым голосом: «Если вы хотите отплатить мне за спасение вашей жизни, тогда позаботьтесь, за меня, об одном человеке!»

"О каком человеке? Мы с радостью подчинимся приказам благодетеля!» - лицо Лонга Ву было торжественным.

«Дочь Чжао Хучэна, Чжао Сюэ Цин…» - Цзян Тянь выпалил имя, которое и заставило его отправляться в путь.

«Чжао Хучен - просто богатый и могущественный человек третьего класса. Как такой богоподобная господин, как Мастер Цзян, может быть знаком с его дочерью?» - с сомнением произнес Лонг Ву, но он не посмел слишком много расспрашивать и сразу же, с уважением, ответил: «Не волнуйтесь, господин Цзян, оставьте все мне, я вышлю экспертов, чтобы охранять ее! Если у мисс Чжао возникнут какие-то проблемы, я немедленно сообщу вам!»

Таким образом, Цзян Тянь попрощался с Лонг Ву и Чжэн Хао в городе Снейкхед и поехал, в сопровождении Ли Чжэньвэя, в поисках холодного кристалла.

После нескольких часов бурных горных дорог, их внедорожник достиг Массива 100 000 гор.

На ночь они остановились в маленькой горной деревушке, где из печных труб домов поднимались клубы дыма.

Ли Чжэньвэй подошел к маленькому двору, с обвязанным бамбуком забором, и постучал в деревянную дверь.

Цзян Тянь огляделся вокруг. Во дворе были сооружены каменные замки, стояли деревянные человечки, мешки с песком, оружейные стойки и другие традиционные инструменты. Была даже искусственная гора, высотой с человека.

Через мгновение, дверь со скрипом отворилась.

Красивая высокая девушка, с первоклассной внешностью и фигурой, выбежавшая из дома и активно жестикулирующая, натолкнулась на Ли Чжэньвэя и чуть не сбила его с ног. Она подняла брови и выругалась: «Старик, тебе жить надоело?! Смотри, куда идешь!»

"Проклятая девчонка, тебя что, родители не учили правилам поведения?"

Но та лишь сунула ноги в удобные тапочки и пошла дальше.

Ли Чжэньвэй сразу же рассердился и начал вести себя как мастер боевых искусств, сжав кулаки за спиной.

Внезапно, из той же двери, медленно вышла женщина в синем комбинезоне, с бамбуковой корзинкой на талии. Она холодно улыбнулаась и сказала, мрачным голосом:

«О, неужели это Учитель Ли Чжэньвэй? Разве не лучше было бы остаться в Фошане? Вы пришли сюда, чтобы поднять шум?»

Увидев ее, на лице Ли Чжэньвэя появился страх, и он застенчиво улыбнулся: «О, Блю Эльдер Пяти Ядов? Мои извинения!»

«Гм!» - будьте осторожны, это провинция Мяо Цзян, а не Лин Нань.

Лицо старейшины Блю было наполнено презрением. Она присвистнула и прошла мимо Ли Чжэньвэя. В этот момент, из бамбуковой корзины на ее талии, как стрела, прямо в сторону Ли Чжэньвэя вырвалась зеленая тень.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 39**

Глава 39. Рука, поднимаящая гору

"Ааах!" - Ли Чжэньвэй вскрикнул и протянул руку, чтобы схватить существо, но, на самом деле, схватил лишь пустой воздух.

Зеленая тень приземлилась на его шею. Это была зеленая бамбуковая гадюка, которая была такой же длинной, как пара палочек для еды.

Ли Чжэньвэй был потрясен, и все его тело дрожало. Он пытался схватить змею за шею, обеими руками, но, тем не менее, гадюка была настолько проворна, что так и ускользала от него, извиваясь по его плечам, голове, рукам, груди и спине.

Зная, что это существо опасно и ядовито, лицо Ли Чжэньвэя побледнело, и он по-прежнему пытался схватить её. К сожалению, эта маленькая змея была в десять раз быстрее, заставляя его каждый раз хватать руками воздух.

«Хе-хе, маленькая зеленая змея старейшины Блю, ты такая молодец! Замечательно!» - красивая девушка игриво смотрела на Ли Чжэньвэя, хлопая в ладоши и подбадривая гадюку.

Внезапно, из дома, опираясь на трость, выбежал хромой старик и яростно прокричал: «Старейшина Блю, как ты смеешь причинять вред моему брату?! Даже не думай об этом!»

"Шшш – Маленькая Блю, вернись!" - Старейшина Блу издала резкий свист, и маленькая змея поспешила вернуться в ее бамбуковую корзинку.

Она посмотрел на Ли Чжэньвэя с презрением, а затем, улыбнулась хромому старику: «Гроза Призраков, я лишь шучу с Мастером Чжэньвэем!»

Ли Чжэньвэй лежал на земле и кувыркался. Он все еще злился и ругался:

«Если она осмелится тягаться со мной в боевых искусствах, я забью ее до смерти! Эта женщина – не человек!»

Хромой старик немедленно поднял Ли Чжэньвэя и прошептал:

«Забудь об этом, брат Вэй. Мы не можем себе позволить обидеть эту девушку. Это Го Лили из Наньяна!»

«Чтоо? Семья Го из Наньяна?» - услышав эти слова, Ли Чжэньвэй внезапно сжался в страхе.

Семья Го из Наньяна (Сингапур) доминировала в списке мировых магнатов. Это был старейший род, и занимались они морскими перевозками, гостиницами, финансами и многими другими областями, и имели активы в сотни миллиардов долларов.

Когда семья Го достигла своего пика, она несколько раз входила в первую десятку Мирового списка богатейших китайцев. Даже с появлением Интернета и множества новых богатых людей, семья Го все еще занимала 20-30е места.

Когда китайские лидеры совершали государственные визиты в Сингапур, они обязательно оставались в усадьбе семьи Го. Политическое влияние семьи Го было очевидно.

Ли Чжэньвэй, возможно, все еще имел некоторый престиж в Лин Нане, но как он мог позволить себе обидеть такую богатую семью?

«Семья Го из Наньяна! Неудивительно, что даже старейшина Секты Пяти Ядов стала их покровителем. Вот, почему они ищут холодный кристалл - они также совершенствуются…» - глаза Цзян Тяня вспыхнули, и эта мысль заставила его нахмуриться.

Семья Го из Наньяна была известна во всем китайском мире. Даже премьер-министр Сингапура считался с ними.

Цзян Тянь внезапно вспомнил, что в прошлой жизни, как раз в этом году, старик семьи Го скончался от тяжелой болезни.

"Это на самом деле семья Го из Наньяна!"

Ли Чжэньвэй умоляюще смотрел на Цзян Тяня, надеясь, что тот сможет спасти его и помочь ему отомстить.

Тем не менее, Цзян Тянь закрыл глаза и вообще не собирался драться со Старейшиной Блю.

Видя, что Цзян Тянь и Ли Чжэньвэй решили не связываться, на лице красивой девушки появилось выражение презрения. Она посмотрела на хромого старца и сказала: «Гроза Призраков, подумай хорошенько. Если ты, все-таки, откажешься, я найму кого-нибудь еще!» - с этими словами, она взяла старейшину Блю, и они удалились.

"Гроза Призраков, по какому пути они просили провести их?" - удивленно спросил Ли Чжэньвэй.

«Недавно, она остановилась в деревне и снова и снова приходит просить меня отвести ее в Долину Белых Обезьян!» - старик беспомощно покачал головой.

«Может, она хочет использовать холодный кристалл для лечения старика из семьи Го?» - У Цзян Тяня внезапно вспыхнуло понимание в сердце.

«Мастер Цзян, давайте поговорим внутри…» - Ли Чжэньвэй слегка поклонился и указал на вход в дом.

«Хорошо!» - Цзян Тянь кивнул, и они оба вошли в низкий соломенный коттедж. Они сели за стол и Гроза Призраков подал им две чашки чая, а затем, спросил: «Брат Вэй, почему ты пришел ко мне? Ты же практиковал мастерство на Буддийской горе, зарабатывал столько денег и так весело проводил время с секретарем города?»

«Честно говоря, мы также пришли сюда за Камнем Бога Жизни. Мы хотим отправиться в Долину Белых Обезьян!» - Сказал Ли Чжэньвэй.

«А?» - Гроза Призраков побледнел от испуга и сказал, с тревогой: «Вы с ума сошли?? Вы, вообще, знаете, насколько страшна эта белая обезьяна? Ты забыл, как она покалечила мою ногу?»

«Гроза Призраков, не волнуйся! С мастером Цзяном мы точно вернемся домой с трофеями!» - успокаивал его Ли Чжэньвэй.

"Бред какой то!" - когда Гроза Призраков услышал это, он хлопнул по столу и закричал: «В тот раз, когда я отправился к Белой Обезьяне, я также обладал внутренней силой! Однако, белая обезьяна сломала мне ногу, как будто я был цыпленком, и отбросила меня на расстояние в десять метров! Даже сейчас моя нога по-прежнему искалечена, и сколько бы гениальных врачей я ни повидал, все они бессильны!»

Затем, он указал на Цзян Тяня и усмехнулся: «Сколько лет этому мальчишке, и какой у него уровень совершенствования?! Не собирается ли он совершить самоубийство в долине Белой Обезьяны? Не совершайте ошибку! Возвращайтесь домой!»

«Ха-ха…» - Цзян Тянь усмехнулся и, неожиданно, направился к склону искусственной горы во дворе.

Поддельная гора была настолько широкой, что одному человеку было трудно ее обнять, а сделана она была из камня Тай Ху и весила тысячу фунтов.

Цзян Тянь обернулся и удовлетворенно кивнул им.

Внезапно, он протянул руку. Его пять пальцев, как острые демонические когти, врезались в горную породу.

«Ой!» - Гроза Призраков был потрясен и, в шоке, вскочил со стула.

В следующее мгновение, Глубокий Дух Ци, вокруг тела Цзяна Тяня, вздрогнул, и он, играючи, поднял фальшивую гору. Лицо же его не изменилось ни в малейшей степени. Его глаза все еще были прозрачными и чистыми, и он излучал ауру, от которой у его собеседников перехватило дыхание.

"Он…!» - Гроза Призраков глубоко вздохнул, и выражение его лица изменилось - он широко открыл глаза, как будто увидел небесное существо.

Эта фальшивая гора весила тонну! Ее не смог бы поднять даже бульдозер! В то время, как Цзян Тянь поднял ее так легко!

Даже если он сам и был, когда-то, на пике внутренней силы, то даже тогда он мог поднять разве что каменный замок, весом в сотню фунтов.

Донн!

Цзян Тянь сделал шаг вперед, и зеленая каменная гора начала дрожать, и по ней пошла трещина, размером в дюйм.

Доннн!

Цзян Тянь сделал еще один шаг вперед и обернулся.

Он поднял руку.

Искусственная гора, в его руке, выглядела так, будто была сделана из пенопласта. Он выбросил ее за ограду, и она разбилась о землю, сотрясая пространство вокруг и подняв тучу пыли.

Цзян Тянь хлопнул в ладоши, вернулся в гостиную и сел. Он улыбнулся и сказал:

«Старина, не волнуйтесь. Я здесь, и я уверен в успехе! Даже если мы не сможем убить эту белую обезьяну, разве мы не сможем сбежать?"

«Одной рукой вы подняли гору! Совершенствование Учителя Цзяна действительно заслуживает уважения со стороны этого старика!» - Гроза Призраков выразил свое глубокое почтение. Он сжал ладони и поклонился до земли, используя самый уважительный тон в своей жизни: «Перед мастером Цзяном, я даже не могу осмелиться назвать себя старцем. Вы можете просто называть меня Старым Дьяволом!».

"Ну что, старый брат, тебе полегчало за нас?" - Ли Чжэньвэй засмеялся - «Мастер Цзян является настоящим Гроссмейстером на стадии совершенства! Он способен сгущать Ци в оружие и может летать и ранить людей на расстоянии в сотни метров! Как он может испугаться простого длинношерстного зверя?»

«Гроссмейстер на стадии совершенства?! Как это возможно?»

Первоначально, он думал, что Цзян Тянь обладает врожденной божественной силой, но он никак не ожидал, что тот действительно достиг стадии совершенства!

Он должен был слышать о нем, ведь Гроссмейстер Стадии Совершенства, должно быть, был мощной силой, отвечающей за регион.

Глава Призраков также был признанным мастером боевых искусств, но он никогда не слышал о ком-то, по имени Цзян Тянь.

Кроме того, путь военного культивирования походил на лодку, дрейфующую в воде. Это был трудный и опасный путь. Даже те, кто обладает исключительным талантом, вряд ли смогут достичь внутренней силы в возрасте тридцати лет, не говоря уже о стадии совершенства!

"Вот старый дурак! Я видел это своими глазами! Как я могу лгать тебе?!" - Ли Чжэньвэй сердито посмотрел на него, смеясь: «Хватит, поторопись и приготовь еду. Мы отправимся завтра утром!»

«Так как мастер Цзян обладает такой силой, естественно, есть вероятность, что он может побороть белую обезьяну, но…» - Гроза Призраков выглядел обеспокоенным.

«Не стесняйтесь говорить» - тепло сказал Цзян Тянь.

«Эта семья Го из Наньяна, снова и снова приходила ко мне, чтобы попросить меня отвести их. Если мы пойдем завтра, я боюсь, что они последуют за нами! Более того, они полны решимости получить Камень Бога Жизни. Боюсь, что они будут за него сражаться!»

«Хе-хе, какая шутка! Как они могут конкурировать с Мастером Цзяном? Если бы они посмели, это был бы их путь к самоубийству!» - Ли Чжэньвэй даже не соизволил взглянуть на него и лукаво засмеялся: «Если ты хочешь, чтобы я это сказал, прими оплату и согласись помочь им проложить путь. Но предупреди их заранее, что мы пойдем вместе, иначе, я с тобой не разговариваю!»

"Хорошо, я пойду и обсужу это с ними!"

Гроза Призраков нахмурился и на мгновение задумался. Затем, он кивнул головой и вышел искать членов семьи Го. Вскоре, он вернулся и сказал: «Брат Вэй, ты правильно догадался - они согласились!»

«Хорошо, тогда, давай уже поедим, наконец! Завтра рано утром мы выдвигаемся!» - Ли Чжэньвэй очень проголодался и не мог больше терпеть.

«Хорошо, хорошо, хорошо! Вы, ребята, пейте чай, а я буду готовить. У меня есть лучшее вяленое мясо, курица и самодельное вино. Хотя это простая еда, но она натуральная и безвредная!» - Гроза Призраков, хромая, пошел к плите.

"Не волнуйтесь!" - видя, что этот старик действительно был щедр и добр, Цзян Тянь сразу же проявил к нему симпатию и сказал: «Позвольте мне вылечить вашу ногу!»

"Чтоо? Мастер Цзян идет по Пути Медицины?» - Гроза Призраков был так удивлен, что не осмеливался в это поверить.

Медицина, древние техники и древние боевые искусства были тремя самыми сложными вещами в современном мире совершенствования. Многие люди были квалифицированы только в одной области, а мастера, сочетающие в себе все эти таланты, существовали лишь в легендах.

«Смотря, что ты подразумеваешь под «путем медицины»?» - сразу ответил ему Ли Чжэньвэй и, с выражением полного уважения, добавил: «Медицинские навыки Мастера Цзяна уже достигли вершины! Некоторое время назад я получил тяжелую травму, и именно мастер Цзян помог мне восстановить мои кости. Он лечил меня традиционной китайской медициной и полностью исцелил меня за пять дней!»

«Хорошо, хорошо, хорошо. Тогда, мастер Цзян, пожалуйста, прошу вас, взгляните!» - Гроза Призраков немедленно уселся на стул перед Цзян Тянем и закатал штанину.

Мышцы атрофировались, жизнь исчезла, меридианы и акупунктуры были заблокированы, кровоток не был гладким, а нервы были совершенно немыми.

Более того, содержащийся в нем огненный яд заставил ткани потерять способность к регенерации при высокой температуре. Неудивительно, что ни один врач не смог ему помочь.

Но для Цзян Тяня такая задача не составляла труда!

Он достал из сумки несколько серебряных иголок и щёлкнул пальцами.

Кш! Кш! Кш!

Иголки разлетелись по ноге серебряными лучинками и попали в точки различных меридианов в икрах старика.

После этого, Цзян Тянь снова вынул серебряные иглы, осторожно касаясь их.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 40**

Глава 40. И кто здесь пушечное мясо?

«Как странно, я действительно чувствую жжение, как будто горит огонь!» - глаза Грозы Призраков были широко открыты, а его лицо было наполнено шоком и он не решался поверить в то, что чувствовал.

На протяжении многих лет, он посещал многих известных врачей и использовал всевозможные методы лечения, но его поврежденная нога была полностью парализована. Но теперь, с помощью легких прикосновений Цзян Тяня, он действительно мог чувствовать ее.

Кроме того, его ноги стали намного более расслабленными. Горячий поток воздуха смывал напряжение в точках меридиан, питая его мышцы и кости.

Да, при воздействии Истинной Сущности Цзян Тяня, сломанные кости восстанавливаются, меридианы открываются, и кровь разгоняется!

"Давайте попробуем сделать два шага!" - Цзян Тяню понадобилось всего пятнадцать минут, чтобы закончить процедуру иглоукалывания.

"Хорошо, я попробую!" - Гроза Призраков отбросил свой костыль и, после небольшого усилия, твердо встал на ноги.

Его лицо озарилось, и он глубоко вздохнул. Затем, он поднял поврежденную ногу и сделал шаг вперед.

«Невероятно!» - Гроза Призраков и Ли Чжэньвэй были в шоке.

Первый шаг старика был еще немного нерешительным и тяжелым, однако, с каждым следующим шагом его движения становились все более плавными и естественными. В конце концов, он смог двигаться так же проворно, как и до травмы!

"Ну что, Гроза Призраков, ты можешь попробовать разбить тот каменный замок!" – поощрил его Цзянь Тянь, с улыбкой.

Старик остановился перед каменным замком, поднял его и бросил, со всей силы. Каменный замок, весивший несколько десятков килограммов, с грохотом вылетел за пределы участка и упал на дорогу.

"О боже, да я действительно хорош!" - Лицо Грозы Призраков было наполнено шоком, он был вне себя от счастья и кричал в небо хвальбы, а по его лицу текли слезы.

Его репутация "призрачной ноги" была известна во всем мире. Он был настоящим учеником Тан Ду, и в ногах была его сила.

Однако, десять лет назад, когда он искал Камень Бога Жизни в Долине Белых Обезьян, его правая нога были сломана, и он так и не смог восстановиться.

С тех пор, он впал в уныние, скрылся в горах и не хотел слышать о том, что происходит в мире боевых искусств, чтобы не травмировать свое сердце.

Но теперь, Цзян Тянь действительно исцелил его поврежденную ногу, и даже его совершенствование восстановилось! Как он мог не ликовать?

«Поздравляю, старый брат-призрак. Сегодня – день твоего полного исцеления! В будущем, ты обязательно вернешь свое божественное мастерство и потрясешь мир!» - Ли Чжэньвэй, все еще пребывая в шоке, радостно сжал ладони друга, в поздравлении.

Гроза Призраков же встал на колени перед Цзян Тянем, вопя: «Мастер Цзян, вы - мой новый отец!» - он поклонился так низко, как-будто целовал землю.

"Это просто маленький подарок, не нужно быть вежливым!" - Цзян Тянь улыбнулся и помог ему подняться.

Он только использовал немного Истинной Сущности, но это даже не могло сравниться с энергией, которую он потратил на лечение Чжао Сюэ Цин.

Той ночью Гроза Призраков выделил Цзян Тяню лучшую комнату в доме.

В массиве 100 000 гор лес был густой, и в нем было много нехорошего кислорода. Цзян Тянь не спал всю ночь и медитировал, чтобы впитать как можно больше духовной энергии неба и земли.

Хаотическое Искусство Творения было высшей техникой совершенствования. Оно могло даже поглотить вредные испарения в воздухе и преобразовать их в истинную сущность.

Одним вздохом он мог поглотить энергию солнца, луны, звезд, неба и земли.

На следующее утро, небо на востоке побелело. Масса фиолетовой Ци текла с восточной стороны.

Цзян Тянь открыл глаза.

«Хафф!» - Цзян Тянь выплюнул сгусток нечистой Ци, чувствуя, что его Истинная Сущность стала более устойчивой и собранной. Он с облегчением вздохнул:

«Как я и ожидал, скорость совершенствования в месте с переполненной Духовной Ци значительно возросла, и если я настрою концентрацию духовности, то смогу задержать ее в путешествии на тысячи миль в день!»

Что касается духовной концентрации из холодного кристалла, то в этом отношении ожидания Цзян Тяня были еще выше.

После ночи совершенствования на хребте 100 000 гор, он уже достиг огромного прогресса. Если бы он смог сконцентрировать духовный массив, эффект был бы еще сильнее!

"Мастер Цзян!" - Ли Чжэньвэй окрикнул его снаружи.

"Он здесь!" - Цзян Тянь умылся и вышел за дверь.

Ли Чжэньвэй и Гроза Призраков были уже готовы.

Оба они были одеты в кроссовки и трико, а также, в плотную и смазанную скипидаром одежду. В их сумках находились сухие пайки, рюкзаки со спальниками, два мачете, веревки и прочее снаряжение.

"Мастер Цзян, прошу к столу!" – Гроза Призраков подал завтрак, состоящий из рисовой каши и кунжутных лепешек с мясом.

Поспешно поев, они вышли за ворота.

Два джипа уже ждали. Более десяти здоровенных мужчин и старейшина Блю окружали Го Лили, стоявшую рядом с одним из джипов.

Все эти большие люди были одеты в камуфляжную боевую форму, бронежилеты, стальные шлемы и очки ночного видения. Из снаряжения у них было заряженное оружие и боевые кинжалы, привязанные к их ногам. Они выглядели величественными и полными убийственных намерений.

«Старейшина Блю, в этот раз вам было непросто!» - Го Лили была чрезвычайно почтительна к Старейшине Блю, как будто та была божеством.

«Мисс Го слишком вежлива!» - Старейшина Блю махнула рукой.

Увидев подошедшего Цзян Тяня, Го Лили с презрением рассмеялась: «Я не думала, что вы, ребята, тоже захотите поехать в Долину Белых Обезьян! Вы хотите умереть?»

Кожа Го Лили была светлой, ее звездные глаза - ясными, а ее красные губы были похожи на бушующее пламя. Она была одета в альпинистскую одежду, идеально подчеркивающую ее высокую и стройную фигуру. Ее обтянутые изгибы выглядели чрезвычайно соблазнительно. Но, по мнению Цзян Тяня, даже красота Го Лили никак не могла сравниться с его Чжао Сюэ Цин.

Он проигнорировал ее комментарии и сел во внедорожник.

"Какой высокомерный мальчишка! Ты не веришь, что я тебя побью?" – гневно выкрикнул один из мускулистых мужчин с отвратительным выражением лица.

Это был Вэнь Фэй – бывший доблестный спецназовец Китая.

После ухода на пенсию, он был нанят семьей Го, вместе с пятью его товарищами, в качестве их личной охраны.

В этой экспедиции в Долину Белых Обезьян, он был ответственным за операцию. Он отвечал за убийство демонов и добычу Камня Жизни Бога. Назначенная награда составляла два миллиона юаней.

Он был весьма гордой и высокомерной личностью, и потому, увидев безразличное отношение Цзян Тяня, он сразу же пришел в ярость.

«Забудь об этом, ведь они просто пушечное мясо!» - усмехнулась Го Лили.

"Пушечное мясо?" - Цзян Тянь презрительно скользнул взглядом в окно и засмеялся: «Боюсь, ребята, что вы даже не доберетесь до волоска на теле зверя-демона, не говоря уже о том, чтобы убить его! Вместо этого, вы сами станете его десертом!»

Он покачал головой. Как эти люди могли знать, какими ужасными были демонические звери?

"Брат, ты это ясно видел?! Пеняй на себя!" – Вэнь Фэй снял с предохранителя тяжелый пулемет и усмехнулся: «Мы вооружены тяжелой огневой силой - пулеметами и снайперскими винтовками. Что это за зверь-демон? Даже если придет Супермен, я его забью до смерти!»

"Хе-хе, ты хочешь поранить зверя-демона вот этими игрушечными пулялками? Нет, пожалуйста, если вы хотите войти в долину, я не остановлю вас» - Цзян Тянь махнул рукой.

Ли Чжэньвэй завел машину, высокомерно оставив Вэнь Фэя и других в хвосте:

"Хорошо, оставайтесь в заднице. Поехали!"

Го Лили приказала своим людям немедленно рассаживаться по машинам, и остальные внедорожники пустились догонять их.

Дорога была крутой и неровной, и время от времени машина подпрыгивала в воздух, отчего находившихся внутри людей потряхивало.

На одной стороне горной тропы был неизмеримо глубокий обрыв. Облака и туман задерживались вокруг него, и если бы кто-то сорвался вниз, он бы немедленно разбился вдребезги.

По другую сторону от них был утес. Время от времени, каменные глыбы, размером с баскетбольный мяч, скатывались вниз, создавая еще одну опасность. Иногда, горная дорога сильно сужалась, поэтому, им приходилось замедляться и осторожно ползти, цепляя боком машины гору. Го Лили была еще молодой мисс и, конечно, никогда раньше не оказывалась в подобной опасной ситуации! Она была так напугана, что ее лицо побледнело, а на лбу выступил холодный пот.

«На этот раз, мы обязательно должны найти холодный кристалл! Врачи сказали, что он не сможет продержаться и года. Только холодный кристалл может спасти его!» - произнесла она. А про себя подумала:

«Хммм, если я смогу получить холодный кристалл и спасти дедушку, мой статус в семье также повысится. Даже если я родилась женщиной, я все равно смогу управлять несколькими крупными компаниями и гордиться собой!»

Внезапно, внедорожник Цзян Тяня впереди остановился, и все вышли из своих автомобилей, чтобы посмотреть, что случилось.

На дороге перед ними лежал валун весом в несколько сотен килограммов. Несколько мгновений назад с горной вершины сошел камнепад, и его последствия преградили им путь.

"Мастер, огромный валун заблокировал нам путь!" - доложил Цзян Тяню Ли Чжэньвэй.

"Что, дедушка, тяжело? Ну, если ваш внучек не в состоянии справиться с этим камушком, позвольте мне!" - Вэнь Фэй сделал несколько шагов вперед, глубоко вздохнул и закричал, а затем, изо всей силы пнул камень.

БУМ!

Огромный камень взлетел в воздух, как футбольный мяч, и, пролетев три метра, грохнулся со скалы.

"Брат Фэй, молодец!" - Го Лили хлопнула в ладоши и взбодрилась, самодовольно поглядывая на Цзян Тянь и остальных.

Однако, выражения лиц Цзян Тяня и его спутников не изменились. Они оставались спокойными и тихими, как древний колодец, а Цзян Тянь даже задремал.

Не видя шока и страха, которых она ожидала, Го Лили была полна разочарования и лишь холодно фыркнула: «Хватит притворяться, я посмотрю, как долго ты сможешь продолжать в том же духе!»

«Это действительно забавно! Мастер Цзян может даже играть в волейбол валуном весом в десять тысяч килограммов! Какое ему дело до этого маленького камушка?» - саркастически ответил Ли Чжэньвэй.

В его глазах, Цзян Тянь был высшим существом! Как он мог позволить таким людям, как Го Лили, осквернять его?

"Ха-ха-ха! Десять тысяч килограммов? Ты спятил, старик?" - Вэнь Фэй не поверил ему и рассмеялся: «Я, находясь уже на вершине Железного тела, и то могу осилить только камень в несколько сотен килограммов. Какое у него совершенствование? Может быть, он мастер боевых искусств? Ха-ха-ха! Пустое хвастовство!»

"Забудь об этом. Они не стоят твоего внимания. Поехали!" - Цзян Тянь махнул рукой, останавливая Ли Чжэньвэя от дальнейших попыток спора.

Они снова отправились в путь. Неожиданно быстро наступила ночь.

Все разбили лагерь на открытом склоне холма. Они отдыхали и набирались энергией для завтрашнего продолжения экспедиции.

Ли Чжэньвэй срубил ветки, положил их в непромокаемую подушку, накрылся одеялом и вытащил сухие пайки.

"Вэнь Фэй, пора похулиганить!" - Го Лили ехидно посмотрела на Вэнь Фэя, и тот сразу понял, о чем она.

На его лице мелькнула насмешка, и он подошел к Цзян Тяню и остальным, снял штаны и начал мочиться на их сухое постельное белье.

"Что ты делаешь? Ты на проблемы нарываешься, верно?» - Когда Гроза Призраков увидел это, он взревел от бешенства.

«Хе-хе, ой, я не видел, здесь темно…» - Вэнь Фэй улыбнулся, но не собирался извиняться. Он продолжал и дальше мочиться на их сухие пайки и постельные принадлежности.

«Да кем ты себя возомнил? Даже если бы твой хозяин был здесь, он не посмел бы быть опрометчивым со мной!» - Ли Чжэньвэй был в ярости. Он закатал рукава и собрался атаковать.

"Забудь об этом, давай двигаться вместе. Не начинай больше спорить!" - Цзян Тянь махнул рукой и остановил Ли Чжэньвэя.

Конечно, эти Вэнь Фэй и Старейшина Блю были для Цзянь Тяня просто муравьями, которых он легко мог раздавить.

Однако, Цзян Тянь был здесь для того, чтобы получить холодный кристалл, и спорить с ними было бессмысленно.

Вен Фэй вернулся к Го Лили с лицом, полным насмешки. Он покачал головой и сказал: «Мисс Го, я боюсь, что у этого ребенка нет совершенствования вообще. Если бы он был экспертом, как бы он смог вынести такое унижение?»

"Да, он просто слабак!" - Го Лили убедилась, что они для них - не проблема, и пренебрежительно сказала, с лицом, полным презрения:

«От них не нужно избавляться. Даже если мы получим Камень Бога Жизни, они не посмеют отобрать его!»

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 41**

Глава 41. Изучение долины белых обезьян.

В этот момент, из леса донеслись три мощных выстрела, заставляя людей схватить оружие.

Вскоре, из джунглей выпрыгнул парень в камуфляже, со снайперской винтовкой Баррингтон.

Он бросил на землю трех больших толстых кроликов и сказал, с улыбкой: «Мисс, этих трех горных кроликов я собираюсь принести в жертву вашему голоду!»

"Соколиный глаз, так это ты шумишь! Три выстрела - три кролика! Не пропущено ни пули! В 100 шагов, да сквозь деревья!" - Вэнь Фэй, смеясь, похвалил навыки своего подчиненного.

Снайпер Соколиный Глаз, который провел несколько антитеррористических операций обезглавливания, еще ни разу не подводил их. Он был хорошо известным военным снайпером.

"Что там заяц? Я смогу убить даже мастера боевых искусств!" – хвалился Ястребиный глаз.

Другой стрелок - Горная пушка, подобрал зайца и освежевал его. Затем, он пронзил его веткой с дерева. К этому времени, Вэнь Фэй уже разжег костер и они начали зажаривать добычу.

Сдобренный солью и перцем и смазанный маслом, соблазнительный запах кролика вскоре разнесся по округе.

«Мясо кролика не плохое, очень ароматное и придающее сил! Мисс Го, попробуйте!» - члены команды глодали большие куски мяса и пили вино, хвастаясь своими героическими делами. Они были крайне довольны.

Го Лили даже зажгла керосиновую плиту, чтобы сварить кофе. Она села и начала с удовольствием вкушать горячий напиток, похожая на буржуазную леди.

«Эти ублюдки действительно умеют веселиться!» - Ли Чжэньвэй был так зол, что исходил желчью. Все их порции были грязными и он проголодался до такой степени, что его живот почти прилип к спине, а желудок подавал громкое рычание.

После того, как Вэнь Фэй и другие закончили есть, остался один дикий кролик. Однако, они не отдали его Цзян Тяню и его спутникам, а бросили прямо в долину.

После обеда все начали готовиться ко сну. Вэнь Фэй и другие военные имели опыт выживания в дикой природе. Они зажгли костры и установили палатки, по одному на каждого человека. Было тепло и уютно. Несколько человек, по очереди, отдыхали, в то время как другие стояли на страже, с оружием в руках, чтобы охранять лагерь от диких кабанов, которые могли выбежать из леса

«Старик Чженвэй, Гроза Призраков, вы, ребята, идите отдыхать в машину. На улице слишком холодно!» - Цзян Тянь внезапно открыл глаза и сказал, с улыбкой.

…….

Их постельное белье было мокрым, вонючим и бесполезным.

Здесь была очень большая высота, и температура была очень низкой. Горный ветер свистел, с листьев капало, и было очень сыро. Никому не могла понравиться такая обстановка.

«Это не дело, Мастер Цзян, иди отдыхай в машину, а мы будем охранять снаружи!» - для обоих старцев Цзян Тянь был подобен божеству, и они не позволили бы ему замерзнуть снаружи.

"Я в порядке!» - Цзян Тянь достал две таблетки и раздал им: «Это поможет вам противостоять холоду!»

После того, как они вдвоем проглотили пилюли, они сразу почувствовали, что аура в их телах стала наполненной и горячей. Кроме того, к их удивлению, голод совершенно исчез. Затем, они пошли в машину, чтобы отдохнуть.

На следующее утро, когда небо только начинало светлеть, Го Лили проснулась и была сильно шокирована, увидев Цзяна Тянь, сидящего на известняке:

"Хм, этот вонючий парень должен был замерзнуть до смерти!"

Цзян Тянь сидел, скрестив ноги, обдуваемый холодным ветром, с закрытыми и неподвижными глазами, как скульптура.

Го Лили подошла ближе и, увидев нефритовое лицо, прямой нос, длинные ресницы и длинные черные волосы Цзяна Тяня, развевающиеся на ветру, пробурчала:

«А я и не заметила, поначалу, что этот мальчик довольно красив…»

"Мисс Го, есть что-нибудь?" - Цзян Тянь внезапно открыл глаза и равнодушно спросил.

"Я думала, что ты заснул! Ты напугал меня!" - Го Лили схватилась за сердце и, в шоке, отступила на несколько шагов назад.

«О…» - Цзян Тянь снова закрыл глаза.

Го Лили удивленно щелкнула языком.

Этот мальчишка что, сидел снаружи всю ночь и не умер от холода? Может быть, он действительно немного совершенствуется?

После некоторого отдыха они снова отправились в путь. К полудню, они достигли конца горной дороги и им оставалось только оставить свои экипажи и войти в Долину Белых Обезьян пешком.

Вода продолжала капать с деревьев, которые покрывали небо над ними. Вокруг переплетались витые лозы, толщиной с руку, и лес застилал белый туман. Видимость была очень низкой. Странный запах гниющих веток и листьев пронизывал воздух.

Они шли по перегнившей и глиняной лесной почве. Если кто-то наступал на лужу, вода моментально становилась мутной.

Кусты были густо сплетены, и повсюду росли шипы, отчего им было еще труднее двигаться вперед.

Цзян Тянь и другие мужчины все еще были в порядке - все были одеты в одежду, покрытую сосновым маслом, и шипы вообще не могли проникнуть сквозь них.

Но у Го Лили были проблемы - походная форма несколько раз рвалась шипами, оставляя след крови на ее белоснежной коже.

"Старый ублюдок, куда ты нас ведешь? Посмотри, как наша молодая мисс поранилась!" – раздраженно крикнул Вэнь Фэй.

«Это единственный путь. Другого пути нет. Если ты боишься неприятностей, возвращайся!» - Гроза Призраков был крайне недоволен ими и не мог скрывать этого. Эти жалкие людишки действительно не уважали Мастера Цзяна!

"Что ты несешь? Мы заплатили тебе!"

Их пушки дымились, а лица были полны ярости.

"Хе-хе, это совсем не сложно. Я расчищу дорогу!" - Старейшина Блю достала из кармана два куска желтой бумаги.

На них были нарисованы линии рун с кровью и киноварью, что выглядело очень страшно.

"10 000 Проклятие Ли, собери все свои силы в талисман!" - Старейшина Блю сложила пальцы в определенной технике и произнесла заклинание. Немного потренировавшись, она указал на бумагу: «Руби!»

Двое бумажных человечков, вооруженных бумажными саблями, выбежали и стали рубить джунгли изо всех сил.

Кш! Кш! Кш! - зазвучали режущие звуки, когда лозы и шипы падали на землю. Двое бумажных человечков, фактически, проложили им дорогу.

Все были ошеломлены. «Старейшина Блю, что это за метод? Это слишком удивительно!»

«Бумажные человечки прокладывающие путь - это не научный метод!» - ответила она.

Все остальные тревожно вскрикнули, не в силах поверить в увиденное.

После того, как Го Лили пришла в себя от шока, она сжала ладони и поклонилась Старейшине Блю, с уважением сказав: «Старейшина Блю - действительно божество! Я искренне уважаю вас. На этот раз, с помощью Старейшины Блю, мы определенно добьемся успеха!"

"Хехе, просто маленькая хитрость, не стоит внимания!"

…….

Старейшина Блю гордо махнула руками, а затем, с презрением посмотрела на Цзян Тяня и ядовито сказала: «Эй, слабаки, мы уйдем первыми, а вы, ребята, лучше не отставайте!»

«О, это серьезно. Видимо, это еще одна сила, которую мы не можем обидеть» - нахмурившись,сказал Ли Чжэнвей.

"Нет. Она просто вступает в Дао!" - Цзян Тянь покачал головой и сказал: «Она не притягивала энергию неба и земли, но использовала кровавое проклятие!»

"Техника проклятия крови? Что это?" – Ли Чжэнвей и Гроза Призраков удивленно спросили.

«Это секретная техника. Кровавая сущность живого человека нарисована в виде талисмана на бумажном человечке, и бумажный человечек и живой человек образуют кровную связь!» - пояснил Цзян Тянь и с отвращением добавил: «После того, как он это сделает, бумажный человечек заимствует силу жизни, а живой, вероятно, умрет от истощения!»

«Мастер Цзян, вы еще и понимаете путь магии?»

"Вы опытны в такого рода заклинаниях крови?"

Услышав объяснения Цзян Тяня, Ли Чжэньвэй и Гроза Призраков были настолько шокированы, что не могли в это поверить.

«Хе-хе, да что там? Это всего лишь метод атаки заклинанием!» - Цзян Тянь с презрением покачал головой.

Этот вид техники проклятия крови не был разрешен в мире совершенствования. Это было слишком коварно, злобно и грубо. Это было абсолютно несопоставимо со способностью Цзянь Тяня контролировать силу неба и земли.

В три часа дня, все внезапно почувствовали волны холодного воздуха.

Был уже май, и солнце было высоко в небе, и они находились в субтропических джунглях. Однако, все почувствовали, как по позвоночнику пробегает холод, как будто они попали в ледник. Их тела неистово дрожали.

"Долина белых обезьян прямо впереди!" - На лице Грозы Призраков появилось выражение страха, и голос его задрожал.

"Мы почти на месте. Всем работать усерднее!" - Го Лили выглядела взволнованной.

Все ускорили шаг, перебрались через горный хребет и увидели местность внизу.

Вся долина была покрыта льдом, а вокруг падал снег. Как будто они попали в другой, ледяной мир.

"Давайте сейчас же войдем в долину!" – решительным тоном произнес Вэнь Фэй и начал раздавать инструкции: «Горная пушка, Орлиный Глаз, оставайтесь со Старшей Мисс на горном хребте. Используйте снайперскую винтовку и ракетные пусковые установки Барретта, чтобы поддерживать атаку на расстоянии».

"Да, сэр!" - солдаты скооперировались вместе. Они были самыми элитными солдатами в команде.

"Нет, я хочу пойти туда с вами!" – у самой Го Лили, на этот счет, были другие планы.

Вэнь Фэй беспомощно кивнул и продолжил: «Ураган, используйте тяжелые пулеметы. Поддерживайте огневую мощь средней дальности!»

"Да, сэр!"

«Чжао Ян и остальные из вас следуют за мисс Го и собирают Камни Бога Жизни. Мне придется побеспокоить Старейшину Блю, чтобы он держала шеренгу!»

"Нет проблем!"

Все начали двигаться.

Вэнь Фэй посмотрел на Цзян Тяня и стариков и холодно рассмеялся: «Ребята, вы можете остаться здесь и отдохнуть!»

Цзян Тянь уставился на пещеру с самой тяжелой и холодной Ци, и через некоторое время сказал, со слабой улыбкой:

«Да, ребята, вы идите первыми, в качестве пушечного мяса!»

«Гм! Ну, если уж мы будем пушечным мясом, то вы даже пушечным мясом не сможете считаться!» - Вэнь Фэй стиснул зубы от ненависти.

Но в такой критический момент, он не мог заботиться о Цзян Тяне. Вместе с Го Лили, старейшиной Блю, Чжао Яном и другими они пошли по долине.

Все перестали говорить и вышли из укрытия. Пули были заряжены, когда они смотрели на дно долины.

«Мастер Цзян, вы уверены, что не хотите перебить их всех?» - лицо Ли Чжэньвэй было переполнено недовольством.

«С их способностями они не смогут получить ничего…» - Цзян Тянь, с презрением в глазах, лишь слегка покачал головой.

В это время Го Лили и остальные уже стояли в 100 метрах от входа в пещеру. С нервным выражением лица, она достала изящный пистолет.

«Если здесь и правда есть демонический зверь, он обязательно выйдет!» - Старейшина Блю достала из корзины горсть высушенной травы и осветила ее. Это была Трава Демонов, самая ценная сокровищница секты Пяти ядов. Любое ядовитое насекомое или демоническое животное не сможет устоять перед искушением этого запаха и выйдет на аромат.

«Старейшина Блю действительно глупа» - Цзян Тянь покачал головой и вздохнул.

Действия старейшины Блю, несомненно, могли привести к его собственному уничтожению, поскольку он не знал, насколько силен этот демонический зверь. Совершенствующиеся должны знать, как скрывать свои собственные принципы и избегать прямых конфликтов.

В конце концов, цель состояла в том, чтобы найти драгоценный камень, а не убить белую обезьяну.

«Что ты знаешь? Заткнись!» - Горная пушка направил пистолет на Цзян Тяня и величественно пригрозил ему.

Хорошо, перестань прицеливаться своим Огненным Жезлом! Смотри лучше, демонический зверь вот-вот выйдет!» - рассмеялся Цзян Тянь

Заревело! Загрохотало!

Из пещеры раздался приглушенный рев. Снег поднялся в метель. Лед треснул и захрустел.

«Все, эта белая обезьяна вот-вот выйдет. Приготовиться!» - Го Лили гордо улыбнулась, спустив предохранитель на пистолете, и направила дуло в темную дыру. Она чувствовала себя так, словно борется с монстрами в онлайн-игре RPG.

Внезапно, с грохотом, из пещеры вылетели огромные валуны, размером с жернов, и лед со снегом разлетелись во все стороны. Вход в пещеру взорвался и оттуда, как молния, вылетела Белая тень.

Самоуспокаивающая улыбка Го Лили еще не успела полностью расцвести, как она тут же замерзла и больше не могла ни смеяться, ни вообще двигаться.

Посреди ее испуганных зрачков появилась гигантская белая фигура.

Под покровом деревьев и камней, огромная тень была высотой более десяти метров, и видна была только половина ее тела.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 42**

Глава 42. Красноглазая белая обезьяна

Десять метров – сколько это? Это было так же высоко, как трех - четырехэтажный дом!

Стоя внизу и глядя вверх на четырехэтажное существо, ощущать себя можно лишь маленькой беспомощной букашкой.

И Го Лили, стоявшая, в этот момент, прямо под белой обезьяной, почувствовала свою ничтожность.

Да, она хотела стрелять, но не могла пошевелить и пальцем. Она хотела закричать, но не могла произнести ни звука.

Впрочем, так ощущала себя не только она. Все, кто видел эту сцену, были в ужасе. Все были ошеломлены и стояли там неподвижно. Только холодный пот ручьями тек по их спинам.

"Это …"

Увидев эти похожие на фонари глаза, испускающие ужасающий красный свет, Старейшина Блю затряслась от страха.

Все тело гигантской красноглазой обезьяны было покрыто длинным белым мехом. Ее выпуклые мышцы вздымались вверх и вниз, как маленькие горы, ее руки были такими же толстыми, как стволы деревьев, а кровавый рот был заполнен клыками, залитыми слюной.

Она была как невероятно страшный демонический бог!

Хотя Старейшина Блю была одной из трех лучших экспертов в секте Пяти ядов и привыкла к великим битвам, когда она увидела это существо, от ужаса ей стало трудно дышать а сердце почти выпрыгивало из горла.

«Стреляй!» - Вэнь Фэй отреагировал первым. Он нацелил М16 на красноглазую белую обезьяну и спустил курок до конца.

Бум! Бум! Бум!

Пламя изверглось из пулемета. Пули отскакивали от красноглазой белой обезьяны, нисколько ее не беспокоя.

Но!

Когда Вэнь Фэй закончил стрелять, она потрясла телом, и пули начали распадаться в обратную сторону.

Пули, на самом деле, не могли принести много вреда белой обезьяне, но и восторга она тоже не испытала.

Открыв пасть, красноглазая белая обезьяна издала яростный рев, который сотряс землю на пять километров вокруг, и долгое время отражался в великой долине.

"Убирайся с дороги! Снайперская винтовка и ракетная установка!" - кровь Вэнь Фэя кипела от шока. Он был напуган до смерти и побежал перезаряжать свой пулемет.

Красноглазая белая обезьяна выскочила и сделала большие шаги вперед. Под каждым ее шагом сотрясалась земля, проваливая снег и растрескивая лед.

В одно мгновение, она приблизилась к спине Вэнь Фэя. Взмахнув большой рукой, она схватила его.

"Отпусти меня!" - пейзаж перед глазами Вэнь Фэя начал плыть и дрожать. Небо и земля вращались, и он боролся за свою жизнь, как мог. Он закричал от боли, но его страх длился всего секунду.

В следующий момент, его засунули в кровавую пасть и разжевали на кусочки. Он был мертв.

«Ах! Вэнь Фэй!» - видя это, Го Лили, которая убегала, была так напугана, что ее душа почти покинула тело. Она чувствовала и страх, и душевную боль, и сожаления о жизни старшего друга.

"Мисс Го, следуйте за мной!" - Старейшина Блю уже была напугана до такой степени, что ее душа собиралась покинуть тело. Она надел талисман на ногу, чтобы усилить свою технику движения, еще больше увеличив скорость, и понесла Го Лили на себе, убегая со скоростью молнии.

"Ублюдок, я тебя забью до смерти!" – видя, как белая обезьяна бросилась в погоню за Старейшиной Блю и Го Лили, Ураган внезапно встал со своего укрытия и выстрелил в белую обезьяну из тяжелого пулемета Ми-Ньянг М134, который был с него ростом.

Общий литейный корпус тяжелого пулемета был наполнен металлическими снарядами. Шесть бочек, которые были собраны в кучу, выглядели величественно и внушительно. Пули на длинных цепях боеприпасов были как решето.

Скорострельный пулемет с максимальной скоростью 6000 патронов в минуту является самым быстрым в мире пулеметом, известным как «Пушка бога огня».

Ураган нажал на курок, и пули выстрелили. Шесть стволов, приводимых в движение электродвигателем, вращались, последовательно посылая пули в ствол, блокируя, стреляя, толкая ствол, выбрасывая снаряды и совершая ряд других движений. Ослепительное дульное пламя превратилось в единую линию огня.

Скорость стрельбы была слишком высокой, и пули попадали в ствол с удивительной скоростью. Длинная пулевая цепь поднималась в воздух, а оболочки снарядов выбрасывались, как дождь, стуча по земле.

Этот тяжелый пулемет имел огневую мощь, которая была в бесчисленное количество раз сильнее, чем М16. Скорость его стрельбы была высокой, и он был оснащен бронебойными пулями. Он мог пробить легковой бронированный автомобиль.

Пуля выстреливала с очень высокой скоростью, 960 метров в секунду, пронзая тысячи солдат, как сильный шторм.

Внезапно, дым заполнил воздух. Лед, снег и камни разлетались по округе. Слои льда и горная местность, окружающая белую обезьяну, были разбиты. Сильные и мощные выстрелы звучали бесперебойно, как раскаты грома.

"Ха-ха, животное, пора сдохнуть!" - Ураган безумно рассмеялся. Эта мишень была слишком велика. На нее даже не нужно было нацеливаться.

Через минуту, залп из 6000 патронов мог даже броневик превратить в сито.

Но шокирующим было то, что белая обезьяна даже не собиралась падать. Ее огромное тело было таким же твердым, как чугун, и было почти невозможно прорвать его оборону. Она только медленно повернула голову, в недоумении глядя на потревожившее ее существо. Ее глаза вспыхнули ужасающим красным светом.

"Черт возьми, да что это за штука?" - Ураган сидел совершенно неподвижно. Его руки дрожали, и тяжелый пистолет М134 врезался в его ногу, заставляя его гримасничать от боли.

Однако, в тот же момент он полностью забыл и о боли, и о побеге. Холодный пот тек с него, как ручей.

Красноглазая белая обезьяна подняла огромный валун, который весил тонну, и обернулась. Размахнувшись, она бросила валун, как будто это был мячик.

БУМ!

Огромный камень засвистел и врезался в тело Урагана с несравненной точностью и молниеносной скоростью. У последнего даже не было времени, чтобы издать пронзительный крик, прежде чем его раздавили в лепешку, и он моментально умер.

Что касается Чжао Яна и других артиллеристов, их судьбы ничуть не отличались. Кого белая обезьяна не проглотила, те были бы раздавлены до смерти или разбиты гигантским валуном, а может, выброшены с огромной высоты, как мусор.

Остальные же телохранители, напуганные до безумия, разбегались из долины, паникуя и скуля, как бездомные собаки.

Они не были воинами на передовой. Они были просто нанятыми людьми, которые взяли деньги, чтобы подстраховать остальных в пути. Для них, в этот критический момент, было важнее остаться в живых.

Глаза Горной Пушки, находившегося вдали, покраснели, и он поднял ракетную установку и запустила ее.

«Свист!»

Снаряд с длинным хвостом прорвался в воздух и взревел, направившись к белой обезьяне.

А красноглазая белая обезьяна просто поймала ракету рукой и затем, с помощью инерции ракеты, развернулась и бросила снаряд обратно в гору.

Взрыв!

Пушка был взорван вдребезги.

Соколиный Глаз был взорван в трех метрах от него. Он кричал, как свинья, которую убивают. Если бы он не был полностью вооружен и не носил бы шлем и пуленепробиваемый жилет, он был бы мертв на месте.

«Мастер Цзян, давайте уйдем. Эта красноглазая белая обезьяна немного сильнее того, что я видел тогда. Боюсь, даже Гроссмейстер по боевым искусствам и бессмертные мастера не выдержат!» - Гроза Призраков тоже был напуган до жути.

Эта красноглазая белая обезьяна была слишком страшной. Более десяти воинов погибло, и даже ракетные установки не смогли ее убить.

"Мы просто наблюдаем за шоу, что за спешка?!" - Цзян Тянь был ленив и беззаботен.

В это время, Го Лили и старейшина Блю уже поднимались на горный хребет, пребывая в плачевном состоянии. Старейшина Блю издала свист и быстро выбросила бамбуковую корзинку. Сразу же десятки ядовитых змей, скорпионов, жаб, пауков и летучих мышей обрушились на землю и бросились к белой обезьяне.

Красноглазая белая обезьяна не придала этому нашествию никакого значения. Она открыла свою окровавленную пасть и выпустила палящий, вонючий демонический ветер:

«Хууу!»

В тот момент, когда демонический ветер коснулся ядовитых тварей, они сразу же неподвижно попадали на землю.

"Как этот зверь может быть таким сильным!" - Старейшина Блю испугалась до смерти. Она вынула несколько талисманов и быстро выпустила технику пальцев.

Черные, как чернила, шарики ауры тут же взлетели и устремились к белой обезьяне.

«Это нечисть, которую я собрала, используя Пять ядовитых аур. Одной капли за раз было бы достаточно, чтобы отравить эксперта по внутренней силе!» - Старейшина Блю вернула себе уверенность и с нетерпением посмотрела на Пять ядовитых аур, испускающих черный дым.

"Она определенно будет отравлена до смерти!"

«Если она будет отравлена до смерти, то я определенно вытяну ее сухожилия, сниму с нее кожу и отомщу за Вэнь Фэя!» - Го Лили заорала и ее кулаки снова сжались так сильно, что ногти впились в ее кожу.

Неожиданно, красноглазая белая обезьяна открыла свой окровавленный рот и резко вытянулась, как кит, сосущий воду. Она фактически всосала все ауры Пяти Ядов и, срыгнув, казалось, была очень удовлетворена.

При этом, Старейшина Блю была по-настоящему напугана. Она потащила ошеломленную Го Лили за собой, убегая из долины: «Мисс Го, пойдем! Если мы не уйдем сейчас, мы тоже умрем здесь……»

"Мы так просто уйдем?" - Го Лили издала печальный крик бесконечного горя и отчаяния.

Ее отец потратил десятки миллионов на эту экспедицию, а эта тварь еще и убила более десятка их телохранителей!

Вернувшись с пустыми руками и такими тяжелыми потерями, было невозможно представить, как она объяснит это отцу.

Но что она могла сделать, кроме как бежать? Тяжелая артиллерия была бесполезна, даже Старейшина Блю была беспомощна. Все телохранители боролись за свою жизнь, оставив бедную девочку на растерзание белой обезьяне, а то еще не все щели в ее зубах были заполнены!

Однако, выходя из долины с чувством отчаяния, она увидела высокую фигуру, приближающуюся к белой обезьяне, которая, в свою очередь, преследовала чудака по горячим следам.

"Что ты делаешь?" - Го Лили не могла в это поверить и невольно вскрикнула.

"Что я делаю? Конечно, собираюсь убить эту тварь одним ударом!" - Цзян Тянь, не останавливаясь, непринужденно кидал реплики, словно бы он прогуливался по парку.

«Вы с ума сошли?» Скорее возвращайтесь!» - Старейшина Блю побледнела от испуга и громко заревела: «Эта белая обезьяна уже обрела разум! Боюсь, что благодаря ее совершенствованию даже Гроссмейстер Этапа Совершенства ничего не сможет с ней поделать! Ваша жизнь будет пустой тратой!»

Го Лили и сбежавшие телохранители смотрели на Цзян Тяня, как на идиота.

Красноглазая белая обезьяна была настолько сильна, что было уже поздно от нее убегать. Если он не намеренно искал смерти, то что это было?

«Это просто маленькая обезьянка с трехсотлетним совершенствованием! Она еще даже не раскрыла свой детский разум. Убить ее так же просто, как убить курицу!» - выражение лица Цзян Тяня было наполнено презрением. Его шаги были легкими и летящими, а расстояние между ним и красноглазой обезьяной составляло менее пятидесяти метров.

Он был возвышенным Верховным Старейшиной Абсолютного Начала. Он убивал Паводкового дракона, убивал Цилинов, убивал Птицу Вермиллиона, ел их мясо и кожу и заставлял всех демонов подчиняться. Каких только демонических зверей он не убивал раньше!

А это был всего-навсего простой длинноволосый зверь, вероятно, достигший лишь первой или второй стадии становления.

«Интересно, за сколько ударов Мастер Цзянь сделает его?!» - Ли Чжэньвэй и Гора Призраков, в этот момент, сильно потели, переживая и не имея 100% уверенности в победе Цзян Тяне.

Красноглазая белая обезьяна уставилась на Цзян Тяня. В тот момент, когда все старались как можно быстрее сбежать, только Цзян Тянь собирался атаковать.

"Рев!"

Обезьяна с корнями вытащила огромное дерево, толщиной с ведро. Она затопала ногами, сотрясая землю и горы, а затем, подпрыгнула.

Достигнув высоты более десяти метров, Белая Обезьяна взмахнула огромным деревом. Это было похоже на гору, летящую на Цзян Тяня, когда она, с огромной силой, яростно обрушивалась вниз.

Лицо Цзян Тяня, по-прежнему, было таким же спокойным, как древний колодец. Он махнул рукой и произнес команду:

"Давай, Меч, вперед!"

Кламс! Кламс! Кламс!

Одна за другой, древние монеты стали выпадать из сумки за его спиной, образуя сияющий Золотой меч, который взлетел прямо в руки Цзян Тяня.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 43**

Глава 43. Десять тысяч ли холодного света, обезглавливающего белую обезьяну

«Что это за меч?!» - Старейшина Блю была шокирована, с недоверием глядя на меч в руке Цзян Тяня.

Ржавые медные монеты извивались странными линиями, испуская какую-то непостижимую древнюю ауру.

"Мой меч ... Ты можешь сломать солнце и луну!" - Цзян Тянь держался за Меч, от Зла Защищающий. Его ясные глаза были наполнены надменным светом, а его брови слегка приподнялись, когда он коснулся белой обезьяны.

«Ччшшш!»

Нельзя было описать словами остроту и блеск этого меча! Он выглядел настолько могущественно, что, казалось, он мог разорвать небеса и даже уничтожить богов и будд на небе!

В этот момент все в мире утратило свой блеск. Все, что осталось - это тонкая и блестящая золотая линия в руках Цзян Тяня!

Куда бы ни направилась вздымающаяся Ци меча, лед разбивался, снег в воздухе разлетался, а бесчисленные деревья с треском ломались. Огромные горные скалы разрезались на две части, а поверхность их разреза была гладкой, как зеркало. Затем, острый луч меча ударил по нерушимой голове белой обезьяны, жизнь которой внушала страх и легенды уже сотни лет.

Сильные мускулы и крепкие кости белой обезьяны, которую нельзя было застрелить даже из военных установок, поддались этому удару, как бумага. Под духовной Ци, исходящей от этого острого меча, она была разрезана на две части, от головы до ног.

"Реееев!"

Красноглазая белая обезьяна испустила печальный крик, наполненный страхом. Свежая кровь бежала из ее раны, как фонтан.

Похожий на горы труп, ровно посередине расколотый на две части, с грохотом упал на землю, вместе с дымящимися внутренними органами. Столкновение с землей вызвало сотрясение гор, с которых тут же сошли тысячи снежных лавин.

Белая обезьяна, которая жила в этой долине в течение сотен лет и убила бесчисленное количество людей, была убита Цзян Тянем одним ударом.

Его меч был великолепен настолько, что мог разбить даже солнце и луну и испустил десять тысяч ли холодного света, чтобы зарубить белую обезьяну!

Все зрители были в шоке!

"Небеса, он что, не человек?" - телохранители семьи Го и ученики секты Пяти ядов ошеломленно переговаривались друг с другом.

«Чтобы контролировать духовную энергию неба и земли и сконцентрировать ее в мече Ци, чтобы убить демонического зверя одним ударом, он…должно быть, бессмертный!» - голос старейшины Блю дрожал, она была шокирована. Неуважение на ее лице давно исчезло, и его заменили глубокий страх и почтение.

«Мастер Цзян действительно Гроссмейстер!» - Ли Чжэньвэй больше не мог контролировать свои чувства почтения и уважения в сердце! Он опустился на колени прямо там, где стоял, будто бы поклонялся божеству.

«Мастер Цзян, убив этого демонического зверя, я могу считать, что вы отомстили за этого старика! Этот старик очень благодарен!» - Гроза Призраков также был полон почтения и сразу же поклонился.

«Это, это…как это возможно…» - Ястребиный глаз и другие, оставшиеся в живых солдаты, были напуганы. Как будто Цзян Тянь, раньше воспринимавшийся ими как жалкий муравей, теперь превратился в доисторического тираннозавра, который обнажал свои клыки и размахивал когтями.

Как они могли не быть шокированы?

«Я никогда бы не подумала, что он действительно такой могущественный…» - Го Лили была ошеломлена и всевозможные чувства смешались в ее сердце: шок, экстаз, страх, сомнение, сожаление ... Ее настроение было похоже на катание на американских горках - резкое движение вверх и вниз, прохождение сотен и тысяч поворотов. В ее глазах все померкло, и только эта высокая фигура с мечом презрительно смотрела на мир, как будто бог спустился в мир смертных.

«Эта белая обезьяна, на самом деле, является атрибутом огня демонического зверя. Ее кровь часто слишком сильно разогревается и она нуждается в холодной энергии холодного кристалла, чтобы нейтрализовать это. В противном случае, ее тело взорвалось бы и умерло» - Цзян Тянь посмотрел на труп, излучавший горячий воздух, и подумал:

«Можно сказать, что все ее тело – сокровище: ее плоть и кровь могут быть использованы для измельчения таблеток, ее кости могут быть использованы в качестве оружия, а ее демоническое сердце может даже быть использовано в качестве элемента огня!»

Цзян Тянь уже принял решение. Несколькими прыжками он вошел в пещеру и снял со стены холодный кристалл, размером с кулак.

«Это действительно холодный кристалл, и очень высокого качества. На этот раз, я пришел сюда не зря!»

Держа в руке кристалл, Цзян Тянь почувствовал, что получил сокровище. Его глаза сияли ярким светом, когда он любовался им.

С его способностями было легко найти деньги и богатство, но трудно было найти ресурсы для совершенствования. Холодные кристаллы редко видели во внешнем мире, но теперь, когда ему удалось его получить, как он мог не быть счастливым?

После этого, Цзян Тянь открыл свои Небесные Глаза и обнаружил в пещере дюжину или около того холодных кристаллов меньшего размера.

При этом, материалов водного элемента, необходимых для концентрации духовного массива из пяти элементов, было более чем достаточно.

"Цзян, ты нашел Камень Бога Жизни?" – окруженная Старейшиной Блю и несколькими телохранителями, Го Лили ворвалась в пещеру. Увидев кристалл в руке Цзян Тяня, ее глаза загорелись, и она протянул руку: "Дай это мне!"

«Почему это я должен дать его тебе? Я получил его!» - Цзян Тянь был чрезвычайно удивлен такой наглости.

«На этот раз, мы понесли огромные потери, а также, внесли большой вклад в эту поездку. Ты должен отдать мне его большую часть!» - у Го Лили не было причин спорить, но она, обнажив свои клыки и размахивая когтями, ругалась: «Знаешь, чем больше сила, тем больше ответственность! Если бы ты сделал свой шаг раньше, Вэнь Фэй и телохранители не умерли бы!»

"Какое отношение их жизнь или смерть имеет ко мне!? Ха-ха! Да если бы не я, вы бы все были съедены этим чудовищем!» - глаза Цзян Тяня были полны презрения.

Эта богатая молодая мисс, всегда считавшая себя центром вселенной, думала, что весь мир ей что-то должен.

Цзян Тянь же спас ей жизнь, а она мало того, что не была благодарна, так еще и обвиняла Цзян Тяня и даже хотела отобрать его добычу.

"Ты …" - Го Лили почувствовала себя очень горько, она топнула ногами и взревела: «Почему ты такой скупой, я использую Камень Бога Жизни, чтобы лечить моего Деда, а ты хочешь посмотреть, как он умрет?»

По пути, она издевалась и высмеивала его, была легкомысленной и провоцирующей. Так и до сих пор она не смогла попрать свою гордость, чтобы извиниться и искренне попросить кристалл для своего дедушки.

"Я не знаю твоего деда!" - Цзян Тянь нисколько не волновался и продолжал искать кристаллы внутри пещеры.

"Хм? Это Богопреображающая трава?" - глаза Цзян Тяня внезапно загорелись. В углу он обнаружил нефритовую духовную траву.

Эта Духовная Трава была более десяти сантиметров в высоту. Листья излучали слабый свет, а приятный аромат бил в нос. Это было чрезвычайно освежающе!

Трава очищения духа была ядром таблетки, используемой для очищения божественных чувств. Она была необходима.

И как только он примет ее, восприятие Цзян Тяня увеличится в десять раз, охватит несколько километров и станет всезнающим.

"Я нашла это первой! Это мое!" – неожиданно, Го Лили действительно быстро подбежала и схватилась за Богопреображающую Траву.

"Ты хочешь умереть?!" - Цзян Тянь взволновался и взмахнул рукой, с корнями вырвав Богопреображающего Траву. Он действительно рассердился!

Лучше всего было выращивать ее еще полгода. Но теперь, когда Го Лили хотела сорвать стебель, у Цзян Тяня не было другого выбора, кроме как вырвать его силой.

В итоге, Го Лили схватилась за пустое пространство и не смогла удержаться от чувства сильного разочарования и гнева. Она махнула руками и сказала: «Цзян Тянь, почему я должна отдавать тебе все сокровища?! Ты презренный, бесстыдный и мелкий!»

«Мисс Го, не будьте неуважительной к Мастеру Цзяну!» - Старейшина Блю была напугана до такой степени, что холодный пот градом тек по ее лбу и вискам. Она хотела прикрыть поганый рот Го Лили. Благодаря совершенствованию Цзян Тяня, убить их было бы так же легко, как нарезать овощи.

Кроме того, в этом пустынном горном массиве было не так много людей. Если бы Цзян Тянь убил их, кто бы об этом узнал?

«Ты так считаешь? Если ты считаешь, что это твое, тогда борись за это!» - Цзян Тянь холодно фыркнул и продолжил искать в пещере. Однако, больше ничего ценного он не мог найти - там было несколько костей людей и зверей, горшки, еда, вода и так далее.

«Цзян Тянь, я могу дать тебе деньги, чтобы купить Камень Бога Жизни. Как насчет тридцати миллионов?» - у Го Лили не было иного выбора, кроме как отступить и предложить наглую сделку.

"Он не продается!"

"50 миллионов!"

«Я не продам его ни за какие деньги!»

"100 миллионов!" - Го Лили стиснула зубы от боли.

«Разве я не говорил, что я не продам его? Или тебе скучно?!» - Цзян Тянь нахмурился и уставился на нее с холодным лицом.

"Цзян Тянь, ты будешь сожалеть об этом!" - Го Лили выросла с золотой ложкой во рту. Она никогда не терпела такого поражения раньше - «Я уничтожу тебя! Я оторву твои сухожилия и кожу! Я дам тебе знать, насколько ужасна семья Го Наньян!»

«Довольно!» - лицо Цзян Тяня похолодело, он махнул рукавами и из них вырвался сильный шторм.

"Ааай!"

Пейзаж перед их глазами изменился, все затряслось, и Го Лили, подхваченная порывом ветра, вылетела из пещеры, упав на задницу и вопя от боли и обиды.

"Ты, варвар, как ты смеешь нападать на слабую девушку?! Да ты знаешь, кто я? Я - дочь семьи Го из Наньян!» - Го Лили сжала рот и уже собиралась разреветься.

«Семья Го из Наньяна, хе-хе, это еще цветочки! Вот как ты смеешь так говорить со мной?! Ты смерти ищешь?!» - холодный, бессердечный, высокомерный и властный голос Цзян Тяня доносился издалека: «Поскольку, ты - девчонка, я не буду опускаться до твоего уровня. В противном случае, ты уже была бы мертва!»

«Цзян Тянь, ты думаешь, что можешь делать все, что захочешь, только потому, что у тебя есть небольшой навык? Да ты знаешь, что Наньяны обладают десятью великими злыми искусствами, а также, имеют много экспертов в Боевом Дао! Прямо сейчас, в твоих руках Камень Бога Жизни, и если ты не отдашь его мне, ты заслуживаешь смерти! Ты просто подожди, пока я вернусь домой и убью тебя!"

Глаза Го Лили горели от ярости, наполненные гордыней и обидой. Под защитой старейшины Блю и других она собрала трупы своих солдат и мрачно ушла.

В следующие дюжину дней Цзян Тянь и Ли Чжэньвэй оставались в долине, чтобы очистить труп белой обезьяны.

Ли Чжэньвэй позвал своего ученика и тот принес много инструментов и посуды. Сначала, они очистили сухожилия и мышцы белой обезьяны, а затем, разделили ее тушу на разные категории: плоть, кровь, органы и кости.

«Энергия огня настолько мощна, что неудивительно, что ее совершенствование было так велико!» - Цзян Тянь вынул ядро демона из мозга белой обезьяны и почувствовал волну тепла.

Он был очень счастлив и поместил ядро демона в нефритовую бутылку. Это может быть использовано в качестве огненного духовного камня для Концентрации Духовного Массива из Пяти Элементов.

Затем, Цзян Тянь использовал шкуры зверя и кровь зверя, чтобы нарисовать Руну Огненного шара, Талисман Божественного Обращения, Талисман Защиты Тела, Талисман Спасения Земли и несколько других талисманов различных типов и функций.

Эти талисманы были намного сильнее, чем те, что нарисованы красным песком и куриной кровью на желтой бумаге.

После этого, Цзян Тянь начал разжигать древесный уголь и смешивать плоть и органы с тысячами дорогих китайских лекарственных трав, в том числе, с травами очищения Ци и лекарством пламенного духа.

После того, как культиватор поглотит Таблетку Восстановления Жизненных Сил, его сила и совершенствование будут увеличиваться в геометрической прогрессии. Если бы ее употребили обычные люди, их тело укрепилось бы, а иммунитет повысился во много раз!

Что касается Лекарства Пламенного Духа, оно содержало мощный атрибут энергии огня. Оно затмевало все виды лекарств от простуды, и болезнь отступала.

После этого, Цзян Тянь провел семь дней тяжелой работы: жарил сухожилия, размером с руку, до тех пор, пока они не стали толщиной с нить и очень прочными. Затем, он начал очищать и скручивать ребра белой обезьяны.

«Использую кости в качестве корпуса, а сухожилия - в качестве струн и подарю Чжао Сюэ Цин цитры! Она ведь так любит играть на цитрах!» (примечание: цитры – древний щипковый инструмент) - Цзян Тянь неоднократно кивал сам себе и был чрезвычайно доволен.

Хотя Цитры из Белой Обезьяны получились прекрасны как музыкальный инструмент, но задумка Цзян Тяня была в другом: на самом деле, это было мощное волшебное сокровище! Если контролировать игру определенным образом, они смогли бы издать крик дракона и демонический звук, убивающий сильных и бесформенных врагов.

«Интересно, как поживает эта девушка? Она уже завершила процедуру развода?»

Но когда он подумал о грустном и красивом лице Чжао Сюэ Цин, на него снова накатила грусть и беспокойство.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 44**

Глава 44. В поисках Мастера Цзяня.

Ли Чжэньвэй и Гроза Призраков кропотливо помогали и, как преданные ученики, служили Цзян Тяню в эти дни. Они помогли ему очистить труп белой обезьяны и нарисовать руны:

«Мы не можем позволить вам тратить лишние усилия!»

У Цзян Тяня было хорошее впечатление о них двоих. Он использовал ребра белой обезьяны, чтобы создать два костяных ножа и подарил их Ли Чжэньвэю, а затем, использовал позвоночник чудовища, чтобы сделать костяной кнут для Грозы Призраков.

Навык Цзян Тяня в кузнечном деле также был на пике совершенства. Эти два оружия имели эффект увеличения атакующей силы.

«Мы никогда не забудем великую доброту, которую Учитель Цзян показал нам!» - оба старика были так благодарны, что встали на колени перед Цзян Тянем и постоянно кланялись ему, полностью довольствуясь своим званием его учеников.

А в то время, пока Цзян Тянь разбирался с останками Белой Обезьяны, в Лин Чжоу, внедорожник Mercedes-Benz медленно остановился перед виллой.

Третий сын Старейшины Тана недовольно нахмурился и, оглядевшись, сказал: «Это резиденция Мастера Цзяна? Что ж ее так потрепало?!»

Несмотря на то, что особняк перед ним был вполне современной виллой, располагался он не в лучшем районе, и окружающая застройка его совсем не украшала. Это был довольно неудобный район, но и цена была невысокой.

"Да, это здесь!" – кивнула Тан Линлун.

«Будет ли мастер Цзян дома? Без него все пропало!» - немного встревоженно спросил Тан Ваньянь.

"Какая польза тебе сожалеть об этом теперь?!" - Тан Линлун была очень недовольна своим Третьим дядей и с сожалением сказала: «Кто просил тебя быть таким неуважительным, по отношению к нему?!»

Выйдя из машины, Тан Линлун раскрыла веер, чтобы защитить глаза от палящего солнца, и вдруг, увидела шокирующее зрелище!

Она увидела изящную девушку, которая ошалевшим и каким-то потусторонним взглядом смотрела на кучу мусора на земле возле виллы, сидя прямо на солнцепеке. Во дворе жутко воняло мусорными отходами.

"Линлун, куда ты уставилась?" - Тан Ваньян проследил за ее взглядом, оглянулся и рассмеялся: «Она сумасшедшая? Перебирает здесь мусор? Но она очень красива и прилично одета, что не типично для сумасшедшей. Странно..."

«Это жена Цзян Тяня, Чжао Сюэ Цин» - пояснила ему Тан Линлун.

"Боже мой!" - Тан Ваньянь высунул язык, а затем, подошел к девушке, в сопровождении цоканья каблуков племянницы:

«Мисс Чжао, Цзян Тянь здесь?»

Лицо Чжао Сюэ Цин было покрыто потом, ее одежда была испачкана пылью и грязью, она встала и рассеянно посмотрела на Тан Линлун:

«Вы, ребята, ищете Цзян Тяня…» - она внезапно почувствовала головокружение и упала на землю, лицом вниз.

"О, Небеса, мисс Чжао, что с вами случилось?" - Тан Линлун немедленно бросилась вперед и подняла Чжао Сюэ Цин.

«Боюсь, она слишком долго была на солнце. Это тепловой удар. Скорее, понесли ее в дом! Включи вентилятор и найди лекарство!»

Тан Ваньнянь достал ключ из сумки Чжао Сюэ Цин, открыл дверь виллы и отнес ее в гостиную. После того, как они дали ей капсулу Пачули, для очищения организма, и охладили свежим воздухом, они вызвали врача, чтобы поставить диагноз. Лишь через полчаса Чжао Сюэ Цин медленно проснулась.

«Мисс Чжао, с вами все в порядке? Я Тан Линлун, мы встречались раньше!» - с тревогой сказала Тан Линлун.

"Моя жемчужина!" – однако, Чжао Сюэ Цин полностью проигнорировала ее, и, даже не удосужившись надеть туфли, босиком выбежала на улицу.

Когда она увидела, что куча мусора исчезла, она села на землю и взвыла: «Куча мусора исчезла ...»

"Что вы ищете?" - с любопытством спросила Тан Линлун.

«Браслет из жемчужин, который дал мне Цзян Тянь! Всего их восемь, я нашла семь, а оставшаяся - определенно в куче мусора!»

Чжао Сюэ Цин смотрела перед собой стеклянными глазами, слезы покатились по ее лицу. С полным отчаянием она объяснила: «Это был подарок от Цзян Тяня, но я его потеряла…»

«Эти кучи мусора регулярно убираются. Ее, должно быть, вывезли на свалку, чтобы переработать или сжечь» - нахмурившись, сказал Тан Ваньян.

"Пожалуйста, отвезите меня на свалку!" - Чжао Сюэ Цин опустилась на колени на землю, и с сожалением умоляла: «Я не могу потерять эту жемчужину…»

"Мисс Чжао, пожалуйста, вставайте!" - Тан Ваньянь был потрясен. Мадам Цзян стояла перед ним на коленях! Это было недопустимо!

Он сразу же поднял Чжао Сюэ Цин с земли и очень заботливо сказал:

«Мисс Чжао, не волнуйтесь. Оставьте это дело мне. Я определенно помогу вам найти эту жемчужину!»

"Спасибо вам!" - Чжао Сюэ Цин достала браслет и сказала: «Вот такая жемчужина!»

Тан Ваньянь немедленно связался с отделом безопасности, чтобы узнать у них, где находится куча мусора.

Затем, он сделал фотографию браслета и отправил ее своим доверенным подчиненным, а затем, сделал еще один звонок: «Были утеряны предметы от Мастера Цзяна. Не ходите сегодня на работу. Что бы ни случилось, найдите это для меня!»

После разговора, он улыбнулся и сказал: «Мисс Чжао, можете не волноваться. В нашей компании сотни людей, поэтому, мы можем найти ее намного быстрее, чем вы сами!»

Все трое вернулись в гостиную.

"Вы …" - Чжао Сюэ Цин удивленно смотрела на двоих прибывших людей, которые отличались необыкновенно прямой осанкой, были одеты в роскошную одежду и приехали на импортным «Мерседес-Бенц».

«О, ваш преданный слуга - Тан Ваньянь. Вилла Волонг - собственность этого дурака, а это моя племянница, Тан Линлун».

Тан Ваньянь очень уважительно, обеими руками, вручил ей визитку.

"Тан Гочжу – ээ..это ваш отец?" - Чжао Сюэ Цин была шокирована, услышав имя Тан Ваньяня.

"Верно!" - Тан Ваньян кивнул и засмеялся: «На этот раз, мы ищем Мастера Цзяна!»

«Он ушел, его нет дома…» - пробормотала Чжао Сюэ Цин, и слезы прыснули из ее глаз.

"Куда он делся?"- сердце Тан Линлун сжалось, и она нахмурилась.

«Я не знаю, я тоже не могу его найти…» - Чжао Сюэ Цин закрыла лицо и задохнулась от рыданий.

Тан Линлун была так зла, что негодовала от ярости. Она нахмурилась: вы его жена и не знаете, куда ушел ваш муж?

Чжао Сюэ Цин, не сказав ни слова, продолжала плакать.

Увидев взволнованное выражение Чжао Сюэ Цин, Тан Ваньнянь похлопал Тан Линлун по плечу, давая понять, что она действует опрометчиво.

Через час, Тан Ваньнянь взял трубку и сообщил, радостным голосом: «Мисс Чжао, они нашли вашу жемчужину! Принесите ее сюда немедленно!»

«Вы действительно нашли ее? Оо, отлично! Отлично!» - Лицо Чжао Сюэ Цин загорелось радостью, она была так взволнована, что все ее тело дрожало.

Вскоре, один из подчиненных Тан Ваньяня принес жемчужину.

Чжао Сюэ Цин осторожно положила браслет на ладонь. Всего было восемь бусин. Наконец-то, все вместе!

Она превратила браслет в ожерелье и повесила его на шею, как будто это позволило Цзян Тяню стать ближе к ее сердцу, а затем, снова разревелась.

«Мисс Чжао, мы тогда поедем…Если мистер Цзян вернется, пожалуйста, дайте мне знать!» - Тан Ваньянь был полон сожаления, но он мог только встать и уйти.

"Подождите, почему вы его ищете?" - Чжао Сюэ Цин была очень благодарна им обоим и мягко спросила.

Тан Ваньянь почесал голову и смущенно сказал: «У Мастера Цзяна ясный глаз. Он смог увидеть, что на моей Вилле Дракона было злое существо. Но в то время я не поверил Мастеру Цзяну и наговорил много глупостей...заставляя его невзлюбить меня…У меня нет другого выбора, кроме как прийти сюда и попросить Мастерая Цзяна отпустить его прошлую ненависть ко мне и помочь мне поймать призраков и демонов!»

"Что? Он…он может ловить призраков?» - Чжао Сюэ Цин не смела в это поверить.

Цзян Тянь обладает такой способностью? И вообще, в этом мире действительно существуют призраки?

«Да, может. Я своими глазами видела, как Мастер Цзян проглотил призрака!» - очень серьезно подтвердила Тан Линлун.

«Но…Цзян Тянь уже ушел…» - дрожащим голосом, наполненным грустью, произнесла Чжао Сюэ Цин и дотронулась до своего браслета.

"Вы не можете связаться с ним?" – спросила Тан Линлун.

«У него нет телефона…» - Чжао Сюэ Цина становилась все более печальной. Возможно, она никогда больше не увидит своего Цзян Тяня…

Как только оба Тан собрались уходить, неожиданно зазвонил дверной звонок:

"Мадам Цзян здесь?"

Чжао Сюэ Цин открыла дверь, и Тан Ваньян мгновенно выпал в осадок, увидев, кто это пришел:

«Пятый брат Лонг, почему ты здесь?»

«Третий мастер Тан, мисс Тан, ребята, какими судьбами?»

Пришедшими были Лонг Ву и Чжоу Чжэн Хао. Они были удивлены, увидев здесь Тан Ваньяня.

Тан Ваньянь и Лонг Ву были тесно связаны друг с другом и заинтересованы в сотрудничестве друг с другом.

Тан Ваньян политически поддерживал Пятого Дракона, а Пятый Дракон помогал ему в бизнесе.

«Меня зовут Лонг Ву, я - председатель Лонгвей Групп» - в тот момент, Лонг Ву было не до дел с Тан Ваньянем. Он вручил визитную карточку Чжао Сюэ Цин и сказал, с лицом, полным счастья: «Это, должно быть, мадам Цзян! Я - младший побратим Мастера Цзяна. Мастер Цзян приказал, чтобы, если у вас возникнут какие-либо проблемы в провинции Лин, вы немедленно связались со мной, и тогда, будьте уверены, я однозначно позабочусь о вас!»

"Что-что? Ты знаешь местонахождение Мастера Цзяна!? Почему ты не сказал этого раньше?" – хором воскликнули Тан Ваньянь и Тан Линлун.

"Он в порядке?" - лицо Чжао Сюэ Цин было покрыто слезами, но она элегантно улыбнулась и пробормотала: «Он все еще заботится обо мне…»

«Ребята, не волнуйтесь! Мастер Цзян, в настоящий момент, находится в уединении, в Массиве 100 000 гор, к югу от Юньнани» - Лонг Ву улыбнулся.

«Хорошо, что он в порядке, хорошо, что он в порядке…» - Чжао Сюэ Цин легла на диван и заплакала.

Тан Ваньянь отозвал Лонга Ву в сторону и с тревогой сказал: «Лонг Ву, ты знаешь Мастера Цзяна? Почему ты не сказал этого раньше? Ты убил меня!»

"Да я только что узнал его! Почему ты ищешь его?"

Тан Ваньянь больно ущипнул руку Пятого Дракона и с тревогой, как будто его сейчас поджарят на сковородке, выпалил: "Торопись! Поторопись и приведи меня к нему! На Вилле Дракона происходит нечто ужасное! Мастер Цзян должен принять меры!»

А в это время, Долине Белых Обезьян, позаботившись о трупе Белой Обезьяны, Цзян Тянь начал погружаться в самосовершенствование.

Среди геологических изменений, Долина Белых Обезьян собрала духовную пищу из неба и земли, производя холодный кристалл, который содержал прилив ледяной энергии духа. Этот вид Духовной Энергии был слишком слаб для обычных воинов, чтобы впитывать его напрямую, но для Цзян Тяня этого было достаточно.

Под командованием Цзян Тяня, Ли Чжэньвэй и его ученики собрали большое количество нефрита и драгоценных лекарственных трав высокого качества, в которых нуждался Цзян Тянь, а также, очистили и облагородили пещеру Белой Обезьяны, образовав в ней тренировочный зал для Цзян Тяня.

Цзян Тянь впитал большое количество Ци из нефрита, преобразовав ее в небольшой массив духовной концентрации, собирая холодную духовную энергию.

После этого, Цзян Тянь использовал много драгоценных трав и Богопреображающую траву, чтобы усовершенствовать Таблетку, преобразующую Бога.

После нескольких дней тяжелой работы, он получил желаемый результат:

"Я могу, наконец, создать божественное намерение!"

Цзян Тянь медитировал в пещере, скрестив ноги. Он собрал духовную энергию и активировал свою технику совершенствования, чтобы создать Божественные Искусства, проглатывая пурпурные пилюли.

Мгновенно раздался грохот!

Цзян Тянь чувствовал, что его мозг вот-вот взорвется! Он почувствовал острую боль в голове, и пейзаж перед глазами расплылся и исказился.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 45**

Глава 45. Сумасшедший мастер демонов Цзян или тихий домашний муж?

"Арррр!" - Цзян Тянь застонал, сжав кулаки и нахмурившись от боли.

Однако, он не паниковал. Это была нормальная реакция на то, что его умственная сила внезапно возросла, из-за чего его физическое тело не могло противостоять этому. Он медленно впитывал Искусство Становления Бога.

Искусство Становления Бога было этапом совершенствования, который назывался «Секта очищения Бога». Этот этап был сконцентрирован на духовной энергии во Внешнем Царстве. Он был создан всемогущей личностью - лучшим другом Цзян Тяня с Бессмертного континента Цзю Сяо, Рен Ян Цзунем, и был чрезвычайно мощным, известным как книга сокровищ номер один для совершенствующихся духом.

В общем, если духовная энергия обычного совершенствующегося была еле заметной, то сознание души, созданное Искусством Становления Бога, было подобно алмазу. Оно могло сформировывать духовное чувство и могло раздробить обычную духовную энергию на куски.

Так, незаметно пролетел день.

«Сконцентрироваться!» - мысленно приказал Цзян Тянь.

Его вспыхнувшее духовное сознание превратилось в луч молнии и вырвалось у него изо лба, разбив огромный камень, в пяти метрах от него, на куски.

Его духовное сознание генерировало электричество во внешний мир!

Если он мог разрушать физические объекты, он мог бы мгновенно убивать, атакуя лишь разумом и сознанием.

«Мое Божественное Чувство усовершенствовано!» - Цзян Тянь удовлетворенно улыбнулся и освободил свое духовное чувство, чтобы посмотреть на него в деле.

В тот момент, когда он выпустил духовное чувство, оно охватило область на несколько миль вокруг, как бушующие волны, окутывая всю Долину Обезьян. Цветы и травинки, птицы и звери - все, происходящее вокруг, сошлось в огромный поток информации, который тек в сознание Цзян Тяня.

Он чувствовал трепет крыльев бабочки за пределами долины, мог видеть дождевого червя, ползущего примерно в пяти метрах внизу, под землей, он мог даже чувствовать направление потока крови Ли Чжэньвэя, который, в этот момент, медитировал, скрестив ноги ...

В тот момент, когда сформировалось его божественное чувство, остальные пять его чувств стали намного острее. В этот момент, его всеведение позволило ему почувствовать буквально все.

«Как и следовало ожидать от метода культивирования духовной силы номер один, в Искусстве Становления Бога. Это действительно необычайно!» - Цзян Тянь удовлетворенно вздохнул.

В это время, в Долине, Ли Чжэньвэй практиковал свои боевые искусства, как вдруг, ученики Школы боевых искусств «Гроза Призраков» и «Школы боевых искусств Чженвэй», в страхе разбежались по горному хребту.

Ли Чжэньвэй сделал удар. Оглушительный взрыв внутренней силы вырвался из его тела, разбив огромное дерево на куски.

«Если внутренняя сила пробивается сквозь тело, она может ранить людей в воздухе!» - в тревоге вскрикнули студенты.

«Поздравляю брата Чженвэя с успешным вступлением на вершину внутренней силы!» - Гроза Призраков сжал его ладони и, по-хорошему завидуя, поздравил друга.

"Просто техника мастера Цзяна слишком удивительна!" - Ли Чжэньвэй вздохнул, подняв глаза к небу, и лицо его было переполнено шоком и уважением.

Прежде, чем заняться самосовершенствованием за закрытыми дверями, Цзян Тянь передал им «Метод сбора духа».

Старик Ли Чжэнвей уже давно овладел своей внутренней силой, но после нескольких лет совершенствования, он все еще не достиг вершины совершенства. И теперь, под руководством Цзян Тяня, он так быстро, за каких-то полмесяца, достиг прорыва.

«Брат Вэй, мастер Цзян был в закрытом совершенствовании в течение недели, еды и питья там было недостаточно! Как ты думаешь, с ним все в порядке?» - обеспокоенно спросил Гроза Призраков.

«У Мастера Цзяня есть чудодейственные пилюли, и он культивирует непревзойденное глубокое искусство. Кроме того, его понимание боевого пути также очень глубокое, поэтому, определенно, с ним все в порядке. Нам не нужно его беспокоить!» - уверенно сказал Ли Чжэньвэй.

В этот момент, с горного хребта раздался крик мужчины средних лет, который, спотыкаясь, бежал к Долине:

«Где Мастер Цзян? Я хочу увидеть Мастера Цзяня!»

«Что за наглость?! Не мешайте совершенствованию нашего Мастера Цзяна!» - некоторые ученики из Школы боевых искусств Чженвэй вышли вперед, чтобы преградить ему путь.

«Братья, быстро пропустите меня. У меня срочное дело к Мастеру Цзяню!» - Тан Ваньян задыхался от спешки. Его ноги стали мягкими и непослушными.

Пятый Дракон спешил следом:

«Да, Мастер Чжэньвэй, пожалуйста, отзовите своих учеников. Это мастер Тан Ваньян из провинции Линь. У него есть срочное дело к Мастеру Цзяню!»

«Пятый Дракон, этот Тан, что, не знает правил? И ты тоже не знаешь?» - Ли Чжэньвэй бросился к ним и нахмурился - «Мастер Цзян совершенствуется в уединении. Не вините меня, но я к нему не допущу!»

"Как долго он там еще пробудет? Я действительно тороплюсь…» - Тан Ваньян беспокоился и дергался, как муравей на горячей сковороде.

Как раз тогда, когда Ли Чжэньвэй собирался спросить его, в чем дело, из пещеры донесся рев, похожий на крик дракона или стон феникса, и мгновенно раскатился по всей Долине.

Вздымающиеся звуковые децибелы были похожи на чудовищную волну, которая двигалась во всех направлениях. Со скал сходил камнепад, а огромные деревья, в нескольких сотнях метров от них, дрожали с неистовой силой.

Тан Ваньян и остальные почувствовали невыносимую боль в барабанных перепонках, а затем, головокружение и тошноту в груди.

"Мастер Цзян прорвался!" - лицо Ли Чжэньвэй было наполнено экстазом и поклонением, и он опустился на колени перед входом в пещеру.

«Поздравляю, мастер Цзян, вы прорвались!» - Гроза Призраков и все ученики, с уважительными лицами, также поклонились в направлении места, где он находился.

"В чем дело, Тан Ваньян? Можешь заходить ... Лонг Ву, как поживает Сюэ Цин?" – внезапно, мысли Лонга Ву и Ли Чжэньвэя зазвучали в унисон:

«Я что, только что услышал голос Господина Цзяна в моей голове…?» - они смотрели друг на друга в шоке, не в силах в это поверить.

Они могли точно сказать, что это не было сказано им вслух, а скорее, это прозвучало в их умах.

«Это телепатические мысли! Боже! Мастер Цзян, вы постигли этот вид священного искусства! Может быть, вы уже достигли Царства Бога?! " - Ли Чжэньвэй был так взволнован, что все его тело дрожало, и он принялся объяснять:

«Легенда гласит, что среди шести священных искусств буддийской секты, была божественная способность, называемая «Небесный рот», которая могла посылать голос, уходящий за тысячи миль. Это также позволяло посылать свое сознание прямо в умы людей». Хотя, нынешняя техника телепатической передачи Цзян Тяня не могла пройти тысячи миль, он уже был близок к этому.

«Разве это не живой Будда Бодхисаттва?» - услышав объяснение Ли Чжэньвэя, Тан Ваньнян был полон восхищения и почувствовал себя еще более ничтожным перед Цзян Тянем.

С большим трудом, Тан Ваньян подавил шок и последовал за Ли Чжэньвэем в пещеру.

Цзян Тянь сидел, скрестив ноги, на зеленом валуне, и пара ярких глаз холодно смотрела на всех вошедших. Его кожа была прозрачной, а белые одежды выглядели безупречно. Его состояние было спокойным и неторопливым, а аура была эфирной, как будто бессмертный спустился в мир смертных.

"Он вообще человек?" - Тан Ваньян ликовал в своем сердце.

Когда он приблизился к Цзян Тяню, то почувствовал огромное давление, заставившее его склониться на колени и поклониться.

Когда Тан Ваньян уже собирался говорить, в его голове зазвучал голос: «Пятый Дракон, как поживает Сюэ Цин?»

Лонг Ву поспешил низко поклониться и, почтительно сложив ладони, сказал: «Сообщаю Мастеру Цзяну, что все в порядке, и она с нетерпением ждет вашего возвращения!»

"Действительно?" - уголок рта Цзян Тяня поднялся в улыбку, и в его глаза закрался отблеск нежности.

Только теперь Тан Ваньян и другие почувствовали «человеческую ауру» от тела Цзян Тяня и тайно вздохнули, с облегчением.

«Похоже, она сама уже разобралась в нескольких вопросах» - Цзян Тянь был в хорошем настроении! Он улыбнулся и спросил: «Тан Ваньянь, чего ты ждешь от меня?»

«Мастер Цзян, вы были правы. Вилла Дракона действительно захвачена злом. За последнее время умерло более десятка человек. Прошу вас, пожалуйста, помогите мне!» - Тан Ваньнянь с сожалением умолял: «В прошлый раз, я просто не видел гору Тай перед своими глазами! Я совершил много ошибок, пожалуйста, простите меня. Если вы поможете мне справиться с этим злом, я готов отплатить вам сто миллионов!»

«Гм!» - холодно, совсем легко фыркнул Цзян Тянь , но для ушей Тан Ваньяня это было равносильно удару грома. Его охватило огромное психическое давление, заставившее его душу выпрыгнуть, как будто она собиралась покинуть тело.

Он был потрясен до такой степени, что его лицо стало пепельным, зрение помутнело, кровь застыла, и он отступил на три-пять шагов назад.

"100 миллионов? Если я захочу богатства, я легко получу триллионы! Если вы соблазняете других посредством взятки, вы предаете и унижаете их! Уходите!» - Цзян Тянь медленно закрыл глаза, как медитирующий старый монах.

«Мастер Цзян…» - несмотря на то, что Цзян Тянь был так строг, Тан Ваньянь не смел выразить ни малейшего неудовольствия. Вместо этого, он был испуганным и взволнованным, и не знал, что ему делать.

«Господин Цзян, в тот день, когда я пошел отдать дань уважения мадам Цзян, оказалось, что она случайно упала в обморок, от летней жары» - осторожно начал Лонг Ву, поклонившись, и, с лицом, полным лести, начал говорить от имени Тан Ваньяня - его хорошего друга, которого он знал уже десятилетия.

Цзян Тянь внезапно открыл глаза. Он больше не выглядел как бессмертный – на его лице отразилась тревога.

"Это был просто тепловой удар. Теперь она в порядке!"

Тан Ваньянь немедленно сориентировался и продолжил:

«В тот день, она искала жемчужину от браслета, который Мастер Цзян подарил ей, и так получилось, что она слишком долго находилась под солнцепеком. К счастью, я собрал всю свою компанию, чтобы они перебрали мусорную свалку, и мы нашли жемчужину».

"О, она искала браслет, который я ей подарил?" – прозвучал голос из головы Цзян Тяня, и он представил, как его красивая жена, под палящим солнцем, роется в кучах мусора, загрязняя свои нежные нефритовые ручки и белое платье, а пот заливает ее прекрасное личико и спину.

«Айй, она, вероятно, осознала мою кропотливую заботу о ней! Примет ли она меня снова..?" - сердце Цзян Тяня было и печальным, и радостным, и он долго сидел в ошеломленном молчании. На его лице играла легкая улыбка, а глаза были слегка красными.

"Что случилось с мастером Цзяном?" - Тан Ваньянь, Лонг Ву и Ли Чжэньвэй смотрели друг на друга, не решаясь издать ни звука.

"Давайте вернемся в Линчжоу!" - Цзян Тянь внезапно вскочил и выбежал из пещеры.

В этот момент, он хотел вернуться домой как можно скорее. Все совершенствование и продвижение стали для него скучными и бестолковыми.

Единственное, чего он сейчас хотел – это поскорее увидеть Чжао Сюэ Цин, крепко обнять ее и защитить на три жизни вперед!

«Мастер Цзян так сильно любит свою жену! Просто до безумия!» - Тан Ваньянь, Пятый Дракон и Ли Чжэньвэй смотрели друг на друга, не смея в это поверить.

Вечером, два дня спустя, Цзян Тянь, лицо которого было покрыто пылью, появился перед своим домом, нагруженный багажом.

Дом…какое приятное слово! Он вернулся домой!

Цзян Тянь достал ключ, открыл дверь и прошел в гостиную.

Чжао Сюэ Цин все еще не вернулась с работы. В гостиной было немного грязно. На чайном столике стояли коробки с едой, несколько бутылок красного вина и пива.

Казалось, что эта девушка не питалась, должным образом, в последние несколько дней, и даже ленилась принимать душ.

"Пить вино - это плохая привычка!" - Цзян Тянь покачал головой и горько рассмеялся. Он опустил свой багаж и начал убирать.

Полчаса спустя, дом сиял чистотой, как будто он был совершенно новым! Цзян Тянь сходил купить некоторые продукты и начал готовить ужин.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 46**

Глава 46 - Моя жена хочет, чтобы я поймал призрака

Чжао Сюэ Цин вяло зашла в дом и вдруг, почувствовала аппетитные ароматы и шум от жарящейся пищи, доносящиеся из кухни.

"Цзян Тянь вернулся?" - Сердце Чжао Сюэ Цин бешено колотилось. Она прибежала на кухню и увидела, как Цзян Тянь, одетый в передник, мешает ложкой жарящиеся овощи.

Время от времени, он доставал один кусочек и пробовал на вкус, причмокивая губами: «Так-так, немного пересолил…интересно, Сюэ Цин назовет меня неуклюжим?»

Эта теплая сцена, о которой она так долго грезила, предстала перед ней наяву, однако, Чжао Сюэ Цин казалось, что это лишь сон.

Хлоп!

Чжао Сюэ Цин уронила пакет с продуктами на землю, и кристально чистые слезы покатились по ее лицу, как дождинки.

«А? Ты уже вернулась? Фуух, не говори ни слова, ты так напугала меня!» - Цзян Тянь обернулся и шутливо схватился за сердце.

"Я что, такая страшная?" - Чжао Сюэ Цин хотела пошутить, чтобы разрядить неловкость воссоединения, но, несмотря ни на что, она не могла удержать слезы, и они снова и снова скатывались по ее щекам. Более того, она вдруг почувствовала, что и не было никакой неловкости. Казалось, что Цзян Тянь никогда и не уходил и просто вернулся с работы, раньше нее.

Пытаясь контролировать свое состояние, Чжао Сюэ Цин посмотрела на Цзян Тяня заплаканными глазами и, подавив рыдания, шаг за шагом подошла к нему.

"Дурачок, почему ты ушел? Ах, да…это же я сказала тебе уйти…Но ты не оставил мне никаких контактов! Ты знаешь, как тяжело мне было тебя найти? И что за паутину ты использовал для этого браслета? Он так легко порвался, что мне пришлось искать эти жемчужины полдня! И вообще, ты когда, последний раз, стирал эту одежду? Почему от тебя так воняет?! Разве ты не слышал о пользе гигиены?!" - Чжао Сюэ Цин плакала и колотила Цзян Тяня кулаками в грудь.

Это было совсем не больно, а скорее, похоже на массаж.

«Хватит, не плачь больше. Если ты будешь плакать, твои глаза опухнут, и это будет совсем не красиво…» - Цзян Тянь поднял ладонь, в попытке погладить ее, но затем, остановился - его руки были покрыты маслом.

«Ты думаешь, что я буду не очень красивой? Ты серьезно сказал это?!» - Чжао Сюэ Цин надулась, а затем, схватила Цзян Тяня за руку, позволяя ему обнять ее. Некоторое время они крепко обнимались и не могли дождаться, чтобы скорее раствориться друг в друге не только душой, но и телом...Заходящее солнце мягко ласкало их своим золотом. Это была несравненно теплая и красивая сцена.

"Цзян Тянь, с твоими руками и головой все в порядке?" - через некоторое время, Чжао Сюэ Цин вытерла слезы и потянула Цзян Тяня за волосы, пытаясь найти рану.

«Все в порядке! Всего лишь маленькая травма - ерунда. Я давно уже выздоровел!» - сердце Цзян Тяня было наполнено теплом.

«Дорогой, кажется, ребрышки вот-вот подгорят! Скорее продолжай готовить!» - внезапно воскликнула Чжао Сюэ Цин, убедившись, что раны действительно не осталось.

"Ммм, мой муж – самый лучший кулинар! Это так вкусно, что мне хочется плакать!" - Чжао Сюэ Цин жадно уминала еду - ее рот был полон масла и рисовых зерен, и она была похожа на маленькую жадную кошечку, которая настолько оголодала, что, при виде еды, растеряла все свое изящество и достоинство.

Однако, теперь она носила восемь благословенных нефритовых рун, которые создал Цзян Тянь, и ее кожа светилась легким румянцем. «Ешь медленнее. Выпей немного бульона. Пожалуйста, не подавись…» - Цзян Тянь продолжал ухаживать за ней, смотря с бесконечной любовью и теплотой.

«Муженек, впредь, я запрещаю тебе уходить! Ты должен готовить для меня каждый день!» - глаза Чжао Сюэ Цин были все еще слегка красными и, несмотря на то, что она пыталась шутить, в них читалась искренняя мольба, как будто она обрела долгожданное искупление. После того, как она вышла замуж за Цзян Тяня, ее жизнь была особенно хаотичной и запутанной, из-за чего она все время была очень нервной и взволнованной и плакала каждый день.

Но теперь, когда Цзян Тянь был в порядке и так нежно заботился о ней, она не хотела снова терять Цзян Тяня.

«Разве это не ты прогнала меня в прошлый раз? Куда я должен был пойти?» - беспомощно констатировал Цзян Тянь.

"Я просто не то подумала тогда ..." - Чжао Сюэ Цин вспомнила, как она вела себя в то утро, когда обнаружила себя голой под Цзян Тянем, и ее сердце наполнилось сожалением.

«Хммм, мы все же женаты и…Разве такая сцена не должна быть в порядке вещей?» - Цзян Тянь притворился рассерженным.

«Но…я тогда еще не была готова…Кроме того, в ночь нашей свадьбы ты меня так сильно ударил…» - огорченно произнесла Чжао Сюэ Цин - «Мы ведь действительно выглядим как муж и жена всего лишь несколько дней…А до этого, моя жизнь была ужасной..."

Цзян Тяню было нечего сказать. Он был должен ей гораздо больше, чем самый большой долг. Поэтому, он быстро подвинул ей тарелку: «Ешь, ешь!»

После обеда Цзян Тянь пошел мыть посуду.

Тем не менее, Чжао Сюэ Цин остановила его и нежно сказала: «Дорогой муж, приготовление пищи можешь взять на себя, а работу по мытью посуды оставь своей жене!»

Она заварила чашку чая для Цзян Тяня, а затем, собрала посуду и приступила к мытью.

«На самом деле, я бы даже пожертвовал совершенствованием, чтобы просто тихо и мирно жить с Сюэ Цин!»

Цзян Тянь сидел на диване, пил чай и слушал, как Чжао Сюэ Цин напевает какую-то неизвестную мелодию, намывая посуду. Неописуемое спокойствие и удовлетворение наполнили его сердце.

"Иди, прими ванну и переоденься!" - Чжао Сюэ Цин домыла посуду и отнесла в ванную чистый комплект одежды для Цзян Тяня.

Тот внезапно рассмеялся: «Сюэ Цин, не хочешь ли сопроводить меня в принятии ванны с ароматными благовониями?»

«Ты хочешь..! Ой, пожалуй, надо принести тебе воды!» - красивое лицо Чжао Сюэ Цин покраснело, и она стрелой выбежала из ванной.

Когда Цзян Тянь закончил принимать душ, Чжао Сюэ Цин внезапно спросила, моргая удивленными глазами: «Цзян Тянь, ты действительно можешь ловить призраков? На Вилле Драконов действительно есть призрак?»

"Да, сэр!" – коротко ответил Цзян Тянь. Ему было бы трудно ясно объяснить ей это - "Там действительно есть призрак ..."

Фактически, с тех пор, как Цзян Тянь усовершенствовал секретную формулу питательной мази для мышц, Чжао Сюэ Цин поняла, что Цзян Тянь не только восстановил психическое здоровье, а вовсе был не обычным человеком. Однако, услышав слова Цзян Тяня, она все еще была ошеломлена настолько, что не могла поверить в то, что только что услышала.

Внезапно, Чжао Сюэ Цин спросила: «И что же, Цзян Тянь, ты хочешь поймать этого призрака для Тан Ваньяня?»

«Это не имеет значения…» - Цзян Тянь сел рядом с Чжао Сюэ Цин и обнял ее за нежные нефритовые плечи.

Ранее, Цзян Тянь очень хотел помочь Тан Ваньяню поймать призраков. Во-первых, потому что семья Тан помогала ему раньше.

Но сейчас, для него самым важным было найти остальные пять элементов и создать массив духовной концентрации. А для этого, быстрее было продолжать совершенствоваться, чем поглощать призраков и их энергию. В результате, хотя Тан Ваньянь и просил его всю дорогу, он не дал однозначного ответа. Все зависело от его настроения.

"Вау, мой муж так хорошо пахнет! Почему я не замечала этого раньше?" – мысленно произнесла Чжао Сюэ Цин, почувствовав свежую и волнующую мужскую Ци на теле Цзян Тяня, и это очень ее привлекало. Ее сердце стучало, а лицо покраснело, глаза были опьянены, и она глубоко вдыхала его аромат.

«Ты меня нюхаешь, как щенок!» - с улыбкой сказал Цзян Тянь, заметив ее движения.

«Проверяю, чистый ли ты! Пахнешь хорошо…» - выкрутилась Чжао Сюэ Цин, в то время как ее лицо стало красным от смущения.

«О…» - Цзян Тянь не принял это близко к сердцу.

Внезапно, Чжао Сюэ Цин взяла Цзян Тяня за руку и нежно сказала: «Милый, но почему бы нам не поймать этого призрак, ради интереса? Я так хочу посмотреть…»

"Ты хочешь понаблюдать за захватом призраков? А ты не боишься?" - Цзян Тянь сделал глоток чая. Сюэ Цин действительно очень смелая! И почему он не замечал этого в своей прошлой жизни?

"Чего бояться, когда ты рядом со мной?" - лицо Чжао Сюэ Цин было наполнено гордостью и полной уверенностью.

«Хорошо, тогда…» - Цзян Тянь чувствовал себя беспомощным, под ее чарами.

Он побеждал демонов и истреблял бесов, принося с собой опасность. Бесчисленные верующие поклонялись ему, но Чжао Сюэ Цин хотела просто понаблюдать со стороны - «Не вижу никакой проблемы, чтобы сделать это ради любимой жены!»

В это время, Тан Ваньян просил Старейшину Тана: «Папа, ты не можешь игнорировать этот вопрос. Вилла Драконов - дело моей жизни!»

Старейшина Тан сердито сказал: «Мое старое лицо было полностью потеряно! Ты оскорбил Мастера Цзяна!»

«Папа, я виноват в том, что у меня есть глаза, а я не вижу. Прямо сейчас, я виноват, что не могу вернуть время вспять, чтобы все исправить!» - Тан Ваньян был так взволнован, что чуть не плакал.

Старейшина Тан искренне сказал: «Сколько еще я могу прожить? Как долго я могу помогать вам, дети? Когда придет мое время, вам всем придется положиться на себя!» - он вздохнул и добавил: «В мире боевых искусств есть поговорка: «Гроссмейстеры - как драконы!» Гроссмейстер по боевым искусствам - это фигура, похожая на бога. С какой бы грубостью он не убивал тебя, это уже милость Мастера Цзяня. Если ты попросишь его поймать призраков и уничтожить бесов, то отдай взамен свое сердце!"

"Папа, это миллиарды!" - Тан Ваньян хотел плакать, но слез не было.

За последние несколько дней более нескольких десятков человек погибли на Вилле Дракона. Не говоря уже о потере бизнеса, даже эти компенсационные выплаты исчислялись десятками миллионов. Он также пригласил нескольких знаменитых мастеров фэн-шуй. Однако, когда мастера фэн-шуй приходили туда, они либо пугались до такой степени, что убегали, либо сходили с ума без причины.

По мнению Тан Ваньяна, эта вилла была проклята. Он потерял несколько миллиардов и мог еще потерять все, что у него осталось.

Но в этот момент зазвонил телефон.

Видя, что это звонок от Чжао Сюэ Цин, Тан Ваньян сразу же поднял трубку и улыбнулся: «Мадам Цзян, вы уже видели Мастера Цзяна? Какие у вас планы?»

«О, мой муж хочет пойти на Виллу Дракона, чтобы поймать призраков. Сегодня вечером, хорошо?» - пролепетала Чжао Сюэ Цин.

«А? Мастер Цзян передумал? Он действительно собирается помочь нам? Конечно, можно, чем быстрее, тем лучше!» - Тан Ваньян был так взволнован, что подпрыгнул на три фута в воздух.

«Да, я хочу увидеть призрака, поэтому, мой муж хочет поймать его, ради меня!» - с гордостью сказала Чжао Сюэ Цин.

«Э…» - Тан Ваньянь потерял дар речи.

Мастер Цзян, вы действительно безумный демон! Я умолял вас поймать призрака, но вы отказались сделать это даже за сто миллионов компенсации. А теперь, с помощью всего лишь одного слова от вашей жены, вы готовы сделать это!

Тан Ваньян сказал, что он немедленно выезжает за ними, и Чжао Сюэ Цин начала готовиться.

Она нашла довольно тяжелый защитный костюм и надела его, вместе с огромным стеклянным шлемом. Она когда-то принесла их из лаборатории компании, но использовала лишь один раз, во время уборки.

«Для чего ты это одела? Ты собираешься стать космонавтом?» - засмеявшись, спросил Цзянь Тянь, поперхнувшись чаем.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 47**

Глава 47. Секта Маошань. Ян Гочан

«Согласно моей гипотезе, так называемый призрак должен быть просто некоторой энергией рассеянного излучения, или, возможно, энергией убийства - Инь Ци! Пока мы не наденем защитные костюмы, чтобы изолировать его, мы будем беспомощны!» - со всей серьезностью сказала Чжао Сюэ Цин.

"Мм, это имеет смысл!" - Цзян Тянь еле сдерживал улыбку, но, глядя на ее торжественное лицо, независимо от того, как он на это смотрел, он просто позволил ей чувствовать себя правой.

Вскоре, лимузин «Линкольн» остановился перед входом во двор их виллы - это приехал Тан Ваньян.

Эта машина стоила, как минимум, три миллиона, ну а Тан Ваньян был настолько богатым, что у него было несколько роскошных автомобилей такого же уровня.

"Мастер Цзян, мадам, прошу вас!" - Тан Ваньян, похожий на швейцара, кивнул и поклонился, с лестной улыбкой на лице.

Но увидев Чжао Сюэ Цин, Тан Ваньян был шокирован. Он едва подавил свой смех и смотрел на нее как на неандертальца.

"И что ты смеешься?! Это самый продвинутый биохимический защитный костюм - моя Антипризрачная Защита - сочетание традиционной техники и современных технологий!» - Цзян Тянь сердито посмотрел на него, а затем, взял в ладонь маленькую ручку Чжао Сюэ Цин и усадил ее в машину.

"Нет-нет, я ни в коем случае не смеялся!" - Тан Ваньян задрожал от страха и сразу же нахмурился: «Я не думал, что мадам Цзян также является мастером по захвату призраков. Ваша пара - просто дракон и феникс, среди людей!»

«Да-да, я тоже очень сильная!» - Чжао Сюэ Цин нашла это довольно лестным – она тихо захихикала, а ее красивые добрые глаза наполнились гордостью.

По пути на Виллу Дракона, они болтали и смеялись. Лонг Ву, Лонг Гаитиан, Чжэн Хао и другие тоже пришли сюда, чтобы поприветствовать их после пяти недель отсутствия.

Лонг Гаитиан еще больше распинался перед Цзян Тянем.

Они расселись в большой роскошной зале и все собрались вокруг Цзян Тяня. Тан Ваньян лично заварил для него чай.

«Не волнуйтесь, я начну действовать, когда Инь Ци достигнет своего пика» - сказал Цзян Тянь.

Все молча пили свой чай, чувствуя страшный холод, пронизывающий огромную Виллу Дракона, с некоторым чувством неловкости и беспокойства.

Помимо тех немногих людей, которых знал Цзян Тянь, здесь также находились несколько крупных боссов и богатых людей из высшего общества, которые имели некоторое влияние в провинции Линь.

Более того, все эти богатые и влиятельные люди привели на помощь так называемых Мастеров Магии.

Здесь были мистер Феншуй, а также, какой-то кузнец. Было неизвестно, была ли у них действительно магическая сила, или они были всего лишь мошенниками.

Цзян Тянь улыбнулся: «Мастер Тан, у этого призрака должно быть какое-то происхождение. Вы, должно быть, недавно сделали что-то против совести!»

«Мастер Цзян, мне невероятно стыдно!» - Тан Ваньян поспешно поклонился и сказал: «Несколько лет назад, у меня была связь со студенткой университета. Она случайно забеременела, и я собирался оставить ее. Вы же знаете, что такие люди, как мы, родившиеся в известной семье, все связаны с политикой - как мы можем быть вместе? Я не согласился, но она настояла на том, чтобы ребенок родился, ну и я, я… "

"Что ты?" - Цзян Тянь нахмурился

«Я выгнал ее из ее дома и заблокировал ее банковскую карту, заставив ее сделать аборт. Она не могла этого вынести и покончила с собой!» - Тан Ваньян сгорал от стыда.

"Как вы могли быть таким мерзким?!" - Чжао Сюэ Цин хлопнула по столу и сердито сказала: «Мужчина должен ставить свою семью в приоритет и заботиться о своем партнере! Изменение сердцу - серьезная ошибка! Того, кто заставляет девушку сделать аборт, нельзя сравнить даже со зверем!"

Лицо Тан Ваньяня было полно неловкости, и он отчаянно начал извиняться и раскаиваться: «Мадам Цзян, я признаю свои ошибки, я никогда не осмелюсь сделать это снова!»

"Хм, подонок, подонок! Цзян Тянь, я не разрешаю тебе работать с такими плохими людьми, как он, в будущем!» - Чжао Сюэ Цин не потрудилась даже взглянуть на него.

«Почему чувство справедливости в мадам Цзян так взрывоопасно?!» - все были раздражены и не знали, смеяться им или плакать.

«Мадам Цзян, я определенно изменюсь и стану лучшим человеком!» - Тан Ваньян поклонился и стал умолять, думая, что на этот раз он действительно обидел мадам Цзян.

«Этот Свирепый Демон был преобразован той девушкой по имени Ши Я» - равнодушно сказал Цзян Тянь.

"Как вы сказали? Да, да, это она!" - лицо Тан Ваньяня было переполнено шоком, а его волосы встали дыбом, и все его тело вспыхнуло от холодного пота и страха.

«Но за Ши Я есть еще один эксперт, который помогает ей!» - продолжал Цзян Тянь - «Несмотря на то, что жалобы Ши Я очень сильные, она все-таки умерла совсем недавно, и ей еще трудно самой сформировать энергию Фа Ли».

"Что-Что? Там еще и эксперт?!" – в унисон закричали все присутствующие.

«Правильно, есть великий магический мастер, который поднял свою душу на другой уровень, сделавшись еще более могущественным!» -

Цзян Тянь размышлял так, как будто он все знал, и равнодушно сказал: «Обычные призраки - это просто порыв обиженного Инь Ци, как в случае с Ши Я. Но вот этот свирепый призрак уже постиг свою Бессмертную Силу. Его можно назвать Королем Духов!»

"Король Духов?" - Тан Ваньян был шокирован.

«Гм!» - по градации и силе они делятся на солдат-призраков, генералов-призраков, королей-призраков и выше. Есть еще более высокие уровни!" - Цзян Тянь потягивал чай и неторопливо пояснял.

«Тот Призрачный Король…какой у него уровень силы?» - прервал его Чжоу Чжэн Хао.

«Духовный король уже развился до свободного тела. Во-первых, он не боится палящего солнца и может свободно приходить и уходить. Во-вторых, у него есть состояние материи, и он может вызывать физические атаки!» - ответил Цзян Тянь – «Так что, основываясь на этом, такого Короля Духов можно сравнить с экспертом - гроссмейстером на стадии совершенства!»

"Оо, какой ужас!" - все пребывали в шоке и в неверии.

«Более того, призраки наиболее искусны в иллюзиях и духовных атаках, которые сбивают с толку разум!» - Цзян Тянь равнодушно продолжал: «Итак, Король-призрак, с точки зрения общей силы, может полностью подавить мастера трансформации!»

«…» - все были в тихом ужасе.

«Однако, поскольку я сегодня здесь, поймать этого призрака не составит труда!» - Цзян Тянь слабо улыбнулся.

"Хм, какие громкие слова, ты не боишься потерять язык ?!" – от двери послышался презрительный фырк.

Он увидел старика в в даосской мантии, который быстро вошел, держа в руках компас, а на спине - меч из персикового дерева.

Позади, за даосским священником, следовала группа учеников. Все они были в даосских одеждах, и у каждого были свои магические инструменты.

"Старейшина Чжэн, ты здесь!" - Увидев старика, Лонг Ву и даже Тан Ваньян встали, почтительно соединив ладони. Видя недовольное выражение лица Цзян Тяня, Чжоу Чжэн Хао сразу же, тихим голосом, объяснил: «Господин Цзян, это председатель группы Гуанчжоу, Чжэн Гуанша! Самый богатый человек в провинции Лин - друг Сан Е!»

«О, так это он!» - Цзян Тянь слегка кивнул, и его взгляд замедлился. Чжэн Гуанша, самый богатый человек Лин Чжоу, участвовал во многих отраслях, таких как недвижимость, отели, туризм, торговые центры и финансы.

Особенно, в сфере недвижимости его «Гуанчжоу Групп» имела огромное влияние, став монополистической, с активами в двадцать миллиардов. Компания «Вилла Королей» была известна на всем континенте, и она также была стандартным проектом «Гуанчжоу групп».

В Лин Нане мощь Чжэн Гуанши была не менее велика.

Его сила была настолько весомой, что даже старшие братья неортодоксальных сект, такие как Лонг Ву или Чжоу Чжэнь Хао, были немного ниже его по рангу.

Хотя Тан Ваньян был силен, с точки зрения финансовых ресурсов, даже он, по сравнению с ним, был незначительной фигурой.

«Лорд Сан и старейшина Чжэн являются членами промышленного и коммерческого союза Линчжоу. Когда лорд Сан столкнулся с неудачами, он попросил многих своих друзей о помощи. Таким образом, старейшина Чжэн должен был пригласить этого эксперта по каллиграфии!" - тихим голосом объяснял Чжоу Чжэн Хао.

"Хе-хе, Третий Мастер, Пятый Брат Лонг, вы долго ждали!" - Чжэн Гуанша сжал кулаки и поприветствовал всех. Его движения были плавными и свободными, а его аура была огромной - достаточной, чтобы полностью подавить Тан Ваньяна и Лонга Ву, не говоря уже о Чжоу Чжен Хао.

Вскоре после этого, Чжэн Гуанша, с радостным лицом, начал гордо представлять даосов: «Это эксперт секты Маошань, мастер Ян Гочан!»

"Чтоо? Секта Маошань, Ян Гочан?! О, Боже мой, что сегодня открывается моим глазам! Даже Мастер Ян пришел!"

«Во всей провинции Линь только Старший Чжэн может вызволить Мастера Яна!» - вся эта толпа богатых и знаменитых, наперебой выражала глубокое восхищение – они так восклицали, как будто видели бога.

"Этот мастер очень сильный?" - Чжао Сюэ Цин натянула рукава на ладони и с любопытством спросила у Цзян Тяня.

Цзян Тянь совсем не знал его и слегка покачал головой. Чжоу Чжэн Хао быстро объяснил: «Мадам Цзян, этот Мастер Ян чрезвычайно известен в мире китайских техник! Говорят, что он слепой, и что он вошел в секту Маошань в возрасте десяти лет, и после трех лет восстановления зрения он смог различать призраков и богов, и уже вошел в Дао в возрасте 30 лет!

В 1998 году сын гонконгского магната, Ли Чаорен, был похищен, а его жена погибла в автомобильной аварии, и цена акций компании резко упала

В 2001 году призрак Король Змей был замечен на площадке проекта магната недвижимости Сянся, Ван Лея. Там часто стали происходить несчастные случаи, и сам Ван тяжело заболел. Мастер Ян отправился на стройку, чтобы практиковать, и отправил Короля Змей восвояси. Ван Лэй же, не принимая никаких лекарств, был вылечен, все его сотни болезней исчезли, и впредь, дела на строительной площадке пошли на ура! " - Чжоу Чжэн Хао был хорошо информирован и много слышал об этом Мастере Яне.

Хотя Ян Гочану было около шестидесяти лет, он совершенно не был похож на старика.

Чжао Сюэ Цин уставилась на Ян Гочана, не моргая, полная любопытства, как будто она открыла дверь в новый мир.

«В мире фэн-шуйской метафизики Мастер Ян имеет очень высокую репутацию. Кроме того, тем больше ценится дружба с Мастером Яном, чем больше его приглашают богатые и могущественные чиновники, чтобы он посодействовал в предотвращении очередной катастрофы!» - Чжоу Чжэн Хао вздохнул, и его лицо наполнилось тоской – он был также известен как Старший Брат в Линь Чжоу, но, по сравнению с Яном Гочаном, он был похож на муравья.

Пока он говорил, Ян Гочан уже закончил свои представления.

Чжэн Гуанша немедленно сделал жест приглашения и указал на кресло: «Мастер Ян, пожалуйста, сядьте!»

«Хорошо, старейшина Чжэн, я ценю это!» - вежливо сказал Ян Гочан и сел. Он стал потягивать чай, а затем, внезапно посмотрел на Цзян Тяня и зловеще спросил:

"Маленький брат, почему вы так дерзко выражаетесь? Я не знаю, из какой вы секты: секты полной истины или секты небесного мастера горы Лонгу, или вы развиваете сферу или секту амулета талисмана? "

Когда он вошел, все встали, чтобы поприветствовать его. Только Цзян Тянь остался сидеть, что очень возмутило его.

«О, меня зовут Цзян Тянь, и я - независимый гений-самоучка. Вы должны понимать немного больше, чем я!» - Цзян Тянь слабо улыбнулся. Как будто, услышав самую смешную шутку, Ян Гочан засмеялся и сказал: «Слушая слова Бессмертного Мастера Цзяна, кажется, что все в порядке!"

Затем, он поднял руку и, указав на Чжао Сюэ Цин, снова засмеялся: «Эта молодая мисс, похожая на космонавта, здесь тоже ловит призраков? Или мы отправляемся на Марс?

«Хахаха, какая шутка, это какой-то новый способ ловить призраков?!»

«С таким видом те, кто этого не знает, могут подумать, что это Звездный Воин!» - ученики секты Маошань начали издеваться и высмеивать ее.

Чжэн Гуанша и некоторые из богатых и влиятельных людей, которые не знали о прошлом Цзян Тяня, также качали головами с горькими улыбками.

Только тогда Чжао Сюэ Цин поняла, что над ней издеваются.

Лицо девушки сразу покраснело. Держась за большую руку Цзян Тяня, она готова была расплакаться. Дрожащим голосом, она спросила: «Цзян Тянь, я смутила тебя?»

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 48**

Глава 48 Поимка духа умершего

«Ничего страшного, поимка Короля Злых Духов – это как игра! Все, что бы ты ни надела подойдет!» – Цзян Тянь тут же нежно успокоил свою красивую жену.

В следующую минуту Цзян Тянь холодно посмотрел на Ян Гочана и со смехом сказал: «Что такого особенного в путешествии на Марс, я там бывал!».

Он был невозмутим, ему были безразличны взгляды присутствующих там людей, но он не мог вынести того, что кто-то обидел Чжао Сюэ Цин, поэтому он холодно сказал: «Если сегодня я убью этого злого духа, то вы, Ян Гочан, признаете себя виноватым перед моей женой!».

Все вытаращили глаза и очень долго смотрели на Цзян Тяня, как на идиота, а затем разразились дружным хохотом.

«Он точно инопланетянин, срочно возвращайся на свой Марс, на Земле слишком опасно!».

«Ты бесстыдно хвастаешься, да еще смеешь провоцировать божественного мастера Яна! Ты действительно бесстрашный!».

«Хочешь заставить моего наставника встать на колени перед инопланетянином, не разбрасывайся словами!» – сказал один из учеников секты Маошань.

Тан Ваньнянь и остальные выглядели сконфуженно.

Ярый сторонник Цзян Тяня Чжоу Чжэнхао все же не выдержал, резко подскочил на ноги и начал гневно всех порицать: «Замолчите! Что вы можете знать о навыках мастера Цзян, он мастер боевых искусств!».

«Что, теперь он еще и мастер боевых искусств?».

Услышав эти слова, выражение лиц присутствующих изменилось, они не осмеливались верить сказанному.

Ян Гочан вовсе не поверил этому и с пренебрежительной усмешкой сказал: «Даже если он на самом деле мастер боевых искусств, изгнание злых духов лежит в области заклинаний. Даже его огромное мастерство будет бесполезно!».

«Да, какая может быть польза от боевых искусств людей при поимке злого духа?».

«Вы верите его выдумкам? Увидев мастера боевых искусств чуть старше двадцати лет, который так хвастается, люди могут надорвать животы от смеха!».

«Ха-ха, тебе здесь нечего делать, уходи быстрее!».

Многие из учеников секты Маошань один за другим расхохотались. Они не верили, что Цзян Тянь обладает подобными умениями, вплоть до того, что некоторые из них начали выгонять Цзян Тяня.

«Положись на навыки Ян Гочана, сам ты не сможешь нанести вред и волоску на голове Короля Злых Духов!».

Цзян Тянь, сидя прямо и спокойно, положив ногу на ногу, с улыбкой сказал: «Я советую тебе, скорее возвращайся домой, если не хочешь расстаться со свое драгоценной жизнью!».

Воцарилась мертвая тишина, многие были шокированы.

Этот негодник слишком много о себе думает, говоря, что мастер Ян не справится. Неужели ты справишься?

Послышался смех.

В это время молодая девушка, сидевшая позади Чжэн Гуанша внезапно засмеялась.

«Малышка Ли, что такое?» – Чжэн Гуанша нахмурил брови, его лицо выражало неудовольствие.

Чжэн Ли была дальней племянницей Чжэн Гуанша. Из-за любовных неудач и разрыва отношений с семьей, старый Чжэн несколько лет растил ее подле себя.

Чжэн Ли была понятливой, эффективно вела дела и за короткий срок поднялась на средний уровень в Группе Гуанша.

Чжэн Гуанша подумал про себя, что обычно эта девчонка не совершает ошибок, так почему же сегодня в этой ситуации она внезапно рассмеялась?

Цзян Тянь поднял голову и невольно засмеялся.

Какая удача, это же его однокурсница Чжэн Ли!

Чжэн Ли пристально посмотрела на Цзян Тяня и со смехом сказала: «Дядюшка, это же мой однокурсник, но я немного о нем знаю. Во время учебы в университете он был невежественным, а сейчас работает в отделе по связям с общественностью фармацевтической компании Чжао, много пьет. Что касается драк и звания мастера боевых искусств…».

Чжэн Ли говорила негромко, но поскольку вокруг царило мертвая тишина, все отчетливо ее слышали.

«Как все запутано!» – Чжэн Гуанша хлопнул себя по бедру и пренебрежительно глянул на Цзян Тяня.

Такой молодой мошенник уже неоднократно оскорбил мастера Яна. Боюсь Ян Гочан недоволен, он может уйти, хлопнув дверью.

Достигнув его уровня, можно водить дружбу с секретарем мэра города. Если старый Тан лично придет, то он еще сможет оказать прием.

Но он не собирается выказывать уважение детям и внукам старого Тана, и уж тем более не будет считаться с друзьями Тан Ваньняня.

Сегодняшние изгнание злого духа напрямую связано с судьбой виллы Волун, стоимостью в несколько миллиардов.

Положение такое серьезное, а Тан Ваньнян приглашает мелкого служащего отдела по связям с общественностью из маленькой компании в качестве мастера. Он просто-напросто сделал так, что семья Тан потеряла лицо.

«Божественный мастер Ян, мастер Цзян мой дорогой гость, прошу из уважения ко мне…».

Обе стороны не хотели извиняться и Тан Ваньнянь оказался в затруднительном положении, он только и мог, что с улыбкой говорить добрые слова.

Ян Гочан мрачно улыбнулся и пренебрежительно сказал: «Он просто мелкая сошка, разве я, выдающийся человек Ян Гочан, стану опускаться до его уровня?».

Хоть он и сказал это, но все еще негодовал в душе. Он поднял руку и указал на Цзян Тяня.

«Парень, сегодня я покажу тебе как мы, люди из секты Маошань ловим злых духов!».

Через мгновение он громко крикнул: «Где мука и сироп из клейкого риса?».

В «Записках о разном из Западной столицы» был записан рецепт ‘Лепешек из лотоса, отгоняющих нечисть’ госпожи Ци. Это сласть из семян лотоса и муки из клейкого риса.

Это доказывало то, что китайцы использовали клейкий рис для изгнания злых духов со времен династии Западная Хань.

Предки также использовали воду, в который промывали клейкий рис, для кирпичных усыпальниц, предотвращая тем самым проникновение духов умерших и нечистой силы во внешний мир.

По указаниям Ян Гочана, один из учеников секты Маошань наполнил большой зал мукой из клейкого риса, оставив узкий проход между Тан Ваньнянем и Ян Гочаном.

Еще один ученик секты пришел с наполненным белой рисовой сывороткой ведром. Ян Гочан взял ведро и сказал: «Господин недоволен!».

Затем он вылил все содержимое ведра на Тан Ваньняна.

«Боже мой! Это что за шутки?».

В этот момент все присутствующие вскрикнули, многие не на шутку испугались, обделались и сломя голову побежали прятаться за спины охранников, дрожа всем телом.

Едва только рисовая сыворотка вылилась на Тан Ваньняна, сидевший на его шее злой дух обрел материальное воплощение.

Он выглядел как недоразвитый младенец, просто кожа да кости, но при этом с большой головой.

Он был абсолютно голым, все его тело покрывал слой белой рисовой сыворотки. В свете хрустальной люстры он был бледный и совершенно лишен румянца, чем еще больше пугал людей.

«Ой-ой, как страшно! Что это?».

Чжао Сюэ Цин крепко держала Цзян Тяня за руку, ее красивое лицо побледнело от испуга.

«Это умерший младенец…».

Цзян Тянь легко вздохнул и с улыбкой всех успокоил: «Не нужно бояться, я здесь, он не причинит вам никакого вреда!».

Хотя среди охранников было много ушедших в отставку профессиональных военнослужащих и немало из них практиковали боевые искусства, умели драться, но, когда им предстояла такая схватка, каждый из них побледнел от страха, и они не знали бежать им или оставаться на месте.

«Мастер Ян, помогите мне!».

В этот момент Тан Ваньнянь увидел эту сцену в отражении оконного стекла, его лицо побелело от страха, и он дрожал всем телом.

Послышались крики и рычание.

Этому злому духу ребенка было очень плохо от рисовой сыворотки, его лицо стало злобным, он скалил зубы и непрерывно рычал на всех окружающих.

«Ох, ничтожный чертенок. Для этого требуются навыки трех-пяти лет обучения, это просто забава, смотрите, как я его обуздаю!».

Ян Гочан ничуть не растерялся, лицо его было бесстрастно и сам он был спокоен. Среди паникующей толпы, было еще более очевидно, каким выдающимся человеком он был.

Он равнодушно что-то пробормотал и вытащил черный кувшин. На этом глиняном кувшине было выгравировано множество поразительных извилистых магических текстов, темно-красного, как кровь цвета.

К тому же плотный слой патины был пропитан потом от державших кувшин рук, где-то он был темным, где-то светлым. Неизвестно сколько лет кувшин передавался по наследству. С первого взгляда было понятно, что это не обычный предмет.

«Дружок, тебе пора в путь, иди сюда!».

Он открыл крышку и прочитал вслух одно из неясных заклинаний, полное притягательной красоты.

Как ни странно, злой дух ребенка спрыгнул с шеи Тан Ваньняна и шатаясь дошел до Ян Гочана по дороже между двумя людьми, которая не была посыпана мукой из клейкого риса. Внезапно подпрыгнув, он превратился в черный дым, и был тут же поглощен глиняным кувшином.

«Хлоп!».

Ян Гочан накрыл кувшин крышкой и, невероятно гордый собой, сказал: «Господа, пожалуйста, вернитесь на свои места, я уже поймал этого маленького злого духа, больше он не будет проказничать!».

«Какой выдающийся человек!».

«Божественный мастер Ян великолепен! Одним движением он заставил злого духа подчиниться, в один миг расправился с ним, он действительно полубог!».

Богатые и могущественные господа один за другим вернулись на свои места, вытирая со лбов холодный пот. Их лица были полны почтения, и они наперебой восхваляли Ян Гочана.

«Благодарю божественного мастера Яна за то, что спас мою жизнь! Слуга, подойди!».

Тан Ваньнянь восстановил спокойствие и неустанно повторял слова благодарности.

Один из подчиненных двумя руками передал ему заранее приготовленную банковскую карту.

Тан Ваньнянь со смехом сказал: «Мастер, прошу принять это вознаграждение в пятьдесят миллионов!».

«Да, господин потратился!».

Выражение лица Ян Гочана не изменилось, он тут же принял банковскую карту.

Он скопил состояние в тысячи миллионов, ничтожные пятьдесят миллионов были для него сущим пустяком.

«Заклинания божественного мастера Яна достигли цели, злой дух скрылся. Он достойный представитель секты Маошань, мы преклоняемся перед ним!».

«Божественный мастер Ян действительно выдающийся человек. Сегодня ученики увидели, что всегда есть чему учиться! Последние несколько десятилетий я прожил впустую!».

Мастер Фэншуя и Мастер Бумаги сделали шаг вперед, начали непрерывно кланяться, обхватив ладонью одной руки кулак другой, почитая Ян Гочана, как божество.

Они сами разбирались лишь в простых техниках связывания злых духов с помощью бумаги и фэншуя, как они могли сравниться с изгоняющем злых духов Ян Гочаном?

«Ха-ха, это лишь пустяки, вам двоим тоже не стоит скромничать!».

Ян Гочан, гордый собой окинул взглядом присутствующих и глубоким голосом сказал: «На том и закончим, сегодня я, как хороший человек довел дело до конца, ведь если взялся помогать, то помогай до конца. Я совершу с маленьким злым духом алхимическое превращение, уничтожу его тело и душу, и больше не будет никаких дурных последствий. С этих пор дела у господина и виллы Волун пойдут как по маслу!».

«Вы спасли мне жизнь, благодарю вас, Ян Гочан! Ваше благодеяние навечно останется в нашей памяти!» – Тан Ваньнянь поднялся и поблагодарил Ян Гочана.

«Хорошо, после того, как божественный мастер Ян использует заклинание Достижения Неба для алхимического преобразования этого маленького злого духа, вероятно никакие наваждения больше не осмелятся приблизиться к господину!».

Чжэн Гуанша с лицом полным почтения восхищенно поклонился.

«Божественный мастер Ян действительно великий человек!».

«Как хорошо, сегодня я собственными глазами увидел, как мастер Ян приводит в повиновение дух умершего, этот удачный случай в самом деле расширил мой кругозор!».

Все люди были охвачены благоговейным трепетом, один за одним они одобрительно кивали.

Ян Гочан в два счета схватил маленького злого духа, так что все тут же успокоились, абсолютно позабыв недавний страх. Теперь все пребывали в таком состоянии, будто смотрели театральную постановку и были чрезвычайно взволнованы.

«Ян Гочан, не жадничайте, не стоит быть таким невоспитанным».

В этот момент, молчавший все это время Цзян Тянь заговорил ледяным тоном.

«Что?».

«Цзян Тянь, мастер Ян готовится применить свои умения, неужели такой дилетант, как ты смеет вмешиваться? Выйди вон!».

«Магическая сила Ян Гочана невероятно высока, ты думаешь, это все детские забавы? Невежественное ничтожество, ты еще смеешь нести такой вздор!» – многие из богатых и могущественных людей начали порицать Цзян Тяня.

«Кроме этого маленького злого духа, есть еще один, более страшный злой дух».

Спокойный и невозмутимый, Цзян Тянь, кушая виноград равнодушно сказал: «Ее сила невероятно высока, ты, ничтожный Ян Гочан, не сможешь подчинить ее себе! Но если ты не послушаешь моего совета о том, что не стоит с помощью алхимии преобразовывать этого маленького злого духа, не стоит играть в опасную игру и искать смерти, то я не стану тебе мешать!».

Как только Цзян Тянь сказал это, все люди обозлились на него, желая содрать с него шкуру живьем.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 49**

Глава 49 Истинный божественный мастер

«Замолчи!».

«Что ты несешь, ты, никчемный отброс, как ты смеешь быть таким непочтительным с божественным мастером Яном?».

«Божественный мастер Ян не сможет справиться, а ты сможешь?».

Множество учеников секты Маошань пришли в ярость и громко порицали Цзян Тяня.

«Ах! Мастер начал передавать мне традиции Маошань, когда мне было десять лет, в двадцать восемь лет у меня открылись Небесные Глаза. Я обучился геомантии и фэншую, изгнанию злых духов, сокровенным заклинаниям – всем лучшим умениям. Я поймал злого духа семьи выдающегося человека Ли в Гонконге, я боролся со Змееловом на строительной площадке в Ванлэй, я усмирил эпидемию чумы на Центральной равнине, это что, ничего не значит?».

После этих слов было понято, что Ян Гочану было нанесено огромное оскорбление, бушуя от ярости, он с холодной усмешкой сказал: «Если сегодня появится один злой дух, я убью его, если появятся два, я убью обоих! В конце концов я заставлю такого сумасшедшего, никчемного отброса, как ты увидеть, кто действительно может называться знатоком заклинаний!».

Ян Гочан бросил несколько ругательств и перестал обращать внимания на Цзян Тяня. Он поставил глиняный кувшин на чайный столик, согнул один палец и начал бормотать себе под нос.

«Приказ Верховного достопочтенного Владыки Лао подлежит немедленному исполнению! Пощади!».

Вдруг Ян Гочан топнул ногой, громко выдохнул и звук распространился словно раскат грома по долине, заставив всех сидящих подпрыгнуть.

«Даруй очищение!».

Его лицо стало ярко-красного света, он яростно вскрикнул и указал пальцем на черный глиняный кувшин, по которому ударили тонкие лучи света.

Едва это произошло, глиняный кувшин тут же зажужжал и стал непрерывно дрожать.

Внезапно, заклинания которыми был покрыт кувшин стали излучать красноватое сияние, которое, сгущаясь, стало похоже на призрак, окутавший глиняный кувшин.

Заклинания излучали свет, в зале тут же потеплело, как будто все кондиционеры вышли из строя. И люди чувствовали себя так, будто их обжигали лучи палящего солнца.

«Это, это! Это совершенно удивительно!».

Собравшиеся здесь богатые и авторитетные люди остолбенели и пристально смотрели на глиняный кувшин.

«Ритуальный сосуд! Это настоящий ритуальный сосуд!».

Мастер Бумаги непрестанно потирал руки, в его глазах светилось фанатичное восхищение, словно у развратника, смотрящего на обнаженную красавицу.

«Это Драгоценный Кувшин Сдерживания Злых Духов и Очищения Душ Умерших горной секты Маошань!».

Почтению мастера Фэншуя Ци не было предела, с завистью на лице он сказал: «Никто из нас не может представить себе скрытую сущность секты Маошань. Ничего удивительного в том, что никакие злые духи и призраки не смогут сбежать из подобного ритуального сосуда!».

Вслед за тем, как Ян Гочан произнес заклинание, в кувшине началось очищение маленького злого духа, из сосуда тут же послышались надрывные вопли.

Глиняный кувшин начал трястись еще сильнее, маленький злой дух внутри боролся из последних сил. У присутствовавших людей волосы на голове встали дыбом, богатый и могущественные люди тряслись от страха, глядя на эту сцену.

Постепенно крики маленького злого духа начали стихать и в конце концов совсем прекратились.

Все люди вздохнули с облегчением, по-видимому, очищение маленького злого духа завершилось.

Тан Ваньнянь тем не менее вытер холодный пот со лба и с огромным облегчением, смеясь сказал: «Ха-ха, этот маленький злой дух так много лет вредил мне, наконец с ним покончено!».

«Ха-ха, господин Цзян, вы признаете, что я обладаю навыком поимки злых духов?» – гордясь собой спросил Ян Гочан, искоса посмотрев на Цзян Тяня.

«Хм, сойдет!».

Успокаивая напуганную Чжао Сюэ Цин, Цзян Тянь без раздумья ответил на вопрос.

Цзян Тянь так долго путешествовал за пределами этого мира, какие только секреты бессмертия, божественные способности и расстановки формаций он ни повидал, он собрал все знания царства бессмертных.

Простая и примитивная поимка злого духа могла получить только такую оценку Цзян Тяня, он и так пощадил чувства Ян Гочана.

«Что?».

«Сойдет!».

Все люди ожидали, что Цзян Тянь непременно начнет превозносить Ян Гочана, но, услышав такую равнодушную оценку, они с трудом могли в это поверить и думали, что им все послышалось.

«Ох, невежественный тупица, ты что, вообще ничего не понимаешь?».

Чжэн Гуанша холодно и пренебрежительно проворчал: «Так и есть, ты недальновидный грубиян, как ты не можешь понять всей мощи мастера Яна!».

Ян Гочан применил величайшее мастерство секты Маошань, поймал злого духа и предотвратил несчастье. Но Цзян Тянь превратил его в ‘сойдет'. До чего же это глупо и невежественно!

«Неужели он такой недальновидный грубиян?».

Ян Гочан язвительно усмехнулся и сказал: «Даже если он такой невежественный, он должен был видеть, что я уже поймал злого духа и должен был понять божественные способности моих заклинаний!».

Язвительная насмешка на его лице проявилась еще сильнее, и с холодной улыбкой он сказал: «Он очевидно слепой!».

«Он посмел так непочтительно обращаться с мастером Яном. Если бы я был на месте мастера, то уже давно выгнал бы его прочь!» – с холодной усмешкой сказал один авторитетный человек.

«Точно! Мастер Ян уже проник в тайные сферы божественного мастерства, а для него это ‘сойдет’! Неужели ты уже развил свою сущность?» – громко ругаясь сказал Мастер Фэншуй господин Ци, пренебрежительно указывая на Цзян Тяня.

Чжэн Гуанша, посмотрев на Тан Ваньняня, двусмысленно сказал: «Ваньнянь, если для тебя затруднительно действовать, то я прикажу своим телохранителям взяться за дело!».

«Старина Чжэн, ни в коем случае нельзя этого делать, мы ведь все друзья, друзья…» – горько смеясь сказал Тан Ваньнянь. Теперь уже никто не симпатизировал Цзня Тяню.

Хотя и ходили слухи о том, какой Цзян Тянь удивительный, что он поглощает духов, что воздушной волной, принявшей форму кулака он убил Фу Бяо и сразил Белую Обезьяну, но все это были слухи, Тан Ваньнянь не был свидетелем этих событий.

Но мощь Ян Гочана он видел совершенно ясно.

«Хм, что за чушь ты несешь передо мной, я же сказал ‘сойдет’, ты слишком высокого мнения о себе!» – холодно сказал Цзян Тянь, выражение его лица не изменилось.

Сказав ‘сойдет’, я еще пощадил твои чувства. Если говорить откровенно, то это полная ерунда!

Величественный Изначальный Бессмертный некогда пронесся по звездному небу, множество всемогущих ‘святых’ поклонялись ему, а сейчас кучка простых смертных называет его ‘невежественным тупицей’!».

Если бы не сидящая рядом Сюэ Цин, то из-за своего нрава Цзян Тянь уже давно бы раздавил их насмерть.

«Хм, он человек с ограниченными взглядами, я не стану опускаться до его уровня».

Увидев, как ценит Тан Ваньнянь Цзян Тяня, в душе Ян Гочана поднялся гнев, но он поддерживал вид высокообразованного человека.

«Да, Ян Гочан действительно выдающийся человек! Простой смертный так непочтителен с Вами, но Вы остаетесь спокойны!».

Находящиеся в зале богатые и авторитетные люди один за другим начали льстить мастеру заклинаний Ян Гочану, непрерывно заискивая перед ним.

Но в этот момент, неожиданно и необъяснимо появилось дуновение загробного мира. Поднимая все вокруг, ветер разметал по всем сторонам насыпанную на пол муку из клейкого риса.

Хрустальная люстра замерцала, несколько раз вспыхнула и наконец погасла. Температура в главном зале резко упала, как будто в одно мгновение наступила зима.

«Черт возьми, почему свет отключился?».

В непроглядной тьме закричали богатые и могущественные люди, они испугались и были в невероятном смятении.

Во тьме люди чувствовали, что на них уставилась пара злобных глаз. От этого чувства у них по коже головы побежали мурашки.

«Господа, не бойтесь!».

Ян Гочан встряхнул рукой и в его ладони появилась светящаяся в темноте жемчужина, освещающая весь главный зал.

Па-па-па!

Хрустальная люстра постепенно загорелась, но люди все-таки испугались.

Потому что рядом с Ван Таньнянем появилась женщина.

Это была очень красивая женщина, в голубом ципао с белыми цветами и с волосами до плеч.

Ее лицо было нежным и очаровательным, пара красивых глаз напоминала воды спокойного, глубокого пруда. С первого взгляда люди становились очарованы ею.

Но с ног до головы ее окутывала темная аура, от этой необузданной гневной ауры все растения в главном зале засохли, свежие цветы увяли, а у людей кровь застыла в жилах.

«Ши Я…Это действительно ты!».

Но Тан Ваньнянь уже давно был мертвенно-бледный от испуга, он сильно дрожал, по нему ручьями тек холодный пот так, что в одно мгновенье он промок насквозь, как будто только что вышел из воды.

В тот момент, когда люди поняли, что происходит, все как безумные побежали наружу.

Но они не успели даже добежать до двери.

Они лишь услышали несколько резких звуков.

Стеклянная входная дверь сама по себе закрылась, и несмотря на то, что несколько рослых мужчин пытались ее открыть, у них ничего не вышло.

«Как? Тан Ваньнянь, ты не рад видеть свою прежнюю возлюбленную? Я стала такой страшной, что вызываю у тебя неприязнь?» – преисполненным любви взглядом смотря на Тан Ваньняня сказала Ши Я.

Ее голос был очень нежным, но те, кто слышали его испытывали необъяснимую тревогу, и их тела с ног до головы холодели.

Несмотря на то, что он был авторитетным человеком, он, как и все испугался духа умершей. По его лицу текли сопли и слезы, и он как маленький ребенок сказал: «Божественный мастер Ян…».

«Ха-ха, у тебя действительно есть некоторые навыки, но сегодня ты встретилась с настоящим мастером, сегодня настало твое время вознестись на небо!» – холодно сказал Ян Гочан.

Он открыл черный глиняный кувшин, направив горлышко кувшина на Ши Я и начал снова бормотать себе под нос, произнося заклинания.

«Ты осмелился повредить ребенку, ты уже заслуживаешь смерти!».

Лицо Ши Я было спокойным, она пристально посмотрела на Ян Гочана и холодно сказала: «Ты все еще смеешь быть таким невежественным. Я высосу из тебя душу и кровь, и ты никогда не сможешь переродиться!».

Подняв правую руку, она сжала в пальцах пустоту.

Раздался треск.

Драгоценный Кувшин Сдерживания Злых Духов и Очищения Душ Умерших горной секты Маошань разбился, и из него выпрыгнул злой дух младенца.

«Что?!».

Ян Гочан побледнел от страха и выпучил глаза, он был испуган и не мог поверить в происходящее, машинально отступив на несколько шагов назад.

Этот Кувшин Сдерживания Злых Духов и Очищения Душ Умерших передавался по наследству несколько сотен лет, было неизвестно сколько кровожадных злых духов было очищено в нем. Его магическая сила была велика, несокрушима, но он неожиданно был разбит этим злым духом.

«Учитель, я помогу вам!».

Один из учеников секты Маошань загнул палец и направив меч из персикового дерева, который был у него в руках на Ши Я, стремительно пронзил ее.

«Ничтожество! Полагаясь на свои навыки, ты смеешь быть таким бестактным со мной!».

Выражение красивого лица Ши Я было холодным, она равнодушно хмыкнула и легко взмахнула своей нежной рукой.

Мощный поток неуправляемой силы сотряс все вокруг, раздался хруст и деревянный меч из персикового дерева переломился.

Ученик секты отлетел словно тряпичная кукла и с грохотом врезался в стену. Его непрерывно рвало кровью, голова искривилась, из-за чего он и умер.

«Проваливай, нечисть!» – еще один ученик, направил на Ши Я шест с белым полотном, на котором были начертаны, изгоняющие злых духов заклинания и ударил ее.

Но мгновенно перед ним предстали несколько сцен, и он застыл на месте.

«Нет! Этого не может быть!».

Сына на смерть сбила машина, жена завела любовника, мать убита женой и любовником…

Эти сцены были так правдоподобны, они одна за другой промелькнули перед глазами.

«Ложь, это невозможно!».

Ученик отбросил шест с белым полотном, обхватил голову руками и закричал. Его взгляд постепенно застыл и со всепоглощающей злобой он пробормотал: «Я убью их! Убью их!».

Ши Я протянула руку и в одно мгновение стерла в порошок черный глиняный кувшин, довела одного ученика секты Маошань до смерти, а второго до сумасшествия. Ее методы заставили Ян Гочана обезуметь от страха.

«Она самый свирепый злой дух из всех, кого я видел, она поглотила немало живых душ, ее магическая сила велика! Даже мой отец не смог бы сдержать ее!».

В этот момент ноги Ян Гочана задрожали, его лицо стало пепельного цвета, в глазах постепенно появилось отчаянье и в конце концов он в один миг оказался на коленях, слезно умоляя: «Я был невежественным и заносчивым, я обидел святую Ши Я! Умоляю, будьте снисходительны, простите меня!».

«Ши Я, прекрати!» – с легким вздохом сказал в этот момент Цзян Тянь, медленно поднимаясь.

«Цзян Тянь, ты…».

Чжао Сюэ Цин хотела схватить Цзян Тяня, но поймала лишь пустоту. Она широко раскрыла красивые, испуганные глаза и побледнела.

«Что ты делаешь?».

Ян Гочан увидел высокий человеческий силуэт, идущий по направлению к Ши Я и его глаза невольно округлились.

«Избавляюсь от нее!» – равнодушно сказал Цзян Тянь, пройдя мимо Ян Гочана.

«Ты сошел с ума!» – не сдержавшись крикнул Чжэн Гуанша.

Что ты сможешь сделать со свирепым злым духом, с которым не справился божественный мастер Ян?

«Я ждал ее, ждал уже слишком долго!».

Цзян Тянь холодно усмехнулся и, не побоявшись чудовищной, злобной ауры, стремительно побежал к Ши Я.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 50**

Глава 50 Убийство злого духа

'Этот подлец сведет нас в могилу. Ши Я изначально хотела убить только Тан Ваньняня, но теперь Цзян Тянь разъярил ее, боюсь, что нам всем грозит смерть!'.

На лице Чжэн Гуанша отразилось выражение отчаянья, во рту появился ни на что не похожий привкус горечи.

«Ты умрешь первым!».

Ши Я была возмущена до предела, она хотела устроить массовое убийство. Повернувшись к Ян Гочану, она подняла руку, пальцы, словно смазанные маслом, проворно согнулись несколько раз.

«Небожители, пощадите!» – с лицом Ян Гочана произошли разительные перемены и, не выдержав, он закричал.

Вдруг он почувствовал, что перед ним происходит что-то необычное. Опустив голову и посмотрев вниз, он увидел, что по нему ползли ядовитые змеи и забирались скорпионы.

Ян Гочан оказался посреди логова ползучих гадов, из виду уже исчезли его глаза и брови, но он боролся из последних сил и горестно кричал.

«А? Огонь! Я горю!».

Тело Тан Ваньняня вдруг загорелось вздымающимся до небес пламенем, борясь из последних сил он мучительно кричал, словно был уже в чистилище.

В это время все обезумели от страха.

Некоторые богатые и авторитетные люди смертельно побледнели от испуга и дрожали.

Чжэн Ли побледнела еще сильнее, ее лицо было залито слезами. Их всех убьют вместе с Ян Гочаном, сегодня никто не выберется отсюда.

Из присутствующих, Ян Гочан и Ван Таньнянь уже были в ловушке. Мастер Бумаги и Мастер Фэншуй оба стояли на коленях, моля о пощаде.

‘Кто бы мог подумать, что я, Чжэн Гуанша не был в Линьчжоу уже несколько десятилетий, но сегодня оказался здесь!'.

‘Этот свирепый злой дух так могуществен, что, боюсь, даже Будда Западного Рая не сможет его уничтожить! ’.

На лице Чжэн Гуанша отразилось отчаянье, он уже перестал бороться, горячие слезы текли по лицу, оставляя две дорожки. Он достал мобильный и позвонил: «Дорогая, я сегодня не приду к ужину…».

«Тан Ваньнянь, ты с самого начала был виноват, но злого духа не обманешь добродетельной семьей. Если ты искренне раскаешься и согласишься отдать двести миллионов на благотворительность, то я спасу тебя!» – равнодушно сказал Цзян Тянь, сложив руки за спиной и приближаясь к Королю Злых Духов.

«Я согласен! Я согласен!».

Тан Ваньнянь не верил, что Цзян Тянь сможет его спасти, но сейчас Цзян Тянь был его единственной надеждой, разве можно упускать такой шанс?

Все люди были потрясены.

Как и Ян Гочан, они не выдержали и мысленно закричали: «Этого свирепого духа не остановили заклинания секты Маошань, он снова произвел духовную атаку. А ты, такой невежественный и заносчивый негодяй, продолжаешь упрямиться. Ты ищешь себе смерти?».

«Смерть так близка, а ты все еще хвастаешься!» – Чжэн Гуанша потерял надежду и беспомощно покачал головой.

«Хорошо, надеюсь, ты сдержишь свое слово!» – Цзян Тянь легко кивнул.

«Все дхармы деяния подобны сну, миражу, пузырям на воде, подобны тени, росе и молнии. Нужно так их созерцать».

В это время Цзян Тянь остановился на расстоянии трех метров от Ши Я, вспомнил одну поговорку и воскликнул: «Это все призрачные образы! Если ты не будешь в них верить, то они сразу перестанут существовать!».

Его голос прозвучал, как раскат грома и напоминал колокол. Он разнесся по всему залу и затронул сердца людей.

Как ни странно, услышав восклицание Цзян Тяня, Ян Гочан и Тан Ваньнянь прозрели, их головы прояснились.

Вдруг они услышали, как что-то разбилось.

Бушующее пламя и ползучие гады вдруг исчезли из поля зрения.

«Боже, как он это сделал?».

Чжао Сюэ Цин не могла поверить в увиденное, ее муж на самом деле не просто хвастался. В конце концов он действительно оказался мастером заклинаний.

«Твои заклинания должно быть значительно превышают по силе заклинания этого человека по фамилии Ян. В конце концов ты разглядел, что это были лишь иллюзии, что за навыки!» – ласково сказала Ши Я, ее взгляд блуждал.

«Хм, твои способности, по моему мнению, всего лишь детские забавы, не хочешь повысить ставки?».

Цзян Тянь равнодушно сказал: «Ши Я, только пустынная земля может питать злого духа, а здесь слишком много бурной энергии Ян, тебе не следует долго здесь оставаться. Я боюсь, что это приведет к катастрофе!».

«Подлец, неужели ты полагаешь, что ты и есть эта катастрофа? Ты слишком высокого мнения о себе!».

Ши Я скривила лицо, наполненным сильной злостью и холодом голосом она сказала: «Ты так нахально хвастаешься, я даже не могу сосчитать скольких простых смертных вроде тебя я убила!».

«Хм, я уже предоставил тебе возможность, но ты упорствуешь в своих заблуждениях. Тогда я напугаю тебя до потери сознания!».

Цзян Тянь медленно шел, заложив руки за спину. Его вид был безмятежным, лицо спокойным.

Как будто Ши я была муравьем, которого тут же можно было раздавить.

Ши Я пристально смотрела на Цзян Тяня, в глазах росла жажда убийства: «На том и покончим, раз уж сегодня ты сам пришел искать себе смерти, с помощью твоей жизненной силы, я напитаю свою сущность, ха-ха-ха…».

Внезапно со всех сторон забурлила черная, свирепая аура Инь, нахлынув волнами, она была невероятно ужасающа.

Ши Я всасывала свирепую ауру Инь, ее тело стало более плотным, оно непрерывно росло, и в конце концов, она превратилась в огромного черного злого духа.

«Цзян Тянь, я отправлю тебя на небеса!» – превратившись в черного злого духа, громовым голосом крикнула Ши Я. Она гневно повернулась к Цзян Тяню и внезапно приблизилась.

Черный злой дух был высотой более двух с половиной метров, мраморный пол трескался под его тяжелыми шагами, дом раскачивался, будто вот-вот собирался рухнуть.

Этот свирепый злой дух заполнил собой все вокруг, все люди, находившиеся в зале, испугались и дрожали.

«Прими свою смерть! Умри от моей руки! Для тебя это будет честью!».

Воплощение Ши Я, черный злой дух, в мгновение ока оказался перед Цзян Тянем. Он направил свои поросшие чешуей лапы к шее Цзян Тяня, намереваясь схватить его. Он был быстр, как молния.

«Нелегко стать до такой степени обиженным духом, жаль, что ты вступила на этот дьявольский путь. А сегодня ты к тому же повстречалась со мной!».

Выражение лица Цзян Тяня было спокойным, слегка улыбнувшись, он весьма разочарованно покачал головой.

«Призываю молнии!».

Невероятно грозный голос взметнулся вверх изо рта Цзян Тяня.

Когда голос Цзян Тяня стих, в его руках откуда ни возьмись появился электрический разряд молнии.

Самая неистовая сила в природе в данный момент обвивалась вокруг кончиков пальцев Цзян Тяня, словно котенок, увеличивая его священную и неприкосновенную силу.

«Что это?» – воскликнул Чжэн Гуанша, он так пристально смотрел на происходящее, что его глаза чуть не вылезли из орбит, по коже бежали мурашки.

«Контроль над громом и молнией! Неужели это техника Грома секты Высочайшего Наставника Лунхушань?».

Ян Гочан, дрожа от страха скривил лицо, его глаза выражали растерянность. Смотря на Цзян Тяня, как на божество, в конце концов у него возникло стремление преклониться перед ним.

«Не слишком ли это?».

По Тан Ваньняню ручьями лился холодный пот, он с трудом мог поверить в увиденные искрящиеся молнии и безудержно сглатывал слюну.

Он слышал множество слухов о Цзян Тяне и считал его выдающимся человеком, но сцена, представшая перед его глазами, заставила его осознать, что он недооценивал силу Цзян Тяня.

Он с благоговением пристально наблюдал за тем, как Цзян Тянь контролирует молнии, словно божество!

«Божественный мастер, он действительно божественный мастер! Он на самом деле необыкновенный!» – Мастер Фэншуй господин Ци упал на колени и непрерывно кланялся.

«Боже, неужели мой муж занимается магией?» – пробормотала себе под нос Чжао Сюэ Цин. Ее красивые глаза округлились, женственное тело бешено дрожало, и она не могла поверить в происходящее.

«Что, ты умеешь контролировать гром и молнии?».

Увидев это, Ши Я внезапно испугалась. Лицо, окруженное темной аурой, было полно страха.

Раскаты грома, самые великие, самые несгибаемые, самые сильные, самые огромные. Они могут одолеть свирепого духа, дух видит в них своего заклятого врага.

Но техника Грома – это самое трудно осваиваемое заклинание в этом мире. Даже таким выдающимся людям, как члены секты Высочайшего Наставника Лунхушань было трудно развить это умение.

Увидев, как Цзян Тянь в поднятой руке контролирует молнии, Ши Я не могла не испугаться. Все души умерших смотрели на молнии, словно мышь на кошку.

Она осознавала свое поражение и очень быстро отреагировала. Черный вихрь молниеносно направился к входной двери.

«Вперед!».

Когда это словно донеслось до ушей Ши Я, она не удержалась и, дрожа от страха, резко обернулась. Но увидела лишь неопределенный зигзаг молнии, стремительно движущийся, чтобы атаковать ее.

…

«Она убегает!».

Все люди были напуганы. Цзян Тянь не успел атаковать, а Король Злых Духов убежал. Было ясно кто здесь сильный, а кто слабый.

«Не позволяй ей убежать!» – воскликнул Тан Ваньнянь.

«Мастер Цзян, преследуйте убегающего противника!».

Тотчас поспешно подсказал Ян Гочан громким голосом, его обращение к Цзян Тяню изменилось, указывая на то, что он начал его уважать.

«Хочешь побегать? Вперед!» – Цзян Тянь пренебрежительно усмехнулся и согнул пальцы.

Ха!

Молния в руках Цзян Тяня тут же превратилась в электрическую змею, она словно ураган в один миг проникла в тело Короля Злых Духов.

«Я не хочу!» – надрывно закричала Король Злых Духов Ши Я. Она боролась изо всех сил, но это было бесполезно.

Внутри ее тела искрились вспышки молний, в одно мгновение она вспыхнула, как яркий факел.

«А-а, как больно…!».

Она так пронзительно закричала, что у людей заболели уши, а волосы на голове встали дыбом.

За одну-две секунды Король Злых Духов Ши Я превратилась в горстку пепла.

В главном зале царил хаос, но атмосфера холода и сырости исчезла, температура воздуха начала постепенно повышаться.

Увидев эту сцену, все люди застыли от ужаса.

«Контролируя молнии, он мгновенно расправился с Королем Злых Духов. Мастер Цзян точно развил свою сущность, он может зваться совершенным человеком!».

Ян Гочан был потрясен, он не мог удержаться от сожалений. Уставившись на Цзян Тяня, он пробормотал: «Оказывается, я только что был так непочтителен с настоящим божественным мастером!».

«Я был так слеп, сказал, что он невежественный болван. Я обидел этого выдающегося человека?» – Чжэн Гуанша печально усмехнулся, его знобило, как будто он провалился в погреб.

Цзян Тянь был таким могущественным, он легко убьет его, в конце концов он неоднократно оскорбил Цзян Тяня и теперь невольно испугался.

«Благодарю мастера Цзяна за то, что спас мою жизнь! Я, Тан Ваньнянь, никогда этого не забуду!» – быстро приблизившись к Цзян Тяню самым взволнованным и почтительным тоном сказал Тан Ваньнянь. К этому моменту он наконец пришел в себя.

«Я надеюсь, вы не забудете о своем обещании!» – Цзян Тянь легко кивнул головой.

В этот момент взгляд Цзян Тяня упал на Ян Гочана, глубоким голосом он сказал: «Монах Ян, ты осмелился быть невежественным в своих поступках, снова и снова был непочтителен со мной и моей женой. Теперь я спрашиваю тебе, готов ли ты подчиниться мне?».

«Я подчиняюсь! Я подчиняюсь!» – Ян Гочан трясся всем телом. Он с шумом упал на пол и начал кланяться, как ненормальный.

Ранее он неоднократно вел себя непочтительно с Цзян Тянем и Чжао Сюэ Цин, принимал Цзян Тяня за самодовольного и невежественного типа. Но Цзян Тянь оказался невероятно талантлив в своем мастерстве, он убил злого духа, словно это было проще пареной репы.

Эти удивительные заклинания уже давно внушали страх в Ян Гочана. Если бы Цзян Тянь пожелал его убить, то он бы легко раздавил его, как муравья.

«Твое мастерство на таком низком уровне, но ты все же был таким самонадеянным, настоял на том, чтобы провести очищение злого духа. Ты будешь слушаться моих поучений?».

Цзян Тянь сложил руки за спиной и сделал шаг вперед, его взгляд резал словно нож.

«Поучения мастер Цзяна разумны! Я буду слушаться! Буду слушаться!».

Ян Гочан непрерывно отвешивал поклоны, от того, что его голова стучала об пол, кожа на его лбу треснула и свежая алая кровь капала наружу.

Если бы он не настоял на очищении маленького злого духа, Ши Я не пришла бы в такой гнев, не стала бы так кровожадно убивать двух учеников секты Маошань.

Цзян Тянь скорее всего смог бы убедить ее отправиться в лесную местность с сильной энергией Инь. Ему бы не пришлось применять силу и все разрешилось бы мирно.

«Я уничтожу твою репутацию, разрушу твое дело, заставлю тебя встать на колени. Подчинишься ли ты?».

Цзян Тянь шел, заложив руки за спину. Сделав еще один шаг, его сила начала подавлять всех присутствующих.

«Я подчинюсь! Я подчинюсь! Я, как ученик полностью признаю вашу правоту!».

Ян Гочан дрожал всем телом, он трепетал от страха, словно кролик, смотрящий на тигра.

«Хорошо, раз уж ты полностью признаешь мою правоту, сегодня я не стану тебя наказывать. Катись отсюда! И чтобы я больше не видел тебя в Линьчжоу!» – холодно сказал Цзян Тянь, удовлетворительно кивнув.

«Да, да, да! Я сейчас же ухожу, ухожу!».

Не осмеливаясь поднять голову, Ян Гочан, наделав в штаны от страха, вывел своих учеников за дверь.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 51**

Глава 51 - Семья Вэй из Гуанчжоу

«Господа, прошу Вас помочь мне сохранить сегодняшнее событие в секрете!»- Цзян Тянь равнодушно окинул взглядом Чжэна Гуанша и остальных.

Испокон веков, люди боялись проявления всего сверхъестественного, поэтому Цзян Тянь не хотел распространяться о своих способностях, чтобы не навредить себе в будущем.

Все эти воротилы Мега корпораций, увидев взгляд Цзян Тяня, испугавшись, задрожали.

Даже такой могущественный магнат Линьчжоу, как Чжэн Гуанша, невольно ощутил дрожь по всему телу. Почтительно поклонившись, он сказал: «Не волнуйтесь, Мастер Цзян Тянь, мы будем строго следовать Вашему указанию, никому слова не скажем!»

Такой человек как Ян Гочан, который дружил с самым богатым жителем Гонконга и пользовался уважением у главы города, под напором Цзян Тяня, наделал от страха в штаны и, упав на пол, начал отбивать поклоны.

Вспоминая способности Цзян Тяня контролировать гром, убивать духов и обезвреживать демонов, даже у состоятельного Чжэна Гуанша, так как он был обычным смертным, затряслись поджилки. Его восхищение Цзян Тянем возросло еще сильнее.

Остальные богачи тоже закивали в ответ и уже были готовы расписаться кровью за свои слова, чтобы Цзян Тянь им поверил.

Цзян Тянь величественно поднялся, заставив всех присутствовавших покориться его натиску.

Такая высокомерная натура как у него, пусть даже и на провинциальном уровне, встречалась крайне редко.

Прекрасные глаза Чжэн Ли в этот момент широко раскрылись, и изумленно глядя на Цзян Тяня, она произнесла: «Сначала я подумала, что он пришел по рекомендации Чжоу Чжэнхао, поэтому совсем не опасалась Хоу Тяньлая. Только сейчас я поняла, что это было его прикрытием!»

Чжэн Ли испытала огромное потрясение, глядя на Цзян Тяня, стоявшего в центре зала.

Как можно было связать вместе этого величественного Мастера и того праздного одногруппника, который тогда даже университет не закончил?

Неудивительно, что он не уважал Хоу Тяньлая, также не удивительно, что он грубо разговаривал с Мастером Яном и Чжэном Гуанша, неудивительно, что так легко справился с духами и призраками мастер Яна. У него изначально были эти выдающиеся способности!

Контролировать гром и убивать духов!

И пусть даже Цзян Тянь одет по-простому, в глазах Чжэн Ли он всегда будет само очарование.

«На первых курсах Университета я была самой красивой девушкой, и у него, вроде, были даже какие-то чувства ко мне! И как я тогда не обратила на него внимания? Если бы еще тогда я позволила ему за мной ухаживать, сейчас мы могли бы быть вместе!»- с сожалением произнесла Чжэн Ли, взгляд ее был печален.

«Мастер Цзян, вы наверное уже устали, давайте переместимся в чайную комнату, выпьем ароматного чая и немного передохнем?»- улыбнулся Тан Ваньнянь.

В этом помещении умер молодой мастер из Маошаня, поэтому царил полный беспорядок и было очень неудобно принимать гостей. Тан Ваньняню лучше всего было бы поменять место.

Цзян Тянь равнодушно кивнул.

Все переместились в изысканную чайную.

«Мастер Цзян, пожалуйста, выпейте чаю!»

По указке Чжэна Гуанша, Чжэн Ли села рядом с Цзян Тянем и наливала ему чай, зажигала сигареты.

В этот момент, она действительно воспринимала Цзян Тяня как Божество, смотрела на него с подобострастием и глаза ее горели словно звезды.

Все это было хорошо заметно всем окружающим и они тихо бранились, называя Чжэна Гуанша старым лисом, за то что его племянница сейчас явно заигрывала с Цзян Тянем.

К тому же, все они сейчас напряженно вспоминали всех своих незамужних родственниц, которых можно было познакомить с Цзян Тянем.

«Цзян Тянь, у тебя бывает свободное время? Я занимаюсь верховой ездой на ипподроме, я хотела бы с тобой как-нибудь провести вместе время!»- Чжэн Ли никак не могла упустить возможность сблизиться с Цзян Тянем, поэтому она со счастливым лицом придвинулась к нему поближе и начала упрашивать его ласковым голосом.

Глядя на это, Чжао Сюэцин занервничала.

Красивый наряд городской модницы Чжэн Ли, ее безупречный макияж, легкий характер и изящные манеры, передавали ей невероятное очарование зрелой женщины.

«Извини, Чжэн Ли, обычно я очень занят.»

Затем, улыбнувшись, он взял Чжао Сюэцин за руку и сказал: «Забыл представить вам мою жену, Чжао Сюэцин»

В прошлом, прозрачные как лед и чистые как яшма небожительницы, красавицы, от которых закипала кровь, страстные чародейки, принцессы благородного происхождения из разных земель, все были ему доступны, но он уже от всего этого устал.

И вернувшись, он просто хотел прожить тихую и счастливую семейную жизнь со своей женой.

Не говоря уже о том, что Чжэн Ли была не такая красивая как его жена Чжао Сюэцин. Сказать по правде, она не стоила и пряди волос с головы его жены.

«О, оказывается она твоя жена!»

Лицо Чжэн Ли сделалось красным от стыда, ей было очень неловко, что она подбивала клинья под Цзян Тяня в присутствии его супруги. Посмотрев на Чжао Сюэцин, она с улыбкой произнесла: «Твоя жена и вправду очень красивая!»

«У нас очень хорошие отношения.»- высказалась ровным голосом Чжао Сюэцин, гордо выпятив грудь, после того как услышала слова своего мужа.

«Вы очень подходите друг другу!»

Утончённая Чжао Сюэцин, с прекрасными внешними данными и отличным характером.

Хоть Чжэн Ли и считала себя привлекательной, в присутствии Чжао Сюэцин, она ощущала свою неполноценность.

В следующий момент, Тан Ваньнянь положил перед Цзян Тянем чек и произнес: «Господин Цзян, возьмите, это чек на двести миллионов!»

«А зачем Вы его даете мне? Я Вам сказал, что эти деньги должны пойти на благотворительность, отправьте этот чек напрямую в благотворительный фонд.»- брезгливо помахал рукой Цзян Тянь.

«Мастер Цзян Тянь, вы действительно достойный человек! Мудрец, свободный от ценностей, смелый и свободный!»

Все собравшиеся начали высказывать свое уважение.

Они, будучи состоятельными и образованными людьми, по-прежнему стремились к славе и деньгам, тогда как Цзян Тянь презирал богатства, что делало его положение выше, чем у них.

«Цзян Тянь, я восхищаюсь Вашими моральными качествами! После возвращения, мне во что бы то не встало, нужно будет закрыться от внешнего мира и выгнать всех демонов из моей души!»- горестно вздыхая, принял решение мастер Феншуя по фамилии Ци.

«Я в высшей степени преклоняюсь перед Вашими деяниями, Мастер Цзян!»- взволнованно произнес Тан Ваньнянь.

Он и подумать не мог, что Цзян Тянь будет настаивать на том, чтобы деньги были пожертвованы на благотворительность, а не в качестве гонорара лично ему.

Он уже начал продумывать, как устроить благотворительный вечер, на котором можно будет собрать еще больше средств, чтобы доставить Цзян Тяню еще большую радость.

«Господин Тан…»- на секунду задумавшись, произнес Цзян Тянь.

«Не стоит, Вы, Мастер Цзян Тянь – настоящий экзорцист, который способен изгонять дьяволов! Вы настоящий святой! Не стоит называть меня господином, перед Вами я ничтожество, не достойное уважительного обращения!»- заискивающе улыбался Тан Ваньнянь: «Эх, я прожил достойную жизнь, но так и не смог получить такого выдающегося сына, как вы!»

Цзян Тянь беспомощно покачал головой и тихо произнес: «Король Демонов не рождается естественным путем, за всем этим стоят достойнейшие люди! Разве Вас недавно кто-то обидел?»

«Ну, разве что, Вэй Шофэна из Цзяннаня.»

Тан Ваньнянь, задыхаясь от возмущения, произнес: «Его компания по недвижимости боролась за участок в Линьчжоу с моей компанией, он даже посмел мне когда-то угрожать…»

«Кто в Линьчжоу осмелиться бросить Вам вызов?»- сделав удивленное лицо, спросил Чжоу Чжэнхао.

Семья Тан Ваньняня являлась самой могущественной в Линьчжоу, пользовалась неограниченной властью и формировала общественное мнение, и с этой семьей посмел вступить в спор Вэй Шофэн.

«Семья Вэй является самой богатой в Гуанчжоу, находится там выше всех по статусу. Сам Вэй Шофэн приятельствует с главой провинции и обладает незаурядными способностями и могуществом.»

При упоминании этого человека, Тан Ваньнянь, Чжэн Гуанша и Лун У начали все вместе печально вздыхать.

Все эти годы, самые могущественные люди трех крупных областей к северу от Жемчужной реки – Линьчжоу, Цзяннань и особого района Дунхай, боролись между собой и никак не могли прийти к консенсусу.

Но все остальные семь крупных городов провинции, включая ее центр – город Гуанчжоу, находились под властью Вэй Шофэна.

Самые богатые люди этих семи городов, встретившись с Вэй Шофэном, полностью перешли в его подчинение и назвали его своим старейшиной.

Даже собравшись вместе, Тан Ваньнянь, Чжэн Гуанша и Лун У по своему благосостоянию, авторитету и уровню влияния, никак не могли сравниться с Вэй Шофэном.

«Ну раз есть деньги, то есть и власть! Что может мне помешать нанять двух киллеров и просто на просто его прикончить?»- с брезгливостью в голосе, произнес Чжоу Чжэнхао.

Услышав это, Лун У, снисходительно посмотрев на него, ответил: «Ты его недооцениваешь, вот уже десять лет он вселяет страх во всех жителей Цзяннаня и всей провинции, у него уже не менее сотни врагов от Гонконга до Тайваня, которые хотели бы избавиться от него!»

«Да, когда-то он сумел помешать ведению бизнеса в Цзяннане гонконгцам и даже компании China Shipping!»- вздохнул Тан Ваньнянь: «У семьи Вэй просто неслыханные богатства, они контролируют все водные пути Жемчужной реки, а также большинство приморских портов!»

«Все что ему нужно он получает: людей, покровительство, деньги. Никто в Линнане не смеет вступать с ним в споры!»- после этой фразы, голос Тан Ваньняня стал еще жестче: «Шесть месяцев назад он прислал ко мне людей на переговоры, чтобы я отказался от участия в тендере, я конечно не согласился. Они мне начали угрожать, сказав, что захватят мое имущество силой и лишат меня всего, что у меня есть. Затем у моего отца нашли странную болезнь, а вилла Волун…»

Цзян Тянь слегка кивнул. Стало понятно, что этот Вэй Шофэн – настоящий тиран. Такие мелкие царьки Линьчжоу, как Чжоу Чжэнхао или Лун У и рядом с ним не стояли.

«Господин Тан возможно не знает…»- наконец подал голос все еще бледный господин Ци.

«Что?»- окинув его взглядом, спросил Тан Ваньнянь.

«Семья Вэй на самом деле является семьей культиваторов. В мире мистики и заклинаний они пользуются большим уважением.»

«И хотя за последние сто лет, эта семья не добилась больших успехов в даосских практиках, среди них есть несколько человек, которые познали такие тайны, как изгнание злых духов, управление стихиями, превращение бамбуковых палок в мечи и бобовых зернышек в войско! Простым мастерам заклинаний такие вещи неподвластны!»

«Это все объясняет.»- покачал головой Цзян Тянь.

При такой могущественной силе, все эти богатства, происхождение, возможности и связи – всего лишь мелочи.

Если Вэй Шофэн и вправду обладает такой выдающейся силой, неудивительно, что вся знать Цзяннаня склонила перед ним голову.

Тан Ваньнянь с раздражением произнес: «Откуда мне все это было знать?! Если бы мне все это было известно, стал бы я бороться за этот клочок земли и потерял бы столько денег!?»

Мастер Ци, покачав головой, посмотрел на Цзян Тяня: «Господин Тан, не стоит его теперь бояться, да он силен, но теперь у нас есть Мастер Цзян!»

Силы Цзян Тяня смогли с легкостью подавить Мастера заклинаний Ян Гочана, кроме того, было также известно и то, что он являлся Мастером боевых искусств.

Такой уникальный культиватор, который сочетал в себе и магию и боевые навыки – большая редкость для Китая, даже Вэй Шофэн не смог бы ему противостоять!

«Да, кто он такой вообще, этот сукин сын Вэй Шофэн! Если за дело возьмется наш Мастер Цзян, тот сразу намочит штаны!»- смеясь, похлопал себя по бедрам Чжоу Чжэнхао.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 52**

Глава 52 Когда я стану известен на весь мир

«Да, мастер Цзян обеспечит нам поддержку, гарантирует нашу безопасность в Линчжоу!» – вера Чжэн Гуанша сильно возросла.

Он не был свидетелем того, как Цзян Тянь убил Фу Бяо и расправился с Белой Обезьяной.

Но он лично видел, как Цзян Тянь контролировал молнии.

К тому же его так расхваливал Лун У, он мог сосредотачивать ци и использовать ее как оружие, мог уносясь ввысь наносить вред людям, телепатически передавать мысли и ходить по воде. Все это заставило его еще больше почитать Цзян Тяня.

Внезапно его осенила блестящая идея и, преподнеся ключ, он сказал: «Мастер Цзян, раз уж Вы являетесь культиватором, вам необходимо место для духовных практик. Вы можете разместиться на вилле Ван под номером один!».

«А? Тоже сгодится!» – Цзян Тянь без всякой учтивости принял ключ.

Вилла Ван опиралась на Львиный пик вблизи живописного озера. Благодаря размещению водных ресурсов по Фэншуй это было превосходным местом для расстановки духовных позиций.

Многие люди завидовали владельцам и почитали это место.

Эта вилла была лучшей в Линьчжоу, ее стоимость оценивалась в десятки миллионов и, возможно, даже доходила до ста миллионов, но Цзян Тяню она досталась так легко.

«С этого момента мы должны сплотиться вокруг мастера Цзяна, приложить усилия, чтобы сформировать собственную силу. Тогда Вэй Шофэн не посмеет бросить нам вызов!» – внезапно встав восторженно предложил Чжоу Чжэнхао.

«Верно, это превосходно!».

«Мастер Цзян!».

«Мастер Цзян!».

Присутствовавшие там богатые и могущественные владельцы корпораций вскочили на ноги и, повернувшись к Цзян Тяню, начали наперебой отвешивать поклоны, обхватив ладонью одной руки кулак другой.

«Мастер Цзян, примите мои поздравления! С сегодняшнего дня мастер Цзян стоит во главе Линьчжоу. Если он даст распоряжение, никто не в праве будет его ослушаться!».

Самый богатый человек в Линьчжоу, Чжэн Гуанша тоже встал, глубоко вздохнул и, поклонившись, сказал свое решающее слово.

«Найдется немного таких выдающихся мужчин, которые держат в поле зрения весь Китай!».

Глупо уставившись на толпу самых могущественных людей в Линьчжоу, которые пресмыкались перед Цзян Тянем, Чжэн Ли казалось, что ей снится сон.

Это тот невежественный и бестолковый Цзян Тянь из ее университета?

Сейчас казалось, что великий Тан Цзяньфэн с высокой репутацией, Лю Тяньлэ и другие молодые мастера проигрывали Цзян Тяню и были абсолютно никчемными.

«А? Поднимитесь!» – Цзян Тянь сидел как обычно спокойно и безмятежно, в его душе не было ни горя, ни радости.

Когда-то за пределами этого мира он сотряс звездное небо, в один миг все бессмертные скончались, своими руками он усмирил коварного родоначальника дьяволов, с улыбкой смотрел, как повисший в пустоте Млечный Путь разрывается в клочья, Король Бессмертных Духов был его последователем, Святая Дочь была его служанкой. Чего еще он не повидал?

Разве может поклонение нескольких мелких земных авторитетов вызвать у него прилив чувств?

Люди сели на свои места и начали оживленно обсуждать место основания, назначать фиксированные даты собраний, способы сотрудничества участников, даже гармонию и противостояние сил каждой стороны.

«Мастер Цзян, это выражение сыновьей любви от младшего поколение, здесь немного, возьмите!» – и Лун У преподнес чек.

Десять миллионов.

На самом деле Лун У полагал, что после того, как Цзян Тянь избавил его от Фу Бяо даже нескольких сотен миллионов было бы недостаточно, чтобы отблагодарить Цзян Тяня за его великую милость.

Но он также заметил, что Цзян Тянь интересуется только ресурсами для культивации, его совершенно не волнуют мирские богатства.

Но ресурсы для культивации слишком редки, поэтому он был вынужден выбрать не самый лучший из возможных даров.

Цзян Тянь забрал чек, а затем снова сказал какие материалы потребуются им для расстановки духовных позиций, обязал их помогать и быть внимательными.

Цзян Тянь выражает волю духов, кто посмеет не уважать это?

Множество людей один за другим дали свое обещание.

«Уже поздно, мне надо идти!».

Увидев, как Чжао Сюэ Цин подавила зевок, потому что, по-видимому, была утомлена, Цзян Тянь поднялся, чтобы попрощаться.

Все люди тоже тут же поднялись, провожая Цзян Тяня до дверей.

На улице Чжао Сюэ Цин, хлопая глазами изумленно сказала: «Цзян Тянь, когда ты стал таким крутым?».

«Сюэ Цин, ты веришь в перерождение?».

Цзян Тянь решил ничего не скрывать и, легко вздохнув, сказал: «Я вернулся после перерождения!».

«В прошлой жизни Цзян Тянь был повержен врагом, мои родители умерли, а тебя убил Лю Ванфэн».

«Когда близкие люди один за одним покинули меня, я жаждал мести. Но я был не противником кланам Нанкина и Лю Ванфэну, моя душа бушевала. Я спрыгнул со скалы Байчжан, покончив жизнь самоубийством!».

«Но я вовсе не умер, мой наставник унес меня с собой в путешествие по вселенной, чтобы совершенствовать мое могущество, и я вступил на этот путь!».

«Но когда я спустя тысячелетия вернулся на Землю, то Лю Ванфэн и враги из Нанкина уже давно кормили червей!».

«Я только и мог, что снова вступить на путь культивации, сотрясти звездное небо, уничтожить старого дьявола, убить Короля Бессмертных Духов и стать почитаемым в качестве Изначального Бессмертного!».

«Только я никогда не забывал тебя. Когда я преодолевал оковы Первозданного Хаоса, внутренний демон мешал мне, тело падало и растворялось. Тем внутренним демоном была твоя несправедливая смерть…».

«Но только неожиданно я возродился, вернулся в тот момент, когда у меня случилась энцефалопатия и я попал в больницу!».

«Сюэ Цин, несмотря на то, как сильно я изменился, я хочу всю жизнь оберегать тебя, чтобы ты была спокойна!» – тихо сказал Цзян Тянь.

«Ты закончил?» – Чжао Сюэ Цин насмешливо сжала губы.

Это была эпоха научно-технического прогресса, расцвета культуры, а поиски бессмертия и внутренние демоны существуют лишь в романах и сериалах.

«Ты не веришь?» – беспомощно спросил Цзян Тянь.

«Кто поверит в такое!».

Чжао Сюэ Цин глянула на Цзян Тяня и со смехом сказала: «Ты определенно встретился с каким-то выдающимся человеком и обучился у него этим навыкам, в это я верю. Но я не верю в то, что ты прожил десять тысяч лет и вернулся!».

«Хорошо, неважно откуда у меня появились мои навыки, я все равно буду всю жизнь заботиться о тебе, чтобы ты была счастлива и спокойна!» – смеясь сказал Цзян Тянь.

«Муж, не забывай то, что ты сегодня сказал…» – прерывистым голосом сказала Чжао Сюэ Цин и наконец улыбнулась от счастья, ее глаза немного покраснели.

Когда они вернулись в свою резиденцию, была уже глубокая ночь.

«Цзян Тянь, ты не идешь отдыхать?».

После того, как Чжао Сюэ Цин приняла ванну, она переоделась в черную шелковую ночную рубашку и вошла в комнату Цзян Тяня.

Она больше не была высокомерной и отстраненной, как раньше. Красивые глаза и брови, маленький красный ротик, блестящая, как жемчуг кожа после пара от принятия ванны. На обоих плечах были завязаны бантики, так и соблазнявшие развязать их.

Из-под короткой ночной рубашки выглядывали гладкие, длинные ножки, ее кожа была белее снега, и словно фарфор она излучала сияние. У абсолютно любого мужчины загорелись бы глаза от такого зрелища.

На кровати, по пояс обнажив крепкое тело, Цзян Тянь медитировал.

Услышав Сюэ Цин, он со смехом сказал: «Иди спать, я буду медитировать для культивации. От этого гораздо больше эффекта, чем ото сна!».

Только находясь рядом с Чжао Сюэ Цин убивший несметное количество людей Цзян Тянь мог так нежно улыбаться.

«Цзян Тянь, ты устал за сегодняшний вечер. Хочешь, я подогрею тебе бульон?».

Эти искренние слова попали Цзян Тяню прямо в сердце.

Как только она это произнесла, Цзян Тянь ловко протянул руки и заключил ее в объятия.

«А!».

Чжао Сюэ Цин легко вскрикнула, она и не думала, что Цзян Тянь так неожиданно ее обнимет. К тому же, когда на ней так мало одежды.

От того, что их тела были так близко, Чжао Сюэ Цин покраснела и ее сердце забилось чаще.

От тела Цзян Тяня исходил свежий аромат, который опьянял ее и пресекал все мысли о сопротивлении.

Чжао Сюэ Цин прикусила губу белоснежными зубами и голосом, ласковым, как весенний ветерок, спросила: «Что, что ты собираешься делать?».

Цзян Тянь не ответил, он обнимая приподнял ее и понес в главную спальню.

Бум!

Бум!

…

Сердце Чжао Сюэ Цин билось все сильнее.

От нее пахло орхидеями, ее дыхание стало глубоким, полная грудь резко поднималась и опускалась.

Раньше Цзян Тянь все время бросал жадные взгляды на ее тело, неужели сегодня он хочет ее?

Сердце Чжао Сюэ Цин трепетало, она была не в силах сдержаться и обвила свои нежные руки вокруг шеи Цзян Тяня, смущенно находясь в его объятиях, она сказала: «Цзян Тянь, сегодня у меня безопасные дни…».

Сказав это, она ужасно сгорала от стыда, ее прекрасные щечки раскраснелись, как будто от вина, ее кожа сияла в отражении ожерелья из восьми бусин, она была прекрасной до невозможности.

«До тех пор, пока я не стану известным на весь мир, я не могу желать твое тело…» – нежно сказал Цзян Тянь, легко опуская ее на кровать, накрывая одеялом и закутывая ее.

«Я, я тебе больше не нравлюсь?».

Серьезно посмотрев на Цзян Тяня, в сердце Чжао Сюэ Цин появилось невообразимое разочарование, она боялась потерять его и боялась получить то, что хотела.

Когда ты станешь известным на весь мир, я, возможно, уже состарюсь.

К тому же Тан Линлун, Лю Ятин, Чжэн Ли и остальные девушки, похоже, испытывали к Цзян Тяню симпатию.

«Глупости, в этой жизни я люблю только тебя, это никогда не изменится!» – держа ее нежную руку с чувством сказал Цзян Тянь и легко поцеловал ее в лоб.

«О, муж, в этой жизни я тоже люблю только тебя!».

В сердце Чжао Сюэ Цин заколыхалась нежность, на смену переживаниям пришли сладкое счастье и спокойствие.

«Скорее ложись спать, а завтра я отдам тебе подарок!» – с улыбкой сказал Цзян Тянь.

В прошлой жизни Цзян Тянь был слишком требовательным к Чжао Сюэ Цин, он был суровым и бесчувственным, с ним она не прожила ни одного счастливого дня.

Другие девушки часто меняют одежду, украшения, сумочки и даже машины.

А Чжао Сюэ Цин несколько лет не покупала себе новых костюмов, чтобы его вылечить. Он без остатка проматывал ее зарплату, и время от времени им даже приходилось голодать.

Что же касается украшений, в раннем возрасте потерявшая мать Чжао Сюэ Цин с детства не купила себе ни одного украшения.

Услышав эти слова, Чжао Сюэ Цин остолбенела, а затем, поджав уголки рта, решительно сказала: «Мне не нужно!».

«Почему?».

Цзян Тянь обхватил рукой ее изящное личико и со смехом сказал: «Я только что получил от Лун У десять миллионов, у меня хватает денег!».

«Муж, хотя я и не понимаю сферу культивации, но я понимаю истину о том, что богатым – одно, а бедным – другое.» – смышлено сказала Чжао Сюэ Цин.

«Я слышала, как они говорили, что покупка ресурсов для культивации требует больших денег. Оставь деньги себе, подкопи и купи нужные тебе вещи!».

«Послушай меня!».

Услышав эти слова Цзян Тянь растрогался и сказал: «Успокойся, твой муж заработает столько денег, что даже самый богатый человек в мире, даже Билл Гейтс не сравнится с ним!».

Сказав это, Цзян Тянь сразу же вернулся в свою спальню, погрузившись в медитацию и глубокие раздумья.

Сейчас у меня есть демоническое сердце Белой Обезьяны и Ледяной Нефрит, осталось найти еще три материала Пяти стихий. Мне нужно как можно быстрее собрать все материалы и расставить духовные позиции!».

«Когда я, опираясь на духовные позиции достигну промежуточной фазы тренировки ци, я почти уверен, что эти кланы из Нанкина не остановят меня. Я верну свою могущество и жестко подавлю врагов из Нанкина!».

Дойдя до этой мысли, его сердце охватило пламя. Открыв глаза, его дух разрывался. Подняв глаза к небу, он вздохнул и сказал: «Отец и мать, дедушка, в прошлой жизни я не понимал ваших стараний, я отчаялся и пустил все на самотек. Нашу семью настигла беда, а я оказался беспомощным, я только и мог, что смотреть со стороны, давая негодяям добиться успеха!».

«В этой жизни я предотвращу беду, восстановлю репутацию семьи Цзян, прославлю группу Яован! Семья Цзян в Китае будет стоять величественно и непоколебимо, подобно могучему лесу!».

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 53**

Глава 53 – Элитный дамский клуб

Раннее утро.

Бум-бум-бум.

«Цзянь Тянь, вставай, иди есть!»

После стука в дверь, послышался звонкий и приятный голос Чжао Сюэцин.

«Иду!»- ответил Цзян Тянь, открыв глаза.

Чжао Сюэцин сварила кастрюлю с отваром чумизы, сделала несколько баоцзы и порубила свежих огурцов, все было очень по-простому.

Но для Цзян Тяня все это было кулинарными шедеврами.

«Сегодня суббота, после завтрака ты пойдешь со мной и мы выберем тебе подарок!»- улыбнувшись, произнес Цзян Тянь.

«Мне нужно на работу!»- настаивала на своем Чжао Сюэцин.

«Лучше послушайся меня!»- продолжал улыбаться Цзян Тянь.

В прошлой жизни Чжао Сюэцин, чтобы заработать побольше денег, часто задерживалась на работе допоздна, но в этой жизни, после того как Цзян Тянь продал рецепт мази для улучшения работы мускулатуры, он получил за него десять миллионов и они не должны были ни в чем больше нуждаться.

«Какой подарок ты хочешь мне подарить?»- заинтересовалась Чжао Сюэцин.

«Скоро узнаешь!»- загадочно улыбаясь, произнес Цзян Тянь и, закончив завтрак, они вышли вместе на улицу.

…

Линьчжоу, Финансовая улица, элитный дамский клуб.

В Китае большое значение уделяется личным связям и взаимоотношениям между людьми, каждый человек вращается с кругах своей социальной группы.

Элитный дамский клуб функционирует на базе линьчжоуской Организации Женщин-Предпринимателей, обязанности почетного председателя данного клуба исполняет жена чиновника Тана, Чэнь Синь, которая также является руководителем городской федерации женщин и вращается в высших кругах линьчжоуского общества.

Вступить в этот элитный клуб можно только познакомившись с чиновницами или предпринимательницами города.

Второй главной особенностью данного клуба является то, что молодые девушки, вступившие в элитный клуб, через знакомство с дамами старшего возраста, могут подцепить сыночка богатеньких родителей.

Сбор элитного женского клуба на этот раз проходил в изысканной чайной, где девушка, одетая в традиционное китайское платье, мастерски заваривала чай.

Ее изящные руки порхали словно бабочки, умело разливая чай в чашки, чувствовалось большое мастерство в ее действиях.

У нее были выразительные брови, изящные манеры образованной женщины, словно она была воспитана во времена Китайской Республики в лучших домах Цзяннаня, движения четкие и завораживающие.

Напротив нее сидела элегантно одетая молодая девушка, на ней было платье Prada и черные лодочки на высоком каблуке с заостренным, словно нож, носком. Все это создавало в ней образ очень влиятельной и опытной женщины.

Ей было чуть больше двадцати, в ее лице чудесным образом сочетались изящество и кокетство, но вместе с этим, она обладала не свойственной ее сверстницам зрелостью.

Она сидела нахмурившись, лицо было печальным.

«Бияо, у тебя что-то случилось? Я давно не видела улыбки на твоем лице!»- мягко улыбнувшись, девушка, заваривавшая чай, протянула ей антикварную чашку из исинской глины, наполненную прозрачным, изумрудного цвета, зеленым чаем.

Лу Бияо была дочерью Лу Хайтао - одного из самых влиятельных людей Линьчжоу, его состояние составляло более ста миллионов юаней.

Лу Бияо была не только хороша внешне, она также имела незаурядные умственные способности. Она успешно управляла внешнеторговой компанией с активами более десяти миллионов юаней.

Все вместе пятеро девушек: Лу Бияо, Чжао Сюэцин, Тан Линлун, Чжоу Сянья и разливавшая чай Фу Ланьцзюнь, представляли собой весь цвет линьчжоуского общества.

Лу Бияо сделала глоток чая и со скорбным лицом произнесла: «Ланьцзюнь, ты помнишь как в позапрошлом году к моему отцу из Нанкина приезжала семья Цзян и просила моей руки, чтобы я вышла замуж за Цзян Тяня?»

«Ха-ха, да, я это помню»- посмеялась в ответ Фу Ланьцзюнь.

«В тот момент я дала решительный отказ, о чем сейчас немного сожалею!»- вздохнула Лу Бияо.

«Почему сожалеешь? Не из-за того ли, что Лю Ванфэн неожиданно погиб?»- с улыбкой спросила Фу Ланьцзюнь.

Фу Ланьцзюнь была старшей дочерью в семье Фу, эта семья ничего особенного из себя не представляла, даже не входила в тридцатку самых могущественных семей Линьчжоу.

Но сама по себе, Фу Ланьцзюнь была выдающимся человеком, в ее собственности находилось предприятие «Цзюнь Цзы Лань» с капиталом более ста миллионов юаней.

Она была очень оборотистая, во всех делах ей сопутствовал успех, она ворочала миллионами и имела очень полезные связи во всех кругах. В свои неполные тридцать, она уже добилась должности заместителя председателя Организации Женщин-Предпринимателей, ее никто не мог контролировать, кроме Тан Линлун.

К тому же, Тан Линлун, с энтузиазмом увлеченная боевыми искусствами, была несколько отрешена от дел, поэтому Фу Ланьцзюнь быстро стала кумиром и духовным лидером светского общества Линьчжоу.

Когда дамы из элитного клуба сталкивались с трудностями в личной жизни, любовных делах или бизнесе, они всегда обращались за советом к этой мудрой женщине, которая всегда могла выслушать и помочь.

«Да, я давно слышала, что этот Цзян Тянь принадлежит к тому поколению, у которого потерян смысл жизни, поэтому я категорически была не согласна!»

Лу Бияо сердито продолжала: «На тот момент я уже была помолвлена с Лю Ванфэном, кто же знал, что его так неожиданно убьет киллер? На сегодня, у полиции вообще нет никаких сведений.»

«Цзян Тянь – плохая партия!»- с пренебрежением отметила Фу Ланьцзюнь и затараторила: «Он не только невежа, который так и не выучился, но еще и обладатель очень скверного характера, он слишком вспыльчивый. Когда он учился в университете в Пекине, он посмел отказаться от брачного контракта с одной знатной пекинской семьёй и стал посмешищем всего Нанкина. Никто не ожидал, что он побьет Молодого Мастера из той семьи. Не выдержав такого позора, его семья порвала с ним все отношения.»

«Еще у него очень посредственная внешность, крайне низкий уровень интеллекта, поэтому семья подыскала ему невесту, которая первой подвернулась им под руку и позволила ему стать зятем в их доме, чтобы хоть кто-то о нем заботился…»

Фу Ланьцзюнь взяла в руки фиолетовую чашку и, сделав глоток, с улыбкой произнесла: «Скажу тебе по секрету, эта семейка сватала его ко мне тоже!»

«Обалдеть! Сети этой семейки Цзян и вправду раскинулись очень широко!»- потрясенно произнесла Лу Бияо, а затем, приняв строгий вид, продолжила: «Знаешь, Ланьцзюнь, хоть этот Цзян Тянь и посредственность, его семья все же входит в состав четырех могущественных семей Нанкина, поэтому я немного сожалею о своем решении…»

«Ха-ха, неужели Лю Ванфэн при жизни тебе ничего не рассказывал?»- презрительно улыбнулась Фу Ланьцзюнь: «Сейчас семья Цзян окружена со всех сторон врагами, бизнес идет из рук вон плохо, им осталось существовать не больше пяти лет!»

«Лю Ванфэн мне рассказывал, но я не ожидала что все настолько серьезно!»- потрясенно произнесла Лу Бияо.

«И что хорошего из этого может получиться? Если цепляться за семью Цзян, рано или поздно это может стоить жизни!»

Фу Ланьцзюнь, приняв строгий вид, произнесла: «Бияо, послушай свою старшую подругу: достойный мужчина на дороге не валяется, тебе нужно найти нового мужчину, но быть предельно внимательной, тебе не нужен мужчина, у которого нет будущего! Бездарность для мужчины – это самый главный грех!»

«Ах, Лю Ванфэн умер и где же мне найти в таком большом Линьчжоу достойного молодого человека?»- Лу Бияо беспомощно покачала головой.

Все же Линьчжоу был небольшим городом, ни в какое сравнение с центром провинции Гуанчжоу или специальной зоной Дунхай.

Несмотря на то, что представителей высшего круга здесь достаточно много, всех своих ровесников Лу Бияо знала, но никто не был достоин ее внимания.

«Пожалуй, ты говоришь все правильно, достойных очень мало, но любой из них лучше, чем Цзян Тянь!»- Лу Бияо покачала головой.

«А как тебе молодой мастер Тан Цзяньфэн, из семьи Тан?»- Фу Ланьцзюнь отпила чай и многозначительно улыбнулась.

«Тан Цзяньфэн? Сын Тан Ваньняня?»- нахмурившись, Лу Бияо покачала головой: «У Тан Цзяньфэня очень плохая репутация! Он испорченный мажор! Три года назад, в баре «Велосити» он сломал ногу сыну главы района! И хотя его отец замял тогда то дело, но все равно репутация Тан Цзяньфэня была испорчена! Я уже давно его не видела, наверное его семья где-то его прячет?»

«О, я не знаю!»- Фу Ланьцзюнь слегка улыбнулась, а затем взгляд ее стал задумчивым.

Бияо, если ты считаешь, что семья Тан будет прятать Тан Цзяньфэня только потому, что он кого-то там побил или сотворил какое то несчастье, то ты и правда недооцениваешь могущество этой семьи.

Его тайно отправили в специальный отряд «Линнаньские тигры» на три года, для того, чтобы он набрался опыта. Там он совершил героический поступок и стал настоящим солдатом, даже получил звание старшего лейтенанта, возможно, в будущем, он сможет стать генералом!

Но все именно так, как ты и сказала, в Линьчжоу немного достойных мужчин, поэтому этого я оставлю себе.

«Сейчас за мной пытается ухаживать сын районного главы Фана, Фан Тао. Дорогая, как ты думаешь…»- сконфуженно произнесла Лу Бияо.

«Фан Тао! Неплохо! Он хоть и связан с чиновничьими делами, денег ему это много не приносит, но, тем не менее, связи у него хорошие!»

Фу Ланьцзюнь снова улыбнулась: «В Китае сейчас такие времена, когда государственный аппарат тесно связан с бизнесом, он на таможне, ты во внешней торговле, с его помощью, тебе будет открыто множество дорог и твое благосостояние будет расти с каждым днем! Когда ты станешь госпожой Фан, ты и за меня сможешь словечко замолвить!»

«Дорогая, не нужно надо мной шутить!»- Лу Бияо ущипнула подругу, но вид у нее был при этом самодовольный: «На самом деле он мне не нравится, но, послушав тебя, я думаю, стоит попробовать с ним завязать отношения!»

«Да, к нему следует присмотреться!»- мягко сказала Фу Ланьцзюнь.

Лу Бияо кивнула, а затем перевела разговор на другую тему: «Слушай, ты должна быть в курсе, Цзян Тянь, в конце концов, женился на ком-то в Линьчжоу?»

«Да, женился и ты ее хорошо знаешь!»- загадочным тоном произнесла Фу Ланьцзюнь.

«И кто же это?»

«Чжао Сюэцин!»

«Оказалось что это она!»

Лу Бияо была поражена, но потом, пренебрежительно улыбнувшись, произнесла: «Они друг друга стоят, шалава вышла замуж за сукиного сына, вместе на веки вечные!»

«Что ты такое говоришь!? Следи за языком, уши вянут от таких слов! Вы что с ней конфликтуете?»- притворившись рассерженной, Фу Ланьцзюнь рассмеялась.

«Кто она вообще такая, чтобы я о ней еще вспоминала!?»- взвизгнула, сморщившись, Лу Бияо, и на ее красивом лице появилось отвращение.

Когда она состояла в отношениях с Лю Ванфэном, он тайно ухаживал за Чжао Сюэцин, и Лу Бияо об этом прекрасно знала.

По мнению Лу Бияо, соперница была чуть более симпатичней чем она, но в остальном не шла с ней ни в какое сравнение, скорее всего она соблазнила ее жениха.

Затем, Лу Бияо холодно произнесла: «Несмотря на то, что семья Чжао считается знатью второго сорта, у Чжао Сюэцин, все равно очень низкое положение в этой семье, но тем не менее, она хотя бы симпатичная, как можно было быть такой дурой и связаться с Цзян Тянем?»

«Она что, и в правду слепая?»

Фу Ланьцзюнь вздохнув, произнесла: «Сейчас лекарственная корпорация «Яован» семьи Цзян испытывает финансовые трудности, им сейчас не до чужих проблем, они даже Цзян Тяню не дают деньги, поэтому он прожигает жизнь на заработок своей жены.»

«Вот бл…»- не сдержавшись, выругалась Лу Бияо, но потом вовремя остановилась.

«Если у мужа нет денег, зачем он вообще тогда нужен? Только время на него тратить! Будь я на ее месте, я бы давно развелась! Цзян Тянь тоже хорош, сидит у жены на шее!»

«Разве это нормально?»

Фу Ланьцзюнь с сочувствием продолжала: «А еще говорят, что у Цзян Тяня в последнее время не все в порядке с головой, он ссорится с женой каждый день, даже поколачивает ее, однажды так избил, что бедняжка попала в больницу!»

«Вот подонок!»

Лу Бияо холодно улыбнулась: «Ты как-то говорила, что есть в мире такие чудаки, которые не обучаются боевым искусствам, а вместо этого колотят своих жен, меня от такого просто тошнит, была бы я на его месте, умерла бы уже со стыда!»

Фу Ланьцзюнь улыбнулась, но ничего не сказала.

Вдруг, Лу Бияо посмотрела на экран сотового телефона и сказала: «Это Фан Тао, он купит мне машину!»

«Ты и так богата, зачем кому-то покупать тебе машину? Или ты слишком высокого о себе мнения? Ты же старшая дочь семьи Лу, ты что не можешь позволить себе купить такую машину, какую сама захочешь?»- не сдержав ликования, затараторила Фу Ланьцзюнь.

«Это все не то, мужчина должен сидеть крепко на крючке, должен платить, иначе он не будет тобой дорожить!»- Лу Бияо лукаво улыбнулась и вышла из чайной.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 54**

Глава 54 - Встреча с Цзян Тянем во время покупки машины

Дело происходило в салоне импортных автомобилей, в котором продавались самые известные европейские марки машин - Audi, Mercedes-Benz, BMW…

«Ли Ланьлань, ты уже работаешь тут месяц, но ни одной машины еще не продала! Компании не нужны такие бездельники как ты! Если ты за эту неделю ничего не продашь, то можешь выметаться отсюда!»- Ген. Директор салона, сердито взглянув на Ли Ланьлань, сделал ей выговор и удалился в свой кабинет.

«Ланьлань, ты должна быть умнее и начать разбираться в людях, которые могут позволить себе купить здесь машину! Ну как это может сделать человек, который просто пришел здесь постоять под кондиционером?!»- коллега Чжан Янь, с досадой посмотрев на Ли Ланьлань, продолжала: «В первый день, когда ты сюда устроилась я тебя учила, как и что нужно делать! Но ты все пропустила мимо ушей! Не важно, кто сюда заходит, ты сразу накидываешься на него с презентацией, это же просто бессмысленная трата времени!»

«Дорогая, а разве не ты меня все время учила, что клиент – это Бог?»- обиженно произнесла Ли Ланьлань.

«Да я вижу ты совсем глупая, смотришь в книгу – видишь фигу!»- Чжан Янь продолжала свои старомодные нравоучения: «Клиент – Бог, но когда у него нет денег, нужно начинать верить в Будду!»

«Если ты будешь тратить свое внимание на всех подряд, люди, которые действительно в состоянии купить дорогое авто будут тебя игнорировать!»

«Если клиент недоволен, конечно он уйдет, махнув рукой! Откуда взяться продажам?»

«Да, я все поняла.»- удрученно вздохнула Ли Ланьлань.

В это время послышался визг тормозов и перед входом в салон остановились два автомобиля: BMW X5 и Toyota Crown, из которых вышла пара – мужчина и девушка.

Молодому человеку на вид было около тридцати лет, внешне он был очень хорош собой, с сильной харизмой, как у прирожденного лидера.

Девушка была грациозна и изысканна, облаченная с ног до головы в брендовые вещи, она была само очарование. На ее красивом и чистом лице сияла мягкая улыбка.

«Сейчас я дам тебе мастер класс, как нужно делать продажи дорогих авто!»- произнеся эту фразу, Чжан Янь лучезарно улыбнулась и направилась к гостям, так словно хотела доставить им настоящее наслаждение: «Дорогие гости, я консультант этого салона, скажите, чем я могу быть Вам полезна?»

«Я хочу купить своей девушке тачку»- небрежно произнес Фань Тао.

Его дедушка был главой крупного района, поэтому люди его узнавали.

Некоторое время назад, управляющий данного салона хотел пригласить его выпить по бокалу вина, но получил отказ.

«Вы хотите купить Вашей девушке автомобиль? Ей очень повезло!»- завистливо вздохнула Чжан Янь.

Вдруг ее осенило, что ни один из ее одногруппников не сравнится с таким мужчиной, как Фань Тао.

Она снова улыбнулась своей профессиональной улыбкой и продолжила: «Не знаю, знакомы ли вы с самыми последними моделями, я бы хотела познакомить Вас с двумя из них!»

«Нужна модель стоимостью в несколько сотен тысяч, которая идеально подходила бы для успешной бизнес леди.»- отстраненно произнес Фань Тао.

«В нашем салоне представлены все самые новые модели класса люкс!»- радостно сообщила Чжан Янь. Судя по всему, этот мужчина совсем не бедный человек и сегодня ей удастся провести очень крупный заказ.

Ее улыбка стала еще радостнее и, увлекая посетителей за собой в выставочный зал, она вдохновенно представляла им модели: «Это недавно выпущенный на рынок импортный Audi TT, он очень изящный и миниатюрный, идеально подойдет для бизнес леди. Стоимость в базовой комплектации пятьсот тысяч, в топовой сборке пятьсот девяносто.»

«Вот это флагманская модель Audi A3, цена от ста восьмидесяти до двухсот шестидесяти тысяч.»

«Бияо, может ты сядешь в эту Audi A3, посмотришь как тебе?»- улыбнувшись, Фань Тао показал на автомобиль, стоявший на выставочном стенде.

«Нет, не хочу, эта машина не моего уровня»- Лу Бияо покачала головой.

Ее семья ворочает десятками миллионов, ей в машину стоимостью миллион уже стыдно сесть, не говоря уже об автомобиле за двести тысяч.

Фань Тао работает в госструктуре, его доход конечно ж ниже, чем у нее, но ведь не настолько же!

«У этой Audi TT очень красивый красный цвет! Волнующий и привлекающий внимание!»- с наивной интонацией произнесла Лу Бияо, указав пальцем на автомобиль.

Покупка этой машины означала, что на ней она естественно не сможет посещать светские мероприятия, так за продуктами в магазин съездить.

По Фань Тао было видно, что он колеблется.

Хотя его отец занимал высокий пост, да и сам он не бедствовал, все их деньги были заработаны незаконным путем и хранились на иностранных счетах.

В структуре он проработал всего на всего несколько лет и на его банковском счете хранилось всего несколько сотен тысяч, покупать такую дорогую машину сейчас было бы очень рискованно.

Он еще раз подумал, поскольку Лу Бияо маленькая богачка, если покупка еще одной машины сможет зажечь в ней огонь, то эта сделка непременно стоит того!

«Берем! Эта Audi TT тебе идеально подойдет»

Посидев в этом автомобиле, Лу Бияо сразу оценила все его преимущества и, улыбаясь, произнесла: «Комплектация очень даже неплохая, но мне эта тачка нужна в топовой комплектации!»

«Хорошо, топ значит топ!»- прикусив губу, произнес Фань Тао. Ему не терпелось поскорее добиться ее расположения, поэтому он уже был на все согласен.

«Хорошо, господин, пройдемте сюда для подписания договора и оплаты.»- радостно произнесла Чжан Янь и провела Фань Тао в комнату для переговоров. В помещении находился чайный столик, поэтому она попросила Ли Ланьлань заварить гостю чай.

Лу Бияо нежно держала его под руку и это ощущение придавало ему еще больше чувство гордости за себя.

Но увидев сумму контракта, он остолбенел: «Разве этот автомобиль в топовой комплектации не стоил пятьсот девяносто тысяч? Как цена могла вырасти до семи ста тысяч?»

Сам он водил машину, доставшуюся ему от родителей, никогда автомобилей не покупал, поэтому не разбирался в истинном положении дел при покупке нового автомобиля.

«К цене добавляется налог на покупку, транспортный налог, а также страховой и лицензионный сбор!»- любезно пояснила Чжан Янь.

«Ах вот оно что!»- денег у Фань Тао уже не хватало и он смущенно предложил: «Бияо, давай возьмем эту машину в базовой комплектации, ведь разницы почти никакой!»

Он мог конечно занять денег у родителей и таким образом повысить свои шансы добиться благосклонности Лу Бияо.

«Ладно, базовая так базовая»- неловко согласилась Лу Бияо.

Если мужчина тебя любит, он должен тратить на тебя деньги. Фань Тао – настоящий скряга, если она выйдет за него замуж, что тогда?

Фань Тао принялся торопливо подписывать контракт, а Лу Бияо сердито отвернулась, глядя в окно.

В окне она увидела два знакомых силуэта и потрясенно произнесла: «Цзян Тянь? Чжао Сюэцин?»

…

Чжао Сюэцин даже не подозревала, что муж собирается купить для нее автомобиль. Потянув его за руку, она выпалила: «Цзян Тянь, не нужно мне ничего покупать, мой Chevrolet еще в нормальном состоянии!»

«Где это он в нормальном? Ее еще твой отец водил! Она уже дважды глохла, нужно менять такую машину!»- назидательно проговорил Цзян Тянь, погладив жену по голове.

«Цзян Тань, пожалуйста, не надо!»- умоляла Чжао Сюэцин: «Давай лучше сэкономим для будущего, ты же помнишь, как нам тяжело было раньше!»

Ее прекрасные глаза наполнились слезами и она прошептала: «Когда мне нужно было показаться врачу, у нас не было ни копейки, нам приходилось есть пустой рис с острой приправой!»

Сердце Цзян Тяня наполнилось воспоминаниями и он, с горечью вздохнул. И правда, раньше их жизнь была настолько трудной, что чувство страха навсегда поселилось в душе его жены.

Он нежно обнял супругу, а затем мягко, но твердо произнес: «Детка, сегодня мы купим тебе самую лучшую машину, а завтра переедем на самую шикарную виллу! Ты разве не веришь в своего мужа?»

«Да, я в верю…»- не в силах больше сопротивляться, согласилась Чжао Сюэцин.

«Кто это? Цзян Тянь?»- проследив за взглядом Лу Бияо, спросил Фань Тао, посмотрев в окно.

Когда он увидел, что с Цзян Тянем пришла девушка, гораздо красивее, чем его подружка, в его душе возникла зависть вперемешку с презрением.

Ты, неудачник, куда лезешь? Ты даже не можешь купить себе Alto, куда тебе до Ауди?

«Вот приперся мажор, петух ряженый, который сам денег заработать не в состоянии, сидит на шее у жены!»

Лу Бияо также презрительно фыркнула: «Они с женушкой одного поля ягоды!»

«Ах вот оно что!»- Фань Тао внезапно вспомнил сплетни, которые ходили не так давно, о том что к Лу Бияо сватался один мажор по имени Цзян Тянь из Нанкина. В его душе появилась тревога.

«Ха-ха, едят пустой рис, а он говорит своей жене, что купит ей лучшую машину, как такое вообще возможно?»

«А жена во все это верит! Она и в правду не в себе! Сказочная идиотка!»- еще более презрительно высказалась Лу Бияо, услышав разговор Цзян Тяня с женой.

Фу Ланьцзюнь рассказывала, что у семьи Цзян Тяня сейчас тяжелые времена и что ему не хватает денег даже на жизнь.

У Чжао Сюэцин положение тоже не завидное, она зарабатывает примерно двести тысяч юаней в год, которые тратит также и на мужа. Как такое может быть, что они собрались покупать авто класса люкс?

…

«Чжан Янь крутая, продала еще одну тачку!»- завистливо шептались продавщицы в салоне.

«Еще гости!»- повернув головы, они посмотрели на вошедших Цзян Тяня и Чжао Сюэцин.

Занятая контрактом Чжан Янь, взглянув на Цзян Таня и его жену холодно произнесла: «На этих не нужно тратить время, они ничего не купят!»

Цзян Тянь был одет в простую футболку и темно-синие брюки, совсем не был в таком виде похож на состоятельного человека.

В добавок ко всему, после того, как он прошел через путь культивации, его внешность сильно изменилась: лицо стало чище и белее, черты более мягкие и молодые, что делало его похожим на выпускника университета.

Про Чжао Сюэцин и говорить не стоило, одета она была более чем скромно. На ней было темно-синее платье из хлопка, хоть и очень красивое, но сдержанное, стоимостью примерно в двести юаней.

Чжан Янь по их внешнему виду мгновенно определила, что они не могут себе позволить купить машину. Увидев, как они присаживаются на диван, ей стало противно.

На улице было очень жарко, неудивительно что были и желающие заглянуть в прохладное помещение салона, чтобы слегка освежиться.

«Давайте посмотрим, как старшая будет гнать их взашей!»

С трудом подавив презрительную улыбку, Чжан Янь холодно обратилась к посетителям: «Вы двое пришли по объявлению о найме? Посидите-ка вон там в стороне, этот диван предусмотрен для гостей салона.»

«Нет, мы пришли выбрать машину, помогите нам, пожалуйста, купить самое дорогое здесь авто!»- вежливо произнес Цзян Тянь.

«Что? Ты собираешься купить самое дорогое авто здесь?»- услышав эти слова Цзян Тяня, Лу Бияо остолбенела.

Затем, придя в себя, она мерзко захихикала и язвительно произнесла: «Я конечно ничего не хочу сказать, и это вообще не мое дело, но Чжао Сюэцин только что сказала, что вам приходится есть пустой рис. Зачем же так экономить на еде, если можете позволить себе самую крутую тачку?»

Указав пальцем на стоявшее на постаменте шикарное авто, она произнесла: «Самый дорогой здесь – это Роллс-Ройс Фантом, вы сможете его себе позволить?»

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 55**

Глава 55 Сорить деньгами

Чжан Янь испытывала отвращение.

Как можно быть таким человеком?

Я должна улыбаться, ты меня разыгрываешь? И я должна показать тебе самый дорогой товар, а ты в состоянии купить самое дорогое?

Черт побери! Я не собираюсь тебя обслуживать, чтобы в конце месяца мне выписали премию в несколько тысяч, как же меня это раздражает!

Согласно правилам, каждому вошедшему клиенту необходимо принести стакан минеральной воды.

Но Чжан Янь была раздражена, и вернулась к подписывающему договор Фань Тао, она больше не желала обращать внимания на Цзян Тяня.

Она неожиданно выпила полбутылки минеральной воды, в душе испытывая некоторое удовлетворение.

Притворщики, я так презираю таких людей, у которых нет денег, но они все еще притворяются важными.

Атмосфера стала напряженной.

Цзян Тянь даже начал раздумывать, может стоит купить машину в другом магазине.

Он совсем не узнал Ли Бияо, вернувшись через многие годы, он помнил не многих людей.

«Вот эта машина, на вид очень даже ничего!».

Неожиданно его привлек Ролс-Ройс Фантом, подойдя, он начал осматривать машину слева и справа.

«Господин, если нужно, я ознакомлю вас со всей информацией! Может быть посмотрите Ауди ТТ? Мисс Лу только что купила такую!».

В это время к ним улыбаясь подбежала Ли Ланьлань, со смехом указывая на стоящую рядом Ауди ТТ.

Она только что окончила университет и работала не так долго, в ней еще сохранилась студенческая честность и во встречах всех клиентов она придерживалась программы компании.

Улыбка была ее секретным оружием, когда она смеялась, на обеих щеках появлялись маленькие ямочки.

Но услышав названную Ли Ланьлань цену, Цзян Тянь тут же покачал головой и сказал: «Не годится, Ауди ТТ не подходит моей жене по статусу!».

«Вы же не хотите на самом деле купить Ролс-Ройс Фантом?» – лицо Ли Ланьлань застыло, она не могла поверить в происходящее.

Она уже очень давно не читала сказок, а так транжирить деньги могли только в романах.

Она уже привыкла к тому, что очень много успешных людей рассматривали эту машину, но только бросали несколько фраз и со вздохом уходили.

Но этот молодой человек, по виду не похожий на сына чиновника или представителя золотой молодежи не пожалеет денег и купит этот роскошный автомобиль, который они не могли продать уже полгода?

«Ролс-Ройс Фантом в максимальной комплектации обойдется в более, чем девять миллионов. Цзян Тянь, как ты будешь ее оплачивать?».

Лу Бияо покачала головой, на ее лице отразилось пренебрежение, и она двусмысленно хмыкнула.

Бедный мужчина, не может себе позволить это, но такой хитрый и распущенный, просто отброс.

«Сейчас уже нет настоящих мужчин!».

Фань Тао усмехнулся и покачал головой. Продолжив просматривать контракт, он холодно пробормотал: «Они едят простой рис с острым соусом, а еще смеют так бахвалиться! Такая манера хвастовства меня просто бесит!».

«Цзян Тянь, ты сошел с ума?».

Услышав цену Ролс-Ройс Фантом, Чжао Сюэ Цин заволновалась. Схватив Цзян Тяня за руку, она сказала: «Зачем покупать такую дорогую машину? Мне она совсем не нужна! Ауди ТТ отлично подойдет! Неужели ты собираешься купить Ролс-Ройс Фантом?».

«Верно!» – твердо сказал Цзян Тянь.

В прошлой жизни Цзян Тянь не понимал, что значит дорожить чем-то, совершенно не чувствовал ответственности, он спокойно смотрел на то, как ее свели в могилу. Цзян Тянь помнил об этом десять тысяч лет и все десять тысяч лет ему было стыдно перед ней.

С трудом вернувшись, в этой жизни Цзян Тянь сорвет звезду с небосвода, если она захочет, не говоря уже о покупке машины. Он сделает все, чтобы заслужить улыбку жены.

«Господин, вы, вы правда собираетесь купить Ролс-Ройс Фантом?» – взволнованно спросила Ли Ланьлань дрожащим голосом.

Цзян Тянь прищурил глаза и, глядя в красивое, узкое лицо Ли Ланьлань со смехом повторил: «Да, я покупаю!».

Величественный Изначальный Бессмертный некогда владел несколькими материками совершенного мира, несметным множеством территорий, ему поклонялись короли, множество огромных, коварных злых духов встретили своих предков. У него не было никакого представления о деньгах.

Цзян Тянь мог бы без колебаний выложить и десять миллиардов, не говоря уже о десяти миллионах.

«О, да! Я продала машину!» – взволновано крикнула Ли Ланьлань.

Продажа этой машины значила участие в прибылях компании и денежную премию, значила повышение ее положения в компании, значила уважение начальства и коллег. Разве она могла не восторгаться и не визжать?

Но еще важнее для нее было добиться успеха. Два месяца без каких-либо результатов заставили ее слегка пасть духом, но сейчас к ней заново вернулась вера в себя.

«Эта машина – наш самый лучший товар, она стоит больше девяти миллионов! Ему не по карману купить даже одну шину!» – пренебрежительно сказала Чжан Янь.

«Точно, он пришел повыпендриваться перед девушкой, а как дойдет до оплаты, он скажет, что это крупная покупка, а у него сейчас финансовый трудности. В итоге он купит электромобиль и уедет!» – Фань Тао отлично все понимал, как будто постоянно наблюдал такие случаи.

«Господин Фань, подпишите контракт и можно переходить к оплате!» – со смехом сказала Чжан Янь.

«О, а можно ли купить в рассрочку!» – внезапно необдуманно сказал Фань Тао, посмотрев на контракт.

«Да, если покупаете в рассрочку, Вам нужно будет заплатить 20% сейчас, а потом выплачивать понемногу каждый месяц!» – объяснила Чжан Янь.

«Очень хорошо, очень хорошо!».

Фань Тао радостно улыбнулся.

Сегодняшняя покупка машины истощила его ресурсы, вероятно, ему придется полгода жить довольно скромно.

Но с рассрочкой будет гораздо легче и он сохранит прежнее качество жизни!

«Рассрочка, мне точно нужна рассрочка!» – Фань Тао принял решение без колебаний.

…

Ли Ланьлань вскрикнула, немедленно привлекая взгляды многих людей.

«Ты что-то продала?» – изумленно спросила Чжан Янь.

«Ролс-Ройс Фантом! Я продала его, меня не уволят!».

Ли Ланьлань была сильно взволнована, она поспешно ворвалась в финансовый кабинет, чтобы подготовить контракт.

«Он купил Ролс-Ройс Фантом? Это невозможно!».

Лю Бияо была потрясена: «Бедняк Цзян Тянь не мог его купить, семья Цзян в безденежном состоянии, откуда у него деньги?».

«Он прикидывается! Он точно прикидывается!».

С уверенностью на лице, Фань Тао холодно сказал: «Подождите, когда время дойдет до перечисления денег, с его банковской картой точно возникнут проблемы!».

«Точно, столько богачей из Линьчжоу засматривались на эту машину, но никто не мог себе позволить ее купить!» – Чжан Янь не могла или не хотела поверить в происходящее.

Доля прибыли от этой машины в пользу работника составит по меньшей мере двести тысяч, а это было самое большее, что она получала в качестве отчисления от компании за целый год.

Но Ли Ланьлань уже быстро подготовила контракт и достала беспроводной терминал оплаты.

«Я буду оплачивать картой!» – Цзян Тянь уже перевел деньги с чека на банковскую карту.

«Девять миллионов восемьсот восемьдесят тысяч! Цена Ролс-Ройс Фантом в максимальной комплектации!».

Когда Ли Ланьлань назвала цену, Фань Тао и Лу Бияо почувствовали, словно в ушах у них раздались раскаты грома, они совершенно остолбенели.

Десять миллионов – это была прибыль, которую Фань Тао трудясь в поте лица получал за пять лет, это составляло треть от всего их имущества.

Десять миллионов – это совокупное состояние, которое накопили его скупые родители со взяток на протяжении двадцати с лишним лет!

«Такому никчемному отбросу это точно не по карману!».

Но!

Под пристальными взглядами остолбеневших людей Цзян Тянь спокойно ввел пароль и оплатил покупку картой.

Его лицо оставалось невозмутимым, как будто это не он только что заплатил десять миллионов. Он выглядел так, будто только что купил на рынке кочан капусты.

«У Чжао Сюэ Цин абсолютно точно нет таких денег, откуда же они у Цзян Тяня…».

«Неужели семья Цзян пришла в норму? Неужели Цзян Тянь был настолько умелым и удачливым, что заработал столько денег?».

К этому моменту Лу Бияо пришлось поверить, ее красивое лицо побледнело, она дрожала всем телом и в ее чистых глазах блестели слезы.

Она была сбита с толку, в ее душу глубоко проникли такие сложные чувства, как разочарование, расстройство и сожаление.

Точно, Фу Ланьцзюнь наверняка ошиблась!

Либо Цзян Тянь заработал деньги своим умением, либо семья Цзян не приходила в упадок и сейчас дает Цзян Тяню деньги на жизнь.

Но не важно, какова была ситуация, сегодня Цзян Тянь заставил ее смотреть на него снизу вверх, без возможности достичь его уровня.

Когда-то Цзян Тянь сватался к ней, дело было практически в шляпе, но она бесцеремонно отвергла его.

Но сейчас она обнаружила, что тот булыжник, который она отбросила в сторону оказался сияющим драгоценным камнем.

К тому же этот драгоценный камень сиял так ярко, что она не могла на него смотреть, у нее невольно катились слезы.

«Пошли скорее…». – Фань Тао поспешно заплатил и сгорал от нетерпения, желая покинуть это место.

Он старался казаться солиднее!

Он подарил Лу Бияо Ауди ТТ, цена которой не достигала и пятисот тысяч, да к тому же купил ее в рассрочку.

А Цзян Тянь легко купил Ролс-Ройс Фантом в максимальной комплектации, да еще и заплатил всю сумму сразу!

Сейчас Лу Бияо не хотелось смотреть ему в глаза. В глазах Лу Бияо он окончательно потерял даже то мизерное самоуважение и уверенность, что у него были.

«Забудь, мне не нужна эта машина!».

Лу Бияо изо всех сил старалась сдержать слезы, но они все равно текли по лицу.

В сравнении с Цзян Тянем до некоторой степени обаятельный Фань Тао сейчас казался светлячком в присутствии солнца и луны, таким же ничтожным и тусклым.

Ей сразу показалось, что Фань Тао был нищим попрошайкой, который только и мог, что опозорить ее.

В душе она испытывала сожаления, нужно ли ей оставить Фань Тао и погнаться за Цзян Тянем, были ли у нее еще шансы?

Гладя на все еще остолбеневшую Чжао Сюэ Цин, Цзян Тянь потряс ключами от машины у нее перед лицом и сказал: «В чем дело? Все в порядке?».

Чжао Сюэ Цин машинально кивнула головой.

От потрясения ее сердце было не в состоянии биться, и у нее не было сил говорить.

«Господин Цзян, рад встрече, рад встрече…».

После всех мероприятий менеджер Фан вышел наружу и увлеченно беседовал с Цзян Тянем, рассказывая ему о преимуществах их сервисного обслуживания после покупки.

Что же касается Фань Тао, он ни на кого не посмотрел, он принес компании всего двадцать тысяч комиссионных!

В Линьчжоу было много богатых людей, но мало тех, кто мог позволить себе купить Ролс-Ройс Фантом, тем более такой молодой парень!

Такие мальчики из золотой молодежи часто меняют машины и могут стать постоянными клиентами, так что надо взяться за него как следует и, разумеется, не сметь лениться.

Он развил свою улыбку до профессионального уровня, так что людям она казалась искренней.

Смеясь, Цзян Тянь сказал менеджеру Фану: «Я хочу сегодня же забрать машину, это возможно?».

Он был очень занят и не хотел впустую тратить время на такую мелочь.

Менеджер Фан в недоумении потер руки и сказал: «Не то, чтобы нельзя. Просто сейчас мы руководствуемся страховочной политикой с выдачей документа об оплате. Другими словами, письменное подтверждение очень сложно получить в день покупки. Даже если мы получаем его в день покупки, нужно подождать полудня, чтобы оно вступило в силу! Конечно, если вы не беспокоитесь об этом, то можете забрать машину сейчас».

Увидев, как раболепствует менеджер Фан перед Цзян Тянем, Чжан Янь заволновалась, ей стало трудно дышать, и она сидела как на иголках.

Если Цзян Тянь расскажет менеджеру Фану о ее сегодняшнем поведении, ей точно удержат часть зарплаты. Ей оставалось лишь молиться, чтобы Цзян Тянь был великодушным человеком, прощающим ошибки, и не станет обсуждать ее.

«О, Ли Ланьлань весьма хороша, выдвинете ее на повышение. А вот Чжан Янь так себе, она только что хотела меня выгнать!» – равнодушно сказал Цзян Тянь.

«Цзян Тянь, будьте спокойны, мы обязательно проведем строгое разбирательство!».

Услышав слова менеджера Фана, в голове у Чжан Янь зажужжало, у нее случился приступ головокружения и она, обмякнув, упала на пол.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 56**

Глава 56 Шэнь Лэ делает предложение руки и сердца

До полудня, ровно в 11 часов все было улажено и Цзян Тянь окончательно забрал машину.

Когда машина плавно выехала за ворота, все сотрудники автосалона 4S долго смотрели ей вслед, не отрывая глаз.

«Поздравляем господина Цзяна с приобретением Ролс-Ройс Фантом! Будем рады видеть господина Цзяна вновь!».

Ли Ланьлань достала связку петард, подожгла их перед входом в автосалон и взволновано смотрела, как Цзян Тянь уезжает в своей машине.

«Вперёд!».

Цзян Тянь опустил окно, слегка улыбнулся и рукой показал Ли Ланьлань знак V, означавший победу.

«Как здорово… Спасибо вам!» – Ли Ланьлань сказала эти слова про себя, и ее лицо покраснело, опустив голову она рассмеялась.

Из-за того, что Ли Ланьлань доверили эту сделку, ее очень быстро повысили до менеджера по продажам и в последствии она достигла немалых успехов в сфере продажи автомобилей.

Только образ знака V, который показал Цзян Тянь и его уверенная улыбка навсегда отпечатались у нее в сознании.

Она часто просыпалась в полночь и, глупо плача, мечтательно вспоминала события того дня.

Иногда те вещи, которые ты не можешь заполучить кажутся более таинственными, еще больше заслуживающими того, чтобы их берегли.

Все смертные в мире ходят по кругу.

Даже у простых людей в сердце есть уголок, куда не могут проникнуть другие люди, там хранятся самые прекрасные воспоминания.

…

«Сестрица Цзюнь, ты так ошибалась! Мы все так ошибались!».

Ли Бияо в полной растерянности вернулась в клуб Минъюань и, не находя себе места, сидела на диване.

«В чем ошибались?» – непонимающе спросила Фу Ланьцзюнь.

«Я только что ездила покупать машину и наткнулась на Цзян Тяня, который покупал Ролс-Ройс Фантом для Чжао Сюэ Цин! Он сразу заплатал все десять миллионов!» – воскликнула Лу Бияо, ее сердце было наполнено завистью и унынием.

«Не может быть, у семьи Цзян напряженная ситуация с финансами, они не могли дать ему столько денег!» – Фу Ланьцзюнь не могла поверить в услышанное.

«Я видела все своими собственными глазами, как это может быть неправдой? Может быть, он сам заработал?» – настаивала Лу Бияо.

«Как это возможно!».

Фу Ланьцзюнь очень быстро успокоилась и с пренебрежительным смешком сказала: «Цзян Тянь такой невежественный, к тому же, я слышала, что у него от выпивки повредился мозг, он выжил из ума! Ему трудно заботиться даже о самом себе, что уж говорить про то, чтобы зарабатывать деньги!».

Она встала и посмотрела на роскошный ночной вид финансовой улицы города. Растирая в руке лист сандалового дерева, она, поколебавшись, сказала: «Возможно, он просто пускал пыль в глаза. Семья Цзян находится на грани краха, поэтому они еще больше хотят, чтобы другие люди думали, что они обладают силой. Может тогда они смогут получить финансирование и стабилизировать отношения со всеми».

Она снова презрительно усмехнулась: «Такая ситуация встречается слишком часто, в момент финансовых трудностей очень многие семьи или компании любят приветствовать у себя красавицу-невестку, с размахом тратить деньги, шиковать. Главная их цель – показать свои финансовые возможности и стабилизировать цепочку финансирования. На самом деле, они лишь проматывают свое состояние! Они даже берут деньги в долг, тратят больше, чем могут себе позволить!».

«Оказывается вот как!».

Ли Бияо ненадолго задумалась, понимая, что то, что сказала Фу Ланьцзюнь имеет смысл.

«Выходит я была слишком импульсивна».

Она вздохнула, нахмурила брови и сказала: «Знаешь, по сравнению с Цзян Тянем, Фань Тао похож на попрошайку. Я сразу… с ним рассталась!».

«Разве он не собирался купить тебе машину? Почему ты с ним рассталась?» – спросила Фу Ланьцзюнь.

«Он купил мне машину за пятьсот тысяч, да еще в рассрочку, не позорился бы! Я думала, что его отец – начальник районной администрации, у него должны быть деньги. Кто же знал, что он такой скряга!» – сердито сказала Лу Бияо.

«Хм, рассталась – и хорошо, вы с самого начала не очень подходили друг другу!» – неожиданно сказала Фу Ланьцзюнь.

Девушки их круга, кроме высокомерной Тан Линлун и этой ‘простофили’ Чжао Сюэ Цин, периодически меняли парней.

Они уже давно не были невинными девочками, при выборе пары главным было одинаковое общественное положение и происхождение, а также равные силы.

Согласно их наблюдениям, если парень не такой властный, богатый и способный, как ты себе воображала, то просто поменяй парня.

«Помоги мне найти нового парня! Я уже старая!» – жалобно попросила Лу Бияо.

«Ты еще просишь, у меня уже есть одна подходящая кандидатура!» – со смехом сказала Фу Ланьцзюнь.

«Кто?».

«Сын господина Лун У, Лун Гайтянь!».

«Лун У, это не у их семьи корпорация Хунь?» – Лу Бияо немого замешкалась.

Сила группы Лунвэй в сотни раз превышала могущество семьи Лу. Семья Лун входила в десятку самых богатых семей Линьчжоу со своими активами в десять миллиардов.

Но проблема состояла в том, что семья Лун в свое время была связана с криминалом, они вели половину дел подпольно, а половину в открытую, их прошлое не слишком чистое.

«Ну и что с того, что у них корпорация Хунь? Он дружен с третьим сыном старого Тана, Тан Ваньнянем, он уже давно очистил свое имя».

Фу Ланьцзюнь со смехом добавила: «К тому же, Лун Гайтянь изучал юриспруденцию, он магистр юридических наук и работает юристом. Он устроил так, чтобы очистить имя семьи Лун, у него приличные способности!».

В Линьчжоу не было почти никого, кто бы мог превзойти молодого мастера Лун Гайтяня, кроме сына Тан Ваньняня – Тан Цзяньфэна и сына Лю Шичана – Лю Тяньлэ.

«Он адвокат?».

Лу Бияо изумилась и заволновалась.

Точно, активы семьи Лун составляют десять миллиардов, к тому же у семьи был бурный подъем, у них много методов добиться своего, они командуют парадом. Если удастся заполучить покровительство семьи Лун, то получится высоко подняться, иметь власть в Линьчжоу!

«Ранее он уже начал управлять группой Лунвэй!».

«Ну как, заинтересовал?».

Фу Ланьцзюнь улыбнулась и едва различимо сказала: «Завтра у Лун Гайтяня день рождения, вечером он устраивает прием в клубе Дихао, я возьму тебя с собой, чтобы ты встретилась с ним!».

«Ах, спасибо тебе сестра Цзюнь! Если я смогу заполучить Лун Гайтяня, ты действительно будешь моим благодетелем!».

Лу Бияо так заискивала перед Фу Ланьцзюнь, у нее на душе тут же стало гораздо легче.

Что теперь думать о Цзян Тяне, он в конце концов всего лишь сын обедневшей семьи, ему не сравниться с имеющим огромное влияние Лун Гайтянем.

«Я тоже надеюсь, что у вас все сложится, мы уже не так молоды, нам осталось всего несколько лет женского расцвета, нельзя их упускать!» – со смехом сказала Фу Ланьцзюнь.

«Сестра Цзюнь, ты все верно сказала, но почему ты сама не ищешь себе пару?» – спросила Лю Бияо, ласково потянув Фу Ланьцзюнь за руку.

«Я боюсь, что это бесполезно, нет никого подходящего…» – Фу Ланьцзюнь слегка улыбнулась и посмотрела на Лу Бияо долгим и глубоким взглядом.

Во всем огромном Линьчжоу только Тан Цзянтфэн заслуживал ее, с ним не могли сравниться ни Лун Гайиянь, ни Лю Тяньлэ!

…

Цзян Тянь и Чжао Сюэ Цин очень радостно провели эти выходные, они ходили по магазинам, покупали продукты, готовили и вели спокойную жизнь. Они наслаждались друг другом, как пара молодоженов.

После приобретения машины Цзян Тянь так же купил Чжао Сюэ Цин одежду, а также товары домашнего обихода.

В воскресенье после обеда, Чжао Сюэ Цин купила Цзян Тяню последнюю модель телефона марки Шуйго.

Ее муж был не таким, как прежде. Многие влиятельные люди приглашали его в качестве почетного гостя, а без телефона он был как первобытный человек.

Когда Цзян Тянь взял в руки телефон, сразу отправил сообщение Шэнь Лэ, давая ему знать свой номер.

В прошлой жизни Шэнь Лэ помог ему защитить Чжао Сюэ Цин, но Лю Ванфэн сломал ему обе ноги.

Цзян Тянь всю жизнь будет помнить то добро, что сделал для него Шэнь Лэ, Цзян Тянь хотел отплатить ему за это в стократном размере.

«Цзян Тянь, помоги мне, сегодня я хочу сделать предложение своей девушке!» – со смехом сказал Шэнь Лэ, позвонив Цзян Тяню в ответ на его сообщение.

«Дорогая, у меня возникли дела…» – объяснил Цзян Тянь Чжао Сюэ Цин, закончив говорить с Шэнь Лэ.

Чжао Сюэ Цин немного устала и не хотела участвовать в таком деле.

Она хотела проводить Цзян Тяня, но тот отказался, уговорив ее пораньше лечь отдыхать, а сам взял такси и уехал.

Цзян Тянь удивился, что Шэнь Лэ собирался сделать своей девушке предложение в клубе Дихао.

Однако Цзян Тянь не позвонил Чжоу Чжэнхао. Ему хотелось как следует выпить с Шэнь Лэ, он не желал, чтобы их беспокоили.

«Цзян Тянь, ты пришел!».

Шэнь Лэ тут же поприветствовал Цзян Тяня, как только тот вошел в отдельную комнату клуба.

Сегодня Шэнь Лэ особенно нарядился, был одухотворен и привлекателен. Его рубашка была белоснежной, стрелки на фирменных брюках были острые, как ножи. Он также на полном серьезе надел красный галстук-бабочку.

Кроме Шэнь Лэ там сидели еще несколько его университетских друзей.

Все они надели парадные костюмы, в руках у них были хлопушки, флуоресцентные палочки и пластиковые ладошки, которые могли хлопать.

На стене, в окружении более сотни воздушных шаров со всех сторон, висел плакат с надписью: ‘Ли Даньни, я тебя люблю’.

Было видно, что Шэнь Лэ придавал огромное значение этому предложению руки и сердца.

Потянув Цзян Тяня, чтобы тот сел, Шэнь Лэ ударил его и начал ругаться: «Негодяй, куда ты делся после того, как уволился? И не оставил друзьям никаких контактов для связи».

«Ха-ха, я тогда сильно торопился. Такого объяснения достаточно?» – со смехом сказал Цзян Тянь, садясь рядом с Шэнь Лэ.

Великий Изначальный Бессмертный, некогда пересекший весь космос, уничтоживший бесчисленное количество старых дьяволов и коварных духов правителей. Кто бы посмел быть с ним непочтительным, кто бы посмел назвать его негодяем?

Но сейчас его так назвал старый друг, что вызвало у Цзян Тяня радость и удовольствие.

«Когда придет моя девушка, подайте мне знак! На меня начинает действовать атмосфера!» – со смехом сказал Шэнь Лэ.

«Успокойся! Мы все тебе поможем!».

«Это предложение руки и сердца действительно большое событие!».

«Точно, это бриллиантовое кольцо стоило мне зарплаты за три месяца, оно стоило около пятидесяти-шестидесяти тысяч!».

Все друзья и подруги согласились.

Шэнь Лэ представил Цзян Тяня остальным, а затем указал на одну девушку и со смехом сказал: «Ли Жуй, у тебя же вроде нет парня? Цзян Тянь как раз одинок!».

Ли Жуй училась с Шэнь Лэ в старшей школе, сейчас она работала в рекламном агенстве, уже стала начальником отдела и ее годовой доход составлял двести-триста тысяч.

Она была высокой, около 170 сантиметров, на ней была надета модная мини-юбка, восьмисантиметровые каблуки. Она была красива, макияж делал ее холодной и привлекательной, в ушах были змеевидные сережки. Она нарядилась как королева клуба.

Шэнь Лэ, не валяй дурака… Цзян Тянь хотел вежливо отказаться.

Но Ли Жуй презрительно посмотрела на Цзян Тяня и с пренебрежительной усмешкой сказала: «Забудь, я не интересуюсь такими незначительными персонажами!».

Ли Жуй, как и любая модница искала себе богатого сынка из золотой молодежи. Как она могла удостоить вниманием такого простого работягу, как Цзян Тянь?

«Ха-ха, Ли Жуй пошутила! Пейте, пейте!».

Шэнь Лэ было неловко, лишь увидев, что Цзян Тянь оставался невозмутим, он успокоился и начал призывать всех выпить.

Неожиданно, двери толчком распахнулись, белокожая девушка вошла внутрь и нетерпеливо сказала: «Шэнь Лэ, что ты делаешь? Разве мы не расстались?».

«Даньни, я знаю, что хоть ты капризничаешь, но все еще любишь меня!».

Шэнь Лэ тут же вышел вперед, встал на одно колено, вытащил бриллиантовое кольцо и серьезно сказал: «Даньни, я тебя люблю, выходи за меня замуж!».

«Выходи за него, выходи за него, выходи за него!» – все подняли шум и их голоса разносились очень далеко.

Кто-то разорвал хлопушки, и бумажное конфетти с шумом вылетело наружу. Все выглядело очень празднично.

Ли Даньни взяла бриллиантовое кольцо и с пренебрежительной усмешкой сказала: «Какой маленький бриллиант! И еще не постеснялся просить моей руки! Ты такой неудачник, ты меня не достоин!» – она бросила кольцо на землю, словно это был мусор.

«Даньни!» – воскликнул Шэнь Лэ, улыбка исчезла с его лица.

Все остальные тоже почувствовали себя неловко и обменялись растерянными взглядами.

«Больше не надоедай мне, у меня уже есть парень!» – не удостоив Шэнь Лэ взглядом, сказала Ли Даньни и ушла.

Эх, в прошлой жизни она жадно стремилась к роскоши, кто бы мог подумать, что в этой жизни она будет такой же!

Цзян Тянь бросил долгий взгляд на Шэнь Лэ и вздохнул.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 57**

Глава 57 Друг Цзян Тяня

В тот год, когда Лю Ванфэн покалечил Шэнь Лэ, Ли Даньни тут же рассталась с ним и начала встречаться с главарем одного общества.

Шэнь Лэ пришел к Ли Даньни просить о снисхождении, но она позвала людей, которые жестоко избили Шэнь Лэ, и он остался с разбитым сердцем и без всякой надежды.

По-видимому, его возвращение повлекло за собой ‘эффект бабочки’, история не просто повторилась заново. Их расставание просто произошло раньше.

«Даньни, не уходи, дай мне шанс, нам будет хорошо вместе! Я всю жизнь буду любить тебя, я сделаю тебя счастливой!».

Шэнь Лэ разволновался, схватил Ли Даньни за запястье, и начал слёзно умолять.

«Что толку от того, что ты любишь меня? Твоя семья занималась строительным бизнесом, но цепь финансирования разорвалась и теперь ты вынужден подрабатывать!».

С пренебрежительной усмешкой Ли Даньни сказала: «Твоя годовая зарплата не достигает и ста тысяч, этого даже не хватит на то, чтобы купить мне одну фирменную сумочку! Если у тебя нет денег, как ты сделаешь меня счастливой? Словами? Ты все нагло приукрашиваешь!».

Вырвавшись из его рук, она сверкнула сумочкой и со смехом сказала: «Посмотри на эту сумочку, мне ее подарил мой новый парень. Она из лимитированной коллекции Луи Виттон, стоит сто тысяч! Ты в состоянии купить такую?».

«Эта, эта сумочка появилась у тебя три месяца назад, тогда мы еще не расстались! Ты, ты мне изменяла!».

Шэнь Лэ как будто вдруг что-то понял и пришел в ярость, но в конце концов он просто пожалел ее и не стал ничего с ней делать.

«Даньни, как ты можешь? Шэнь Лэ потратил на тебя так много!».

Ли Жуй не выдержала и, задыхаясь от возмущения, сказала: «Чтобы обеспечивать тебя, чтобы сделать тебе предложение, он водил клиентов пить и заработал себе желудочное кровотечение, он постоянно работал сверхурочно и от этого его в бессознательном состоянии доставили в больницу. Когда у его семьи были деньги, столько девушек гонялись за ним, но он даже не смотрел на них, он был беззаветно предан тебе. Как ты можешь называться человеком, так его предав?».

«Хм, какое еще предательство, он неудачник, он мне не пара, я сказала, что мы расстались, значит мы расстались! Когда я предложила ему расстаться, он не согласился, почему теперь надо обвинять меня?» – с чувством собственной правоты сказала Ли Даньни, считая, что тут не о чем спорить.

Шэнь Лэ потряс ее за плечо и яростно крикнул: «Скажи мне, кто этот подонок, я убью его!».

«Хм, это я!».

Бритоголовый здоровяк с мрачной улыбкой вальяжно зашел внутрь с толпой таких же силачей могучего телосложения.

Он свысока посмотрел на Шэнь Лэ и с холодной усмешкой сказал: «Это со мной она наставила тебе рога, и что ты мне сделаешь?».

«Ты! Подонок! Я убью тебя!».

Шэнь Лэ был вне себя от ярости, он указывал пальцем на бритоголового здоровяка и гневно ругался, готовый подраться.

Ли Жуй схватила Шэнь Лэ, заставила вернуться на диван и испуганно сказала: «Шэнь Лэ, успокойся, не надо скандалить! Это брат Хуэй, Фу Синхуэй, он лидер общества Синхуэй!».

«Это действительно он!».

Все пришли в смятение, на лицах отразился испуг.

Общество Синхуэй и Хэйша были двумя новыми ассоциациями, когда-то они были филиалами союза Лунвэй.

После того, как союз Лунвэй очистил свое имя, изменило свое предприятие в соответствии с законом и стал группой Лунвэй, Синхуэй и Хэйша тут же отделились от него.

Хоть все и было так, нельзя было недооценивать силу Синхуэй, это общество захватила большую часть рынка строительных работ в Линьчжоу, а также торговлю песком, гравием и сферу каменно-земляных работ. В обществе было несколько братков, способных на убийство.

Фу Синхуэй сам тоже был жестоким человеком, был печально знаменит, на его руках была смерть шести-семи человек, а уж количество тех людей, которых он использовал не поддавалась подсчету.

Но за его спиной были такие покровители, как Лун У из группы Лунвэй и Тан Ваньнянь из семьи Тан, так что он все еще был цел и невредим, и продолжал бесчинствовать.

Но все присутствующие были офисными работниками, живущими на зарплату, как они могли дать отпор такому жестокому человеку?

«…».

Шэнь Лэ крепко сжал кулаки и дрожал всем телом, пылающими гневом глазами он смотрел на брата Хуэя, но в конце концов медленно отступил на пару шагов назад и подавленно сел на диван.

Позор, какой позор!

Как жаль, что он не мог разорвать брата Хуэя на тысячу кусочков, брат Хуэй был не тем человеком, которого он мог задеть.

К тому же противник был не один, с ним было несколько человек и у каждого в руках был тесак. Если он начнет драку, это ему дорого обойдется.

«Брат Хуэй, он мне досаждает, а еще он оскорблял меня, разберись с ним ради меня!».

Ли Даньни капризничала, держа брата Хуэя за руку и прислонившись к нему полной грудью.

«Он посмел беспокоить тебя? Что он о себе думает, он хуже собаки, я помогу тебе разобраться с ним!».

Игнорируя всех вокруг, брат Хуэй ущипнул Ли Даньни за задницу, чем вызвал ее распущенный смех: «Брат Хуэй, ты такой испорченный!».

«Ха-ха, это называется испорченный? Вечером мы вернемся в отель, и брат Хуэй в восемнадцати позах покажет тебе, что значит быть испорченным!».

Брат Хуэя был невероятно доволен собой, расхохотался и обхватил рукой личико Ли Даньни.

Затем он обернулся, указал на Шэнь Лэ и со смехом сказал: «Шэнь Лэ, встань передо мной на колени, иначе я убью тебя!».

«Ты слишком сильно обижаешь людей!» – гневно закричал Шэнь Лэ, крепко сжав кулаки и резко вскочив с дивана.

Он всем телом дрожал от злости, его глаза покраснели.

Сначала противник увел его возлюбленную, а он ничего не смог сделать. Теперь противник заставляет его встать на колени, это вообще нормально? Он слишком сильно третирует людей!

«Я тебя обидел? Каким образом? Ты не встанешь на колени?».

Брат Хуэй жестоко улыбнулся, показывая свою злость, его крик был подобен раскату грома: «Тогда сегодня я зарублю тебя насмерть, я не пощажу даже твоих друзей! Твои родители тоже не получат пощады!».

«Что? Ты!» – все люди запаниковали и побледнели.

Все знали, что брат Хуэй не шутит, он разрубил и оставил на улице труп своего управляющего, с которым боролся за бизнес и активы в несколько триллионов, что уж говорить о мелких, простых людях.

Во всем кабинете стояла мертвая тишина.

Все были испуганы и крайне взволнованы.

Душа Шэнь Лэ пылала гневом, жаль, что он не мог разорвать брата Хуэя на тысячу кусочков. Но если он не встанет на колени, то его друзья и родители окажутся под угрозой смерти.

Может ему было бы наплевать на собственную смерть, но он не мог не считаться с родителями и друзьями.

«Ты еще не на коленях? Сколько ты собираешься ждать?».

На лице брата Хуэя была холодная, язвительная усмешка, несколько его подчиненных с шумом вытащили блестящие тесаки.

Ли Даньни злобно усмехнулась и, указывая пальцем на Ли Жуй, сказала: «Брат Хуэй, эта падшая женщина тоже оскорбила меня недавно, пусть твои подчиненные изнасилуют ее!».

«Хорошо! У тебя глаз наметан, эта женщина действительно кажется достаточно развратной!» – у нескольких подчиненных в крови заиграл адреналин и им не терпелось приступить к делу.

Привлекательное тело Ли Жуй трясло от страха и дрожащим голосом она начала уговаривать: «Шэнь Лэ, или ты… пойди на уступки, это не мы вызвали неудовольствие такого человека!».

«Хватит! Хватит!».

После минутного колебания, по лицу Шэнь Лэ потекли слезы унижение, внезапно он опустился на негнущиеся колени и встал лицом к брату Хуэю.

Но он не смог опуститься на колени полностью, когда он опустился лишь наполовину, он почувствовал, что его колени снизу подпирает пара невидимых рук, и в конце концов он поднялся.

«Шэнь Лэ, ты мой друг, в этом мире нет никого, кто заслуживает того, чтобы ты встал на колени!».

Цзян Тянь сидел, закинув ногу на ногу, его лицо оставалось спокойный. Пригубив пиво, он равнодушно сказал: «Друг Цзян Тяня не встанет на колени ни перед Небом, ни перед Землей, не будет поклоняться божествам, не испугается дьяволов, не будет бояться никаких богов!».

«Если Небо заставить тебя встать на колени, оно обвалится!».

«Если Земля заставит тебя встать на колени, она осядет!».

«Если человек заставит тебя встать на колени, он умрет!».

«Если божество заставит тебя встать на колени, оно упадет с небес!».

«Если Будда заставит тебя встать на колени, то он прекратит свое существование!».

«Эта собака заставляет тебя встать на колени, значит сегодня он навсегда исчезнет из Линьчжоу!».

Цзян Тянь говорил негромко, но его голос мог разбудить и мертвого, все находящиеся там люди были ошеломлены.

«Ты, ты сошел с ума, ты смеешь так разговаривать с братом Хуэем!».

Ли Жуй остолбенела, она не могла поверить в услышанное и, тяжело дыша от гнева, сказала: «Ты хочешь погубить всех нас?».

Но очень быстро брат Хуэй пришел в себя после испытанного волнения, сделав шаг вперед, он направил нож на Цзян Тяня. Смотря вверх, с безумным смехом он сказал: «Что о себе возомнил этот мелкий негодяй! Он смеет передо мной выпендриваться, у моих ребят нет слов!».

«Иди ты!».

В этот момент Цзян Тянь не говоря лишних ударил брата Хуэя по лицу, как будто прибивая муху.

Хлоп!

Щека брата Хуэя лопнула и из нее рекой полилась кровь, скуловая кость треснула и коренные зубы вылетели наружу. Брат Хуэй словно тряпичная кукла вылетел за дверь.

Брат Хуэй упал на пол и больше не поднимался, его конечности дернулись несколько раз, и он остался лежать абсолютно неподвижно. Было непонятно, жив он или мертв.

«Ты осмелился поднять руку на нашего брата Хуэя!» – воскликнули несколько человек из общества Синхуэй, они не могли поверить в случившееся.

Шэнь Лэ, Ли Жуй и остальные тоже вытаращили глаза от изумления, не в силах поверить в произошедшее.

Цзян Тянь, обычный работяга, посмел так ударить брата Хуэя?

Он сошел с ума?

«Поднять руку? Я убил его, как же иначе?» – равнодушно сказал Цзян Тянь и отпил пива, в его глазах было безразличие.

Некогда он сотряс звездное небо, уничтожил множество дрожавших от страха духов правителей. Что могло значить для него убийство главы маленького общества?

«Негодяй, дай срок, я соберу людей и приду за тобой!» – громко прорычал кто-то из общества Синхуэй, и все они быстро убежали.

«Ли Даньни, тебе ну стоит уходить!».

Побледневшая Ли Даньни хотела уйти, но низкий окрик Цзян Тяня напугал ее до слез. Она осталась стоять на месте, не в силах двинуться.

«Цзян Тянь, как ты мог быть таким импульсивным?».

Не находя себе места, Ли Жуй начала его осуждать: «Нельзя было иначе? Брат Хуэй пользуется влиянием и имеет большие связи, ты можешь погубить Шэнь Лэ! Почему мы не уходим? Будем здесь дожидаться смерти?».

«Мы будем ждать его помощников, чтобы уничтожить всех без остатка!» – Цзян Тянь спокойно сидел, лениво и благодушно, он совсем не волновался.

«Цзян Тянь, спасибо тебе…».

Шэнь Лэ испытывал душевный подъем, держа Цзян Тяня за руку, он, расчувствовавшись, сказал: «Если бы сегодня я встал на колени, то всю жизнь не мог бы подняться!».

«Шэнь Лэ, ты такой наивный…».

Ли Жуй покачала головой. Но у нее было не так много времени, поэтому она пошла, потащив за собой Шэнь Лэ: «Немедленно пошли. Мы можем на время спрятаться, а через некоторое время свяжемся с ними, чтобы принести извинения!».

«Собрались уходить? Боюсь, уже слишком поздно!» – Цзян Тянь легко вздохнул и посмотрел в сторону двери.

Он увидел десять внезапно ворвавшихся внутрь здоровяков.

Каждый из них был высоким, у всех них были злобные лица, одеты они были в одинаковые черные костюмы и держались прямо. Двое людей держали в руках огнестрельные ружья. Они были заметно выше, чем люди Синхуэя.

«Никому не двигаться, кто двинется, тот умрет! Ждем, когда придет младший Лун!» – громовым голосом крикнул один рослый мужчина, похожий на дьявола во плоти.

«Кто такой младший Лун?» – машинально спросила Ли Жуй.

«Ты еще спрашиваешь? Это сын Лун У, Лун Гайтянь!» – с ехидной усмешкой гордо сказал рослый мужчина.

«Что? Лун Гайтянь?».

«Младший Лун!».

Услышав их, Ли Жуй испугалась и все ее тело обмякло, она чуть не расплакалась.

Активы семьи Лун составляли десять миллиардов, опираясь на семью Тан, семья Лун пережила бурный подъем и теперь командовала парадом в Линьчжоу, они были мастерами манипуляций.

Лун У был императором подпольного мира Линьчжоу, Лун Гайтянь был его главным наследником, его часто называли «Наследный принц» или «младший Лун».

По сравнению с ним, брат Хуэй считался неплохим малым. Лун Гайтянь без малейших усилий убьет всех присутствующих.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 58**

Глава 58 Выметайся! Лучше встань на колени перед дверью!

«Хм, вы посмели обижать мою младшую двоюродную сестренку, вам жить надоело?».

В кабинет, задрав белоснежный подбородок, вошла одетая в красное праздничное платье женщина с таким напыщенным видом, словно она была королевой, стоящей выше других.

Притянув к себе Ли Даньни, она надула губки и сказала: «Даньни, с тобой все в порядке?».

«Сестра, только что этот человек запугивал меня, а еще он ударил брата Хуэя…».

Как только Ли Даньни увидела Лу Бияо, то тут же схватила ее за руку и, указывая пальцем на Цзян Тяня, разрыдалась.

«Цзян Тянь, это ты?».

На красивом лице Лу Бияо отразилось замешательство, она не ожидала, что обидчиком был Цзян Тянь.

Сегодня Фу Ланьцзюнь взяла ее с собой на празднование дня рождения Лун Гайтяня.

С первого взгляда она была очарована элегантностью Лун Гайтяня и пребывала в сильнейшем волнении.

Она как раз всеми способами заискивала перед Лун Гайтянем, когда неожиданно появились приспешники общества Синхуэй, разыскивая Лун Гайтяня. Они сказали, что кто-то побил брата Хуэя, и к тому же ее младшую двоюродную сестру задержал какой-то человек. Лу Бияо тут же пошла посмотреть, что происходит.

Она предполагала, что тот, кто осмелился ударить брата Хуэя наверняка был каким-нибудь выдающимся человеком, но неожиданно этим человеком оказался бесполезный невежда Цзян Тянь.

«Цзян Тянь, брат Хуэй – человек Лун Гайтяня, он немедленно придет, ты должен будешь тут же склонить перед ним голову и признать свою вину». – с важностью сказала Лу Бияо, на ее лице отражались неприязнь и пренебрежение.

Увидев, что Цзян Тянь был знаком с Лу Бияо, у многих людей появилась надежда. Они подумали, что есть человек, который может помочь перемирию и возможно это дело разрешится не так плохо.

Цзян Тянь очень удивленно посмотрел на Лу Бияо и спросил: «Ты кто? Мы знакомы?».

«Я пошла…».

Лу Бияо остолбенела и чуть не потеряла сознание от возмущения.

Как бы то ни было, я принадлежу к пяти самым богатым семьям Линьчжоу, у меня великолепная внешность, приличное происхождение, когда-то ты ко мне сватался.

Тогда ты, подлец, снискал всестороннее расположение, ты был такой молодой и нежный. А сейчас ты стал отбросом, который изменил свое отношение и перестал меня узнавать, говоришь, что не имеешь представления о том, кто я такая.

Изначально Лу Бияо хотела обменяться с Цзян Тянем несколькими приятными фразами, но услышав его слова, она отбросила эту идею.

«Ха-ха, ты не знаешь меня, однако я знаю тебя!».

На лице Лу Бияо появилось злорадное выражение и ледяным тоном она сказала: «Цзян Тянь, семья Цзян уже ни на что не способна, она опирается лишь на такого отброса как ты. Ты не можешь сравниться с Лун Гайтянем, просто подожди пока он жестоко убьет тебя!».

«Да неужели? Пусть он немедленно придет! Мне еще нужно поспешить сварить суп для моей Цин!» – Цзян Тянь легко улыбнулся, совершенно не желая разъяснять свои слова.

«Ты с таким нетерпением ждешь смерти?» – Лу Бияо разозлилась от веселья Цзян Тяня.

«Давайте уйдем, пока нас еще не убили!» – опасливо предложила Ли Жуй.

«По-видимому, все будет только так!» – Шэнь Лэ и несколько парней взяли в руки пивные бутылки.

«Цзян Тянь, разве ты не хорошо бьешь? Почему же ты не двигаешься?».

Глядя на спокойно сидящего Цзян Тяня, Ли Жуй, задыхаясь от злости, сказала: «Это ты навлек беду, а теперь не хочешь драться, ты мужик или нет?».

«Это вы, мелкие рыбешки, до сих пор не опустились на колени и не признали свою вину! А?».

Лун Гайтянь гневно вошел в кабинет и окинул взором присутствующих, там было всего лишь несколько мелких людишек, живущих на зарплату, и от этого его сердце успокоилось.

Тогда кто из этих людишек посмел вести себя так нагло?

Но вдруг ему на глаза попалось знакомое лицо сидящего в углу человека.

«Цзян… Цзян… Цзян! Это ты!».

С лицом Лун Гайтяня произошли перемены, он испугался и его голос резко стал выше на несколько октав.

Он никогда не забудет тот случай, когда кулак Цзян Тяня унесся ввысь на сто метров и сразил Фу Бяо.

Он никогда не забудет, как Цзян Тянь контролировал молнии и страшно напугал Короля Злых Духов, как он вынудил Ян Гочана встать на колени и просить пощады!

К тому же, ходят туманные слухи, что убийства Лю Ванфэна и У Чаохуэя дело рук Цзян Тяня.

Но если их убил Цзян Тянь, то пусть так и будет. Полиция так и не смогла найти никаких доказательств, в конце концов обстоятельства их смерти были такими туманными!

После всего этого Лун Гайтянь уважал и боялся Цзян Тяня, он видел в нем демона.

Цзян Тянь взял зубочистку и наколол на нее кусочек арбуза. После того, как он положил его в рот, медленно прожевал и проглотил, он холодно сказал: «Выметайся! Лучше встань на колени перед дверью!».

Он сказал эти слова негромким голосом, но всем присутствующим он показался раскатом грома, пронесшимся по равнине.

Все остолбенели от потрясения.

«Цзян Тянь, ты хочешь свести нас в могилу?» – злясь и чуть не плача спросила Ли Жуй.

Что толку от твоих ударов, ведь этих людей так много, к тому же у них есть пистолеты.

Для облеченного властью Лун Гайтяня убить нас будет так же легко, как раздавить муравья.

«Хм, Цзян Тянь совсем рехнулся, а ты еще говорила, что он заработал денег…».

Фу Ланьцзюнь потянула Лу Бияо за рукав и прошептала: «Ты нахально преувеличила, все выдумала! Как такой никчемный отброс посмел так говорить с Лун Гайтянем, разве он не сошел с ума?».

«Да, точно, он меня тоже напугал. Сейчас он точно похож на сумасшедшего!» – Лу Бияо с насмешкой покачала головой, смотря на Цзян Тяня, словно на идиота.

Цзян Тянь все равно находится на грани смерти!

Он посмел ударить брата Хуэя, посмел так разговаривать с Лун Гайтянем, а главное… он ее не помнил!

Такого самолюбие Лу Бияо не могло принять. Она очень надеялась, что Лун Гайтянь затопчет Цзян Тяня насмерть.

«Он точно спятил! Он слишком много пил, его мозг отупел!» – Ли Даньни тоже с насмешкой смотрела на Цзян Тяня.

…

Лун Гайтянь никак не мог подумать, что встретится здесь с Цзян Тянем.

Как раз недавно за едой, он советовался с Чжоу Чжэнхао, как ему наладить отношения с Цзян Тянем, с мастером Цзянем.

Он ударом руки раскидал десять сильных подчиненных Чжоу Чжэнхао, мечом из застывшего воздуха он снес половину мансарды, пронесшимся по воздуху кулаком он убил Фу Бяо. Еще от Ли Чжэньвэя он слышал, что Цзян Тянь обезглавил десятиметровую Белую Обезьяну. К тому же, контролируя молнии, он уничтожил Короля Злых Духов… этот человек похож на Бессмертного!

Лун Гайтянь всю жизнь ничего не боялся, он не боялся никого, кроме одного человека, он боялся только Цзян Тяня!

Если бы он мог, он бы отдал десять лет своей жизни, только чтобы этим вечером не встретиться с Цзян Тянем!

Но они уже встретились!

Суть была в том, что брат Хуэй все-таки был его другом, а он сам отправил людей задержать Цзян Тяня и нагрубил ему!

Может ему уготован такой же конец, как Лю Ванфэну и У Чаохуэю?

Он побледнел и дрожал всем телом, ему хотелось плакать, но не мог.

Именно в этот момент Цзян Тянь приказал ему встать на колени перед дверью.

Лун Гайтянь будто преступник, получивший амнистию без колебаний развернулся, с шумом встал перед дверью на колени и, всхлипывая, начал жалобно умолять: «Мастер, я не знал, что Вы здесь…».

Когда люди увидели, как Лун Гайтянь встал на колени перед дверью, повернувшись к Цзян Тяню, их сердца перестали биться.

Настала мертвая тишина.

В глазах людей читался испуг и неверие.

Лун Гайтянь ведь был великим подпольным принцем Линьчжоу, он шел наравне с Тан Цзяньфэном, Лю Тяньлэ, Лю Ванфэном и другими. Он держал под контролем У Чаохуэя и других молодых мастеров.

Не говоря уже о том, что его семья испытала бурный подъем. Кроме того, он круто вел дела и применял крайне сильные умения, не было никого, кто бы его не боялся.

Но сейчас он в итоге оказался на коленях, повернувшись к Цзян Тяню, и умолял о пощаде. Это было просто немыслимо!

«Что происходит? Почему он встал на колени перед Цзян Тянем?» – Лу Бияо не могла поверить в то, что видела. В ее глазах появился испуг.

В ее представлении Лун Гайтянь был птицей высокого полета, первоклассным молодым мастером, она так хотела ухватиться за него.

Как он мог встать на колени перед Цзян Тянем, парнем без гроша в кармане?

«Почему? Почему он боится Цзян Тяня?».

Пунцовый ротик Фу Ланьцзюнь округлился, в него бы почти пролезло утиное яйцо.

«Младший Лун действительно опустился перед ним на колени!».

Ли Даньни перестала дышать, осмелившись поверить в происходящее, она посмотрела на Цзян Тяня.

Шэнь Лэ жертвовал собой ради зарплаты и семьи, как у него мог быть такой могущественный друг, который заставил Лун Гайтяня встать на колени и просить о пощаде?

«Откуда он в конце концов взялся? Он же не может быть коллегой Шэнь Лэ, все-таки он заставил Лун Гайтяня встать на колени?».

Ли Жуй широко распахнула красивые глаза, глядя на Цзян Тяня, она не могла поверить в происходящее, и в ее душе возникло сожаление.

Она вдруг обнаружила, что упустила такой редкий шанс!

Этот человек мог держать под контролем младшего Луна!

Вероятно, только и остается, что сыновьям богатых пекинских семей приезжать в Линьчжоу и учиться на опыте!

Шэнь Лэ тоже глупо смотрел на Цзян Тяня, в своем сердце он кричал о том, как же такое возможно!

Увидев, как Лун Гайтянь встал на колени, Цзян Тянь равнодушно сказал: «Этот Синхуэй, я больше не хочу его видеть!».

«Слушаюсь! Я обязательно выполню все ваши распоряжения. Я пойду на любые жертвы, не остановлюсь ни перед чем!» – Лун Гайтянь тут же выразительно посмотрел на подчиненных.

Несколько здоровяков испуганно отреагировали, они подхватили находящегося в агонии Фу Синхуэя и ушли.

Сердца многих людей трепетали, волосы на голове встали дыбом от страха.

Однако смысл сказанного Цзян Тянем был понятен. Было неизвестно каким образом Лун Гайтянь сделает это, но с Фу Синхуэем абсолютно точно будет покончено.

Цзян Тянь слишком безжалостный, одно его слово так или иначе решило судьбу главаря одного из обществ!

«Это мой друг, Шэнь Лэ. Передай весь бизнес Синхуэя ему!» – холодно сказал Цзян Тянь, указав на Шэнь Лэ.

«Без проблем! Поскольку Шэнь Лэ друг господина Цзяна, то я его уважаю. Господин Лэ, мы сразу же можем приступить к оформлению сделки передачи бизнеса!» – Лун Гайтянь поспешно кивнул.

Если Цзян Тянь скажет слово и заставит его умереть, он умрет. Только ради сохранения жизни он мог переписать бизнес на другого человека?

«Что?» – Шэнь Лэ не мог поверить своим ушам, он был словно во сне.

Синхуэй контролировал всю каменно-земляную торговлю и продажу песка в городе. Кажется, что это немного, но на самом деле за год он без проблем зарабатывал несколько сот миллионов. Отличный, жирный кусок!

Но сейчас Лун Гайтянь тут же подчинился одному только слову Цзян Тяня! Это просто фантастически!

«Шэнь Лэ, ты доволен? Тебе нужно что-нибудь еще…?» – спросил Цзян Тянь с теплой улыбкой на лице.

«Я доволен! Мне больше ничего не нужно…» – немного заикаясь от волнения сказал потрясенный Шэнь Лэ.

«Ну, раз так, пойдемте!» – равнодушно сказал Цзян Тянь.

После этого случая, ты, вероятно, насквозь разглядел Ли Даньни, надеюсь, у тебя все будет хорошо.

«Хорошо! Пойдемте!» – Шэнь Лэ и другие, столпившись вокруг Цзян Тяня, направились к двери и ушли.

Когда Цзян Тянь выходил из кабинета, Лун Гайтянь все еще стоял на коленях и робко сказал: «Мое почтение, мастер Цзян!».

Дойдя до парковки, Цзян Тянь попрощался с остальными.

«Цзян Тянь, почему ты так помог мне?» – расчувствовавшись спросил Шэнь Лэ.

В конце концов, они с Цзян Тянем знали друг друга без году неделю, но в такой решающий момент Цзян Тянь протянул ему руку помощи и предотвратил беду.

«Потому что ты мой друг…» – Цзян Тянь похлопал его по плечу и тепло улыбнулся.

Шэнь Лэ, в прошлой жизни тебе сломали ноги, когда ты защищал Сюэ Цин. Сегодня я возместил тебе крохотную часть того добра, что ты сделал.

Сегодня было только начало, я непременно подтолкну тебя к вершине богатства и власти в Китае!

«Друг…».

Шэнь Лэ дрожал, от избытка чувств его глаза покраснели. Если бы сейчас его заставили умереть за Цзян Тяня, он бы не раздумывал ни секунды!

Увидев, что Цзян Тянь собирался ловить такси, Ли Жуй недоумевала ‘такой выдающийся человек и без машины’. Она тут же побежала за ним и с ослепительной улыбкой сказала: «Цзян Тянь, ты не на машине? Я отвезу тебя!».

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 59**

Глава 59 Раскрутить Цзян Тяня на деньги

«Не стоит беспокоиться, мне удобнее взять такси!» – равнодушно сказал Цзян Тянь и медленно подошел к краю дороги, чтобы поймать такси.

«Какой безэмоциональный, он определенно богатенький сынок, который учился на опыте пекинской знати!» – Ли Жуй еще больше укрепилась в этой мысли, гладя на удаляющийся силуэт Цзян Тяня. Она была разочарована его отказом, и испытывала невольные угрызения совести.

Почему она неправильно оценила ситуацию и не разглядела его происхождение, она упустила редчайшую возможность!

Неожиданно из клуба выбежала Ли Даньни, тянув Шэнь Лэ за рукав, он жалобно, словно ребенок, умоляла его: «Шэнь Лэ, прости меня, я поняла, что все еще люблю тебя!».

«Любишь меня? Ты любишь мои деньги!».

Шэнь Лэ вырвался из ее рук и презрительно сказал: «Как только ты обнаружила, что я получил бизнес Синхуэя, то сразу побежала за мной! Ты думаешь, я трехлетний ребенок? Убирайся!».

«Кто бы мог подумать, что у Шэнь Лэ есть такой могущественный друг!».

Глядя на то, как Шэнь Лэ и остальные разъехались, Ли Даньни хотела плакать, но не могла. Ее сердце было наполнено невероятными сожалениями, но было уже поздно что-тот говорить.

Дождавшись, пока Цзян Тянь удалился на достаточное расстояние, Лун Гайтянь наконец-то вытер холодный пот со лба, поднялся на ноги и со вздохом сказал: «Он пощадил мою жизнь!».

«Младший Лун, этот Цзян Тянь, он настолько ужасный?» – с застывшем лицом спросила Лу Бияо.

«Одним словом, он – тот человек, чье неудовольствие я бы не хотел вызвать!».

Как мог Лун Гайтянь рассказать простым людям о Цзян Тяне, сохранив достоинство на лице.

«Младший Лун, ты должно быть боишься семьи Цзян, которая стоит за ним?».

Фу Ланьцзинь тут же решила выложить новости, которые ей удалось разузнать: «Младший Лун, ты слишком высокого мнения о семье Цзян. Согласно моим сведениям, семья Цзян пришла в упадок, они с трудом ведут дела, их окружает масса врагов, вероятно, они долго не протянут…».

«К тому же, из-за того, что Цзян Тянь слишком много пил, его мозг перестал нормально работать…». – вставила свое слово Лу Бияо.

«М-м, значит так… Вы не должны зря болтать о сегодняшнем случае, иначе не удивляйтесь, что я ополчился на вас!».

Лун Гайтянь отдал приказ и не взглянул ни на одну из девушек.

С первого взгляда вы казались смышлеными, но теперь я смотрю на вас и понимаю, что вам не сравниться с Чжао Сюэ Цин из семьи Чжао.

Отец и дедушка уже давно совершенно ясно представляли себе положение семьи Цзян, разве я не знал?

Но такой человек, как Цзян Тянь, словно летающий дракон заслонил собой небо. У него необыкновенные способности, он может в одиночку низвергнуть богатые и влиятельные семьи.

И ему все еще нужно опираться на семью Цзян? Неверно! Он сам своя самая большая опора!

«Точно, младший Лун, вы, должно быть, недовольны, вам нужно отомстить ему! Этот негодяй слишком невежественный и заносчивый, он неоднократно ни во что не ставил меня, я его презираю!» – со злобой сказала Лу Бияо.

«Хватит, мне нет до тебя дела!» – Лун Гайтянь отмахнулся от нее, в его глазах появилось глубокое отвращение.

Изначально у него был легкий интерес к Лу Бияо, но сейчас он думал, что эта женщина была скучной и нудной.

Такие невежественные женщины слишком высокого мнения о себе, она хочет спровоцировать Цзян Тяня, разве это не самоубийство?

К тому же, похоже на то, что ее отношения с Цзян Тянем тоже не слишком хорошие, лучше мне отдалиться от нее, так будет безопаснее.

…

Полмесяца спустя.

Все эти дни Тан Ваньнянь, Лун У, Чжоу Чжэнхао, Ли Чжэньвэй и остальные, в соответствии с требованиями Цзян Тяня, искали драгоценности для размещения духовного массива, но результаты пока не слишком удовлетворяли Цзян Тяня.

Глубокой ночью на вилле Волун.

«Это глубоководное черное железо, я купил его на чёрном рынке антиквариата за восемьсот миллионов! Мастер Цзян, пожалуйста, взгляните!» – с благоговением сказал Лун У и преподнес Цзян Тяню кусок черного лакированного металла.

Цзян Тянь бросил на него взгляд, покачал головой и с легким вздохом сказал: «Если переделывать оружие, то эффект будет неплохой. Но для расстановки формаций он не годится!».

«Следует иметь ввиду, что элемент золота, использующийся для расстановки духовной формации Пяти элементов должен быть либо золотым порошком стихии Металла, либо Сокровенным Червонным Золотом Бессмертных. Хоть этот металл высокого качества и необычен, но он все же далек от того, что мне нужно!».

«Господин Цзян, нам всем так стыдно!» – Тан Ваньнянь, У Лун, Чжоу Чжэнхао начали кланяться и приносить извинения.

«Вас нельзя винить, иногда просто не судьба…». – Цзян Тянь холодно улыбнулся и махнул рукой.

Многие люди неловко молчали. Цзян Тянь сделал для них столько хорошего, но сейчас они были не в состоянии помочь ему хоть немного.

«Верно, господин Цзян, некоторые вещи происходят по воле случая…». – внезапно сказал Лун У, сверкнув глазами.

«М?» – немногословно сказал Цзян Тянь.

«В скором времени глава Дунхая Е Гуфэн организует соревнования по боксу в открытом море!».

Лун У пояснил: «В качестве призов на этих соревнованиях будет много ресурсов для культивации! В прошлые годы в этих соревнованиях участвовали некоторые воины!».

«Да, говорят, в прошлом году известный воин, занявший первое место получил в награду связку Пурпурного Сердца, он отнес ее своему больному сыну и тяжелый недуг сына тут же исцелился!».

В этот момент Лун У вытащил стопку фотографий и, указав на один из снимков, сказал: «Мастер Цзян, пожалуйста, посмотрите, это он!».

«А? Это же молочай!».

Цзян Тянь сосредоточено сдвинул брови и рассматривал фотографию, его глаза загорелись, а затем со вздохом сожаления он сказал: «Это редкая ценность, жаль, что с ней так нерачительно обращаются…».

«Мастер Цзян, что-то не так?» – спросил Лун У.

«Это чудодейственное снадобье, посредством алхимии его можно превратить в Пилюлю Преобразования Духа, которая поможет воину сосредоточить силу и мгновенно перейти на новый уровень».

Цзян Тянь подумал, что воину не хватило понимания алхимических ресурсов, и, покачав головой, он сказал: «Использовать это для лечения все равно, что стрелять из пушки по воробьям! К тому же молочай – это жесткое лекарство, оно немного превосходит по мощи женьшень, его действие чересчур сильно. Оно очень вероятно может привести к осложнениям!».

«Вот оно что…». – все один за другим закивали головами.

Но у Цзян Тяня появился интерес к этим соревнованиям по боксу в открытом море, и он спросил: «Е Гуфэн обещает в награду целое состояние, он вложил огромные средства в организацию этих соревнований по боксу в открытом море, каковы в конце концов его намерения?».

«Е Гуфэн незаурядный человек, он начинал в одной группировке, но затем женился на дочери государственного чиновника высокого ранга одной провинции, очистил свое имя и набрал силу. Теперь он начальник объединения, занимающегося дальними перевозками по океану, подконтрольные ему активы достигают ста миллиардов!».

Тан Ваньнянь с легкой благоговейной завистью неутомимо рассказывал: «Этот человек очень амбициозен, у него довольно большие планы. Ему недостаточно уезда Дунхай, он хочет объединить три места: Дунхай, Линьчжоу и Цзянчжоу!».

«Каждый год он устраивает соревнования по боксу, отправляя приглашения героям из Цзянчжоу и Линьчжоу, во-первых, чтобы привлечь талантливых людей, а во-вторых, желая оказать давления на Цзянчжоу и Линьчжоу. Сейчас он почти подчинил себе Цзянчжоу!».

«Вот оно что…». – Цзян Тянь легко кивнул.

Этот Е Гуфен и правда удалой человек, у него гораздо большее самомнение, чем у Тан Ваньняня, Лун У и других.

«Сейчас у Е Гуфэна огромное количество подчиненных, если ему удастся объединить Цзянбэй, то он сможет выступить против Вэй Шофэна из Цзяннаня. Тогда в Линнане возникнет совместная сила двух героев.

На лице Лун У появилась досада, печально вздохнув, он сказал: «Все первые мастера боевых искусств Линьчжоу подчиняются старому Тану, но старый Тан человек системы, он занимает очень высокое положение. Как мы можем осмелиться попросить его вмешаться в эти провинциальные распри. Все эти годы мы не осмеливались принять участия в соревнованиях по боксу в открытом море!».

«Позор!» – возмутился Тан Ваньнянь.

Увидев, что Цзян Тянь все еще смотрит на фотографию молочая, Чжоу Чжэнхао внезапно осенила гениальная идея, и он сказал заискивающим тоном: «Мастер Цзян, может в этом году нам попробовать поучаствовать в этих соревнованиях по боксу?».

«Да? Хорошо!» – сказал Цзян Тянь не раздумывая, затем улыбнулся и кивнул.

«Действительно!».

«Мастер Цзян, вам действительно надо показать свой талант! Великолепно!».

Тан Ваньнянь и остальные два человек разволновались, испытали бурный восторг и чуть не подпрыгнули от радости.

«Хм, если мастер Цзян будет участвовать, он заставит Е Гуфэна встать на колени и молить о пощаде!».

У Тан Ваньняня кровь забурлила в жилах, он сильно воодушевился.

Отец презирает меня, говорит, что я безнадежный, но количественные изменения скоро перерастут в качественные.

Если я последую за Цзян Тянем в Цзянбэй, я смогу одним махом добиться успеха и тогда отец посмотрит на меня другими глазами.

…

Утром, как только Цзян Тянь проснулся.

Чжао Сюэ Цин притянула к себе Цзян Тяня и спросила: «Цзян Тянь, тебе сейчас нужны такие ресурсы для культивирования, как лечебные травы?».

«Да, однако тебе не стоит беспокоиться. Я найду способ…».

Цзян Тянь и не думал, что Чжао Сюэ Цин интересовали его дела с культивированием, от этого на сердце стало тепло.

«Вот как обстоит дело. На встрече дамского клуба я подружилась с девушкой, чья семья открыла сеть аптек, у нее там есть некоторое лекарственное сырье. Я договорилась, что сегодня мы вместе придем посмотреть, что есть у нее в аптеке, как тебе?» – сказала Чжао Сюэ Цин.

«Открыла сеть аптек…».

Цзян Тянь горько рассмеялся в душе, как в аптеках этого мира могут быть целебные травы и чудодейственные лекарства, использующиеся при культивировании?».

Однако он не хотел отмахиваться от заботы Чжао Сюэ Цин, поэтому кивнул и сказал: «Хорошо, тогда я поеду посмотрю!».

…

В центральной аптеке китайской традиционной медицины.

Аптека занимала большую площадь и туда нескончаемым потоком шли покупатели.

В изящно декорированном кабинете генерального директора.

Красивая и неординарная девушка сидела за директорским столом и разговаривала с Фу Ланьцзюнь по телефону: «Умереть со смеху, Чжао Сюэ Цин такая дура. Она сказала, что ее мужу нужны дорогие целебные средства для культивации! Культивация, целебные травы, чудодейственные лекарства, она что снимается в сериале про достижение бессмертия? Идиотка!».

«Ха-ха, ее муж Цзян Тянь вообще сумасшедший, так что я не удивлена!».

Когда Фу Ланьцзюнь услышала секретные новости о сфере культивации, он сразу же восприняла это, как плохую шутку и с пренебрежительным смехом сказала: «Похоже, Чжао Сюэ Цин приходится поддерживать его театральное представление, дурачить его! Иначе он взбесится и побьет ее!».

«Боже мой! Цзян Тянь ее муж?».

Чжоу Сянья услышанное показалось невероятным, но затем язвительно сказала: «Ничего удивительного, что она ни разу не показывалась с мужем после свадьбы! Он ведь никуда не годится!».

«Ты тоже знаешь Цзян Тяня?» – со смехом спросила Фу Ланьцзюнь.

Чжоу Сянья прыснула от смеха: «Мы были с ним в близких отношениях! Он был невежественным парнем из золотой молодежи, я слышала, у него не все в порядке с головой. Почему Сюэ Цин такая глупая, зачем она вышла за него замуж?».

Чжоу Сянья исполняла обязанности генерального директора сети аптек своей семьи. Хотя ей было только двадцать пять лет, она уже контролировала активы в двести-триста миллионов, а также обладала прекрасным лицом, гордилась своим телом и вместе с Тан Линлун и другими входила в пятерку Золотых Цветов Линьчжоу. Она также была невероятно целеустремленной.

Это была девушка, которая на всех смотрела свысока. Как она могла обратить внимания на Цзян Тяня, этого представителя золотой молодежи из пришедшей в упадок семьи?

«Чжао Сюэ Цин не пользуется расположением в своей семье, семья Чжао использовала ее как разменную монету для получения выгоды!».

Фу Ланьцзюнь вздохнула как будто с сожалением и сочувствием, а затем с пренебрежительным смешком сказала: «Цзян Тяню просто нравится разыгрывать из себя важную персону, он купил для Чжао Сюэ Цин Ролс-Ройс Фантом!».

«У этого идиота действительно много денег, какое ничтожество! В семье Цзян финансовых кризис, а он смеет тратить такие деньги!».

В красивых глазах Чжоу Сянья блеснуло презрение, с холодной усмешкой она сказала: «Ну, ладно! Я дождусь, когда он придет и раскручу его на деньги!».

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 60**

Глава 60 – Пощечина

«Сянья, ты дома?»- послышался стук в дверь, и следом вошли Чжао Сюэцин и Цзян Тянь.

«Ой, Сюэцин, с годами ты все красивее!»- Чжоу Сянья закончила разговаривать по телефону, приглашая Чжао Сюэцин присесть. На Цзян Тяня она даже не взглянула.

Он сумасшедший психопат, и в конце концов, деньги даст Чжао Сюэцин, так зачем вообще обращать на него внимание?

«Сянья, не подшучивай так надо мной!»- немного нервно произнесла Чжао Сюэцин и попыталась через силу улыбнуться.

И хотя они обе являлись членами общества Пяти Золотых Цветов, дела семьи Чжао шли хуже всех, другое дело, семья Чжоу Сянья, даже смысла не было сравнивать.

К тому же она была рождена от первой жены своего отца Чжао Хучена, никому не нужная, в отличие от Чжоу Сянья, в которой души не чаяли ее родители.

Очень часто на светских тусовках Чжоу Сянья высмеивала Чжао Сюэцин за то что та нарядилась не так как нужно или за то, что зарабатывала мало. От всех этих насмешек, Чжао Сюэцин всегда чувствовала себя неполноценной.

«Ладно, давайте оставим наши церемонии. Я заранее подготовила лекарственное сырье, давайте вам его покажу.»- Чжоу Сянья достала из ящика стола изящную нефритовую коробочку и раскрыла ее перед Цзян Тянем и его женой.

В коробке находился гладкий корень женьшеня, размером с мизинец. От его глянцевой поверхности исходил удивительный блеск.

«Это очень ценный трехсотлетний корень с горы Лаошань. Так как мы с тобой подруги, Сюэцин, я сделаю тебе скидку и отдам его всего за триста тысяч!»- во взгляде Чжоу Сянья промелькнуло едва уловимое лукавое выражение.

«Дорогой, как ты думаешь, нормально?»- Чжао Сюэцин обратилась к мужу, так как не понимала настоящую стоимость товара: «Эта штука может столько стоить?»

Цзян Тянь с пренебрежением отодвинул нефритовую коробочку и, слегка улыбнувшись, тихо произнес: «Я вижу, что оно того не стоит и это корень, который выращивали в искусственных условиях всего лишь в течении года.»

Насколько же потрясающим было божественное сознание Цзян Тяня, что он в два счета обнаружил, что этот корень ничем не отличается от ветки обычного дерева!

«Ты вообще хоть разбираешься в таких вещах? Этому корню дикого женьшеня больше трехсот лет!»- высокомерно произнесла Чжоу Сянья, ее лицо было красным от возмущения.

Идентификация лекарственных веществ очень сложная задача.

Если действительно необходимо с точностью определить качество лекарственного сырья, требуется современное высокоточное оборудование, либо его нужно вымачивать в течении большого количества лет, чтобы определить точные характеристики.

Каким же образом, сумасшедший Цзян Тянь, этот ничтожный тюфяк без образования, смог так точно, не проводя сравнительный анализ, не только определить точный возраст этого растения, еще и то что он был выращен искусственно. Это было и вправду удивительно!

«Что правда? Тогда меня не устраивает качество этого корня, я его брать не буду.»- Цзян Тянь покачал головой, ему было лень разоблачать неумелые фокусы Чжоу Сянья.

«В Линьчжоу, в нашей аптеке мы продаем только самое лучшее сырье! У нас есть столетняя амбра, боюсь вы ее никогда себе не сможете позволить!»- немного смутившись, в гневе произнесла Чжоу Сянья. Затем она открыла сейф и достала еще одно средство.

«Эта амбра и вправду очень редкая, она была собрана в северо-восточном районе Китая, я отдала за нее два миллиона!»- гордо произнесла Чжоу Сянья.

Увидев это средство, глаза Цзян Тяня засияли, так как это растение и вправду было наполнено мощной духовной энергией, это было весьма впечатляюще.

«За сколько продашь ее? Назови цену!»- медленно произнес он.

«Сянья, фошаньский мастер Ли Чжэньвэй скоро прибудет в Линьжоу, ты ему уже приготовила подарок?»

В это время вошел статный мужчина средних лет, а за ним следом высокий молодой человек с приятной внешностью

«Дядя Чжоу, братец Хаоран!»- Чжао Сюэцин вскочила со своего места, чтобы поприветствовать вошедших.

Это был глава семьи Чжоу – Чжоу Чэнхуэй, который был настолько высокомерен, что даже не удостоил вниманием приветствие Чжао Сюэцин, а на Цзян Тяня он бросил беглый презрительный взгляд, полный отвращения.

Этот мелкий засранец когда-то имел наглость оказывать знаки внимания его дочери, дело даже дошло до приставаний. Как он вообще мог подумать, что она выберет его, куда он собрался со своим свиным рылом в калашный ряд?!

В этот момент, он увидел лежавшую на кофейном столике амбру и тут же со злостью заорал: «Сянья, ты что делаешь? Ты зачем достала это средство? А ну убери сейчас же!»

«Папа, я просто хотела, чтобы они посмотрели!»- стыдливо произнесла Чжоу Сянья и тут же убрала амбру обратно в сейф.

«Это не продается?»- Чжао Сюэцин нахмурилась от того, что никто не собирался продавать средство, а достали его лишь бы только похвастаться.

«Конечно, это не продается! Я найду ему другое применение!»- как само собой разумеющееся произнес Чжоу Чэнхуэй.

«Дядя Чжоу, мы хотим купить эту амбру и дадим вам за нее самую лучшую цену!»- засмеялся Цзян Тянь.

«Не смешите меня, вы себе это никогда не сможете позволить!»- холодно произнес Чжоу Чэнхуэй: «Цена этого средства минимум десять миллионов!»

«Десять миллионов? Годится!»- ответил Цзян Тянь, не сомневаясь ни минуты. Со дня на день должны были поступить деньги Тан Ваньняня и остальных.

«Это шутка?»- Чжоу Чэнхуэй и Чжоу Сянья были шокированы услышанным. У семьи Цзян Тяня таких средств определенно быть не могло.

«Какие шутки в торговле?»- настаивал Цзян Тянь.

«Цзян Тянь, твоя семья на мели и все это из-за тебя, как ты можешь себе позволить такие дорогие покупки?»- насмешливо произнесла Чжоу Сянья и добавила: «Это божественное лекарство может быть лишь преподнесено в дар выдающейся личности, а ты неуч, никчемный сумасшедший дурак, ты не сможешь его достойно применить!»

Слова Чжоу Сянья были очень жесткими, от них Цзян Тянь нахмурился, но все еще оставался спокоен, ему не хотелось с ними препираться.

Но Чжао Сюэцин не могла больше этого терпеть, она вскочила и гневно закричала: «Чжоу Сянья, ты можешь нам ничего не продавать, можешь меня обзывать как хочешь, но ты не смеешь оскорблять моего мужа! Он не дурак и не сумасшедший! Как ты можешь так говорить?»

«Сюэцин, разве мои обвинения несправедливы? Из всех кто с ним знаком, только ты превозносишь этого дурака как какое-то сокровище!»

«Когда он ко мне сватался, вел себя как настоящая свинья! Пускал слюни и заигрывал так мерзко! Давайте-ка лучше валите отсюда, пока я не позвала кого-то кто сможет выставить вас отсюда силой!»- Чжоу Сянья, обхватив себя за плечи, высокомерно обратилась к Чжао Сюэцин, выкрикивая ругательства и глядя на нее с презрением. В искусстве унижения людей ей не было равных.

«Ты самая настоящая хамка!»- не унималась Чжао Сюэцин, она была очень рассержена.

Однако, Цзянь Тянь встал с места и, взяв ее за руку, спокойным голосом произнес: «У меня этой амбры будет столько, сколько я захочу.»

«Сегодня я хотел вам предоставить шанс, но вы его не оценили, поэтому проехали!»- взгляд Цзян Тяня был холоден, но сам он по-прежнему излучал спокойствие. Затем, он медленно произнес: «Настанет день, когда вы приползете ко мне на коленях и будете умолять меня принять вашу амбру в дар, но я вам откажу!»

«Я буду тебя умолять? Ты совсем что ли рехнулся? Ты все еще считаешь свою семью такой же сильной и могущественной как раньше?»- в гневе заорал покрасневший от ярости Чжоу Чэнхуэй, ему понадобилось пять секунд, чтобы осознать сказанное Цзян Тянем.

«Он только что говорил, что мы торгуем подделками, это клевета!»- подливала масла в огонь Чжоу Сянья: «У тебя совсем крыша поехала, раз ты смеешь так разговаривать с моим отцом! Еще и кидаешься такими ложными обвинениями! Да тебя убить мало!»

Высокий молодой человек, стоявший за спиной Чжоу Чэнхуэя, сделал шаг вперед и, подняв ногу, замахнулся ей на Цзян Тяня.

Это был сын Чжоу Чэнхуэя, Чжоу Хаоран.

Он много лет был безответно влюблен в Чжао Сюэцин, но она ответила ему отказом, выбрав в мужья Цзян Тяня.

Чжоу Хаоран ненавидел Цзян Тяня всей душой, но причин чтобы отомстить ему раньше не было, сейчас же нашелся повод его покалечить.

С того момента, как он вошел в помещение, Цзян Тянь почувствовал в нем задатки культиватора, по крайней мере, тело его было хорошо подготовлено.

Его удар ногой был достаточно сильным для того, чтобы проломить камень, и если бы он ударил обычного человека, то тот остался бы на всю жизнь калекой.

«Хочешь сдохнуть?»- Цзян Тянь не мог не ответить. Он поднял руку и со всей силы залепил звонкую пощечину Чжоу Хаорану.

Ноги Чжоу Хаорана с хрустом надломились и он, словно тряпичная кукла, отлетел в сторону, разбив своим телом кофейный столик.

«Ты меня покалечил!»- держась за сломанные ступни, заорал как резанный Чжоу Хаоран.

«Ты осмелился поднять свою руку?»- испуганно произнесла побледневшая Чжоу Сянья. Она не могла поверить в то, что этот сумасшедший ворвался к ним в дом и посмел ударить ее брата.

«Цзян Тянь, ты настолько обнаглел, что посмел тронуть моего сына? Ты отсюда просто так не уйдешь!»- с ненавистью закричал Чжоу Чэнхуэй.

«Я был достаточно терпелив, если вы и дальше намерены со мной ругаться, он тут же станет трупом.»- Цзян Тянь лениво посмотрел на хозяев дома и, взяв жену за руку, тут же удалился.

…

Чжоу Чэнхуэй немедленно отправил своего сына в больницу.

После проведенной операции, врач сообщил неутешительные новости: «Кость правой ноги очень сильно раздроблена, ее не восстановить, можно только ампутировать ногу, кроме того, он парализован ниже пояса и остаток дней проведет в инвалидном кресле.»

Чжоу Хаоран стал инвалидом.

«Ты заплатишь мне за это, Цзян Тянь, заплатишь за все своей кровью!»- Чжоу Чэнхуэй заливался горючими слезами, с ненавистью посылал проклятья на голову Цзян Тяня. Он готов был разорвать его труп на тысячи кусков.

«Папа, его семья будет его прикрывать, к тому же, он сумасшедший, даже если на него заявить в полицию, все это будет бесполезно.»- горько рыдала Чжоу Сянья, глядя на лежавшего на больничной койке брата.

Во все виновата только она сама, зачем было провоцировать этого психа, зачем было доводить ситуацию до крайности?! Теперь из-за нее страдает ее брат!

«Я не буду заявлять на него в полицию, я хочу, чтобы он сдох!»- скрепя зубами, произнес Чжоу Чэнхуэй, вытерев с лица слезы.

«Папа, не будь таким импульсивным, убийство - это тяжкое преступление!»- лицо Чжоу Сянья стало бледным.

«Закон – это ограничение для слабых, сильные люди на него не должны обращать внимания!»- Чжоу Чэнхуэй говорил так, как будто у него уже был готов план действий: «На трех площадках Линьчжоу скоро будут проходить соревнования по боевым искусствам, в которых будет принимать участие твой дядюшка Ли Чжэньвэй. Он остановится в отеле «Жемчужная река» и я нанесу ему визит, и попрошу помочь мне найти людей, чтобы расправиться с Цзян Тянем!»

«Фошаньский дядюшка Ли Чжэньвэй?»- потрясенно переспросила Чжоу Сянья.

Еще в детстве она слышала об этом знаменитом человеке, говорили, что он может разбивать камни голыми руками, может убить медведя и догнать тигра, обладает невероятной мощью, которая даже превосходит старейшину Тана, о нем говорили как об ожившем герое древних мифов.

Чжоу Хаоран начал изучать боевые искусства именно под его влиянием.

«Да, я приготовлю ту самую амбру, чтобы он преподнес ее в дар мастеру по фамилии Цзян!»- гордо произнес Чжоу Чэнхуэй и продолжил: «Да, этот человек имеет очень большое влияние в Линьчжоу, я слышал, что он умеет изгонять дьявола и убивать духов, вызывать гром и молнию, убивать по воздуху на расстоянии ста метров!»

Вспомнив об этом выдающемся мастере по фамилии Цзян, Чжоу Чэнхуэй тут же воспрянул духом и вдохновенно, полный энтузиазма, произнес: «Если мы сможем заручиться поддержкой такого великого мастера, никто в Линьчжоу не сможет нашей семье перечить или пытаться как-то спровоцировать! Даже Цзян Тянь! Я хочу чтобы он умер и он умрет!»

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 61**

Глава 61 Подъем к высокому положению

«Это правда? Почему это звучит как выдумка?» – Чжоу Сянья не могла поверить в услышанное.

«Тогда вот еще одна ложь, сейчас Тан Ваньнянь, Лун У, Чжоу Чжэнхао и другие люди из верхушки общества сделали его своим лидером, выполняют его приказы и не смеют его ослушаться!».

«Что? Господин Тан, господин У и брат Хао…».

Чжоу Сянья потрясенно перечислила эти хорошо известные всем имена и в глупом оцепенении сказала: «Оказывается, они все слушают его приказы?».

Она придалась мечтам о том, насколько блестящим был этот необыкновенный мужчина и как здорово было бы выйти за него замуж.

Но к сожалению, раз он сильнее дядюшки Ли Чжэнвэя, то это наверняка уже старик, который не подходит ей по возрасту.

«Если бы я родилась на несколько десятилетий раньше, то он бы никуда от меня не делся!».

Подумав об этом, она с сожалением тряхнула головой, отгоняя эти безумные мысли.

Чжоу Чэнхуэй торжественно сказал: «Все равно поможет ли твой дядюшка Чжэньвэй или этот господин Цзян, но Цзян Тяня будет убить также легко, как раздавить клопа, все пройдет незаметно!».

…

«Цзян Тянь, прости, я не ожидала, что Чжоу Сянья занимается продажей поддельных лекарственных средств, семья Чжоу обошлась так грубо с тобой…».

Сидя в машине, Чжао Сюэ Цин чувствовала себя ужасно виноватой.

С мужем давно уже произошли коренные изменения. Тан Ваньнянь и другие склонили перед ним головы, однако сегодня он подвергся такому гневу.

«Ты ни в чем не виновата, не принимай это так близко к сердцу». – с этими словами утешения Цзян Тянь сжал ее маленькую ручку.

В прошлой жизни Чжао Сюэ Цин вытерпела столько косых взглядов и обид из-за него. Заботясь о сумасшедшем муже, она стала главным объектом насмешек Линьчжоу.

По сравнению с этим, то, через что сегодня прошел Цзян Тянь было пустяком, к тому же Чжао Сюэ Цин была сама доброта.

«Только…».

Чжао Сюэ Цин хотела что-то сказать, но не смогла: «Ты можешь не быть таким грубым? Ты избил человека слишком безжалостно!».

Цзян Тянь со смехом сказал: «Ты знаешь, почему я его ударил?».

«Почему? Не потому, что он собирался ударить тебя?».

«Если бы это было так, я бы не был так жесток!».

«Цзян Тянь рассмеялся: «Как только он вошел, то тут же забегал глазами по низу твоей юбки и по твоей груди, у него были очень плохие намерения, просто тошнотворные!».

«Вот уж не думала, важный мастер Цзян, ты оказывается ревнуешь меня!».

Чжао Сюэ Цин не могла сдержать ликования, в глубине души она была рада и счастье распустилось в ней, словно цветок.

…

Чжуцзян был самым роскошным пятизвездочным отелем в Линьчжоу и принадлежал Группе Гуанша.

Повернутый к солнцу, он сиял, отражая его лучи.

38-ми этажный отель Чжуцзян возвышался над берегом реки Чжуцзян, словно украшенный драгоценными камнями меч, направленный в небеса.

Остановившись перед президентским люксом, Чжоу Сянья немного боязливо сказала: «Папа, почему дядюшка Ли живет в такой роскошном отеле? Разве люди, обучающие боевым искусствам, не бедствуют?».

«Бедствуют?».

Чжоу Чэнхуэй тряхнул головой и со смехом сказал: «Богатым – одно, а бедным – другое. Кто из обучающих боевым искусствам происходит не из богатой семьи? Не смотри на то, что твой дядюшка Чжэньвэй обычно весьма скромен, его активы составляют один миллиард!».

«Что? Один миллиард! Откуда у него столько денег?» – красивые глаза Чжоу Сянья широко распахнулись, она не могла поверить услышанному.

«Когда Лун У попросил его разобраться с одним делом, то тут же заплатил ему десятки миллионов! Когда Лун У увидел его, то сразу понял, что перед ним мастер!».

С сильной завистью Чжоу Чэнхуэй сказал: «На вершине китайского общества есть немало семей мастеров боевых искусств. Великие китайские семьи, который связаны с политикой или бизнесом идут таким семьям на уступки и почитают их!».

«А? Значит семьи мастеров боевых искусств всегда были такими могущественными…». – Чжоу Сянья не могла в это поверить, перед ней как будто открылся новый мир.

«Перед тем, как я начал контактировать с мастерами боевых искусств, я сам не знал…».

Чжоу Чэнхуэй серьезно сказал: «Когда ты увидишь дядюшку Чжэньвэя, то должна вести себя идеально и проявить вежливость!».

«Папа, успокойся!» – Чжоу Сянья серьезно кивнула головой.

«Хм! Используем эту возможность!» – Чжоу Чэнхуэй наконец успокоился и с особой осторожностью постучал в дверь.

«Дядюшка Чжоу, Сянья, вы пришли! Скорее проходите!».

Дверь красного дерева с искусной резьбой отворилась и высокий, красивый молодой человек позвал их.

«Брат Бокай, ты тоже здесь!» – воскликнула Чжоу Сянья. Как только она увидела молодого человека, ее глаза засияли, а на лице появился румянец.

Ли Бокай был сыном Ли Чжэньвэя. Когда-то из семьи заключили договор о том, чтобы Ли Бокай и Чжоу Сянья поженились. Они не виделись три года и, кто бы мог подумать, что он стал таким выдающимся человеком, окруженным аурой мужественности.

Глядя на тугие мышцы под рубашкой, Чжоу Сянья испытала чувство безопасности, которое давно уже не ощущала и это заставило ее сердце забиться сильнее.

«Председатель правления группы Лунвэй, Лун У!».

«Председатель правления землевладения Хуаньхай, Чжао Дун!».

«Лю Фудун из фармацевтической компании Хуаньюй!».

«Учредитель развлекательного заведения Тяньхэ, Хэ Е!».

«Кино- и телемагнат Ван Гуанвэй!».

Как только Чжоу Сянья вошла, она остолбенела.

В огромной гостиной на диванах сидели самые выдающиеся богачи Линьчжоу.

Активы всех этих людей насчитывали по меньшей мере миллиард юаней, они были роскошно одеты и являлись незаурядными личностями. Они были гораздо могущественнее ее отца.

Теперь они словно толпа школьников собрались вокруг сидящего Ли Чжэньвэя, кто-то непрерывно говорил льстивые слова, кто-то от чистого сердца разговаривал с ним, как с братом.

«Мастер Ли, поздравляю Вас с тем, что вы вошли в Круг Внутренней Силы, это ключи от суперкара Ауди, прошу, примите их!».

«Мастер Ли, я обыкновенный человек, у меня не так много хороших вещей, говорю, как есть. Вот триста миллионов, это мой подарок вам!».

«Мастер Ли, Вы преуспели в практическом исполнении, позаботьтесь о нас в будущем!».

«Мастер Ли, когда враг появился на моем пороге, Вы, к счастью, предотвратили беду, сильно его избив. Такое благодеяние останется в памяти навечно!».

Среди этих людей только Лун У мог считать себя равным Ли Чжэньвэю, но и у него на лице отражалось почтение.

…

«Дядюшка Чжэньвэй оказывается очень крутой!».

Увидев все это, красивые глаза Чжоу Сянья ярко засияли, и она начала еще больше ценить Ли Бокая.

«Ах, если бы я смог достичь такого же положения, как брат Чжэньвэй, то умер бы без сожалений!» – Чжоу Чэнхуэй с восхищением на лице не переставал предаваться мечтам.

«Ха-ха, господа, вы слишком любезны!».

Ли Чжэньвэй хоть и был вежлив, но позволил сыну безоговорочно принять все подарки.

«Хотя я добился скромных успехов в деле достижения совершенства, я полностью опирался на наставления, которые дал мне мастер Цзян в долине Белой Обезьяны!».

С благоговением на лице Ли Чжэньвэй серьезно сказал: «Поскольку я живу в Фошань, я не могу постоянно прислуживать мастеру Цзяну. Вы, мои друзья из Линьчжоу, можете помочь мне проявить к нему почтение!».

Ли Чжэньвэй медленно окинул взором всех присутствующих: «Вам всем нужно стать друзьями мастера Цзяна, тогда вы естественно будете мне как братья! Если у братьев возникнут проблемы, то я, ваш покорный слуга Ли Чжэньвэй, не оставлю их без внимания!».

«Мастер Цзян правда такой потрясающий!».

Чжоу Сянья снова изумилась, она уже во второй раз слышала имя мастера Цзяна.

«Это само собой разумеется!».

Все присутствующие богачи ударили себя в грудь и сказали: «Господин Лун У, Тан Ваньнянь и брат Хао, все они уважают мастера Цзяна. Если мастер Цзян даст нам какие-либо указания, мы приложим все усилия, чтобы их выполнить!».

Представитель правления землевладения Тяньфэн Чжао Дун, горько рассмеявшись, сказал: «Мастер Ли, мы всегда готовы выразить свое почтение мастеру Цзяну, мы многократно пытались, но он ведет скрытный образ жизни, его почти не видно!».

«Ха-ха, вы верно сказали, мастер Цзян великий, необыкновенный человек. Как можно ожидать, что он сразу встретится с простыми смертными, стоит нам только захотеть?».

После того, как Ли Чжэньвэй сказал это, все присутствующие покачали головами и вздохнули, они были крайне раздосадованы.

В следующее мгновение Ли Чжэньвэй со смехом сказал: «Однако мастер Цзян может принять участие в соревнованиях по боксу в открытом море! На этот раз мастер Цзян померяется силой с Е Гуфэном!».

«Что? Мастер Цзян даст жесткий отпор Е Гуфэну!».

Все присутствующие заволновались и раскрыли рты от удивления, они не могли поверить в услышанное.

«Это господин Цзян оказывается так крут, он не боится даже такого сильного авторитета, как Е Гуфэн!».

Чжоу Сянья дрожала от испуга, действительно, авторитет из Дунхая Е Гуфэн!

«Хм, если мастер Цзян будет участвовать, тогда на что рассчитывают эти мелкие рыбешки в подчинении Е Гуфэна?» – самоуверенно сказал Лун У пренебрежительным тоном.

Ли Чжэньвэй поднял руку, указал на Ли Бокая и со смехом сказал: «Вы даже не можете вообразить авторитет мастера Цзяна, использую методы тренировок мастера Цзяна, за полмесяца тренировок мое невежественное дитя прорвалось в Круг Внутренней Силы!».

«Что? Это потрясающе!».

«Кто бы мог подумать, Бокай тоже прорвался в Круг Внутренней Силы! Два великих мастера в одной семье, два великих мастера в одной семье!».

«В этот раз обязательно нужно посмотреть соревнования по боксу в открытом море! Входной билет стоит пятьсот тысяч, такая ерунда!».

«Да, нужно прийти подбодрить мастера Цзяна! Мы увидим невероятное изящество мастера Цзяна!».

Богачи, находящиеся там, один за другим восклицали, говорили слова лести и все больше восторгались мастером Цзяном, с которым даже не встречались!

«Я и не догадывалась, что ты, брат Бокай, тоже стал мастером! Это так круто!».

Чжоу Сянья, надув губки, ласково смотрела своими красивыми глазами на Ли Бокая и держала его за руку. Она была бесподобно прекрасна.

«Ха-ха, разве можно считать меня мастером, по сравнению с настоящим мастером Цзяном я просто ничтожество!».

Почувствовав, что его рука обмякла, Ли Бокая начали одолевать сомнения, так, что из носа чуть не брызнула кровь.

За те три года, что они не виделись, его невеста созрела, стала изящной и волнующей. Настало время собирать плоды.

В это время Ли Бокай своевременно подтолкнул Чжоу Сянья и ее отца в гостиную и сказал: «Папа, пришли дядюшка Чжоу и Сянья!».

«Дядюшка Ли, благодарим за то, что приняли нас!».

Чжоу Сянья вежливо улыбнулась, по собственной инициативе взяла чайник и налила всем присутствующим чай.

Когда она нагибалась, то не забывала изящным движением прикладывать руку к груди, опасаясь ее оголить.

«Друг Чжоу, прошу, садись. Племянница Сянья становится все красивее и красивее!».

Ли Чжэньвэй рассмеялся, но в его глазах промелькнул едва уловимый холод.

Чжоу Сянья была красивой и высокой, она также разбиралась в правилах приличия и держалась непринужденно, раньше такой невесты его сыну более, чем достаточно.

Но его сын уже не тот, что был раньше, он прорвался на Уровень Внутренней Силы и уже стал мастером боевых искусств. Теперь Чжоу Сянья не годилась ему в жены.

Хм, дочь Чжэн Гуанша должна подойти!

Чжоу Чэнхуэй заметил холод в его глазах и его сердце невольно застучало сильнее. Со смехом он сказал: «Друг Чжэньвэй, во-первых, я бы хотел попросить тебя, чтобы ты взял меня с собой на встречу с мастером Цзяном, я хочу преподнести щедрые подарки. Во-вторых, я бы хотел, чтобы Ли Бокай и Чжоу Сянья как можно раньше поженились, они уже не дети!».

«Друг Чжоу, ты слишком волнуешься, они еще маленькие…». – с равнодушной улыбкой сказал Ли Чжэньвэй.

Как только Чжоу Сянья услышала эти слова, рука, которой она держала чайную чашку задрожала, но она даже не почувствовала, как кипяток пролился на ее руку.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 62**

Глава 62 Гуй Цзяоти признает хозяина

«Отец, мы с Сянья дружим с детства, у нас глубокие и искренние чувства, прошу тебя, поддержи нас!».

Ли Бокай тут же убедительно сказал: «Я уже считаю Сянья своей женщиной, даже не думай разлучить нас!».

«Наглец, как ты смеешь так разговаривать со мной!».

Ли Чжэньвэй величественно приподнял брови и с гневным упреком сказал: «Невежественный негодяй! Если ты хочешь входить в состоятельную семью Ли, то ты обязательно должен иметь дело со мной! Если я не дам согласия, то ты на всю жизнь останешься холостяком!».

Ли Чжэньвэй неожиданно передумал и это заставило Чжоу Чэнхуэя почувствовать себя крайне неловко. Но увидев сегодня могущество Ли Чжэньвэя, разве он мог отказаться от всего, теперь он точно должен выбиться в люди!

Он выдавил легкую улыбку: «Чжэньвэй, об их свадьбы мы договорились еще десять лет назад. Я не приму никакие свадебные подарки, кроме того сам преподнесу вам 30% акций своей компании!».

30% акций, это же десятки миллионов!

Множество присутствующих там богачей один за другим выразили одобрение.

Чжоу Чжэньхуэй проявил гибкость, чтобы зацепиться за высокое положение семьи Ли. Не говоря уже о том, что он даром отдает свою дочь в жены и сам дарит много денег, это довольно много!

«Разве свадебный подарок в сто миллионов – это пустяк?».

Выражение лица Ли Чжэньвэя изменилось, свысока взирая на отца и дочь семьи Чжоу, он равнодушно сказал: «Друг Ли, кажется, ты не знаешь, что значит быть воином Круга Внутренней Силы и чего это стоит. Тогда я приглашаю тебя сегодня посмотреть соревнования по боксу в открытом море, чтобы ты внимательно понаблюдал и все отчетливо понял!».

«С самого начала в глазах дядюшки Ли я была неподходящей парой для Ли Бокая, как мне теперь быть!».

Чжоу Сянья была одновременно смущена и сердита. Ее красивое лицо и глаза покраснели от прилива крови, ей хотелось плакать.

«Папа…».

Ли Бокай хотел что-то сказать, но Ли Чжэньвэй уже повернулся, собираясь уходить, и гневно сказал: «Что ты там застыл? Пошли, если мы заставим мастер Цзяна ждать, то оба поплатимся за это!».

Поняв, что затея со свадьбой потерпела неудачу, Чжоу Сянья отчаялась. Она чувствовала себя абсолютно обессилевшей и чуть не осела на пол.

Ли Бокай тут же подхватил ее и прошептал: «Дядюшка Чжоу, Сянья, не беспокойтесь. Сегодня мы лично увидим мастера Цзяна и попросим у него совета, мой отец больше всего на свете боится его! Если мастер Цзян даст согласие на нашу свадьбу, мой отец ничего не сможет сделать!».

«Хм!».

Увидев, что Ли Бокай везет отца и дочь Чжоу на своей машине, Ли Чжэньвэй холодно хмыкнул, его лицо помрачнело, он медленно закрыл глаза и попытался набраться душевных сил.

«Дядюшка Ли, мастер Цзян очень сильный?» – не зная, о чем говорить, сказала Чжоу Сянья.

«Конечно, мастер Цзян Изначальный Бессмертный, он главный герой Линьчжоу. Первый человек в Линьчжоу, которому не стоит бросать вызов – это конечно же Тан Гочжу из семьи Тан!».

При упоминании мастер Цзяна, Ли Чжэньвэй наконец заговорил. С благоговейным трепетом на лице он сказал: «А второй человек– это конечно мастер Цзян! Он может контролировать молнии, обладает силой замораживания воздуха, может навредить человеку, который находится даже в ста метрах от него!».

«Такой сильный…».

Отец и дочь Чжоу восхищенно вздохнули.

Затем Чжоу Сянья со смехом сказала: «Однако дядюшка Ли и Бокай стали учениками мастера Цзяна, и после этого никто не осмелиться бросить им вызов!».

«Не говори что попало!».

Выражение лица Ли Чжэньвэя тут же стало суровым, и он глубоким голосом сказал: «Мастер Цзян выдающийся человек, он весьма строг в выборе учеников. Даже я не способен стать его учеником, не говоря уже о Бокае. Просто он сделал доброе дело и передал мне свое мастерство!».

Отец и дочь Чжоу были невероятно потрясены.

Этот мастер Цзян слишком силен. Уж насколько силен Ли Чжэньвэй, а все равно недостаточно компетентен, чтобы стать его учеником.

«Я напоминаю вам, в Линьчжоу ни в коем случае нельзя вызывать недовольство мастера Цзяна. Сейчас семья Тан принимает его в качестве почетного гостя!».

Ли Чжэньвэй с благоговением сказал: «Оскорбить мастер Цзяна – это все равно, что оскорбить семью Тан. Если это случится, то вы будете обречены, попадете в мучительное положение!».

«Дядюшка Ли, будьте спокойны, если мы увидим мастера Цзяна, то будем крайне почтительны!» – сразу же заверила его Чжоу Сянья.

«Уважаемый друг, здесь Драконий Женьшень. Прошу вас, окажите мне услугу, передайте это мастеру Цзяну!» – Чжоу Чэнхуэй с улыбкой обеими руками передал ему изысканную шкатулку.

«Драконий Женьшень!».

Услышав эти слова, на лице Ли Чжэньвэя появилась давно отсутствующая улыбка, со вздохом он сказал: «Хорошо, друг Чжоу, если мастер Цзян будет доволен, то ты сможешь занять высокое положение!».

«Главное, уважаемый друг, чтобы ты сказал несколько хвалебных слов!» – медленно сказал Чжоу Чэнхуэй, и у него словно гора упала с плеч.

Внезапно зазвонил мобильный Ли Чжэньвэя, он ответил на звонок и тут же, с трудом переводя дыхание, сказал: «Этот Чжоу Чжэнхао слишком много спорит, мастер лести. Оказывается, он уже поехал забрать господина Цзяна!».

Все присутствующие обменялись растерянными взглядами. Ли Чжэньвэй беспомощно махнул рукой и сказал: «Изначально я хотел поехать к мастеру Цзяну, чтобы проявить свое почтение. Теперь это бесполезно. Тогда мы сразу поедем на виллу Волун и подождем там мастера Цзяна!».

…

«Мастер Цзян, в этот раз репутация Линьчжоу зависит от вас!» – искренне сказали Чжоу Чжэнхао и Тан Ваньнянь, низко поклонившись. Все они находились в современной гостиной.

«Да!».

Цзян Тянь легко кивнул, обернулся и со смехом сказал: «Цин, пошли вместе! Сначала поедем на виллу Волун, встретимся с друзьями из Линьчжоу, немного поболтаем. А во второй половине дня сядем на корабль!».

«Хорошо, я еще не выходила на корабле в открытое море!» – Чжао Сюэ Цин ликовала от радости.

Раньше, чтобы заработать денег Чжао Сюэ Цин днями и ночами работала сверхурочно, еле-еле находя время на отпуск, пока я дома убивал время за просмотром телевизора.

Сегодня у нее была возможность выйти с Цзян Тянем в открытое море и полюбоваться морским пейзажем, она была невероятно довольна.

Она чувствовала себя как птица, которая покинула клетку и могла свободно парить в воздухе.

И главное, что за это не нужно было платить.

«Тогда пойдем!» – Цзян Тянь потянул ее за руку, и с улыбкой помог ей встать.

Держа Цзян Тяня за руку, Чжао Сюэ Цин с легким беспокойством сказала: «Цзян Тянь, я слышала, они сказали, что на корабле тебе придется драться!».

«Ах, я и забыл! Цин, тебе же не нравится, когда я дерусь, тогда я не буду драться!» – Цзян Тянь принял окончательное решение.

«Мастер Цзян, мы знали, что вы любите свою жену, но не до такой же степени!» – услышав эти слова, Тан Ваньнянь и Чжоу Чжэнхао заволновались и, побледнев, с шумом упали на колени.

Если мастер Цзян не возьмет командование на себя, то когда они прибудут на корабль, где проводится состязание, они станут добычей Е Гуфэна и отдадут себя на растерзание!

«Хотим доложить супруге мастера Цзяна, что это не драка, это обмен опытом в боевых искусствах!».

Чжоу Чжэнхао с горьким смехом стал жалобно умолять: «Мастер Цзян – наша опора, если он не поможет, то мы все умрем!».

«Обмен опытом в боевых искусствах? Это какой-то регулируемый вид состязаний?» – Чжао Сюэ Цин очевидно неправильно поняла.

Она считала, что там будут проходить культурные соревнования по боевым искусствам, такие как тхэквондо или каратэ.

«Это…». – Чжоу Чжэнхао не осмеливался сказать.

«Да, почти!» – со смехом сказал Цзян Тянь, бросив взгляд на Чжоу Чжэнхао и Тан Ваньняня, заставляя их не говорить необдуманных фраз.

Рано или поздно Цин узнает о существовании мира заклинаний боевых искусств. Тогда он все ей объяснит, Цин очень проницательная, она обязательно поймет.

«Хорошо, тогда скорее поехали на корабль, где проводятся соревнования. Я еще никогда не была на круизном лайнере! Может там будут морские чайки? А можно будет половить рыбу?» – Чжао Сюэ Цин тут же потянула за собой Цзян Тяня, и они радостно направились на виллу.

Глядя на бурный восторг Чжао Сюэ Цин, Цзян Тянь испытывал жгучий стыд.

«С сегодняшнего дня я буду отвозить тебя в места с живописными пейзажами, ты увидишь великолепие мира, поднимешься на звездное небо и восхитишься его необъятной безбрежностью!».

Цзян Тянь нежно улыбнулся и забрался в Мерседес-Бенц Чжоу Чжэнхао.

Глядя на словно выточенные из нефрита силуэты Цзян Тяня и Чжао Сюэ Цин, Чжоу Чжэнхао восхитился: «Вероятно, только в присутствии мисс Чжао мастер Цзян может улыбаться…».

Вспомнив, как впервые столкнувшись с Цзян Тянем он проявил равнодушие и надменность, он понял, что хоть у них с Цзян Тянем и установились взаимоотношения, но они с ним совершенно не на равных.

…

Они очень быстро добрались до виллы Волун, и Тан Ваньнянь сообщил: «Мастер Цзян, мой отец еще в дороге, как Вы смотрите на то…».

«Хорошо бы, я отведу Сюэ Цин прогуляться к элегантной беседке у воды…».

Цзян Тянь дал двум мужчинам знак, что им не стоит следовать за ними. Взяв Чжао Сюэ Цин за руку, они вошли в необыкновенный садик.

Чжао Сюэ Цин однажды уже была в этом небольшом саду, располагавшемся за домом, и он ей очень понравился.

Тан Ваньянь тут же оставил супругов провести время вместе, обычно он никогда не пускал туда посторонних.

Когда они вошли в садик возле элегантной беседки у воды, к ним быстрым шагом подошел старик и, поклонившись, поприветствовал их: «Гроза Призраков приехал нанести визит мастеру Цзяну!».

«А? Как ты здесь оказался?» – со смехом спросил Цзян Тянь, проходя в гостиную.

«Я уже три дня слоняюсь по вилле Волун в ожиданиях мастера Цзяна!».

Гроза Призраков упал на колени и слезно произнес: «Гроза Призраков хотел бы прислуживать мастеру Цзяну, как хозяину и всю жизнь следовать за ним!».

Это дело он обдумывал очень долго.

Раньше он умолял Цзян Тяня стать его наставником, но Цзян Тянь отказался. Так лучше уж довольствоваться малым, и стать сопровождающим и телохранителем Цзян Тяня.

Если все время быть рядом с Цзян Тянем, то даже если он передаст лишь крупицу своих знаний, этого будет достаточно для достижения пика мастерства боевых искусств.

Сейчас, чтобы угодить Цзян Тяню, каждый авторитет, ломая голову, демонстрирует свои возможности. Тан Ваньнянь, Лун У, Чжоу Чжэнхао, Ли Чжэньвэй, у всех у них есть состояние, они дарят виллы, деньги, ресурсы для культивирования.

Но Гроза Призраков уже десять лет жил отшельником, все, что он мог подарить – это его бесподобное военное искусство и храбрость.

«Мне требуется, чтобы ты меня защищал?».

Цзян Тянь сел в деревянное кресло, сверху вниз посмотрел на старого мастера боевых искусств и слегка улыбнулся.

Гроза Призраков задрожал всем телом и стал белым, словно лист бумаги, но тут же сказал низким голосом: «Господину Цзяну совершенно не требуется, но супруге господина Цзяна…».

«Хорошо! На том и договорились, поднимись!».

Что-то зашевелилось в сердце Цзян Тяня.

Враг из Нанкина еще не устранен, если он уединится для медитаций, Чжао Сюэ Цин останется одна. Такой присмотр сгодится!

«Благодарю мастера Цзяна за поддержку, с сегодняшнего дня я буду внимательно приглядывать за женой господина Цзяна, как за своей матерью, как за своими предками. Я клянусь жизнью, что буду защищать ее, если с головы супруги господина Цзяна упадет хоть один волос, я принесу мастеру Цзяну свою голову!».

Договорив, Гроза Призраков задрожал всем телом, он так расчувствовался, что слезы текли рекой и он часто кланялся.

…

«Это и есть сад на заднем дворе, красивый? А это изящная беседка у воды и самый красивый маленький сад. Раньше это были владения старшей дочери Тана!».

Мастер Цзян сделал передышку. Старый Тан еще не приехал, и встреча пока не началась. Ли Бокай привел Чжоу Сянья прогуляться по саду на заднем дворе и посекретничать.

В это время все важные люди ждали на переднем дворе, здесь же было безлюдно, никто не мог их потревожить.

«Удивительно, что в Линьчжоу есть такой прекрасный пейзаж. Бокай, если бы ты не привел меня сюда, я бы так и осталась в неведении!».

Потрясенная роскошной атмосферой виллы Волун, Чжоу Сянья сама взяла за руку Ли Бокая и засмеялась сама над собой.

В клубе известных красавиц она, Фу Ланьцзюнь и Лу Бияо называли себя королевами, гордились собой и считали себя девушками из высшего общества.

Но сегодня, увидев колоссальное имение семьи Тан, она поняла, что она и эти девушки не являются настоящими сливками общества, у нее просто была мания величия и это было крайне смешно.

Но в душе она была немного довольна, так или иначе, но она соприкоснулась с настоящими верхами общества!

Когда она сможет представиться мастеру Цзяну, то немедленно попросит его разобраться с этими бесстыдниками, Цзян Тянем и Чжао Сюэ Цин! Для них не найдут даже места для погребения!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 63**

Глава 63 Она просит Цзян Тяня убить Цзян Тяня

«Сянья, не говори так…».

От теплого прикосновения к руке сердце Ли Бокая затрепетало, наверное, это был первый раз, когда она сама взяла его за руку!

Из-за этого кровь во всем его теле закипела, и он заверил ее: «Если тебе нравится здесь, то позже я переговорю с Тан Ваньнянем, может быть, из уважения к моему отцу он разрешит тебе приходить сюда в любое время. Ты, возможно, даже увидишь старого Тана и его старшую дочь!».

«Правда? Это будет замечательно!».

Чжоу Сянья была невероятно рада, и подумала про себя, что, наверное, у этой сопливой девчонки Чжао Сюэ Цин не было такой возможности.

Преисполненная нежных чувств, она ласково сказала: «Бокай, ты так добр ко мне, я очень тронута».

«Я могу быть так добр к тебе всю жизнь, как только мы встретимся с мастером Цзяном, то сразу попросим его…». – мягко сказал Ли Бокай.

«Да, спасибо тебе…».

Чжоу Сянья кивнула, и вдруг серьезно спросила: «Сколько лет этому мастеру Цзяну?».

«Я его не видел, отец тоже не говорил мне».

Ли Бокай неловко сказал: «Это человек, не связанный никакими обязательствами. Ранее мой отец просил его задержаться в доме нашей семьи Ли, но он отказался. Однако с такими практическими навыками, ему должно быть около шестидесяти лет!».

«Словом, если ты столкнешься с шестидесятилетним, незаурядным стариком, будь с ним в сто раз вежливее, чем обычно!».

«О, Бокай, ты такой разумный!» – на лице Чжоу Сянья появилось обожание, и она легко поцеловала Ли Бокая в щеку.

Ли Бокай пришел в восторг, у него не было слов.

«Странно, как эти двое пробрались сюда?».

Неожиданно, Чжоу Сянья краем глаза увидела Цзян Тяня и Чжао Сюэ Цин, прогуливающихся по необыкновенному садику.

За ними следовал старик.

«Бокай, этот парень и сломал ногу моему старшему брату, помоги мне отомстить!».

Голос Чжоу Сянья был холодным, она быстрым шагом направилась к Чжао Сюэ Цин, и со свирепым видом гневно сказала: «Бесстыдница, остановись!».

…

«Сюэ Цин, ты уже завершила исследования питательной мази для мышц, может возмешь небольшой отпуск и останешься здесь отдохнуть на несколько дней?» – со смехом сказал Цзян Тянь.

«Что значит я завершила исследования, это же заслуга моего мужа!» – поджав губы, улыбнулась Чжао Сюэ Цин.

Внезапно к ним, грубо ругаясь, подбежала Чжоу Сянья. Это вызвало омерзение у Чжао Сюэ Цин и она ледяным тоном сказала: «Бесстыжая, прояви уважение!».

«Уважение? Вы разве заслуживаете уважения? Ты, Чжао Сюэ Цин без гроша в кармане, а твой муж – никчемный отброс!».

Чжоу Сянья с холодной усмешкой сказала: «Как вы вошли в такое первоклассное место? Наверняка вы пробрались сюда тайком, хотели что-то украсть, так?».

«Ты слишком много себе позволяешь! Нас пригласила семья Тан!» – с трудом переводя дыхание сказала Чжао Сюэ Цин, на ее лице была как будто ледяная маска.

«Ах, ты все врешь! Немедленно убирайся с глаз моих!».

С презрением на лице Чжоу Сянья быстро приблизилась и собиралась схватить и выгнать Чжао Сюэ Цин, при этом хорошенько опозорив.

Увидев, как приближается Чжоу Сянья, Цзян Тянь низким голосом крикнул: «Старый Гуй!».

«Хозяин, ваш слуга здесь!».

Гуй Цзяоти совершил гигантский прыжок и мгновенно преградил дорогу Чжоу Сянья.

Этот старик намеренно продемонстрировал свои умения перед Чжао Сюэ Цин, он применил технику Двенадцати Дорог и три раза с шумом ударил Чжоу Сянья.

Послышался свист.

Чжоу Сянья начала падать, словно оборвавшийся воздушный змей и упала на землю, как мертвая собака. Ее лицо побледнело от боли, и она была с головы до ног в пыли, тяжело дышала и долгое время не могла подняться.

«Ай-яй, старый Гуй, твои приемы очень сильны…». – воскликнула Чжао Сюэ Цин, ее красивые глаза широко распахнулись.

Эта сцена напоминала трюк из боевика, превосходная задумка, наполненная ритмом и чувством прекрасного.

Суть была в том, что он был пятидесятилетним стариком, как он мог бить так красиво?

«Ха-ха, как можно сравнить умения старого слуги с умениями хозяина! Хозяйка, от этого просто смешно!» – извиняющимся тоном сказал Гуй Цзяоти и поклонился, но в уголках его глаз виднелось самодовольство.

Сейчас я уже не тот, что был вчера, теперь я слуга мастер Цзяна. Если я буду бить некрасиво, разве я не потеряю лицо в глазах мастера Цзяна?

«Ха-ха, разве твой муж бьет не красивее?» – Цзян Тянь смеялся сквозь слезы, потирая нос, но в душе был доволен.

Похоже, что эта девчонка Чжао Сюэ Цин мыслит не так уж стереотипно, и сможет постепенно принять существование мира боевых искусств.

«Сдохни, старик! Ты посмел ударить мою девушку!».

Ли Бокай убивался из-за того, что его девушку ударили, его глаза покраснели. Внезапно он направил кулак на Гуй Цзяоти, намереваясь ударить.

В припадке гнева Ли Бокай вложил в удар всю силу, острие кулака с сумасшедшим свистом разрезало и коробило воздух.

Даже если бы он ударил гранит, тот бы потрескался.

«Хм, старик, ты сможешь убить Ли Бокая?».

Чжоу Сянья вскарабкалась на ноги и, увидев эту сцену, машинально холодно усмехнулась, в своем сердце говоря злобные слова проклятий: «Должно быть, этот старик телохранитель Цзян Тяня. Хм, он наемный убийца. Какой начальник, такой и подчиненный, в них нет ничего хорошего, будет неплохо, если они умрут!».

«А, парень знает приемы, он в Круге Внутренней Силы?».

Гуй Цзяоти слегка улыбнулся, сложив руки за спиной он молниеносно бросился вперед и ударил Ли Бокая ногой в грудь.

Послышался шум.

Ли Бокай отлетел и придавил сидящую на земле Чжоу Сянья, оба тут же завопили.

«Как страшно… Этот старик Бессмертный?» – Чжоу Сянья остолбенела и не могла поверить в происходящее.

Такой сильный, богатый Ли Бокай, на которого она молилась, как на бога, только что был повержен стариком?

Ли Бокай, держась за грудную клетку и тяжело дыша, вскарабкался на ноги. Указывая на Гуй Цзяоти, он гневно сказал: «Старик, ты обречен! Подожди пока я заставлю своего отца прикончить тебя! Мой отец – Ли Чжэньвэй!».

Услышав эти слова, Гуй Цзяоти остолбенел. Черт побери, так это племянник Ли Бокай?

Последний раз он видел Ли Бокая десять лет назад, тогда он был еще ребенком, было вполне естественно, что они не узнали друг друга!

Строго говоря, он был сыном его старого друга, стоило бы проявить к нему уважение, но он оскорбил мастера Цзяна!

Цзян Тянь был словно божество, сошедшее на землю, он такой грозный, кто бы посмел его ослушаться?

Эта мысль быстро промелькнула в сознании Гуй Цзяоти и он надменно сказал холодным тоном: «Ты безрассудный и невежественный парень, даже если твой отец лично встретиться с мастером Цзяном, то встанет перед ним на колени, как ученик! Ты посмел выступить против мастера Цзяна, ты самоубийца!».

«Какого мастера Цзяна, где этот мастер Цзян?» – на лице Ли Бокая появилось непонимание, он был очень удивлен.

Чжоу Сянья рассердилась, не раздумывая, она указала на Цзян Тяня и двух его спутников, и безумно закричала, как сварливая баба: «Цзян Тянь, ты позволил ему ударить меня, вы все покойники! Мой отец скоро встретиться с мастером Цзяном и преподнесет ему дорогие подарки. Тогда я заставлю мастера Цзяна убить тебя, он разорвет тебя на мелкие кусочки!».

«Правда? Ну, попробуй!» – взгляд Цзян Тяня был равнодушным, ты еще хочешь нанять киллера?

Но вы даже не догадываетесь, что мастер Цзян, которого вы хотите попросить убить меня – это я, Цзян Тянь!

«Как интересно, она хочет попросить Цзян Тяня убить Цзян Тяня, о чем она в конце концов думает?».

Чжао Сюэ Цин вдруг стало неимоверно смешно, прикрывая красивый рот своей белой ручкой, она пыталась сдержать смех.

…

«Мастер Цзян, докладываю, что Тан Гочжу, а также Тан Ваньнянь и Тан Линлун прибыли с визитом!».

«Мастер Цзян, докладываю, что Чжэн Гуанша с племянницей Чжэн Ли приехали с визитом!».

«Мастер Цзян, докладываю, что Лун У, а также его любимый сын Лун Гайтянь и Чжоу Чжэнхао прибыли с визитом!».

«Мастер Цзян, докладываю, что Ли Чжэньвэй и его любимый сын Ли Бокай прибыли с визитом!».

«Мастер Цзян, докладываю, что Председатель правления группы землевладения Хуаньхай, Ли прибыл с визитом!».

«С визитом приехал Председатель правления землевладения Хуаньхай, Чжао!».

«Лю Фудун из фармацевтической компании Хуаньюй прибыл с визитом…».

«Учредитель развлекательного заведения Тяньхэ, Хэ Е прибыл с визитом!».

Дворецкий семьи Тан быстро шел впереди, показывая дорогу и, словно колокол тараторил эти фразы.

В круглый арочный проем входила куча людей, им не было видно ни конца, ни края.

Ли Бокай тут же потянул Чжоу Сянья поближе к Ли Чжэньвэю и взволнованно спросил: «Отец, а где мастер Цзян?».

«Закрой рот! Тебе есть, что сказать? Действуй, как я!».

Ли Чжэньвэй вел себя, как будто ничего не случилось. Он почтительно посмотрел на стоящего впереди Цзян Тяня, и, не смея вдохнуть, погрузился в море из людей. Следуя за Тан Гочжу, он направился к Цзян Тяню.

Чжоу Сянья тут же привела в порядок растрепанные волосы, смахнула с лица пыль. Ее сердце сжалось, от волнения ей в конце концов стало тяжело дышать, она потрясенно смотрела на толпу людей впереди.

Тан Гочжу, Лун У, Чжоу Чжэнхао, Чжэн Гуанша, все эти люди были, как искрящиеся звезды, на которые можно было только смотреть снизу-вверх.

Обычно этих великих людей можно было увидеть только в новостях. Даже секретарь муниципалитета Тан Вэйминь не мог бы собрать их вместе, но сейчас, они плечом к плечу собрались здесь.

И все это для того, чтобы встретиться с мастером Цзяном!

Этот мастер Цзян действительно очень выдающийся!

«Но где же мастер Цзян?».

Чжоу Сянья посмотрела по сторонам, но не увидела шестидесятилетнего, необыкновенного старца, о котором ходили слухи.

Тан Гочжу остановился перед Цзян Тянем и, пожав ему руку, взволнованно рассмеялся: «Мастер Цзян, мы благодарны вам за ваши труды! Я приехал поддержать вас! Желаю вам быстрой победы!».

В таком большом городе, как Линьчжоу Цзян Тянь уважал только старого Тана, поэтому со скромным смехом он сказал: «Ха-ха, старый Тан, это пустяки. Мне так неловко, что вы лично пришли!».

«Ли Чжэньвэй и его спутники пришли с визитом к мастеру Цзяну и его супруге!».

«Лун У и его спутники пришли с визитом к мастеру Цзяну и его супруге!».

«Чжэн Гуанша и его спутники пришли с визитом к мастеру Цзяну и его супруге!».

«Тан Линлун и ее спутники пришли с визитом к мастеру Цзяну и его супруге!».

…

Множество выдающихся владельцев корпораций, авторитетов, мастеров боевых искусств и воротил Линьчжоу один за другим подходили к Цзян Тяню. Словно увидев божество, они почтительно опускали головы и кланялись, обнимая одной ладонью кулак другой.

Неважно сколько им было лет, сколько лет они практиковали, какие у них были активы, как только они видели Цзян Тяня, то вели себя, как дети, увидевшие учителя, почтительно и соблюдая этикет общения ученика с наставником.

Тан Линлун, Чжэн Ли и еще несколько известных красавиц, с имуществом в тысячи миллионов, столпились вокруг Чжао Сюэ Цин, словно звезды вокруг луны, они хотели добиться ее расположения.

«Ваш покорный слуга Ли, из землевладения Хуаньхай пришел с визитом к мастеру Цзяну и его супруге!».

«Ваш покорный слуга Лю, из фармацевтической компании Хуаньюй пришел с визитом к мастеру Цзяну и его супруге!».

«Ваш покорный слуга Хэ, учредитель развлекательного заведения Тяньхэ, пришел с визитом к мастеру Цзяну и его супруге…».

Толпа богачей, которые могли оказывать влияние на десятки тысяч простых людей в Линьчжоу, толпились и раболепствовали, подражая манере Ли Чжэньвэя и других. Они согласно этикету, кланялись под углом 90 градусов, обхватив ладонью одной руки кулак другой.

И никто не осмеливался выпрямиться, пока Цзян Тянь не подавал голос.

«Что?».

Увидев эту сцену, Чжоу Сянья и Ли Бокай не могли поверить в происходящее, по ним ручьями тек холодный пот, они заволновались и пришли в крайнее смятение.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 64**

Глава 64 - Ничтожные насекомые достойны пресмыкаться

«Цзян Тянь – это и есть Мастер Цзян!»- не поверив, выкрикнула Чжоу Сянья, словно пораженная ударом молнии, от этого факта у нее будто волосы встали дыбом.

Все остальные подобострастно смотрели на Цзян Тяня, как на ожившее божество.

«Он и есть Мастер Цзян?»- Ли Бокай вытаращил глаза, сердце его было готово вырваться из груди, взгляд, сначала немного смущенный, стал полон ужаса.

Отец много раз предупреждал его, ни в коем случае не создавать конфликтов с Мастером Цзяном, но сегодня он дал волю своим кулакам!

Кто бы мог подумать, что этот невзрачный молодой человек на самом деле окажется величайшим мастером, который способен ходить по воде, контролировать гром и молнию, одним своим жестом убивать демонов и калечить людей!

Его ноги подкосились, он был готов заплакать, но так и не смог.

Он с отчаянием и болью взглянул на Чжоу Сянья и простонал: «Ты меня сейчас просто уничтожила!»

«Что? Это ничтожество, которое клеило ко мне ласты, стал таким могущественным? Как такое вообще возможно?» - все еще не веря в то, что она только что узнала, Чжоу Сянья таращила глаза, как будто перед ней было что-то фантастическое и сверхестественное.

Но глубоко в душе, она уже чувствовала огромное раскаяние и сожаление.

Раньше, она воспринимала Цзянь Тяня не иначе, как грязь из под ногтей, а сейчас вдруг внезапно осознала, каким великим и недосягаемым он стал.

Она надеялась, что выйдя замуж на Ли Бокая, ее положение повысится и Цзян Тяню придется смотреть на нее снизу вверх.

Сейчас она поняла, что Ли Бокай на фоне Цзян Тяня словно мизерный светлячок, который встретил на своем пути солнце, и который сразу погас на его фоне.

Раньше, она считала, что выбрав Цзян Тяня, Чжао Сюэцин просто спятила, обрекая себя на путь саморазрушения, но сейчас, она поняла, что это самая мудрая и дальновидная на свете девушка. Чжоу Сянья почувствовала зависть, поняв, что Чжао Сюэцин заняла место, которое предназначалось ей самой.

«Вы встречались раньше?»- в страхе спросил Ли Бокай, его ноги свело судорогой и он упал, чуть не обмочившись.

«Поднимитесь!»- спокойно и невозмутимо произнес Цзян Тянь, оглядевшись по сторонам.

«Спасибо, мастер Цзян!»- силачи осмелились разогнуться и с трепетом посмотреть на Цзян Тяня.

Но некоторые богачи так и остались в сомнениях, как такой незаурядный юноша смог стать великим мастером боевых искусств, который способен заставить таких выдающихся личностей как Лун У, Чжэн Гуанша и Тан Ваньнянь склонить перед ним головы?

В это время, Ли Чжэньвэй набрался мужества и заговорил: «Мастер Цзян, могу ли я взять на себя смелость и обратиться к Вам, представляя молодое поколение, и познакомить Вас с моим сыном…» - повернув голову, он крикнул: «Бокай, что ты трешься там позади, иди немедленно сюда и преклони колени перед Мастером Цзяном!»

«Я уже встречался с Мастером Цзяном!»

Сердце Ли Бокая было наполнено ужасным страданием, но он в конце концов, собрав все свои силы и дрожа всем телом, вышел вперед, не смея даже дышать.

«Он и вправду опустится перед ним на колени…»- с глупой улыбкой как у умалишенной, произнесла Чжоу Сянья.

Она чувствовала себя героиней какой-то абсурдной комедии.

Раньше, она презирала Цзян Тяня, относясь к нему как к насекомому, как к жабе, которая решила полакомиться гусем.

После того, как Цзян Тянь покалечил ее брата, она хотела лишь уничтожить его, всячески оскорбляя и провоцируя.

Сегодня, встретившись с Ли Бокаем, она надеялась, что Мастер Цзян сможет восстановить справедливость и провести церемонию бракосочетания.

Только сейчас она осознала, как высоко на пьедестал они поставили его, как будто он их последний лучик надежды! Того самого Цзян Тяня!

«Мастер Цзян, этот щенок Ли Бокай должен еще сильнее вас почитать, а вы уж покажите ему как это нужно делать!»- взмолился Ли Чжэньвэй, затем, он указал на белого как смерть Чжоу Чэнхуэя: «Это Чжоу Чэнхуэй, он занимается продажей лекарственного сырья и владеет очень большими активами, у него есть драгоценная амбра, которую он бы хотел преподнести Вам в качестве подношения!»

Он не знал, как ему представить Чжоу Сянья, она хоть и была красавицей, но абсолютно не подходила его сыну.

Вдруг его посетила отличная мысль представить ее как дочь Чжоу Чэнхуэя, никаким образом не упоминая ее связь с его семьей.

Он собрался было открыть рот, как Цзян Тянь прервал его: «Я всех их знаю, она девушка вашего сына!»

Он как-то видел их гуляющих в обнимке по парку, поэтому все было предельно ясно.

«Да, это девушка моего сынка!»- закивал головой Ли Чжэньвэй. Сейчас Цзян Тянь находился на позиции верховного божества, ему ни в коем случае нельзя было врать или что-то от него скрывать или проявлять какую-либо непокорность.

Он повернул голову и со всей нежностью обратился к Чжоу Сянья: «Если Мастер Цзян одобрит, ты можешь стать невесткой нашей семьи Ли! Затем обе наши семьи проведут церемонию помолвки и примут окончательное решение о заключении брака. Нам только нужно получить его согласие, разве это не повод для гордости?»

Вдруг, Ли Бокай упал на землю словно подкошенный, и начал причитать со слезами на глазах: «Мастер Цзян, умоляю, простите меня, я не должен был, я же ничего не знал…»

Это была катастрофа связаться с женщиной, за которой ухаживал Цзян Тянь и которого она в конце концов бросила!

…

Глядя на то, как сильно к Цзян Тяню прикованы взгляды всей аудитории, как они все его боготворят, Чжоу Сянья почувствовала запоздалое сожаление.

Она вспомнила, как Цзян Тянь ей улыбался своей скромной и немного угодливой улыбкой чуть больше года назад, когда ухаживал за ней.

Но она этого никогда не ценила, и поэтому упустила свой шанс.

А услышав слова Ли Чжэньвэя, ей стало совсем мерзко и тошно, как будто она наелась мух.

Он всегда смотрел на нее свысока и разговаривал очень резко, но ради пары слов, сказанных Цзян Тянем, он даже готов был согласиться на их с Ли Бокаем брак!

Неужели, он настолько боится Мастер Цзяна, что готов кардинально поменять свое отношение к ней?

Но то, как Ли Бокай упал на землю и в истерике просил отменить эту свадьбу, заставило испытать ее очень неприятные и смешанные чувства.

…

Увидев эту картину, Ли Чжэньвэй ощутил приступ паники, покрывшись холодным потом, он судорожно закричал: «Вы что это тут устроили? Хотите оскорбить Мастера Цзяна?»

«Я, я не узнал Мастер Цзяна и посмел поднять на него руку! Это все она, Чжоу Сянья, это ее рук дело! Это она, подстрекательница!»- испуганно зарыдал Ли Бокай.

«Он что и правда поднял руку на Мастера Цзяна? Он сумасшедший?»

«Эта наглухо отбитая девка хочет смерти Ли Бокая? Она кто такая вообще?!»

В толпе поползли разговоры, никто не мог поверить в происходящее.

«Мерзкий выродок!»- придя в ярость, громко заорал Ли Чжэньвэй, в два счета оказавшись рядом с сыном, придавил его ногой к земле: «Я сколько раз тебя предупреждал, когда встретишься с мастером Цзяном, к нему нужно отнестись со всей почтительностью, как к главе рода! Что ты наделал? Хочешь меня в могилу свести?»

Только после того, как он с гневным криком выместил всю злобу на своем сыне, он сложил примирительно руки и со всем уважением в голосе обратился к Цзян Тяню: «Мастер Цзян, этот щенок вел себя по отношению к Вам слишком высокомерно и заносчиво, оскорбив Вас! Если его нужно за это наказать, убить или покалечить, одно Ваше слово и мои ученики исполнят все без малейших колебаний!»

«Я хочу, чтобы он умер! Он давно уже труп!»- тихим голосом, презрительно произнес Цзян Тянь.

«Мастер Цзян, я даже не имел понятия с кем имею дело, я очень виноват перед Вами!»- Чжоу Чэнхуэй тоже не мог уже сдерживать истерику. Он упал на колени и, низко склонив голову, на вытянутых руках преподнес Цзян Тяню подарочную коробочку: «Эта амбра теперь Ваша, умоляю, пощадите меня!»

«А ты разве уже забыл, как я сказал тебе, что ты со своим даром на коленях ко мне приползешь, но я не приму его!»- лениво произнес Цзян Тянь даже не смотря в сторону Чжоу Чэнхуэя, он наслаждался красотой цветов и растений вокруг себя.

Чжоу Чэнхуэя всего лихорадило, лицо его было землистого цвета, холодный пот струился по лицу, заливая всю его одежду.

«Мастер Цзян, я был дураком и не разглядел в Вас такого величайшего человека! Будьте на этот раз столь великодушны и простите мне мой грех!» - умоляюще причитал Чжоу Чэнхуэй, слезы градом катились по его лицу и он как безумный бился головой о землю, отвешивая бесконечные поклоны: «Я ничтожество, которое готово стать для Вас преданным псом, который беспрекословно будет служить Вам верой и правдой, ничего не требуя и не говоря ни слова!»

«Папа…»

Видя вмиг поседевшего отца, ползающего на коленях перед Цзян Тянем, Чжоу Сянья словно поразило молнией и она, издав отчаянный крик, всем своим изящным телом рухнула на землю и разразилась рыданиями.

В ее глазах, отец всегда был примером для подражания: акула в бизнесе, он никогда не щадил конкурентов, в обмане и хитрости ему не было равных, он всегда действовал открыто, придумывал хитроумные планы и стратегии, никогда никого не боялся.

И сейчас, наплевав на все свое достоинство, он отбивал поклоны Цзян Тяню, стремясь стать его верным псом. Ему больше никогда не избавиться от такого позора и никогда снова не стать надежной опорой их семьи.

«Это я во всем виновата! Я навредила авторитету моего отца, который никогда уже больше не вернуть…»- потрясенно шептала Чжоу Сянья. Она была раздавлена, потрясена, унижена и растеряна.

Но как же она заблуждалась!

Чжоу Чэнхуэй даже не был достоин называться псом Цзян Тяня!

«Ты ничтожное насекомое даже не достоин того, чтобы стать моим псом! Твоя дочь сказала, что ты хотел нанять профессионала чтобы убить меня! Мне не нужна такая злая собака!»- презрительно улыбнувшись, Цзян Тянь, взяв за руку свою жену, мягко произнес: «Пойдем дорогая, полюбуемся на чаек над морем!»

«Ты мастер боевых искусств? У тебя есть где получить квалификацию? Ты хочешь стать приспешником Мастера Цзяна? А ты точно подойдешь для этого?»- Гроза Призраков Гуй Цзяоти, безразлично улыбнувшись, пнул ногой Чжоу Чэнхуэя так, что тот раскинулся всем телом по земле, а затем последовал за Цзян Тянем.

«Папа, я ни в чем не виноват, это все Сянья, я бы сам никогда не осмелился оскорбить Мастера Цзяна! Папа, тебе нужно все ему хорошо объяснить, я не хочу умирать!»- заливаясь слезами, Ли Бокай умолял своего отца: «И еще, я отказываюсь на ней жениться, она ходячая катастрофа, доведет нашу семью до беды!»

«Это даже не обсуждается!»- со скорбным выражением лица, Ли Чжэньвэй последовал за Цзян Тянем, горько сокрушаясь: «Сколько раз я говорил тебе, что эта девушка тебе не подходит, но ты меня никак не хотел слушать! К чему все это в итоге привело? Это катастрофа, я теперь даже не знаю как молить Мастера Цзяна о пощаде!»

«Да кто же знал, что у нее настолько не все дома, что она будет подстрекать меня против Мастера Цзяна? Все очень ужасно!»- Ли Бокай принял окончательное решение порвать с Чжоу Сянья.

Дождавшись, когда Цзян Тянь уйдет, Чжоу Чжэнхао насмешливо обратился к Чжоу Чэнхуэю. Скрипя зубами и жестоко улыбаясь, он произнес: «Чжоу Чэнхуэй, ты действительно был намерен расправиться с Мастером Цзяном? Тогда я буду первым, кто тебя не пощадит!»

«Ты и вправду настолько глуп, что хотел его убить?» - вздохнув, покачал головой Чжэн Гуанша.

«Господа, как думаете с ним следует поступить? Сразу убить или сделать его калекой и выгнать из города?»- задумчиво коснувшись подбородка и посмотрев на Тан Ваньняня, произнес Лун У.

«Оставить его в живых после того, как он оскорбил Мастера Цзяна?!»- презрительно фыркнул Тан Ваньнянь.

«Прошу Вас, пощадите меня, позвольте мне стать его приспешником! Я не хочу умирать!»- жалобно стонал Чжоу Чэнхуэй, пот обильно стекал по его лицу и все тело билось в конвульсиях.

Всех этих людей он оскорбил, ничто не мешало им раздавить его одним пальцем, как букашку, тем более, что все они были в одной команде.

…

Проследив за тем, как ушли отец и сын Ли, даже не взглянув на нее и увидев как валяется на земле, обмочившись от страха, ее собственный отец, ставший посмешищем для всего Линьчжоу, Чжоу Сянья, заливаясь горькими слезами, бессильно простонала: «Господи, что же мне теперь делать!?»

Затем у нее закружилась голова и она упала в обморок.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 65**

Глава 65 - Е Гуфэн из Дунхая

Во время банкета Цзян Тянь и старейшина Тан наслаждались вином в обществе друг друга, а после, приняв несколько подношений, должны были отправиться вместе на лайнер-казино в открытом море.

«Мастер Цзян, мне очень жаль, но в этот раз я не смогу лично увидеть Вашу силу!»- с сожалением произнес старейшина Тан. Он был слишком высокого положения и слишком авторитетен, чтобы лично принять участие в турнире по китайскому боксу.

«Дедушка, мне тоже нужно туда!»- почтительно посмотрев на Цзян Тяня, произнес Тан Линлун, обращаясь к старейшине Тану.

«Тебе нельзя, ты слишком чувствительный!»- отрицательно покачал головой старейшина Тан, расстроив Тан Линлуна.

Затем он лично проводил Цзян Тяня к выходу. Пожав ему обе руки, он пожелал на прощание: «Я верю, что Вы сможете одержать быструю победу и занять первое место!»

«Благодарю Вас, старейшина Тан!»- попрощался Цзян Тянь и покинул виллу Волун.

От пристани отправлялось множество катеров, которые доставляли гостей на великолепный круизный лайнер, находившийся в открытом море, в двенадцати милях от берега.

Чжао Сюэцин была поражена роскошью этого судна, после того, как она оказалась на борту, предъявив свой пригласительный.

Бескрайнее изумрудное море, голубое небо без единого облачка и чайки, летающие над поверхностью с криками, что может быть прекраснее этого?

Прохладный морской бриз раздувал полы длинного платья Чжао Сюэцин. Ощущая вокруг себя бесконечное счастье, она произнесла: «Дорогой, разве здесь не прекрасно?»

Цзян Тянь утвердительно кивнул и, оглядевшись по сторонам, с улыбкой произнес: «Эта поездка, во-первых для того, чтобы обменяться опытом, а во-вторых, для того, чтобы устроить небольшой отпуск для моей дорогой жены, это понятно?»

Окружавшие его люди стали кивать головами: «Мастер Цзян, не беспокойтесь, мы вас не потревожим!»

«Чжэн Ли, ты будешь сопровождать мастера Цзяна…»

В Линчжоу количество богатых и влиятельных во всех отношениях людей было более чем достаточно, но сопровождать Цзян Тяня с супругой выпало именно Чжэн Ли.

На лайнере многие известные жители Линчжоу хотели бы приблизиться к мастеру Цзяну, но если бы его сопровождал, к примеру, Тан Ваньнянь, это было бы слишком для всех подозрительно.

Чжэн Ли относилась к среднему классу в корпорации Гуанша, ее мало кто знал, тем более, она являлась сокурсницей Цзян Тяня и идеально подходила на роль сопровождающего.

Прогуливаясь по палубе вместе со своей женой и любуясь видами океана, Цзян Тянь также чувствовал себя счастливым и наполненным.

Разве не этого он хотел так долго: держать в своей руке руку своей жены до самой старости, всегда помогая ей во всем?

После его возрождения, ничего важнее Чжао Сюэцин в его жизни больше не существовало.

Власть, деньги, статус – всего этого в жизни легко добиться, но все это неважно, когда видишь улыбку на ее счастливом лице.

«Этот лайнер принадлежит самому влиятельному человеку в Дунхае – Е Гуфэну. Он контролируется зарубежными офшорными компаниями.»- словно ответственный экскурсовод, поясняла Чжэн Ли: «Это судно носит название «Дочь Голубого Кита». Это лайнер класса люкс водоизмещением сто тысяч тонн, может вместить три тысячи человек и располагает 101 каютой класса люкс. В двенадцати ресторанах подают блюда всех стран мира, на борту имеется три элитных казино и зал для заседаний общей площадью две тысячи квадратных метров. Это судно является лучшим в Юго-Восточной Азии, в этом году на его борту побывала Королева Великобритании, здесь проводилось большое количество очень масштабных мероприятий Цзяннаня.»

«Да, это очень неплохое место»- слегка кивнул Цзян Тянь в знак одобрения.

На одной из палуб лайнера находился большой бассейн под открытым небом, имелся кинотеатр с огромным цифровым экраном, мини поле для гольфа, несколько площадок для барбекю. Все это было в распоряжении гостей лайнера без каких-либо дополнительных расходов.

«Соревнование по китайскому боксу в этот раз проводятся здесь не только для того, чтобы разрешились многолетние споры, а также это величайшее событие в мире боевых искусств и культивации.»- слегка возбужденно пояснила Чжэн Ли: «В этом важнейшем событии будут участвовать выдающиеся личности, которые стремятся занять главенствующие позиции! Самый дешевый билет на это событие стоит сто тысяч юаней!»

«Неудивительно, что столько выдающихся мастеров здесь собралось!»- вскинув брови, произнес Цзян Тянь. Широко раскрыв глаза, он вглядывался в толпу людей на палубе, пытаясь выяснить кто те пять-шесть человек, которых можно было назвать самыми сильными мастерами.

«Братец Цзян, как ты тут оказался? И ты тоже здесь, Сюэцин?»- внезапно послышался удивленный женский голос.

«Е Цзывэй, ты тоже здесь!»- произнес Цзян Тянь, повернув голову, глаза его тут же загорелись.

К ним быстро приближалась молодая женщина двадцати семи лет, одетая в униформу и туфли на высоком каблуке.

Фигура этой женщины была очень изящной и соблазнительной, красивое лицо с правильными чертами, на нем был очень искусный макияж, выделявшийся глянцевым блеском ее пухлых губ, черные шелковые волосы были убраны в высокую прическу с красивой яшмовой заколкой.

Она носила дорогие очки без оправы, что придавало ее статус интеллигентной и образованной особы.

«Мы с тобой не виделись три года!»- пустив слезу, в сердцах произнесла Е Цзывэй, обнимая Цзян Тяня.

«Дорогая, чего это ты расплакалась, ничего же плохого ведь не случилось?»- Цзян Тянь успокаивающе похлопал ее по плечу.

Ее мать и мать Цзян Тяня Чжан Ваньцин были университетскими подругами.

После развода, мать Е Цзывэй растила ее одна, но потом она тяжело заболела и умерла, а девочка осталась сиротой и ее взяла на воспитание мать Цзян Тяня. Она всячески заботилась о Е Цзывэй как о своей родной дочери, дала ей хорошее образование и теперь она является сотрудником среднего звена в группе Яован – компании семьи Цзян. Поэтому Цзян Тянь всегда воспринимал ее как старшую сестру.

После того, как Цзян Тянь во время учебы в университете был изгнан из семьи, Е Цзывэй всячески поддерживала его, тратила на него все свои сбережения.

В прошлой жизни, когда семья Цзян оказалась в бедственном положении, Е Цзывэй оказывала всяческую поддержку его матери, вплоть до момента, пока Чжан Ваньцин на огромной скорости на смерть не сбил автомобиль.

«Смотрю, ты очень сильно возмужал.»- вытерла слезы Е Цзывэй, а потом нежно притянула к себе Чжао Сюэцин: «Дорогая, он больше не доставляет тебе хлопот? Если он с тобой плохо обращается, говори сразу мне об этом, я тут же надеру ему задницу!»

«Сестрица, я повзрослел, не надо обо не так говорить…»- покачал головой Цзян Тянь.

После десяти тысяч лет культивации, когда он поднялся настолько высоко и обрел столько силы, было очень неприятно слышать, что кто-то грозится надрать ему задницу.

«Нет так не пойдет, он мой муж и его задницей должна заниматься я сама!»- серьезно произнесла Чжао Сюэцин.

От таких слов Е Цзывэй слегка опешила, но потом улыбнулась и сказала: «Да, ты говоришь все верно, если он будет вести себя с тобой плохо или захочет выкинуть что-то плохое, я буду рядом и приду к тебе на помощь!»

«Сестрица, а ты здесь что делаешь?»- слегка нахмурившись, Цзян Тянь решил сменить тему разговора.

Замешкавшись, Е Цзывэй, наконец ответила: «Я здесь для встречи с партнерами по бизнесу.»

«Старик Е Гуфэн тоже здесь!»

«Кто? Самый влиятельный человек Дунхая?»

«Да он, а еще этот Лю Цзыкунь со шрамом на лице!»

Внезапно, палуба начала заполняться людьми, которые живо обсуждали значимых персон этого важного события. Все горячо приветствовали знаменитостей, которые начали пребывать туда.

На палубе появилась группа дерзких на вид молодых людей, одетых в одинаковые черные костюмы и зеркальные солнцезащитные очки. В ушах у них была гарнитура, а из-за поясов торчало что-то твердое, напоминавшее оружие.

В центре этой группы торжественно шел главный богач Дунхая – Е Гуфэн.

На вид ему было около пятидесяти, одет он был в белую рубашку и черный костюм европейского покроя. На нем также были видны очки в изящной золотой оправе, которые, вместе с аккуратной стрижкой, создавали в нем очень интеллигентный образ университетского профессора.

Позади него шел мужчина средних лет со шрамом через все лицо. У него были длинные волосы до плеч, тело было могучим и натренированным, глаза его светились яростным блеском, это был самый свирепый человек Дунхая - Лю Цзыкунь.

Е Гуфэн оглядел всех присутствовавших величественным взглядом, а затем, с улыбкой, всех поприветствовал.

«Старик Е пришел!»

«Видели, это старик Е!»

Услышав это, Тан Ваньнянь, Лун У и Чжэн Гуанша вышли из своих кают и уважительно поздоровались с Е Гуфэном.

В высшем обществе всегда все так: даже если кого-то смертельно боишься, все равно следует придерживаться этикета и выразить своё почтение.

«И вы трое тоже здесь!? Я слышал, в этом году вы отличились особой смелостью, даже решили принять участие в турнире по китайскому боксу здесь на моем лайнере в открытом море! Я очень рад!»- Е Гуфэн по очереди пожал им руки. В его рукопожатии чувствовались мощь и авторитет, которые легко могли подавить волю всех троих.

Когда закончилась церемония приветствия, он посмотрел в сторону Е Цзывэй, Цзян Тяня и Чжао Сюэцин и произнес: «Цзывэй, пойдем-ка со мной!»

После этого, мягко улыбаясь, он направился к ней, совсем не обращая внимания на Цзян Тяня, как будто он был пустое место.

«Хорошо.»- кивнула Е Цзывэй и снова обратилась к Цзян Тяню: «Не волнуйся и не теряйся, я вечером с тобой снова встречусь.»

«А откуда она знает Е Гуфэна?»- удивленно спросила Чжао Сюэцин.

«Я все понял…»- тяжело вздохнув, медленно произнес Цзян Тянь.

Его мать рассказывала ему, что отец Е Цзывэй был из Дунхая, после того как он развелся с ее матерью, сразу женился на дочери главы партийного комитета Линнаня.

В прошлом, биологический отец Е Цзывэй добился очень больших успехов в делах. Он решил познакомиться со своей дочерью, всячески умолял ее встретиться с ним, но она ненавидела его за то, что он бросил их с матерью, поэтому категорически не хотела с ним встречаться.

Похоже, что ее биологическим отцом и вправду являлся Е Гуфэн.

Сейчас, когда семья Цзян находилась в бедственном положении, Е Цзывэй пришлось переступить через собственные обиды и пойти на поклон к своему отцу, чтобы помочь выжить группе Яован.

…

В роскошной каюте, на диване из натуральной кожи сидел Е Гуфэн и говорил, улыбаясь и с любовью: «Цзывэй, я так подвел тебя и твою мать, мне всегда от этого было неспокойно на душе. Теперь, чтобы загладить свою вину, я готов сделать для тебя все, что ты попросишь.»

«Господин Е, сейчас я разговариваю с Вами как представитель Группы Яован и семьи Цзян.»- опустив голову, произнесла Е Цзывэй. В руках у нее была чашка ароматного чая, к которому она даже не притронулась: «Сейчас фармацевтическая группа Яован столкнулась с серьезным кризисом, несколько видов нашей высококачественной продукции неожиданно подверглись жесткой критике, в управлении возникли трудности, а также есть риск потери финансирования. В связи с этим, корпорация Яован надеется на облигационное финансирование со стороны корпорации Хайнаньских Авиалиний на сумму пятьсот миллионов юаней. Процентная ставка по данным облигациям должна соответствовать рыночной ставке.»

«Пятьсот миллионов это не так уж и много.»- кивнув, тихо сказал Е Гуфэн, а затем добавил: «Если ты хочешь, чтобы я дал эти деньги, ты должна мне кое-что пообещать.»

«Что же?»

«Ты немедленно покинешь семью Цзян и прервешь с ней все контакты.»- строго произнес Е Гуфэн.

«Господин Е, это невозможно!»- категорично произнесла Е Цзывэй: «Семья Цзян воспитала меня как собственного ребенка, и в момент, когда они находятся в таком кризисе, я не могу их бросить!»

«Дорогая моя, если ты воспринимаешь кризис их корпорации как результат экономических войн, то ты сильно заблуждаешься.»- мудрые глаза Е Гуфэна заблестели и он уверенно продолжил: «За тремя могущественными родами Нанкина стоят очень влиятельны силы, которые даже я, твой отец, не осмелюсь тревожить!»

«Кто они?»- с удивлением спросила Е Цзывэй.

«Этого я еще не определил, но даже когда я все узнаю, все это будет бесполезно.»- голос Е Гуфэна стал еще громче: «Даже если я сейчас дам семье Цзян два миллиарда, все равно это не спасет их корпорацию от гибели.»

С тяжелым сердцем, Е Гуфэн продолжал: «Сильные мира сего будут идти до конца и скоро корабль семьи Цзян пойдет ко дну, а если ты продолжишь оставаться на нем, он потопит вместе с собой и тебя.»

Услышав эти слова, Е Цзывэй изменилась в лице.

Что же это за силы такие, которые в состоянии уничтожить такую могущественную семью как Цзян и взять на себя руководство тремя родами Нанкина?

Е Гуфэн был еще более убедителен: «Ведь лучше продолжать жить, чем намеренно идти на смерть, не так ли? Мне уже скоро пятьдесят, я собираюсь уйти на покой, оставив тебе восемьдесят миллиардов юаней активов своей корпорации, разве это не прекрасно?»

«Господин Е, я не намерена оставлять семью Цзян, я должна отплатить им за добро, за все что они для меня сделали.»- равнодушно произнесла Е Цзывэй.

«Отплатить за добро? Не нужно обманывать ни себя ни других!»- вдруг Е Гуфэн стал злым и закричал: «Я знаю, что все это ты делаешь ради проходимца Цзян Тяня!»

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 66**

Глава 66 Еще одна случайная встреча с Лу Бияо

«Не, не говори ерунды!».

«Хм, когда твоя мать была при смерти, тебя поручили заботам матери Цзян Тяня, Чжан Ваньцин.

Хорошо понимая ситуацию, Е Гуфэн сказал глубоким голосом: «После неудачи со свадьбой в Пекине, Чжан Ваньцин захотела, чтобы вы с Цзян Тянем обручились. Для Цзян Тяня ты давно уже не просто сестра, он испытывает к тебе чувства, какие мужчина испытывает к женщине. И ты конечно с радостью согласилась выйти за него. Но неожиданно, дед Цзян Тяня, Цзян Чангэн, все-таки изгнал Цзян Тяня из семьи, чтобы защитить его. Он также разорвал вашу помолвку и заставил его жениться на Цзян Сюэ Цин…».

«…». – Е Цзывэй залилась румянцем и не нашла, что сказать в ответ.

«Цзывэй, Цзян Тянь уже женат. Какой смысл остался в твоих чувствах?».

Спокойным и медленно, глубоким голосом Е Гуфэн сказал: «К тому же, он такой невежественный, ни в чем не преуспел, он тебе не пара!».

«Господин Е, вероятно вы думаете, что я слишком глупа и наивна…».

Глаза Е Цзывэй немного покраснели, пронизанные светом слезы сверкали в ее глазах. Дрожащим голосом она сказала: Но, когда умерла моя мать, я не ела три дня и три ночи. Это Цзян Тянь купил для меня мясные пирожки на пару и заставил впервые за это время поесть …».

«Когда меня обижали в школе, Цзян Тянь притащил кирпич и помог мне драться!».

«Когда у меня были первые месячные и я каталась по полу от боли, это Цзян Тянь купил мне прокладки и обезболивающее!».

«Когда я разбила старинную, ценную вещь дедушки Цзяна, и семья Цзян должна была бы выгнать меня, это Цзян Тянь, не боясь ни ветра, ни мороза, стоял на коленях в снегу и просил дедушку Цзяна позволить мне остаться, он даже не ел и не пил весь день и всю ночь!».

Вдруг она подняла голову, непоколебимым взглядом уставилась на Е Гуфэна и ледяным голосом спросила: «Господин Е, позвольте узнать, где были вы, мой биологический отец, когда все это происходило?».

Е Гуфэн отвел глаза и беспомощно сказал: «Цзывэй, я понимаю, что виноват перед тобой и твоей матерью, но это здесь ни при чем!».

«Если это привязанность брата и сестра, то хорошо. Если это чувства мужчины к женщине, то это тоже неплохо…».

Е Цзывэй встала и с достоинством сказала: «Словом, я буду всю жизнь защищать Цзян Тяня и семью Цзян, до последней капли крови, до последнего вздоха!».

Сказав это, она ушла с высоко поднятой головой.

«Этот Цзян Тянь, этот отброс, лишенный каких-либо достоинств, он запудрил мозги моей дочери!».

Е Гуфэн был ошеломлен настолько, что не мог даже сердиться, кожа на его лице покраснела.

Бум!

Он поднял старинную фарфоровую вазу династии Юань с голубыми узорами, стоимостью более миллиона и вдребезги разбил ее.

«Господин Фэн, должно быть, для Вас Цзян Тянь, как бельмо на глазу. Я найду нескольких ребят с оружием, чтобы его устранить!» – злобно сказал сидящий рядом на диване авторитет из Дунхая, Лю Цзыкунь. Его лицо было изуродовано шрамами.

В его устах убийство человека, пусть даже сына семьи Цзян, звучало так же просто, как убийство курицы.

«Не нужно!».

Е Гуфэн на время задумался, махнул рукой и с холодной усмешкой сказал: «Цзян Тянь – ничтожество, и только. Цзывэй просто все время была вместе с ним, их отношения развивались долго. Когда она станет старше, то все поймет».

«Вечером позови этого Цзян Тяня ко мне, я хочу с ним поговорить!».

…

Соревнования на лэйтай еще не начались, поэтому Цзян Тянь, Чжао Сюэ Цин и Чжэн Ли находились на палубе, ели приготовленное на огне мясо, грелись на солнце и были вполне довольны.

Ближе к вечеру к ним подошла Е Цзывэй, и Цзян Тянь со смехом сказал: «Сестра Вэйвэй, скорее садись! Поешь немного!».

Е Цзывэй притянула к себе стул и села. Ее глаза слегка покраснели, похоже, что у нее не было аппетита, жареное мясо ее никак не волновало. Цзян Тянь спросил: «Для чего тебя позвал господин Е?».

«Пустяки, просто обсудили вопросы бизнеса…». – увильнула от прямого ответа Е Цзывэй и с рассеянным взглядом покачала головой.

«Возникли проблемы с капиталом семьи Цзян?» – вдруг низким голосом спросил Цзян Тянь.

«Нет! Все в порядке!».

Е Цзывэй категорически отвергла это предположение, достала банковскую карту и, подтолкнув ее к Цзян Тяню, со смехом сказала: «Сюэ Цин, Цзян Тянь, здесь пятьсот тысяч, отложите их!».

Цзян Тянь немного изменился в лице, в его взгляде появилась нежность и теплота.

Вероятно, это были все ее накопления. Семья Цзян плохо вела дела и ей, должно быть, пришлось трудно, но и сейчас она постоянно заботилась о нем.

«Сестра Вэй, не нужно, оставь это себе». – Цзян Тянь вернул ей банковскую карту.

«Почему?».

Е Цзывэй была очень удивлена, раньше Цзян Тянь принимал все без разбора.

Цзян Тянь лишь покачал головой.

Е Цзывэй принялась его уговаривать: «Цзян Тянь, я знаю, что ты транжиришь деньги, тебе наверняка не хватает средств. Возьми! Не заставляй меня и родителей беспокоиться о тебе!».

«Сестра Вэйвэй, не беспокойся, у меня будут деньги, я легко добуду миллиард!» – решительно сказал Цзян Тянь, сжав ее маленькую руку.

«Что ты такое говоришь…». – почувствовав невероятную дерзость, исходящую от Цзян Тяня, Е Цзывэй не могла в это поверить.

«Я знаю, что сейчас у семьи Цзян трудности. Ты просила финансовой поддержки у господина Е?».

«Сестра Вэйвэй, тебе не нужно волноваться. Я обязательно восстановлю положение семьи Цзян, а этих мелких насекомых,Три Великие Семьи Нанкина, я очень быстро уничтожу!».

С гордостью в глазах Цзян Тянь сказал глубоким голосом: «Я не дам тебя в обиду, ты будешь сама контролировать свою судьбу и тогда Е Гуфэн не сможет заставить тебя подчиняться!».

Хотя Е Цзывэй не понимала, откуда у Цзян Тяня взялась такая уверенность в себе, она расчувствовалась и мягко сказала: «Цзян Тянь, спасибо тебе…».

Выпив фруктового сока, Е Цзывэй обеспокоенно сказала: «Цзян Тянь, вечером начнутся соревнования по боям на лэйтай. Вы с Цин можете пойти посмотреть, но ты абсолютно точно не можешь драться. И можешь делать ставки не выше ста тысяч, если все проиграешь, то не делай больше ставок!».

«Ха-ха, сестра Вэй, Цзян Тянь ведь участник от Линьчжоу…». – со смехом сказала Чжао Сюэ Цин.

«Что? Цзян Тянь тоже будет драться? Цин, ты же такая разумная, как ты могла допустить такое!».

Е Цзывэй была поражена, она схватила Цзян Тяня за ухо и яростно крикнула: «Только попробуй участвовать в боях, я сразу расскажу родителям, понял?».

«Сестра Вэй, отпусти, я был неправ, я не буду драться, не буду драться…».

Цзян Тянь с жалким видом поднял руки, прося пощады.

Он, поднимаясь и падая, занимался культивированием много лет, в конце концов, он поднялся на вершину вселенной, множество световых лет пересекал звездное небо, уничтожил бесчисленное количество великих, старых, смертоносных демонов, мудрые правители почитали его и поклонялись ему, и он должен был бы огорчиться от того, что Е Цзывэй только что схватила его за ухо.

Однако в глубине души Цзян Тянь почувствовал тепло.

Когда в детстве он был непослушным и делал что-то не то, Е Цзывэй часто так же хватала его за ухо.

Пока они четверо болтали, до них внезапно долетел язвительный голос: «Ой, неужели это Цзян Тянь? Как ты сюда пробрался?».

Цзян Тянь обернулся и невольно остолбенел, а затем холодно сказал: «Ты кто? Ты давно меня преследуешь…».

«Ты не узнаешь меня…». – Лу Бияо помрачнела и чуть не взорвалась от гнева.

Такое разочарование, разве они недавно не столкнулись в салоне 4S. А тут ты взял, да и забыл старшую дочь влиятельной семьи?

«Откуда я должен тебя знать?» – Цзян Тянь был удивлен, эта девчонка, что, умом тронулась?

«Цзян Тянь, ты – опустившийся человек, сумасшедший, как ты попал в это первоклассное место? Ты точно пробрался сюда тайком. Если ты еще раз посмеешь так со мной говорить, я заставлю вышвырнуть тебя отсюда!» – в диком бешенстве пригрозила Лу Бияо, ее красиво тело трясло от злости.

После случая с покупкой машины Лу Бияо признала разумность слов Фу Ланьцзюнь, Цзян Тянь лишь пускал пыль в глаза, притворяясь богачом.

Но один билет на соревнования по боям на лэйтай в открытом море стоит сотни тысяч, да и купить его могут только люди, чей капитал превышает сто миллионов. Как Цзянь Тянь смог сюда попасть?

«Убирайся!» – Цзян Тянь бросил на нее холодный взгляд и сурово сдвинул брови.

Он разговаривал с сестрой Вэйвэй и Цин, а тут пришла эта ненормальная и так их побеспокоила.

«Хм, придурок, я не буду опускаться до твоего уровня!».

Испугавшись реакции Цзян Тяня, Лу Бияо холодно усмехнулась и в своих туфлях на каблуках догнала высокого, представительного молодого мужчину.

Его часы из коллекции Portugieser марки IWC и сшитые итальянским портным вручную брюки и рубашка выдавали его хороший вкус. Но его бледное лицо и женственный характер были людям не по душе.

«Бияо, это твой друг?» – молодой человек слабо улыбнулся и бросил взгляд на Цзян Тяня.

«Какой там друг».

Лу Бияо взяла молодого человека под руку и пренебрежительно сказала: «Просто сынок из разорившейся семьи, сумасшедший и тупой. Непонятно, как он сюда попал!».

«Мм…».

Сюэ Фэйян кивнул и начал шарить глазами по телам Чжао Сюэ Цин и Е Цзывэй, молча изумляясь в душе.

Этот молодой человек был невзрачный на вид, но рядом с ним всегда были писаные красавицы, одна лучше другой.

«Плевать на них, отведешь меня на банкет? Я смогу там встретиться с господином Фэном?» – с заискивающим выражением лица спросила Лу Бияо.

В этот раз она приехала встретиться с Е Гуфэном, как представительница семьи Лу.

Цзян Тянь участвовал в соревнованиях по боям на лэйтай, как Изначальный Бессмертный. Хотя у Линьчжоу было множество богатых и могущественных сторонников, были и те, кто не поддерживал их.

Семья Лу полагала, что у Е Гуфэна была слишком большая сила. Распространяя свою власть на два крупных мегаполиса, Дунхай и Цзянчжоу, собрав под своей эгидой многих мастеров, он мог раздавить Линьчжоу так, словно для него это было забавой.

В этот раз Е Гуфэн точно сможет объединить Цзянбэй, поэтому семье Лу нужно было как можно раньше выразить ему свое почтение и наладить отношения.

«Мой отец имеет высокое положении в трех городах Цзянбэя и уступает только господину Е и господину Куню, а ты спрашиваешь, сможешь ли ты встретиться с Е Гуфэном?.

«Сын Лю Цзыкуня, Лю Цзиньжун, мне как брат!».

Сюэ Фэйян надменно усмехнулся и шагнул в банкетный зал.

Его отец, Сюэ Минъи, когда-то управлял Цзянчжоу, но три года назад Е Гуфэн сделал его своим подчиненным. Среди тех, кто подчинялся силе Е Гуфэна установилась своя иерархия.

Опираясь на покровительство отца, Сюэ Фэйян был на равных с такими молодыми мастерами Цзянбэя, как Тан Цзяньфэн, Лю Ванфэн и другими, и естественно он был полон высокомерия.

«Вау, я и не думала, что твой отец такой крутой!» – с заискивающим смехом сказала Лу Бияо.

«Ха-ха, я выпил слишком много, и ты должна нести за меня ответственность!».

Почувствовав теплое и мягкое прикосновение к руке, в сердце Сюэ Фэйяна вспыхнул огонь, и провел пальцем по красивому, изящному носику Лу Бияо.

«Э, хорошо, я буду заботиться о тебе и прислуживать, разве это не мой долг!» – шепотом произнесла Лу Бияо, ее красивое личико покраснело. С Цзян Тянем она вела себя, как императрица, а в данную минуту была послушной, словно котенок.

В ее представлении, Фань Тао и Цзян Тянь никак не могли сравниться с таким настоящим молодым мастером, как Сюэ Фэйян.

Капитал его отца, Сюэ Минъи, превышал десять миллиардов, он контролировал десять имеющих звезды отелей, и действительно мог быть на равных с такими местными воротилами, как Тан Ваньнянь.

«Ха-ха, такая послушная куколка!».

Сюэ Фэйян рассмеялся, но в глубине его глаз появилось еле заметное презрение.

После того, как их двоих познакомила Фу Ланьцзюнь, Лу Бияо с тут же начала с энтузиазмом флиртовать, надеясь за него зацепиться.

Но по мнению Сюэ Фэйяна, семья Лу не входила даже в двадцатку лучших семей Линьчжоу. Как она могла стать его девушкой? Он просто развлекался с ней, и только!

Конечно, если она понравится Лю Цзиньжуну, то лучше и быть не может. Так или иначе, он сам не испытывал недостатка в женщинах, у него было полно таких красоток.

После того, как Сюэ Фэйян и Лу Бияо вошли внутрь, в их сторону торопливо бросился один человек, однако ему преградили дорогу несколько охранников.

«Господин, Вы не можете войти!».

«Почему я не могу войти?» – Фань Тао не мог с этим примириться.

«У Вас есть билет на лайнер, но для посещения банкета нужно приглашение. Простите, вы не можете войти!» – сказал охранник.

«Бияо, выйди!» – взволнованно крикнул Фань Тао.

«Фань Тао, что тебе от меня нужно? Мы расстались!» – Лу Бияо обернулась и, удивившись появлению Фань Тао, почувствовала себя неловко.

Сюэ Фэйян спросил: «Кто это?».

Лу Бияо тут же приняла обиженный вид, нахмурила брови и сказала: «Фэйян, его зовут Фань Тао, его отец – глава районной администрации в Линьчжоу, а он сам – начальник таможенного отделения. Он уже давно меня преследует, досаждает мне, но я никогда не давала ему никаких обещаний!».

«Вздор, как этот придурок может тебе досаждать!».

Сюэ Фэйян пренебрежительно хмыкнул, махнул охранникам и сказал: «Бросьте его за борт на корм рыбам!».

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 67**

Глава 67 Отвести от себя беду

«Да! Молодой господин Сюэ!».

Несколько охранников без лишних слов подняли Фань Тао, подошли к борту судна и бросили его в море.

«Ничего не случится?» – Лу Бияо испуганно вытаращила глаза, в душе она стала еще больше боготворить Сюэ Фэйяна.

В Линьчжоу Фань Тао мог считаться главным человеком, но в присутствии Сюэ Фэйяна он был просто мелкой рыбешкой.

«Запугайте его, пусть хорошенько наглотается воды, а затем вытащите его!».

Сюэ Фэйян дьявольски улыбнулся, воплощая в себе дерзкого лидера и, потянув за собой Лу Бияо, вошел в банкетный зал.

…

Как только Лу Бияо вошла в банкетный зал, она тут же испугалась, у нее разбегались глаза.

Свет ламп был таким ярким, знаменитостей было так много. Обстановка была невероятно роскошной, повсюду было много гостей, выдающихся людей. На кого ни посмотришь, у каждого было активов на миллиард.

Как вдруг Сюэ Фэйян начал почтительно кланяться перед молодым человеком, который был окружен толпой людей: «Молодой господин Жун, я пришел!».

«А, Фэйян! Ты здесь!».

Молодой человек, которого звали Лю Цзиньжун, был сыном Лю Цзыкуня. Ему не было еще тридцати, а он уже контролировал компанию по инвестициям в недвижимость с активами в один миллиард. В Дунхае он был известен и имел высокую репутацию.

В данный момент одной рукой он обнимал известную китайскую звезду Ян Ми, в другой раскачивал бокал красного вина и при этом разговаривал со многими богатыми и знаменитыми людьми из Дунхая и Цзянчжоу.

Увидев, что подошел Фэйян, он лишь слегка кивнул. Этот жест был едва заметным и невероятно высокомерным.

«Почему она слегка похожа на Чжао Сюэ Цин?» – Лу Бияо рассматривала знаменитую Ян Ми и в душе поражалась.

«Молодой Жун, это моя подруга, с которой я недавно познакомился, ее зовут Лу Бияо. Она дочь Лу Хайтао из семьи Лу в Линьчжоу. Она хотела бы с вами познакомиться!».

Сюэ Фэйян любезно поклонился, его лицо выражало скромность и стремление расположить к себе. Он подтолкнул Лу Бияо вперед.

Заметив это, у Лу Бияо появились сожаления.

Сюэ Фэйян говорил, что они с Лю Цзиньжуном как братья, а на деле он был его прихвостнем.

Но перед Лю Цзиньжуном она не смела проявить ни капли пренебрежения, она тут же легко поклонилась и сказала: «Меня зовут Лу Бияо, в Линьчжоу я руковожу компанией, которая занимается внешней торговлей. Рада встрече с вами, господин Жун!».

Лу Бияо не могла сравниться со вторым поколением богачей, имеющих финансы и сильных покровителей. Говоря о своей независимой компании, она почувствовала себе неизвестной и ничего не стоящей.

«Мм, ты сама основала компанию?».

Лю Цзиньжуй наконец-то проявил интерес и окинул Лу Бияо взглядом с головы до ног.

Говоря о женской красоте, Лу Бияо не была самой красивой из множества присутствовавших здесь женщин. Все юные модели, с которыми он развлекался, несколько превосходили ее по красоте, более того, у него в объятиях была звезда.

Говорят, что нравы семьи Лу очень строгие. И своим острым взглядом Лю Цзиньжун смог рассмотреть, что ее походка, манеры речи и поведения, а также манера одеваться появились не вчера. Она определенно с детства получала прекрасное воспитание. По внешности и фигуре она напоминала ребенка.

Независимая, с достаточными способностями управляющего, да еще недурна собой – даже Лю Цзиньжуна она взволновала.

«Не понимаю, как этот подлец Сюэ Фэйян отыскал такую красавицу…» – подумал про себя Лю Цзиньжун. С теплой улыбкой он представил ее окружающим богачам и предпринимателям, чтобы они хорошо позаботились о ней.

Лу Бияо смутилась.

Все присутствовавшие там богатые предприниматели были непростыми людьми, их активы достигали нескольких миллиардов, они часто мелькали в СМИ, посвященных финансам. Лу Бияо очень сильно отличалась от них.

«Бияо, если ты хочешь сотрудничать с Дунхаем и Цзянчжоу, то это конечно возможно. Однако у меня есть одно дело, как насчет того, чтобы ты вечером зашла в мою комнату поболтать?» – неожиданно сказал Лю Цзиньжун с теплой улыбкой.

Однако намек, скрытый в этих словах, был понятен. Лу Бияо тут же оторопела и посмотрела на Сюэ Фэйяна.

Неожиданно Сюэ Фэйян радостно сказал: «Бияо, это очень ценная возможность, не стоит ее упускать!».

В этот момент Лу Бияо утвердилась в убеждении, что выдающийся Сюэ Фэйян в окружении Лю Цзиньжуна действует не тайно. Очевидно, что он посредник, который занимается сводничеством для молодого Жуна. И у него абсолютно точно нет никаких связей с Е Гуфэном.

«Меня ждут друзья, боюсь, это будет неудобно…». – извиняющимся тоном сказала Лу Бияо.

У нее были свои уловки и стратегии.

Конечно уцепиться за Лю Цзиньжуна было бы лучше, чем схватиться за Сюэ Фэняна.

Только если цепляться за сильного, нельзя сдаваться слишком быстро, мужчина должен добиваться ее.

В глубине души она понимала, что если все сделать правильно, то за свой первый раз женщина может получить огромное вознаграждение.

Только она обнаружила, что Лю Цзиньжун равнодушно посмотрел на нее, улыбнулся и ничего не сказал.

И эти богачи тоже не проявили сильного энтузиазма. Похоже, если она откажется, то рассердит их.

Звезда Ян Ми холодно усмехнулась и сказала: «У тебя такое красивое тело, если ты не согласишься, то последствия могут быть печальными!».

«Что за друг? Пусть приходит! Неужели он важнее, чем Лю Цзиньжун?» – властно спросил Ху Дун.

Лу Бияо прошиб холодный пот. Неожиданно, от ее затеи получились прямо противоположные результаты. Если в этот раз Е Гуфэн руководит Цзянбэем, то Лю Цзиньжун еще более опасен. Семья Лу не может позволить себе вызвать его гнев.

Быстро подумав об этом, боковым зрением она заметила Цзян Тяня и его спутников, которые стояли на палубе, разговаривали и смеялись. Ее тут же осенила блестящая идея, и она со смехом сказала: «Мне действительно очень неловко, я пришла с Цзян Тянем и Чжао Сюэ Цин. Я должна составить им компанию!».

Конечно, зацепиться за Лю Цзиньжуна и добиться высокого положения было редкой возможностью. Но, используя свой статус любимой девушки, она должна была в конце концов выйти замуж за богача.

Но сегодня, по неписанным правилам, он бы лишь позабавился и бросил ее, как третьесортную начинающую модель.

«Ха-ха, мисс Лу, вы должно быть не понимаете, что получить благосклонность Лю Цзиньжуна – это ценная возможность!».

Мужчина средних лет, державший толстую сигару, покачал головой.

Его звали ‘Ху Дун’, он возглавлял фирму, производящую еду и напитки высшего класса, больше десятка филиалов его компании находились в Дунхае и Цзянчжоу, филиалы были даже в Линьчжоу. Его активы составляли по меньшей мере миллиард.

«Точно! Лу Бияо, если ты сможешь подружиться с Лю Цзиньжуном, а также с людьми из Дунхая и Цзянчжоу, то потому тебе будут открыты все возможности!» – поучительно сказал Сяо Фэйян.

«Сейчас очень много предпринимателей из Линьчжоу хотят сотрудничать с Лю Цзиньжуном, некоторые хотят подарить ему акций на сто-двести миллионов!» – с пренебрежением на лице, холодным тоном сказала Ян Ми.

Услышав это, Лу Бияо склонила голову и пришла в замешательство.

Нужна всего одна ночь, и семья Лу, и она сама получат входной билет в круг Е Гуфэна.

Если бы Лю Цзиньжун вспомнил старую симпатию, то она может получить еще больше выгоды…

Внезапно Лю Цзиньжун остолбенел, растерялся и взволнованно спросил: «О ком ты говоришь? Чжао Сюэ Цин? Где она?».

Лу Бияо внезапно изумилась, он тоже знает Чжао Сюэ Цин?

Сюэ Фэйян уже поднялся, указал на французское окно, за которым стоял Цзян Тянь со спутниками и сказал: «Она там, она там!».

«Чжао Сюэ Цин…».

Лю Цзиньжун встал и посмотрел на Чжао Сюэ Цин, стоявшую на палубе. В его глазах появилось страстное желание.

Когда-то на семинаре по обмену предпринимательским опытом в трех районах Цзянбэй он случайно столкнулся с Чжао Сюэ Цин и сразу же был поражен ее внешностью и талантом. Когда-то он хотел просить ее руки у семьи Чжао.

Но неожиданно Чжао Сюэ Цин отказалась и совсем скоро вышла замуж за какого-то никчемного человека по фамилии Цзян.

Поэтому Лю Цзиньжун и нашел себе Ян Ми, к тому же внешне она была слегка похожа на Чжао Сюэ Цин.

Вот только ее характер был совсем не похож на характер Чжао Сюэ Цин. Он все еще не мог забыть Чжао Сюэ Цин и мучился от тоски по ней.

«А кто этот мужчина?».

Как только он увидел Цзян Тяня, державшего за руку Чжао Сюэ Цин, его зрачки сузились, а взгляд начал излучать злость.

«Этот подлец – муж Чжао Сюэ Цин, Цзян Тянь, сумасшедший отброс. Он работает в отделе по связям с общественностью в фармацевтической компании Чжао, живет за счет семьи Чжао!».

Лу Бияо тут же, накаляя обстановку, рассказала все о положении Цзян Тяня.

Раньше Лю Цзиньжуну нравилась Чжао Сюэ Цин, это очень кстати. Цзян Тяня затопчут насмерть.

«Дрянь, разве он может сравниться со мной?» – ледяным тоном с пренебрежением сказал Лю Цзиньжун.

Неудачник, живущий на зарплату, сидит на шее родителей жены, как он посмел попасться на глаза ему, Лю Цзиньжуну?

«Эта девушка чрезвычайно красива, как она могла положить глаз на такого третьесортного человека? Она что, слепая?» – подливая масла в огонь, сказала Ян Ми.

Она знала, что Лю Цзиньжуну нравилась Чжао Сюэ Цин и очень ревновала.

Но с какой стати?

Она сама была известной личностью, в равной мере красивой и талантливой. А Чжао Сюэ Цин была обычной девушкой, с чего вдруг Лю Цзиньжун так очарован ей и не может освободиться от этого чувства?

«Хм!» – Лю Цзиньжун хмыкнул и больше не мог сдерживаться, он со всех ног бросился наружу.

Лу Бияо последовала за ним, в ее глазах светилось злорадство.

Она отвела от себя беду и убила двух зайцев одним выстрелом.

Цзян Тянь, ты ставил себя выше других, постоянно не замечал меня. Но сегодня ты заплатишь сполна.

…

«Цзян Тянь, мой дядя только что звонил, он надеется, что ты примешь участие в банкете…». – чарующим голосом сказала Чжэн Ли, держа в руке мобильный.

«Забудь об этом, в таких местах слишком шумно, лучше мы поболтаем здесь!» – вежливо отказался Цзян Тянь.

«Было бы неплохо посмотреть соревнования по боксу!» – со смехом сказала Чжао Сюэ Цин.

К этому моменту наступила ночь, небо было усеяно звездами, и на палубе под открытым небом уже разместили широкие подмостки для бокса.

Множество мастеров боевых искусств собрались вместе, там были мастера по саньда, тайскому боксу и каратэ. Среди них было немало светловолосых и голубоглазых иностранцев.

Там было больше сотни зрителей, все они были богатой и высокопоставленной элитой. Они расселись на стулья под подмостками, выражение их глаз было взволнованным, они были полны ожиданий.

Раз уж это был корабль с азартными играми, то на нем не обошлось бы без большого количества столов, где делают ставки. За несколькими игорными столами стояли одетые в жилеты крупье.

Зрители могли делать ставки на победу или поражение бойца в очередном туре, могли принимать активное участие в этой азартной игре.

«Сюэ Цин, поставь на меня, ты точно выиграешь много денег!» – со смехом сказал Цзян Тянь.

«Ага, раз муж сказал, значит так и будет!» – Чжао Сюэ Цин с нетерпением рвалась в бой.

«Я слышала, что в прошлом году за три дня соревнований по боксу в Дунхае, через игорные столы со ставками прошло более двух миллиардов! Чистый заработок с процентов старого Фэна составил двести миллионов!» – с завистью и восхищением сказал Чжэн Ли.

Хоть ее дядя Чжэн Гуанша и был самым богатым человеком в Линьчжоу, но он значительно уступал Е Гуфэну по прибыли.

«Хм…». – Е Цзывэй равнодушно хмыкнула и посмотрел на людную палубу.

Именно в этот момент.

Через толпу богатых и знаменитых людей к ним, держа бокал красного вина в руке, величественно подошел Лю Цзиньжун. Посмеиваясь, он посмотрел на Чжао Сюэ Цин и сказал: «Цин, не ожидал, что ты тоже придешь посмотреть соревнования по боксу. Давай потом пойдем на банкет в зале на втором ярусе трюма и поболтаем?».

«Молодой господин Жун!».

«Молодой господин Жун пришел!».

Как только Лю Цзиньжун вышел на палубу, то сразу же привлек к себе внимание многих богатых и знаменитых людей. Они один за другим с почтением на лице окликали его.

«Сюэ Цин, идем со мной!».

Лю Цзиньжун даже не обратил на них внимание, он лишь агрессивно смотрел на сидящую за круглым столом Чжао Сюэ Цин.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 68**

Глава 68 Приглашение господина Фэна

«Молодой господин Жун…». – Чжао Сюэ Цин испугалась и на ее лице отразился страх.

Когда Лю Цзиньжун хотел жениться на ней, она тщательно исследовала его подноготную. Это был коварный человек со злым сердцем, на его руках были убийства. Она очень опасалась и страшилась его.

Машинально схватившись за теплую руку Цзян Тяня, Чжао Сюэ Цин почувствовала себя в безопасности. Легко покачав головой, она с виноватой улыбкой сказала: «Спасибо за доброту, молодой господин Жун, но я должна сопроводить моего мужа на матч по боксу!».

«Пошли со мной, здесь слишком шумно, да и обзор здесь не самый лучший!».

Лю Цзиньжун выдавил из себя улыбку, и потянулся к Чжао Сюэ Цин, чтобы схватить ее белоснежную руку.

Чжао Сюэ Цин рефлекторно отдернула руку и взволнованно сказала: «Молодой господин Жун! Пожалуйста, следите за своим поведением!».

Увидев это, выражение лица Лю Цзиньжуна стало суровым, в глазах бушевало пламя гнева.

Сюэ Фэйян, смеясь, спросил: «Кстати, мисс Чжао, раз уж господин Цзян ваш муж, у него должно быть незаурядная биография! Не познакомите нас?».

«О, это Цзян Тянь, он из нанкинской семьи Цзянь!».

Е Цзывэй почувствовала жестокость противника. Она надеялась, что биография Цзян Тяня заставитт их испугаться.

«Семья Цзян из Нанкина, Цзян Тянь…».

Услышав это, Лю Цзиньжун поразился и неожиданно расхохотался: «Это тот кретин, которого выгнали из дома, после того, как он избил молодого господина Чэня из Пекина!».

Если бы Лю Цзиньжун не знал эту личность, он бы, возможно, немного боялся, но зная о нем, он наоборот покатился со смеху.

После того, как Цзян Тянь побил молодого мастера из пекинской семьи Чэнь, он стал мишенью всеобщего осуждения, даже семья Цзян отказала ему в поддержке.

Более того, сейчас семья Цзян находилась в кризисе, она вот-вот должна была потерпеть крах, у них не дошли бы руки до того, чтобы помогать Цзян Тяню. Если он сам затопчет Цзян Тяня, это не будет иметь никакого значения.

«Я верну тебе деньги за билет, убирайся с этого лайнера!».

С мрачным лицом и, пренебрежительно скривив рот, Сюэ Фэйян крикнул: «Ты отброс без гроша в кармане, как ты попал в такое элитное место? Если ты не уберешься прочь, я брошу тебя за борт на корм рыбам!».

На самом деле, отец Сюэ Фэйяна не входил даже в первую десятку приближенных Е Гуфэна, его нельзя было сравнивать с таким старейшиной, как Лю Цзыкунь, тот не спешил подлизываться к Лю Цзинжуну.

«Что за семья Цзян из Нанкина? Этот парень, вероятно, неудачник!».

«Возможно, следует утопить его живьем!».

Люди на палубе пришли в смятение и обменивались растерянными взглядами.

Вечером он уже бросил за борт одного парня по имени Фань Тао и чуть не утопил его.

«Молодой господин Жун…». – начали просить о снисхождении Чжао Сюэ Цин, Чжэн Ли и другие люди.

«Хлоп!».

Раздался резкий звук.

Гордый собой и хвастающийся своей силой Сюэ Фэйян отлетел от удара Цзян Тяня.

Он завертелся в воздухе, словно волчок, отлетел на пять метров и, сбив несколько банкетных столов, наконец упал на пол.

Множество людей увидели, что половина лица Сюэ Фэйяна была разорвана в клочья, кровь лилась ручьем. Он был в бессознательном состоянии и не шевелился.

Многие люди смотрели на Цзян Тяня и не могли поверить в происходящее. Стояла такая тишина, что можно было бы услышать звук упавшей иголки.

Этот парень сошел с ума? Он осмелился ударить Сюэ Фэйяна, а ведь его отец – приближенный Е Гуфэна.

«Ничтожное насекомое, еще смеет кричать у меня под носом!».

Цзян Тянь взял со стола бумажную салфетку, протер руку. Его лицо оставалось спокойным, с ним не произошло никаких перемен.

«Ты посмел его ударить!» – Ян Ми не могла в это поверить.

Хотя Сюэ Фэйян и не мог сравниться с Лю Цзиньжуном, но он по крайней мере был его приспешником. Разве это был не удар в лицо Лю Цзиньжуна?

Лю Цзиньжун помрачнел, он не мог больше сохранять улыбку и холодно сказал: «Сюэ Цин, твой муж такой невежественный!».

«Еще одно слово, и я убью тебя, веришь?» – ледяным тоном сказал Цзян Тянь, даже не посмотрев на него.

Наступила мертвая тишина.

Все люди смотрели на Цзян Тяня, как на идиота и не могли поверить в случившееся.

Все люди на палубе были богачами второго и третьего класса. Люди, которые встречались с Цзян Тянем в Линьчжоу, сейчас принимали участие в праздничном ужине в банкетном зале.

Кроме Чжао Сюэ Цин и Чжэн Ли никто не знал его истинной силы.

С их точки зрения, никому не известный зять семьи Чжао, живущий за счет родителей жены, осмелился накричать на Лю Цзиньжуна. Он несомненно искал себе смерти.

«Ладно, Цзян Тянь, ты слишком важничаешь! Охрана, бросьте этого негодяя за борт!» –крикнул Лю Цзиньжун, указывая на Цзян Тяня. Его сердце пылало от гнева.

В это время Сюэ Фэйян пришел в сознание, придерживаясь за перила, он поднялся на ноги. Указывая на Цзян Тяня, он крикнул: «Подлец, ты посмел меня ударить, я, я убью тебя!».

Тут же несколько охранников злобного вида окружили Цзян Тяня.

«Кстати, не забудьте бросить ему спасательный круг, пусть вплавь возвращается в Линьчжоу!» – язвительно сказал Лю Цзиньжун и пожал плечами.

«Молодой господин Жун, у вас отличное чувство юмора!».

Лу Бияо вставила свое слово лести, а затем, с насмешкой глядя на Цзян Тяня, сказала: «Цзян Тянь, ты так опрометчиво обидел молодого господина Жуна и теперь ты умрешь!».

«Когда дойдет до испытания твоих навыков плавания, не тони на полдороги!» – со злой усмешкой сказал занимавшийся производством еды и напитков Ху Дун.

«Только попробуйте!».

Увидев, что охранники подходили все ближе и ближе к Цзян Тяню, Е Цзывэй разволновалась, хлопнула по столу и закричала: «Если вы, собаки, осмелитесь тронуть Цзян Тяня хоть пальцем, я не пощажу вас!».

Лю Цзиньжун пришел в невероятную ярость, ему было не до хороших манер. Указав на Е Цзывэй, он осуждающе и надменно проревел: ««Дурная баба, что ты о себе думаешь? Ты смеешь отчитывать меня? Если ты посмеешь еще раз так наглеть, я позову людей, и они скинут за борт вас обоих!».

…

«Когда вы встретитесь с Цзян Тянем, вы должны вести себя почтительно. Господин Е пригласил его на переговоры, следует соблюдать основные правила этикета!».

Спускаясь по лестнице, Лю Цзыкунь дал поручение доверенным лицам и охранникам: «В придачу, Е Цзывэй – дочь Е Гуфэна, об этом никто не знает. В ближайшие дни вы должны хорошо охранять ее, нельзя допустить никаких неожиданностей!».

«Да! Господин Кунь!» – собранно откликнулись несколько охранников.

Вдруг Лю Цзыкунь поднял глаза и увидел, как его сын ругается с Е Цзывэй, от испуга у него душа ушла в пятки.

Другие люди не знали, но он знал, что это драгоценная старшая дочь семьи Е. Как мог его сын так с ней разговаривать!

Если это дойдет до старого Е, разве он не убьет и его, и сына?

Он быстро подошел к ним и гневно сказал: «Цзиньжун, что ты делаешь? Ты с ума сошел?».

«Отец, этот негодяй только что ударил Фэйяна! Посмотри, у него все лицо кровоточит!» – тут же гневно сказал Лю Цзиньжун, идя навстречу отцу.

Хлоп!

Лю Цзыкунь не сказал и двух слов, а сразу поднял руку и залепил сыну сильную пощечину и, громко ругаясь, сказал: «Ты так опозорился, убирайся отсюда!».

«Отец, что ты делаешь? Ты ударил меня при таком количестве народа!».

Лю Цзиньжун чувствовал, что был опозорен и был полностью сбит с толку.

«Закрой рот!».

Лю Цзыкунь, скрепя сердце, крикнул: «Если ты еще раз посмеешь проявить неуважение к господину Цзяну или мисс Е, я убью тебя!».

«Цзян, господин Цзян, кто это?».

Увидев, что глаза отца метали молнии, Лю Цзиньжун вздрогнул от испуга. Отец очень любил его и никогда так сильно не выходил из себя.

«Кто это? Кто такой господин Цзян…». – присутствовавшие люди тоже ничего не понимали.

Как вдруг Лю Цзыкунь подошел к Цзян Тяню, почтительно поклонился и с заискивающей улыбкой сказал: «Господин Цзян, я так виноват. Мой сын такой невежественный, он нагрубил вам. Проявите снисхождение, будьте великодушны!».

Многие люди вытаращили глаза от удивления, не в силах поверить в увиденное.

Лю Цзыкунь, известный по кличке Пёс Кунь, был словно бешеная собака. Но сейчас он отвернулся от людей и перестал их узнавать, стал к ним беспощадным и жестоким.

В Цзянбэй он уступал по положению только Е Гуфэну, но сейчас он проявлял такое почтение к никому не знакомому молодому человеку.

«Такой человек, как Лю Цзыкунь неожиданно кланяется Цзян Тяню, да еще называет его господином Цзянем… Откуда в конце концов взялся этот Цзян Тянь?».

В душе Лу Бияо неистово кричала, ее красивые глаза округлились, она не могла поверить в происходящее.

«Неважно. В следующий раз он точно труп!».

Цзян Тянь легко кивнул, уже поняв почему Лю Цзыкунь оказался здесь.

«Господин Цзян, господин Фэн просит вас подняться в его каюту, чтобы побеседовать!».

Лицо Лю Цзыкуня было серьезным, но затем он с заискивающей улыбкой сказал: «Не волнуйтесь, я хорошенько проучу этого негодяя!».

«Какой в конце концов статус у этого мерзавца? От него отказалась семья Цзян, как он смог заставить отца склонить перед собой голову?».

Смотря, как собственный отец пресмыкается перед Цзян Тянем, мышцы на лице Лю Цзиньжуна начали подергиваться, а на сердце появилось неприятное чувство.

«Что? Господин Фэн просит его прийти?».

«Откуда он в конце концов взялся?».

В сердцах всех людей вздымалось волнение.

Е Гуфэн, самый сильный человек в Цзянбэе, он мог держать под контролем Тан Ваньняня, Лун У и других людей, таких как богачи с активами в миллиард юаней и секретари муниципалитетов. Никто из них не мог заставить Е Гуфэн проявлять осторожность, но теперь он пригласил этого, ничем не примечательного молодого человека для разговора.

«Я должно быть ошибаюсь, все это очень подозрительно!».

«Сначала Лун Гайтянь встал перед Цзян Тянем на колени, затем Е Гуфэн приглашает Цзян Тяня для разговора… В чем в конце концов дело? Как Цзян Тянь может знать такого сильного человека, как Е Гуфэн?».

Лу Бияо сильно изменилась в лице, она сосредоточенно сдвинула брови и ломала голову над этим вопросом. Она обдумала все на сто раз, но все равно не могла понять. Она сильно волновалась и никак не могла успокоиться.

«Цзян Тянь…».

Е Цзывэй слегка забеспокоилась.

Стоящая рядом Чжао Сюэ Цин не могла произнести ни слова.

«Мисс Е, не волнуйтесь. Господин Е много лет не виделся с Цзян Тянем и немного соскучился, только и всего!» – с радостью на лице тут же успокоил Е Цзывэй Лю Цзыкунь.

Увидев, как почтительно он говорит с Е Цзывэй, люди еще больше опешили и тут же застыли, словно каменные статуи.

«Мисс Вэй, составь компанию Сюэ Цин, я схожу к Е Гуфэну и вернусь!» – Цзян Тянь слегка улыбнулся, развернулся и ушел.

Смотря на то, как удаляются Цзян Тянь и Лю Цзыкунь, Лу Бияо пришла в крайнее смятение и испытывала сожаления.

Неужели это его тайный козырь? Господин Е из Цзянбэй?

Ничего удивительно, что он залепил Сюэ Фэйяну такую жесткую пощечину и ни во что не ставил Лю Цзиньжуна.

В конце концов он мог разговаривать с Е Гуфэном, да еще стоявшая рядом с ним девушка заставила Лю Цзыкуня так испугаться. Если он решит свести со мной счеты, то точно убьет меня!

…

«Господин Цзян, прошу сюда! Не беспокойтесь и не волнуйтесь, приятной вам беседы!».

«Е Гуфэн мой друг, если вы будете с ним непочтительны, ха-ха…».

Когда они добрались до дверей большой гостиной на самом верхнем ярусе, Лю Цзыкунь сделал приглашающий жест рукой и коварно улыбнулся, в его глазах светилась злоба.

Давно став верным приспешником Е Гуфэна, Лю Цзыкунь превратился в важную персону. Даже секретари муниципалитетов должны были улыбаться ему при встрече.

Неважно, ругал ли он сына или так учтиво обращался к Цзян Тяню, все это было сделано ради Е Цзывэй, и только!

Что же касалось Цзян Тяня, этого сына, от которого отказалась пришедшая в упадок семья Цзян, как он мог обратить на него внимание?

Цзян Тянь неохотно послушался и шагнул в роскошную гостиную.

Вдруг он увидел Е Гуфэна, который, заложив руки за спину, стоял перед французским окном. Его стройный силуэт был словно одинокая вершина горы посреди бездны. Он был совершенно необыкновенным и с высоты взирал на бурлящий Тихий океан.

Теперь он наконец проявил вздымающееся до небес деспотичность тирана.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 69**

Глава 69 Я полагаюсь на самого себя

Вокруг стояло несколько одетых в черное, строгого вида рослых мужчин. Их никак нельзя было сравнивать с подчиненными Тан Ваньняня и Чжоу Чжэнхао.

Рядом стоял пятидесятилетний человек, сложивший руки за спиной.

«Вы меня искали, дядюшка Е, в чем дело?» – с достоинством спросил Цзян Тянь, стоя посреди гостиной.

Выражение лица Е Гуфэна было равнодушным, взгляд пронизывающим, в нем не осталось и следа от интеллигента, которым он был на публике.

«Цзян Тянь, что ты думаешь об океане?» – холодно спросил Е Гуфэн.

Цзян Тянь посмотрел на безбрежный океан в лунном свете и низким голосом ответил: «Он могучий, бездонный, когда человек находится рядом с ним, то чувствует себя ничтожным».

«Вот именно, если посмотреть на этот безграничный океан, то озеро Сиху в Линьчжоу покажется просто прудом!».

Е Гуфэн многозначительно сказал: «Так что личный угол зрения человека крайне важен».

Сказав это, он обернулся и посмотрел на Цзян Тяня: «Прямо как ты Цзян Тянь. Возможно в Линьчжоу, в Нанкине ты что-то из себя представляешь, но в масштабе Линнане или всего Китая ты просто крохотная песчинка, не заслуживающая упоминания!».

Цзян Тянь слегка улыбнулся и сказал: «Дядюшка Е, что вы имеете ввиду?».

«То, что я имею ввиду вполне понятно. Ты нравишься Цзывэй, только ее угол зрения слишком узкий, это кратковременное увлечение!».

Е Гуфэн холодно продолжил: «Я надеюсь, ты больше не станешь играть с Цзывэй в эти сомнительные игры, заставь ее забыть о тебе!».

Цзян Тянь покачал головой и сказал: «Я бы хотел напомнить, дядюшка Е, что Цзывэй в состоянии сама контролировать свою жизнь, только она сама, вам не стоит вмешиваться!».

«Какая наглость!».

Е Гуфэн нахмурился и холодно сказал: «Как ты смеешь так со мной разговаривать, даже твой отец Цзян Чжисин и твоя мать Чжан Ваньцин не смели так разговаривать со мной! Кем ты себя возомнил, Цзян Тянь?».

«Дядюшка Е, я уважаю ваш возраст, поэтому так вежлив с вами, надеюсь, вы будете следить за своим поведением!» – с гордостью во взгляде сказал Цзян Тянь.

В прошлой жизни он сотряс звездное небо, уничтожил бесчисленное количество великих, старых, смертоносных демонов, подчинил себе мудрых правителей.

Может такой незначительный человек, как Е Гуфэн и заставляет простых смертных бояться себя, но в глазах Цзян Тяня он просто ничтожество.

«Цзян Тянь, хоть твои родители отвергли тебя, но, по крайней мере, ты происходишь из знатной семьи. Активы семьи Цзян достигают десяти миллиардов!».

«К тому же, твои родители взяли на воспитание Цзывэй, по идее, было бы разумно, если бы Цзывэй вышла за тебя замуж в качестве благодарности за любовь и заботу твоей семьи!».

Е Гуфэн с презрительным выражением лица усмехнулся: «Но с сегодняшнего вечера все изменилось! Е Цзывэй снова стала моей дочерью, дочерью Е Гуфэна!».

«И думать не смей, что моя дочь выйдет замуж за такого невежественного отброса, как ты! Ты ей совсем не пара!».

«К тому же, у тебя уже есть жена. Разве может принцесса семьи Е, моя горячо любимая дочь стать твоей любовницей?».

«Разве я заслуживаю сестру Цзывэй?» – шепотом спросил Цзян Тянь и посмотрел на Е Гуфэна долгим взглядом.

«Если говорить о происхождении, такой сын, от которого отказалась семья, да еще и отпрыск боковой ветви семьи не годится! Мне необходим первый наследник, который будет держать в руках силу семьи!».

Е Гуфэн надменно сказал: «Такая семья, как семья Цзян слишком слаба. В семье обязательно должна быть пара человек, которые занимают пост важного чиновника на уровне провинции!».

«Говоря о возможностях, такой человек должен заниматься коммерцией и до тридцати лет уже управлять предприятием с активами в десять миллиардов. Если он был на государственной службе или службе в армии и за несколько лет дослужился до заместителя управляющего или до старшего полковника, то это тоже считается умением!».

«К сожалению, в твоем случае нет никакой надежды!».

«Твой алкоголизм повредил тебе мозг, ты стал ненормальным. К тому же ты все дела решаешь с жестоким сумасшествием, когда-то ты уже тяжело ранил Ли Цзуна и Лю Ванфэна. Ты действуешь грубо, не можешь влиться в социальную систему, какие достижения у тебя есть?».

Он с полнейшим пренебрежением посмотрел на Цзян Тяня, как будто видел его насквозь.

Цзян Тянь немного помолчал и вдруг, рассмеявшись, сказал: «Дядюшка Е, я слишком эгоистичен, я вижу в Цзывэй лишь сестру, у меня нет к ней никаких чувств!».

«Однако, вы не ошиблись, я действительно грубый и игнорирую порядки. Потому что у меня есть превосходящая всё сила!».

«Как так?».

Е Гуфэн посмотрел на Цзян Тяня, как на идиота и со смехом сказал: «Тебя отвергла семья Цзян, ты больше не можешь на них положиться. Даже если бы они позволили тебе это сделать, они сами уже одной ногой в могиле, на что ты способен в одиночку?».

«Я не полагаюсь на семью Цзян, я полагаюсь на самого себя!» – с легкой улыбкой сказал Цзян Тянь.

«Полагаешься на себя?».

Е Гуфэн изумленно посмотрел на Цзян Тяня, немного помолчал и, вздохнув, сказал: «Когда-то я тоже был таким, как ты. Думал, что своими силами смогу покорить весь мир. Но в конце концов я понял, что в этом мире много суровых препятствий, которые не удастся сломать ни тебе, ни мне. Если ты будешь действовать напролом, то лишь разобьешь себе голову!».

«Когда-то я был простым служащим в одной компании, а теперь мой тесть – руководитель провинциального партийного комитета в Линнань, а главы муниципалитетов Дунхая и Цзянчжоу уступают мне дорогу!».

«Активы моей группы Хайхан достигают нескольких десятков миллиардов, я контролирую водные перевозки на протяжении нескольких сотен километров реки Янцзы, а также несколько маршрутов следования международных судовых перевозок!».

Он гордо поднял руку, указал на стоящего рядом старика и сказал: «Это Цю Гун, мастер боевых искусств, он достиг наивысшего пика силы. Такой юнец, как ты не может себе этого представить!».

Сказав это и увидев, что Цзян Тянь не шелохнулся, Е Гуфэн несколько рассердился.

Он выставил перед ним столько своих козырей, а Цзян Тяню хоть бы что, по-видимому, он совершенно тупой.

Он медленно произнес: «Сейчас у группы Яован финансовые трудности, но если ты уговоришь Цзывэй покинуть семью Цзян и порвать с тобой отношения, то я дам семье Цзян беспроцентный заём в один или два миллиарда. Это поможет вам преодолеть трудности!».

«Ха-ха, ничтожные два миллиарда, и только! Это мелочи, для меня ничего не стоит достать такие деньги!».

Цзян Тянь равнодушно хмыкнул и пренебрежительно сказал: «По-моему, то, чем вы так гордитесь не стоит и одного моего удара!».

«Сумасшедший! Цзян Тянь, я вижу, что ты действительно сумасшедший!».

Е Гуфэн окончательно потерял терпение, взмахнув руками от злости, он холодно сказал: «Раз уж ты такой упрямый, то мне не хочется с тобой разговаривать. Забудь о двух миллиардах. А теперь уходи!».

Говоря это, он отмахнулся от Цзян Тяня, выразительно посмотрел на стоящего в стороне старика и сказал: «Цю Гун, проводите гостя!».

«Господин Цзян, я провожу вас!».

Цю Гун шел впереди, ведя Цзян Тяня по винтовой лестнице. Смеясь, он сказал: «Молодой человек, вы упустили возможность, которая могла бы избавить вас от страданий на годы!».

«Если бы вы согласились, то господин Е определенно поддержал бы вас, помог бы вам управлять семьей Цзян!».

«Если бы в молодости мне выпал такой шанс, я бы стал большим авторитетом, а не тем, кем сейчас, телохранителем!».

«С вашей точки зрения, это шанс, а с моей, это просто ерунда!» – надменно сказал Цзян Тянь.

«Ты безумный, невежественный и упрямый!» – Цю Гун побледнел от злости, раздраженно развернулся и ушел.

Цзян Тянь спускался и с высоты смотрел на темный, бурлящий океан. Долго не отрывая от него взгляд, о со вздохом сказал: «В ваших глазах Тихий океан так велик. Вы не знаете, что я, Изначальный Бессмертный, странствовал по вселенной, вдоль и поперек пересек звездное небо. Эта голубая Земля для меня всего лишь крохотная песчинка!».

«Если я буду заниматься восстановлением на протяжении двадцати лет, я смогу отправить бессмертных в загробный мир! Если я поднимусь на вершину горы, то мечом смогу пронзить солнце и одним ударом разбить звезду! Вы – лишь простые смертные, зачем с вами считаться?».

…

Цю Гун вернулся в гостиную и, с трудом переводя дыхание, сказал: «От дурного человека не жди ничего хорошего, он действительно больной на голову!».

«Забудь об этом! Все, что он говорил ничего не стоит, он погорячился, отказавшись от моего займа!».

Е Гуфэн взмахнул рукой, выражение его лица вдруг стало сосредоточенным, и он сказал: «Цю Гун, в этот раз в соревнованиях возможно примет участие представитель из Чжунхая!».

«Да, господин Фэн!».

Ци Гун с несколько серьезным выражением лица сказал: «Я уже знаю новость о том, что Ян Куньпэн из Чжунхая пригласил одного иностранного мастера. Тот заявил, что когда он станет бодхисаттвой, то сокрушит Цзянбэй!».

«Хм, даже обладающий большой мощью чужак не сможет победить местные силы».

На лице Е Гуфэна отразилась злоба и он холодно сказал: «Что он о себе возомнил? Пусть даже не думает соваться в Цзянбэй!».

«Успокойтесь, господин Е! Господин Е даровал мне такую жизнь, так что, если он осмелиться прийти, я убью его в благодарность за доброту господина Е ко мне!» – Ци Гун торопливо поклонился.

«Ци Гун, пожалуйста, поднимись!».

Е Гуфэн вежливо помог ему разогнуться и с надеждой сказал: «В этот раз я полагаюсь на Ци Гуна!».

…

Цзян Тянь вернулся на палубу и увидел, что на подмостках уже беспрерывно идут бои.

Чжао Сюэ Цин, Е Цзывэй и Чжэн Ли втроем активно подбадривали участников, сидя внизу подмостков.

«Ха-ха, ну как? Вы выиграли?» – смеясь спросил Цзян Тянь, подойдя к ним.

«Муж, не подходи, мы уже проиграли десятки тысяч!».

Чжао Сюэ Цин бала расстроена, она потянула Цзян Тяня за плечо, заставляя сесть и неожиданно со вздохом сказала: «Однако эти соревнования на лэйтай такие впечатляющие! Участники – чемпионы провинций по боевому искусству, призеры боев по саньда!».

«Ха-ха…».

Про себя Цзян Тянь подумал, что никакие это не мастера, ничтожные представители боевых искусств среди простых смертных, и только!

Однако то, что Сюэ Цин одобряла грубую силу уже было сенсацией! Можно было медленно знакомить ее с законами мира воинов!

«Муж, посмотри, кто из участников сможет выиграть?» – спросила Чжао Сюэ Цин, потянув Цзян Тяня за руку.

Цзян Тянь использовал свое божественное сознание и немедленно определил силы участников и равнодушно сказал: «Я выбираю участника под номером 10, ставь на него!».

«Хорошо, если ты не угадал, то я тебя отшлепаю!» – Чжао Сюэ Цин тут же встала и подошла к игорному столу, чтобы сделать ставку.

«Цзян Тянь, она не создает тебе трудностей?» – тревожно спросила Е Цзывэй. Видя, что Чжао Сюэ Цин еще не вернулась, она от всей души сочувствовала Цзян Тяню.

«Нет, она очень скромная!» – слегка улыбнувшись, ответил Цзян Тянь, ему не нужно было говорить о реальном положении дел.

Он только посмотрел в выражающие сожаление глаза Е Цзывэй, и в глубине души это его растрогало.

«О, тогда хорошо!».

Сомневаясь, понимает ли Цзян Тянь ее тайные надежды, выражение лица Е Цзывэй было несколько неестественным. Она отвернулась и пошла на трибуну для зрителей, чтобы посмотреть соревнования.

Глядя на ее прелестную внешность, в мыслях Цзян Тяня вдруг невольно всплыли сцены их жизни вместе с Е Цзывэй.

Когда шел дождь, она, держа зонтик, тянула Цзян Тяня за его маленькую руку, возвращаясь домой после занятий. Одна сторона ее тела вымокла, а на Цзян Тяня не упало ни капли.

В старшей школе, она должна была ехать на учебу в Пекин. Они стояли на платформе и крепко обнимались. Не в силах расстаться, она давала Цзян Тяну всевозможные наставления и указания, и в итоге пропустила поезд!

Со своей первой зарплаты она купила Цзян Тяню Макбук, который он так долго ждал. По словам матери, она полмесяца питалась только паровыми пампушками и овощами.

В прошлой жизни, до автокатастрофы сестра Цзывэй так и не вышла замуж и в свои тридцать с лишнем лет оставалась старой девой.

Тогда Цзян Тянь не понимал, почему эта не связанные с ним никаким кровным родством девушка так тепло относится к нему и почему ей не нравился ни один молодой человек.

Все с самого начала было из-за него…

«Кто в состоянии разобраться с душевными переживаниями. Раз уж я вернулся, то в этой жизни я буду оберегать твое счастье и благополучие!».

«Моя глупая сестренка, в прошлой жизни ты относилась ко мне со всей нежностью, ты любила меня. В этой жизни я стократно отплачу тебе за это!» – взгляд Цзян Тяня стал глубоким и тяжело вздохнул.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 70**

Глава 70 Соревнования на лэйтай начинаются

Внезапно, два противника, дерущихся на подмостках разделились и один из бойцов упал на землю.

«Цзян Тянь, мы выиграли! Ставка 10 к 1, мы выиграли сто тысяч!» – взволнованно воскликнула Чжао Сюэ Цин.

«Это еще что, вот когда мы продолжим делать ставки, то заработаем кучу денег!» – Цзян Тянь слегка улыбнулся.

Они сделали ставки на три раунда.

Десять тысяч, которые изначально были у Чжао Сюэ Цин превратились в пятьсот тысяч. Цзян Тянь раз за разом верно угадывал победителей.

«Цзян Тянь, как ты так верно их определяешь?» – с любопытством спросила Е Цзывэй.

«Сестра Цзывэй, ты ведь не знаешь, Цзян Тянь стал очень сильным, он знает заклинания, может ловить демонов, а еще он мастер боевых искусств! В Линьчжоу нет людей, которые не уважали бы его!» – гордо сказала Чжао Сюэ Цин.

«Правда? Малыш Тянь успел стать таким крутым?» – Е Цзывэй засмеялась и прикрыла рот рукой, она совершенно не могла поверить в услышанное.

В детстве Цзян Тянь был слабым, он всегда проигрывал в драках со сверстниками. Как он мог стать мастером боевых искусств!

…

На второй день Цзян Тянь все так же делал ставки на бои в компании Чжао Сюэ Цин и Е Цзывэй. Также он время от времени ходил в казино и мелкими азартными играми поднимал себе настроение.

И в ставках на бои, и в азартных играх Цзян Тянь полагался на свое божественное сознание и постоянно одерживал победы, от чего Чжао Сюэ Цин приходила в восторг.

«Муж, мы действительно не потратили время впустую, мы заработали около трех-четырех миллионов!».

«Мы богачи!».

Чжао Сюэ Цин снова и снова смотрела на цифры в приложении мобильного банкинга и была невероятно рада.

«Ты любишь деньги?».

«Конечно люблю!».

Чжао Сюэ Цин со смехом сказала: «Я не какая-нибудь святая дева, отринувшая мирские заботы, жизнь трудная штука!».

«Хорошо. Когда я заработаю много денег, я все отдам тебе, ты станешь самым богатым человеком в мире!».

«Прекрасно! Я знала, что мой муж самый способный!».

Чжао Сюэ Цин держала Цзян Тяня за руку и была гордой, радостной и счастливой, как в сказке.

Внезапно к Цзян Тяню подошел мужчина средних лет с колоссальной аурой и, злобно улыбнувшись, сказал: «Цзян Тянь, ты побил моего сына?».

«Вы Сюэ Минъи?» – Цзян Тянь узнал подошедшего человека.

«Ваш сын не имеет никакого понятия о приличиях!».

«Побил, значит побил. Чего вам еще надо?» – лицо Цзян Тяня было спокойным, и он с наслаждением пил чай.

«Ты сумасшедший! Такой заносчивый!».

Сюэ Минъи не мог поверить в то, что видел и, стиснув зубы, сказал: «Я это дело так не оставлю, как только мы сойдем с этого лайнера, я заберу твою жалкую жизнь!».

После этих слов он, не оглядываясь, ушел прочь.

…

Наконец настал третий день.

В этот день три города Цзянбэя наконец должны были померяться силой. Предыдущие два дня состязаний никак не могли сравниться с этим!

В этот день атмосфера на палубе изменилась.

В отблесках заходящего солнца вокруг подмостков для боев были возведены четыре высокие террасы, заставленные кожаными диванами и фонарями, отбрасывающими белый свет, от которых было светло, как днем. По сравнению с предыдущими днями, обзор значительно улучшился.

По периметру стояли рослые мужчины, одетые в черное и плотно опоясанные по талии. Их лица были суровыми, а манера держаться строгой.

В предыдущие два дня, смотревшие соревнования богачи были несерьёзными и распущенными, сейчас же они сидели, как школьники на экзамене, они были напряжены и боялись даже вздохнуть.

Это были уже не обычные состязания по боксу, таким способом лидеры трех городов Цзянбэя решали свои споры. Если кто-то посмеет устраивать тут беспорядки, то его тут же пристрелят и бросят за борт на корм рыбам.

«Пришли, пришли!» – люди вдруг закричали и все в аудитории тут же заволновались.

«Лидер Цзянчжоу Сюэ Минъи!».

«Кунь, прихвостень старого Фэна!».

«Тебе жить надоело, как ты смеешь его так называть! Его надо звать господин Кунь!».

«Представители Линчьжоу тоже пришли, Тан Ваньнянь, Чжэн Гуанша, Лун У и Чжоу Чжэнхао, столько сильных авторитетов собрались вместе!».

Каждый авторитет, выходящий на террасу, вызывал шквал приветствий и критики, кто-то преклонялся перед ними, а кто-то страстно завидовал.

Каждого из этих людей нельзя было сравнивать с обычными богачами, каждый из них контролировал определенную территорию, распоряжался на ней и применял свои уловки.

Вдруг на палубе настала атмосфера почтения, все люди замолчали и с благоговением смотрели на вышедшего на террасу интеллигентного мужчину.

«Господин Фэн!».

«Е Гуфэн из Дунхая, самый большой авторитет в Цзянбэй!».

Из всех поднявшихся на террасу авторитетных людей, он имел наибольшую известность. Он имел самые большой капитал и самую бурную историю подъема.

Он был президентом правления группы Хайхан, чьи акции котировались на фондовых биржах, контролировал активы в миллиарды юаней, и был лидером крупнейшего мегаполиса в Цзянбэе – Дунхая. Он также дистанционно управлял Цзянчжоу, называя Сюэ Минъи своим младшим братом.

Никто из выходящих на террасу ранее не мог с ним сравниться, они все сильно уступали ему и не могли стоять с ним в одном ряду.

Е Гуфэн сел на диван, Цю Гун встал позади него. Он окинул взором всех присутствующих и медленно заговорил.

Он говорил негромко и неторопливо, но его голос давил на всех присутствующих, так что вокруг установилась мертвая тишина. Его голос звучал так, как будто он издавал императорский указ, он отчетливо долетал до слуха каждого человека.

«Господа, должно быть, вы все знаете правила. С помощью состязаний в военном искусстве мы оценим и установим статус каждой семьи. Решение вступит в силу сразу же, как мы покинем этот лайнер. Если же кто-то нарушит решение, то у всех авторитетов в Цзянбэе будет право наказать его!».

«Будьте спокойны, господин Фэн, мы все знакомы с правилами!» – все присутствовавшие авторитетные люди один за другим закивали головами.

Е Гуфэн посмотрел на сидящего позади Сюэ Минъи здорового молодого человека и глубоким голосом сказал: «У Фэн, я слышал, ты взял на себя обязанности главы семьи У?».

«Да! Я прошу у господина Фэна поддержки и покровительства!» – У Фэн испугался и тут же поднялся, сделал поклон, обнимая ладонью одной руки кулак другой.

Он происходил из пригорода Цзянчжоу – Хайхэ, сейчас он уже держал в руках власть над семьей У, его активы составляли более миллиарда юаней и местные чиновники относились к нему, как к равному. Но, увидев Е Гуфэна, он был словно ребенок, увидевший учителя, он не смел сказать и слова.

«Ты никуда не годишься!».

Е Гуфан поднял чайную чашки и отпил чай, и не удостоив его и взглядом, холодно сказал: «Ты и твоя мачеха вступили в тайных сговор с целью наживы. Твой отец тяжело болен, но ты отказался его лечить. Ты несправедливый, нечестный и непочтительный к родителям! Отрубить ему три пальца! Твое положение должно достаться второму сыну, У Хаю! Убирайся!».

«Есть!».

У Фэн побледнел. Сопровождавший его сюда охранник схватил нож, отрубил ему три пальца и поспешно спустился со сцены.

«Господин Е, хорошо, что вы обладаете таким просвещенным восприятием, иначе этот негодяй обманул бы и меня!» – с виноватым видом сказал Сюэ Минъи.

Таково было положение Е Гуфэна в Цзянбэй, его власть простиралась до Цзянчжоу, от одного его слова зависела судьба какой-либо семьи, а Сюэ Минъи не спел пукнуть без его разрешения.

«Ах, как хорошо, что господин Фэн восстановил справедливость и не позволил такому злодею, как он захватить власть. Семья У не будет разрушена!».

«Ваша правда!».

Все присутствовавшие тут же начали восхвалять Е Гуфэна.

«Господин Е, я слышал, у вас в подчинении немало мастеров. У меня как раз тоже есть несколько, им следовало бы обменяться опытом и в конце концов понять, кто из них дракон, а кто простая змея!» – неожиданно, смеясь, выкрикнул рослый, бритоголовый мужчина, стоявший на носу стремительно приблизившейся, рассекавщей волны яхты.

«А, кто это? Как он смеет быть таким наглым?» – тут же воскликнуло множество людей.

«Твою мать, этот придурок Ян Куньпэн действительно осмелился приехать!» – со злобным видом яростно закричал Лю Цзыкунь и хлопнул по столу.

Взгляд Е Гуфэна застыл, он обнял кулак одной руки ладонью другой и, выдавив из себя улыбку, сказал: «Вопреки нашим делам в Цзянбэй, друг из Чжунхая решил нас напугать. Приветствуем, приветствуем!».

«Господин Фэн, я давно хотел с вами встретиться. Уважьте меня, хоть в этот раз я и пришел без приглашения! Ха-ха!».

В зубах Ян Куньпэн сжимал большую сигару, он нагло хохотал, вызывающе и высокомерно себя вел и не выказывал никакого уважение к Е Гунфэну.

Очень быстро он и группа людей под его предводительством забрались на лайнер. Он величественно сел на трибуну для зрителей, как будто считал себя равным Е Гуфэну.

«Так вот кто значит Ян Куньпэн!».

«Главный лидер Чжунхай, Ян Куньпэн!».

Зрители кричали, а у многих людей на лицах появился страх.

Ян Куньпэн из Чжунхай опирался на иностранные силы, он мог померяться силами с Е Гуфэном, поэтому было неудивительно, что он вел себя так высокомерно.

«Сегодня день, когда три города Цзянбэя разрешат свои споры! Я благодарю всех друзей, преодолевших трудности пути и приехавших со всех концов света, чтобы поучаствовать в торжественной церемонии!».

Больше не обращая внимания на Ян Куньпэна, Е Гуфэн взмахнул рукой и сказал: «Хорошо, сейчас начнутся соревнования на лэйтай, уважаемы господа, можете принимать решения!».

Лю Цзыкунь тут же потерял самообладание, он ударил кулаком по столу и, указав на трибуну для зрителей из Линьчжоу, гневно сказал: «Лун У, в прошлый раз ты отправил людей побить меня в Тяньшуйчжэне, как мы это решим?».

Не следует пренебрегать интересами города. Тяньшуйчжэн располагался как раз на границе Дунхая и Линьчжоу, в нем было несколько фабрик, производящих напитки, на которых работали несколько десятков тысяч парней, приехавших в город на заработки.

Там располагалось очень много увеселительных заведение, которые приносили большую прибыль. Суммарная прибыль за год могла составить несколько сот миллионов.

«Как ты хочешь это решить?» – выражение лица Лун У не изменилось.

Ли Чжэньвэй справится. Чтобы одолеть Лю Цзыкуня совсем не понадобится прибегать к помощи Цзян Тяня, Ли Чжэньвэя будет достаточно.

«Все решится победой или поражением на лэйтай! Если ты проиграешь, этот город вернется ко мне!» – уперев руки в бока, проревел Лю Цзыкунь.

«Мастер Чжэньвэй, благодарю вас за помощь!» – сказал Лун У с надеждой на лице и поклонился.

«Не стоит благодарности! Получив наставления мастер Цзяна, я смогу убить его, как курицу!» – самоуверенно сказал Ли Чжэньвэй.

Договорив, Ли Чжэньвэй встал, наклонил корпус и с шумом, разносящимся по всей трибуне, словно стрела пересек расстояние в десять метров.

Лю Цзыкунь испугался от неожиданности и изумленно сказал: «Ли Чжэньвэй, вы человек из Фошаня, располагающегося в Цзяннане. Неужели вы будете участвовать в наших цзянбэйских спорах?».

«Вовсе нет».

Ли Чжэньвэй покачал головой и сказал: «Мне нет никакого дела до споров в Цзянбэе, я только беру свои деньги и выручаю людей из беды!».

«Ха-ха, этот старый хрен будет драться? Он самоубийца?».

Неожиданно из-под подмостков донесся ломаный китайский язык, и темный силуэт с шумом поднялась наверх.

Не говоря ни слова, он уперся обоими ногами в пол и под ним яростно задрожал настил. Метнувшись, словно крупная птица, он с шумом оставлял на полу из натурального дерева отпечатки ног.

Это был низкорослый, тощий и кривоногий человек, на нем был белый костюм для каратэ и черный пояс. На его лице были усы щеточкой, а глаза излучали свет.

«Японец!».

«Е Гуфэн нахмурил брови и сказал: «Цзыкунь, где ты нашел японца? Это неправильно!».

«Господин Фэн, этого мастера действительно было трудно найти!».

Лю Цзыкунь виновато улыбнулся и, рассмеявшись, сказал: «Однако Камэда Мурао прокитайский мастер!».

Е Гуфэн слегка кивнул и больше ничего не сказал.

…

Стоявший на подмостках Ли Чжэньвэй холодно усмехнулся и сказал: «Не вопрос, японец так японец. Я уже давненько хотел побить япошку! И раз уж этот Камэда сам ищет неприятностей, то я ему помогу!».

«Дурак!».

Камэда Мурао был в гневе, его лицо покраснело, на нем выступили вены. Повернувшись к Ли Чжэньвэю, он внезапно бросился на него, вытянув ноги в струну.

Ли Чжэньвэй быстро переместился, и нога Камэда Мурао ударила деревянный столб, перед которым только что стоял Ли Чжэньвэй. Этот деревянный столб тут же печально треснул и в воздухе закружились опилки.

Зрачки Ли Чжэньвэя сузились, в сердце появился страх. Этот парень обладал мастерством.

Бум, бум, бум!

На подмостках один за другим раздавались ожесточенные удары ног, два человека, словно бульдозеры, уничтожали древесину высокой платформы.

Все люди пристально смотрели на эту сцену сотрясения подмостков.

«Вот это действительно мастера, неизвестно насколько они сильнее чемпионов по ушу, саньда и боям без правил MMA, которых мы видели в прошлые пару дней!».

Черт знает сколько людей вздыхали, и, с тревогой в душе и с головокружением, в мыслях витали где-то далеко.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 71**

Глава 71 – Мастер общины

«Действительно, в этом мире все именно так! Раньше, я был словно лягушка, которая жила на дне колодца!»

Лу Бияо, сидевшая за Лю Цзиньжуном была поражена, у нее разбегались глаза, даже несмотря на то, что лицо ее было бледным, она смотрела на все с огромным интересом.

«Не ожидал, что в Японии такое кун-фу, это было очень мощно!»- с изумлением воскликнул Е Гуфэн.

Сидевший позади него Цю Гун, наклонившись пояснил: «Это древняя техника боя, называется тансудо, она берет свое начало с китайской эпохи Тан, которая, в дальнейшем, трансформировалась в стиль свободного спарринга в Японии. Теперь это боевое искусство, которое и близко нельзя назвать состязательным видом спорта, поражающее действие этой техники действительно изумляет!»

«Да?»

«Если квалификация является самой высокой, то это создает определенную атмосферу боя, можно даже выйти на поединок с самыми известными корифеями боевых искусств!»- добавил Цю Гун.

«А если ты встанешь с ним в поединок?»- улыбнувшись, спросил Е Гуфэн.

«Если против него выступлю я, то он будет мертв через десять подходов!»- выпятив грудь колесом и распрямив плечи, гордо произнес Цю Гун.

…

Бах! Бах! Бах!

Это слышались удары кулаков и ног, а на сцене бой Камэды Мурао и Ли Чженвэя вошел в стадию кульминации.

Внезапно, Ли Чженвэй разжал кулак, из которого показалось семь или восемь призраков, которые были похожи один на другого, которые устремились к японцу.

Камэда Мурао не смог отразить этот удар и, истошно завопив, упал со сцены, а из его рта потекла кровь.

«Победил Мастер Ли!»- радостно выкрикнул Чжоу Чжэнхао.

Лун У слегка кивнул в знак одобрения, затем, с удовлетворением в голосе, произнес: «Мастер Ли хорошо постарался!»

Но Ли Чженвэй стоя на сцене, вымученно улыбался, стирая со лба холодный пот. По правде говоря, Камэда Мурао, объективно, был сильнее него, и только благодаря тому, что Цзян Тянь дал ему заранее все инструкции как нужно вести бой, он смог одержать победу, даже несмотря на то, что уровень его мастерства был не достаточно высок.

«Вы одержали победу только по счастливой случайности, а не благодаря вашим навыкам!»- задыхаясь от злобы, прорычал Лю Цзыкунь.

«Не торопись с выводами, просто признай, что навыков было не достаточно и если проиграл, то заслуженно!»- посмотрев на него, тихо сказал Е Гуфэн, а затем добавил: «Сегодня, город Тяньшуй ты отдаешь Лун У и Чжоу Чжэнхао.»

«Ха-ха, это просто замечательно!»- не скрывая ликования, воскликнул Чжоу Чжэнхао, он всегда думал только о том, как набить свой карман.

«Этот дилетант в кун-фу тоже вправе назваться мастером, вы там в Цзянбэе действительно никто!»

Услышав это, Ян Куньпэн недовольно покачал головой. Слова, которые только что прозвучали, оскорбили весь Цзянбэй!

«Ян Куньпэн, ты и впрямь слишком самонадеян, раз пригласил иностранного мастера, почему я его еще не видел?»- возмутившись, Лю Цзыкунь направил свой взор на Ян Куньпэна.

«Совершенно верно, стоящие позади тебя спортсмены, на самом деле являются мастерами боевых искусств, которые раньше состояли в отряде особого назначения спецназа, а сейчас уволились в запас. Все они достойны сразиться с нашим мастером Ли Чженвэем?»- пренебрежительно улыбнулся Чжоу Чжэнхао.

«Ха-ха, мастер, которого я пригласил не идет ни в какое сравнение с этим мусором - Ли Чженвэнем!»

Ударив рукой по столу, Ян Куньпэн встал и, сложа приветственно руки, обратил свой взор к небу: «Приглашается мастер Син Шаньху!»

Позади него, также почтенно сложив руки и широко улыбаясь, закричали приветствия несколько богачей и телохранителей.

Люди в толпе подняли головы.

Вот уже некоторое время, в воздухе на расстоянии ста метров, находился вертолет.

Толпа взбудоражено загудела: «Еще один мастер прибыл?»

Открылась дверь вертолета и в проеме показалась рослая, атлетически сложенная мужская фигура, но из-за того, что было слишком высоко, хорошо разглядеть внешность этого человека было не возможно.

«Что он собирается делать? Как намеревается спуститься сюда без веревочной лестницы?»- все, кто в этот момент находился на палубе начали бурно переговариваться.

В этот самый момент, мужчина спрыгнул с вертолета прямиком на палубу, преодолев расстояние в сто метров.

Послышался звук удара такой силы, что барабанные перепонки собравшихся чуть не полопались от грохота, а затем на палубе поднялось облако пыли.

Весь корабль задрожал, словно произошло землетрясение и ошметки деревянного пола разлетелись во все стороны.

«Кого же ты пригласил, Ян Куньпэн? Он что, самоубийца?»- Лю Цзыкунь засмеялся, ударив по столу.

Ян Куньпэн даже не удостоил его взглядом, обратив весь свой взор к сцене, вид его был взволнованным.

Вдруг, послышался крик Цю Гуна: «Смотрите, он жив!»

Облако пыли рассеялось и на сцене стала хорошо видна крепкая фигура того самого человека. На вид ему было около тридцати пяти, он был одет в тренировочный костюм, вид его был очень грозным и воинственным.

«Он вообще человек?»- ошеломленно таращили на него глаза люди.

Человек, прыгнувший с высоты ста метров, без какого либо специального снаряжения и при этом, оставшийся целым и невредимым, должен был быть очень мощным.

Ли Чженвэнь, изменившись в лице, в ужасе закричал: «Человек, который спрыгнул с высоты ста метров, наверняка уже достиг совершенства в своём мастерстве!»

Такие действия требуют определенного уровня подготовки тела и тренировки силы духа, в противном случае, после такого прыжка, у обычного человека все внутренние органы превратятся в кашу.

Мастера такого уровня уже считались своего рода ветеранами боевых искусств и, чаще всего, по своей сути они являлись деспотами, которые могли терроризировать кого угодно.

«Я прибыл, чтобы показать Мастеру Ли парочку трюков»- засмеявшись, громко сказал Син Шаньху.

Взглянув на сцену, Ян Куньпэн перевел свой взгляд на Лун У и злобно прошипел: «Если ты проиграешь, то отдашь мне во владение Линьчжоу, если выиграешь, то я отдам тебе во владение Цзинъань.»

«Как то сложно! Как насчет Мастера Цзяна?»

«Он сказал, что его жена не переносит вида крови и жестоких сцен, поэтому они отправились в казино.»

Лун У и Чжоу Чжэнхао, разом побледнев, испуганно переглянулись. Они никак не ожидали, что Ян Куньпэн пригласит такого мощного и сильного мастера.

В правилах соревнований по китайскому боксу сказано, что на брошенный вызов следует обязательно ответить, в противном случае, признается поражение.

«Пожалуйста!»- Ли Чженвэй сжал руки в кулаки, приглашая оппонента на бой.

И хотя он был очень напуган, его честолюбие взяло верх, что придало уверенности перед новым соперником.

«Я уступаю Вам право бить первым!»- сложив руки за спиной, высокомерно произнес Син Шаньху.

Увидев такое поведение соперника, Ли Чженвэй разозлился и, издав яростный крик, сделав шаг вперед, выкинул кулак в сторону Син Шаньху.

Он входил в тройку лучших мастеров боевых искусств в Линнане и категорически не смог стерпеть такое унижение.

Вся его внутренняя сила вырвалась наружу с первым ударом, затем он начал один за другим наносить удары в той особенной технике, которой его научил пользоваться Цзян Тянь.

«О! Ли Чженвэй использует секретную технику! Эти удары и вправду похожи на удары настоящего мастера!»- Цю Гун закивал в знак одобрения.

Е Гуфэн смотрел на сцену и внимательно следил за Син Шаньху.

Подождав, когда Ли Чженвэй подойдет поближе, Син Шаньху со всей силы ударил ногой вбок, так, что она вытянулась в струну.

Бах!

Этот удар пришелся точно в шею Ли Чженвэю и тот, словно тряпичная кукла, полетел вниз со сцены. Из его рта брызнула кровь и он отключился.

Син Шаньху понадобился всего один удар ногой, чтобы поразить противника.

Чжоу Чжэнхао, оторопев, вскочил со своего места и с недоверием в голосе воскликнул: «Мастер Ли проиграл?»

«Похоже, что этот Син Шаньху еще сильнее, чем Фу Бяо!»- с мертвенно-бледным лицом пробормотал Лун У.

«Ну что, Лун У, любишь рисковать, умей проигрывать, теперь земли Линьчжоу мои!»- Ян Куньпэн злорадно расхохотался, пребывая в радостном возбуждении.

Лун У потерянно кивнул.

Чжоу Чжэнхао, сев на диван, злобно произнес: «Жаль, что мастер Цзян не принимал участие, если бы был он, ничего бы тебе не обломилось!»

«Он даже не всю свою силу применил, возможно, из уважения к мастеру Ли, он сделал снисхождение!»

Цю Гун был поражен, его зрачки были расширены от удивления, напряженным голосом он воскликнул: «Наверное, если бы он применил всю свою силу, мастер Ли уже был бы мертв.»

Е Гуфэн выглядел напуганным.

Внезапно, со сцены послышался громкий голос Син Шаньху: «Кто еще отважится сразиться со мной?»

Вокруг стояла гробовая тишина.

Он остался цел после прыжка с высоты ста метров, с одного удара вырубил мастера Ли, какого уровня должен быть следующий мастер, который отважится с ним сразиться?

«Что, никто не хочет драться? Если так, то начиная с сегодняшнего дня весь Цзянбэй будет подчиняться моим приказам!»- злобно уставившись на Е Гуфэна, Ян Куньпэн встал из-за стола и направился к нему.

В этот момент, на первого богача Цзянбэя посмотрели все вокруг.

Вздохнув, Е Гуфэн тихо произнес: «На этот раз, боюсь, что тебе, Цю Гун, придется выступить на поединке.»

Цю Гун склонился в приветствии и с величественным тоном произнес: «Е Гуфэн, ты принимал меня как родного в своем доме в течении многих лет, поэтому, сегодня, я обязан отплатить тебе добром! Я расправлюсь с этой тварью для тебя!»

Произнеся эти слова, он подпрыгнул и, сделав сальто в воздухе, оказался на сцене.

«Неплохо!»

«Это было красиво!»

Послышались одобрительные возгласы.

Лу Бияо также была взволнована после увиденного трюка, поэтому она возбужденно произнесла: «Вот это да! Он уже седой старик, а по прежнему такой крепкий! Это очень круто!»

«Что?»- глаза Син Шаньху расширились от удивления.

«Он находится на пике своих физических возможностей, это очень неплохо!»

«По-видимому, ты используешь стиль «Кулак Гиббона» семьи Юань, интересно, в каких отношениях ты состоишь с главой семьи Юань – Юань Русуном?»

Цю Гун потрясенно спросил: «Ты знаком с главой семьи Юань?»

Семья Юань была очень известной в мире боевых искусств, но двадцать лет назад, она вызвала недовольство общины членов ассоциации боевых искусств Китая за границей и, поэтому, была полностью истреблена главой этой общины - Лин Чжэньюем.

В тот раз, в живых остался только Цю Гун, которому удалось скрыться, он был серьезно ранен, но Е Гуфэн принял его в своем доме и сделал первым мастером своего боевого отряда.

Всю эту историю знало совсем немного человек, даже в мире боевых искусств.

«Двадцать лет назад я уже приезжал в Китай и встречался с Юань Русуном! Его убил мой наставник!»- гордо произнес Син Шаньху.

«Как такое возможно?»- потрясенно произнес Цю Гун: «Кто твой наставник?»

«Лин Чжэньюй! Глава общины!»

Все присутствовавшие были поражены этим сообщением, но многие из них даже и не знали, кто такой Лин Чжэньюй.

Однако, о китайской общине боевых искусств за рубежом слышали все без исключения.

Община была основана в шестидесятых годах прошлого века, за эти пол века, в ней уже насчитывалось более ста тысяч участников, среди них были мастера самого высокого уровня, которые распространяли свой авторитет по всему миру и, ко всему прочему, они владели несметными богатствами.

По сравнению с такой авторитетной организацией, группа знати из Цзянбэя выглядела словно кучка муравьев. А о Е Гуфэне, самом богатом человеке Дунхая, даже не стоило и упоминать.

Вдруг кто-то воскликнул: «Так значит, Син Шаньху – это тот самый мастер из Лас-Вегаса!»

«Боже мой, это действительно он!»- стали перешептываться некоторые богачи, которые были немного знакомы с заграничной общиной.

По легенде, которую знали в Китае, этот человек был владельцем большого количества казино и отелей в Лас-Вегасе, Нью-Йорке и других крупных городах.

К тому же, он сам был физически очень силен, сердцем горяч и опасен настолько, что даже итальянская мафия предпочитала с ним не связываться.

Как мастера такого уровня вообще можно было сравнивать с этими недотепами из Цзянбэя?

«Так значит ты – ученик Лин Чжэньюя…»- пораженно воскликнул Цю Гун.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 72**

Глава 72 Мастер Цзян выходит на лэйтай

«Господин Е, кто такой Линь Чжэньюй? Он такой сильный? Он победил даже Цю Гуна!» – сидевший на трибуне Лю Цзыкунь не мог с этим смириться.

«Он лучший мастер круга сильнейших, двадцать лет назад он не имел себе равных во всем Китае, он победил семерых наставников по боевым искусствам!».

На Е Гуфэне уже давно не было лица, дрожащим голосом он сказал: «В итоге лидер группировки Лун, Е Чжаньтянь сокрушил его и заставил поклясться, что тот до конца жизни не появится в Китае!».

«Е Чжаньтянь, этот тот прославленный боец?» – как только Лю Цзыкунь услышал слова Е Гуфэна, то тут же замолчал и сник.

Этот человек был таким выдающимся, а они такими заурядными, они могли лишь смотреть на него снизу-вверх.

«Да, после той битвы Е Чжаньтянь прославился и, воспользовавшись случаем, основал группировку Лун!».

Е Гуфэн долго куда-то смотрел, а затем с печальным вздохом сказал: «Ах, нечего удивляться, что Ян Куньпэн такой высокомерный, ведь оказывается, его с самого начала поддерживал круг сильнейших!».

Пока они разговаривали, на лэйтай уже подвели итог сражения.

Цю Гун выдержал лишь три удара, был выбит Син Шаньху за пределы лэйтай, и его начало рвать кровью.

К счастью, Син Шаньху был здесь для того, чтобы вернуть территории, а не для того, чтобы мстить кому-то. В противном случае, Цю Гун был бы уже мертв.

«Все еще хочешь драться?».

Син Шаньху стоял на лэйтай и властно окинул взглядом сидевшего на трибуне для зрителей Е Гуфэна.

Е Гуфэна трясло, он ухватился обеими руками за подлокотники, мускулы на его лице безудержно подрагивали.

Он опустил вниз голову и молчал целых три минуты. Затем на его лице отразился позор и нежелание с этим мириться, и он шепотом сказал: «Мы признаем свое поражение!».

«Господин Ху могущественен и силен!».

Ян Куньпэн поднял руку и закричал, встав и уперев руки в боки, он со смехом сказал: «С этих пор Цзянбэй будет выполнять мои приказы!».

Среди авторитетов Цзянбэя не было тех, кто бы не побледнел и не пал духом, в душе они горевали.

В мире все было устроенное так: в каждом поколении появляются талантливые люди, всегда есть сильные, высокопоставленные люди, и есть авторитеты, которые утрачивают влияние.

Е Гуфэн дерзко подчинил себе Цзянбэй, много лет он считался сильнейшим. Сегодня он столкнулся с Ян Куньпэном, который силой преградил ему путь и ему оставалось лишь с печалью завершить свое правление, смиренно склонить голову и признать поражение.

«Я не согласен!».

Внезапно, Чжоу Чжэнхао поднялся на ноги и вне себя от злости сказал: «Борьба еще не закончилась, это не считается! У нас есть еще мастер Цзян!».

«Младший Чжоу, ты не должен принуждать себя не сдаваться, так не пойдет!».

Увидев, что лицо Син Шаньху помрачнело, и намерение убийства разлилось по всем сторонам, Е Гуфэн тут же замолчал.

Ли Чжэньвэй уже потерпел поражение, что за карта еще осталась в рукаве у Лун У и Чжоу Чжэнхао?

Если они навлекут на себя гнев Син Шаньху, то они будут обречены.

Син Шаньху, тем не менее, махнул рукой и сказал: «Что еще за чушь, мастер Цзян, еще один человек? Пусть выйдет!».

«Нельзя быть непочтительным с мастером Цзяном, он может повелевать стихией, контролировать молнии. Тебе с ним не сравниться!» – властно крикнул Лун У.

«Я позвоню ему, подождите!».

Чжоу Чжэнхао был взволнован и пот катился по нему градом. Он торопливо набрал номер Цзян Тяня.

…

В казино в трюме.

Сегодня дела шли плохи, было лишь несколько редких игроков, большинство людей были на палубе и смотрели соревнования на лэйтай.

«Цзян Тянь, мы все время выигрываем, так неинтересно! Луше было бы смотреть на бои!» – без всякого интереса сказала Чжао Сюэ Цин, она снова выиграла несколько десятков тысяч юаней.

«Но соревнования по боям слишком кровавые. Боюсь, что если ты их посмотришь, то повредишься рассудком». – со смехом сказал Цзян Тянь, покачав головой.

«Я знаю, что ты мастер боевых искусств, неужели ты не хочешь посмотреть?» – с улыбкой сказала Чжао Сюэ Цин.

«А что в них интересного? Я приду туда, выйду на лэйтай, буду драться и сразу напугаю тебя?» – равнодушно сказал Цзян Тянь.

«Ты хочешь драться?».

Чжао Сюэ Цин бросила на него взгляд и со смехом сказала: «Богачи из Цзянбэя попросили тебя драться, так?».

В этот момент позвонил Чжоу Чжэнхао и, не находя себе места, сказал: «Мастер Цзян, быстрее приходите, мастер Ли потерпел поражение! Весь огромный Цзянбэй будет вынужден покориться!».

«Пошли, сделаешь на меня ставку и точно заработаешь десятки миллионов!».

Цзян Тянь повесил трубку, похлопал Чжао Сюэ Цин по плечу, улыбнулся и встал.

…

На трибуне для зрителей Чжоу Чжэнхао завершил звонок и тут же сказал: «Мастер Цзян скоро будет!».

Одна минута…

Две минуты…

Пять минут…

Все спокойно ждали и не могли дождаться, прошла уже четверть часа, а легендарный мастер Цзян так и не появился.

«Этот мастер Цзян, по слухам, такой удивительный. Он что, в страхе убежал?» – недовольно сказал председатель правления землевладения Хуаньхай, господин Чжао.

«По-видимому, тяжело поддерживать прекрасную репутацию, нас обманули!».

«Увы, мы предоставили ему столько благ и не ожидали, что в решающий момент он не осмелится появиться, нам нанесен смертельный ущерб!».

Многие богатые и могущественные люди Линьчжоу вздохнули и покачали головами.

«Ах, какая надежда у меня еще осталась в такой решающий момент? Этот Син Шаньху – потрясающий мастер, он смог одолеть даже Цю Гуна. Кто еще в Цзянбэе смог бы остановить его?».

Е Гуфэн потерял всякую надежду, качал головой и горько смеялся. Он ненавидел себя за наивные мечты и чрезмерные надежды.

«Этот мастер Цзян блефовал, кого он может напугать! Если у него есть смелость, то пусть выходит на лэйтай!».

Син Шаньху потерял терпения, стоя на лэйтай, уперев руки в бока, он высокомерно крикнул: «Он просто отброс, как он может сравниться со мной, господином Ху? Вероятно, он уже так испугался моей мощи, что прыгнул за борт и сбежал!».

«Ты меня звал?».

Внезапно, вслед за этим криком из дверей казино показался высокий, самодовольный человек.

Множество людей обернулись, чтобы посмотреть на него, и увидели, как Цзян Тянь, держа Чжао Сюэ Цин за ее маленькую ручку, выходит на площадку для поединков.

«Цзян Тянь? Это же не может быть тот сумасшедший! Как он может быть мастером Цзяном?» – Лу Бияо резко встала, вытаращила глаза и не могла поверить в происходящее.

«Цзян Тянь, ты правда будешь драться? Это так опасно!» – жалостно начала умолять Чжао Сюэ Цин, потянув Цзян Тяня за рукав.

В предыдущие два дня соревнований людей избивали до смерти, но сегодня все было еще более опасно и пугающе.

«Цзян Тянь, что ты собрался делать? Разве ты не пошел играть на деньги?».

Увидев, как Цзян Тянь медленно вошел и, казалось, собирался взойти на лэйтай, Е Цзывэй не могла в это поверить и тут же поднялась, чтобы его остановить.

«Это нехорошо, этот сумасшедший сам себе ищет смерти, скорее отойдите от него! Чтобы господин Ху не выместил свой гнев и на нас!».

«Он хочет идти на верную смерть, так пусть идет! Ни в коем случае не связывайтесь с ним!».

Перешедшие Цзян Тяню дорогу Сюэ Фэйян и Лю Цзиньжун сильно испугались.

Люди бросились врассыпную, боясь попасть под раздачу.

«Сюэ Цин, не волнуйся».

Цзян Тянь остановился, ласково посмотрел в глаза беззвучно плачущей Чжао Сюэ Цин и с улыбкой сказал: «Я же сказал, что всю жизнь буду оберегать твое благополучие. Ради тебя я прославлюсь на весь Китай!».

«Мне не нужно твоей славы, я только хочу, чтобы ты был в безопасности!» – Чжао Сюэ Цин была так взволнована, что вот-вот готова была разрыдаться.

Е Цзывэй тут же бросилась к Цзян Тяню и потянула его за рукав. Она, не находя себе места от беспокойства, сказала: «Да, брат Тянь, ты никогда не учился боевым искусствам, тебя жестоко побьют до смерти, так не пойдет!».

«Цзян Тянь, что ты делаешь? Быстро спускайся!» – тут же закричал Е Гуфэн, не обращая внимания на свой статус, от злости он побледнел.

В конце концов, чтобы проявить себя, этому мальчишке придется драться с таким внушающим страх человеком, как господин Ху.

Разве это не самоубийство?

Он не будет сожалеть, если Цзян Тянь умрет, но его дочь будет всю жизнь винить его за это!

«Мастер Цзян, вы пришли!».

«Мастер Цзян!».

«Мастер Цзян!».

Увидев появление Цзян Тяня, Тан Ваньнянь, Лун У, Чжоу Чжэнхао, Чжэн Гуанша и другие авторитеты Линьчжоу заволновались, поднялись и поклонились ему, обнимая ладонью одной руки кулак другой.

Слава и могущество этого изумительного человека простирались до небес.

«Сестра Вэйвэй, сейчас ты, должно быть, веришь, что у меня есть сила, чтобы сразиться с этим негодяем?».

Цзян Тянь слабо улыбнулся, высвободился из рук двух девушек и взошел на лэйтай.

«Цзян Тянь, немедленно спускайся, что ты устраиваешь!» – вновь громко крикнул Е Гуфэн и взволнованно ударил по столу.

Цзян Тянь серьезно посмотрел на Е Гуфэна, а затем, тепло рассмеявшись, сказал: «Разве вы не слышали, что они зовут меня мастер Цзян?».

«Почему авторитеты Линьчжоу относятся к нему с таким уважением? Он к тому же и мастер Цзян?».

Е Гуфэн до сих пор пребывал в недоумении.

Но к этому времени Цзян Тянь уже поднялся на лэйтай, Е Гуфэн вновь хотел запретить ему это, но не смог.

«Как этот парень может быть мастером Цзяном?».

Многие разделяли мнение Е Гуфэна и думали, не сумасшедший ли Лун У и его друзья.

Мастеру боевых искусств должно быть пятьдесят-шестьдесят лет, и по стандарту у него должны быть седая борода.

Как мог молодой человек двадцати с лишним лет подняться на лэйтай?

«Не сумасшедший ли это зять семьи Чжао? Он совсем поехавший, взял, да и пришел сюда искать себе смерти!».

Еще больше были разочарованы те богачи из Линьчжоу, которые были знакомы с Цзян Тянем, но не знали о его реальной силе.

По-видимому, Линьчжоу ждет полный крах, поэтому в отчаянных условиях пришлось прибегать к помощи этого безрассудного сумасшедшего.

Услышав обсуждения, Ян Куньпэн ударил себя по ноге и с язвительным смехом сказал: «Ха-ха, мастер Цзян, что за чушь! Он просто сумасшедший, господин Ху отправит его жрать дерьмо!».

Еще он пригрозил: «Хм, после твоей смерти, я заберу твою женщину!».

«Он ведь на самом деле сумасшедший! А сегодня еще никого не убивали! Нужно убить этого сумасшедшего в назидание другим, и чтобы привести людей к покорности! Это всего лишь сумасшедший, простой убейте его!».

На лэйтай Син Шаньху, обхватив плечо, искоса смотрел на Цзян Тяня, в его душе промелькнуло намерение убийства.

Цзян Тянь совсем не обладал строгим видом мастера боевых искусств, было очевидно, что он обычный человек.

Но поскольку Син Шаньху был воином, у него было беспощадное сердце храбреца и в нем уже зародилось желание убивать.

«Все из-за меня, все из-за меня! Он торопится проявить себя ради меня, поэтому и участвует в соревнованиях!».

В этот момент Чжао Сюэ Цин сильно раскаивалась и плакала навзрыд.

Когда она увидела, как Цзян Тянь поймал злого духа, она подумала, что он просто немного разбирается в заклинаниях, и только! Но что касается боев на грани жизни и смерти, в этом он наверняка не так силен!

«Что же делать? Что делать? Брат Цзян наверняка умрет…».

Сердце Е Цзывэй было в смятении, она была в ужасном волнении.

Она весь вечер присутствовала на соревнованиях и отлично понимала какими опасными и страшными они были.

Цзян Тянь слаб, как схватка с таким ужасным Син Шаньху может быть чем-то, кроме самоубийства?

Она подбежала к Е Гуфэну сзади и, всхлипывая, сказала: «Отец, найди способ остановить господина Ху! Я послушаюсь тебя, разорву все отношения с семьей Цзян!».

«Цзывэй, уже поздно!».

Е Гуфэн глубоко вздохнул и с горьким смехом медленно, беспомощно сказал: «Син Шаньху уже решил его убить, он использует кровавый метод, чтобы подчинить Цзянбэй. Сейчас среди присутствующих нет никого, кто бы мог его остановить!».

«Но я никак не могу спокойно смотреть на то, как Цзян Тянь умрет!».

«Он умрет, а мне только и останется, что умереть следом!» – услышав слова Е Гуфэна, по щекам Е Цзывэй потекли две дорожки горячих слез.

На лэйтай Син Шаньху, презрительно посмотрев на Цзян Тяня, холодно сказал: «У тебя нет никаких практических навыков, но раз уж ты осмелился подняться на лэйтай, то будешь убит! Я не проявлю снисхождения!».

«А мне нужно твое снисхождение? Дерись во всю силу! Если бы твой наставник был здесь, я бы убил и его!».

Сложив руки за спину, Цзян Тянь лениво стоял на лэйтай и даже не удостоил Син Шаньху взгляда.

После этих слов все присутствующие заволновались, многие люди смотрели на Цзян Тяня, как на идиота и не могли поверить в услышанное.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 73**

Глава 73 Сила удара

«Этот Цзян Тянь действительно безумный, и его уже не вылечить! Господин Ху настолько крутой, его наставник так силен! А Цзян Тянь смеет так надменно с ним разговаривать!».

На трибуне для зрителей Лу Бияо вытаращила глаза от изумления, но затем покачала головой, легко вздохнула и, смотря на Цзян Тяня, как на идиота, презрительно усмехнулась.

«Пусть он умрет, вчера он посмел ударить меня…» – злорадствовал Сюэ Фэйян с ненавистью в глазах.

«Ах, он так опрометчиво и бесстыдно хвастается, он совершенно не понимает положение вещей!».

Лю Цзиньжун покачал головой, легко вздохнул и пренебрежительно съязвил: «Он считает, что раз он друг главы семьи Е, то может вести себя так нагло? Неужели он не понимает, что это бой не на жизнь, а на смерть и, что Син Шаньху не сможет остановить даже господин Фэн. В этот раз его действительно никто не сможет спасти!».

Услышав эти слова, Син Шаньху тут же пришел в ярость, выпучил глаза и проорал: «Парень, ты сам себе ищешь смерти!».

Его наставником был Линь Чжэньюй, лучший мастер Общины, он был старым наставником Сферы Совершенства, имел высокое положение и славную репутацию. Но сейчас этот безумный мальчишка не проявляет к нему никакого уважения. Это приводило его в безудержный гнев.

В следующую секунду он совершил огромный прыжок и в один миг оказался перед Цзян Тянем, многочисленные удары посыпались на грудь Цзян Тяня, как артиллерийские выстрелы.

Эти удары действительно были непревзойденно дерзкими, они разрывали воздух, поднимали завывающий ветер, истинная ци застывала вокруг его кулаков полупрозрачным силуэтом, принимая их форму. Он был в состоянии пробить ими дыру даже в бронемашине.

«Ах, как я все объясню Цзывэй и налажу с ней отношения…».

Е Гуфэн печально вздохнул и закрыл глаза. Казалось, что в следующую четверть часа Цзян Тяня побьют до состояния мясного фарша.

«Цзян Тянь, осторожнее!» – вместе закричали Чжао Сюэ Цин и Е Цзывэй, их сердца бешено стучали от напряжения.

«Ха-ха, и ты еще надеешься добиться результатов, неужели это твоя полная сила, что это за уровень?».

Выражение лица Цзян Тяня не изменилось, он поднял обе руки, словно ножи, разрезающие воду и нанес удар.

Лезвие Ветра сконцентрировалось в воздухе, разрубило кулаки истинной ци, словно масло, и направилось в сторону грудной клетки Син Шаньху.

«Воин Сосредоточения Ци, великий последователь Сферы Совершенства!».

Увидев это, Син Шаньху перепугался до смерти, он топтался на месте, а затем отпрыгнул назад.

Его кулаки истинной ци были чрезвычайно прочными, они могли разбивать металл и были просто несокрушимыми, а этот парень в итоге сконцентрировал у себя в руках Лезвие Ветра и легко разрушил его кулаки истинной ци!

Послышался хруст.

Лезвие Ветра опустилось на лэйтай!

На лэйтай тут же появилась метровая трещина, это был ошеломляющий, ровный и гладкий разрез.

«Вот это техника!».

За спиной Е Гуфэна пришедший в сознание Цю Гун завопил и вытаращил глаза.

Цзян Тянь, похоже, сконцентрировал Лезвие Ветра или Клинок Воздуха, в одно мгновение разрубил кулаки ци и оставил ужасную брешь на лэйтай.

«Как это возможно? Мальчишка из Линьчжоу неожиданно оказался настоящим мастером Сферы Совершенства!».

В своем сердце Син Шаньху неистово кричал и был невероятно напуган. Он был лишь младшим последователем Сферы Совершенства, так что встреча со старшим последователем Сферы Совершенства была для него бесперспективной.

Без каких-либо тщательных размышлений, без применения какой-либо техники движений, Син Шаньху внезапно подпрыгнул на ноги, и словно ураган пронесся по воздуху над головами зрителей. Он направлялся к совершившему посадку на палубе вертолету.

«Ах, ты хочешь сбежать, не слишком ли поздно?».

Цзян Тянь насмехался, он сжал белоснежные руки в кулаки, и направил их в сторону Син Шаньху, намереваясь ударить.

«Разбивающий Горы Удар Кулака!».

Тут же в воздухе сформировался кулак золотистого цвета, размером с шлифовальный диск и с ревом реактивного снаряда направился к Син Шаньху.

Проносясь мимо, огромный кулак поднял потоки шквалистого ветра, от которого исходил режущий слух резкий свист!

На всем протяжении трибуны для зрителей появилась ужасная трещина длиной в десять метров. Множество зрителей упали навзничь и закричали.

«Боже мой! Это все еще боевые искусства?».

Все присутствующие начали что-то выкрикивать, Е Гуфэн и Цю Гун вскочили на ноги и дрожали от страха.

«Что это такое!».

Услышав позади звуки, похожие на завывания тысяч злых духов, Син Шаньху в страхе обернулся и увидел приближающийся к нему кулак. Он сильно испугался и хотел увернуться, но не успел.

«Ого!».

Он усилил нажим, увеличил сопротивление, кости всего его тела начали расти, мышцы вздыматься, его кожа стала иссиня-черного цвета, словно железо. Он весь расширился и превратился в двухметрового силача.

«Это практика младшего последователя Сферы Совершенства, к тому же он применил технику тринадцати наставников! Его не пробить даже пулеметом!».

Цю Гун выглядел потрясенным. Добившись состояния железного тела, Син Шаньху уже достиг Сферы Совершенства и стал неуязвимым, но он, к тому же, применил секретную технику и стал просто несокрушимым.

Хлоп!

Огромный кулак преодолел расстояние в двести метров и крепко ударил по телу Син Шаньху. Его могучее тело мгновенно разорвалось на куски, алая кровь хлынула наружу и с громких хрустом треснули кости.

Огромный кулак подкинул Син Шаньху вверх, будто тот был соломенным чучелом.

Раздался хруст и щелчки!

Огромный кулак грубо толкнул весивший несколько тысяч килограммов вертолет, и тот отлетел на пять метров.

От трения резины шасси о палубу раздался странный, режущий слух звук, начал расползаться клубящийся черный дым и фюзеляж яростно задрожал, как будто вертолет находился в центре урагана и, по-видимому, собирался вскоре развалиться на куски.

«Боже! Кулак Концентрированной Ци, пролетел сто метров! Это великий мастер Сферы Совершенства! Великий мастер!».

От испуга у Цю Гуна волосы на голове встали дыбом, и он подскочил!

Когда Цзян Тянь первый раз атаковал, сформировав Лезвие Ветра более метра в длину, то двигался так быстро, что Цю Гун не мог ничего разглядеть.

Но в этот раз Цю Гун все четко увидел, Цзян Тянь сформировал кулак размером с шлифовальный диск, кулак пролетел двести метров и ударил так, что земля под ногами сотряслась. Если он не великий мастер, то кто вообще тогда может считаться великим мастером!

«Ха-ха, ты зовешь себя младшим последователем Сферы Совершенства, я ожидал, что ты выдержишь три удара, но ты выдержал лишь два!».

Цзян Тянь стоял на лэйтай, заложив руки за спину и разочаровано качал головой.

«Я не ожидал, что в Линьчжоу появиться настоящий великий мастер Сферы Совершенства. Я умру от руки великого мастера, мне не на что жаловаться…». – Син Шаньху натянуто улыбнулся, он будто хотел заплакать, из уголков его рта сочилась кровавая пена.

Огромный кулак рассеялся в воздухе.

Син Шаньху практически превратился в мясной фарш, кровь лилась ручьями и струйкой текла из его рта. С грохотом упав на землю, он медленно закрыл глаза и испустил дух.

Кулак Цзян Тяня раздробил все его кости и внутренние органы, разорвал все кровеносные сосуды. То, что он был в состоянии сказать свои последние слова было благодаря силе, которую он получил за тридцать лет практики.

Помогающий управлять Лас-Вегасом, ученик Ли Чжэньюя, Син Шаньху умер!

Все вокруг погрузилось в мертвую тишину.

«Он настолько силен, он, он вообще человек? Неужели поэтому он так презрительно отнесся к моему капиталу?».

Лу Бияо страшно перепугалась, ее красивые глаза широко распахнулись и милое личико побледнело, в своей душе она неистово кричала.

«Он оказался так силен, ничего удивительного, что позавчера он побил меня! Если бы тогда он не проявил снисхождение, я был бы уже мертв!».

Некогда столкнувшийся с этим богом смерти Сюэ Фэйян непрерывно дрожал от страха, холодный пот тек по нему ручьями, и его одежда в один миг промокла.

«Что, что же мне делать? Нужно попросить господина Фэна и отца помочь мне попросить пощады…».

Лю Цзиньжун невероятно испугался и непрерывно раскаивался, жаль, что нельзя было дать выход ненависти, залепив себе несколько пощечин.

Он был таким грубым, посмел думать о женщине мастера Цзяна, довольно!

«Ах, в эти два дня я оскорбил его, что же мне делать!» – даже Сюэ Минъи страшно перепугался и побледнел.

Напуганный до смерти Ян Куньпэн сидел на диване, в его глазах светился испуг и отчаянье. Син Шаньху умер, кто еще мог бы помешать мастеру Цзяну?

«Мой муж, оказывается, такой крутой? Неужели он говорил правду, неужели он действительно десять тысяч лет искал бессмертия и возродился?».

Прикрыв ротик рукой, Чжао Сюэ Цин была одновременно и рада, и взволнованна. Слезы уже давно застилали ей глаза.

«Брат Тянь! Он победил! Как он стал таким крутым?» – Е Цзывэй тоже плакала от радости.

«Победили! Мы победили!».

«Мастер Цзян такой могучий, никто не сможет его остановить!».

Лун У, Чжоу Чжэнхао и другие авторитеты Линьчжоу были несравненно рады, они воспрянули духом и издавали громкие возгласы!».

«Ему нет еще и тридцати, а он уже стал великим мастером Сферы Совершенства!».

«Он может сконцентрировать Лезвие Ветра, его гигантский кулак может преодолеть расстояние в двести метров, раздавить китайского героя и разломать вертолет!».

«Ничего удивительного, что он игнорировал наш с Цю Гуном подкуп и угрозы! Для такого богоподобного человека великие семьи Нанкина просто ничтожества! И деньги, которые я собирался ему ссудить тоже ерунда!».

Е Гуфэн стоял там и безжизненным взглядом смотрел на равнодушного молодого человека на лэйтай, в его сердце поднималось ужасное волнение.

Он внезапно вспомнил разговор с Цзян Тянем двухдневной давности. Тогда он думал, что Цзян Тянь невежественный и заносчивый, но сейчас он осознал, что это он сам не видел дальше своего носа!

С такими навыками он может без проблем покорить весь Китай, а воротилам из Дунхая только и останется, что смотреть на него снизу-вверх!

В действительности, не только Е Гуфэн думал так, всех присутствующих посетили подобные мысли!

Все люди хранили молчание, каждый из них был невероятно напуган. Они из уважения и из страха медленно склонили головы перед Цзян Тянем, как перед внушающим трепет дьяволом.

Цзян Тянь стоял на лэйтай с безразличным выражением лица, в душе он тоже не испытывал никаких переживаний.

Когда-то он сотряс звездное небо, поглотил и выпустил солнце и луну, привел в трепет эпохи, уничтожил бесчисленное количество великих, старых, смертоносных демонов, он мог разбить небосвод пальцем и кулаком разрушить звезды.

Для других людей Син Шаньху был великим героем Китая, он помогал управлять Общиной, но в глазах Цзян Тяня он был полным ничтожеством.

Сейчас он уже достиг уровня совершенствования ци и может легко прихлопнуть великих мастеров Сферы Совершенства, не говоря уже о старых мастерах, для него они были просто мелочью. Цзян Тянь не испугается, даже если Линь Чжэньюй лично явится к нему.

Он лишь беспокоился о том, сможет ли Чжао Сюэ Цин принять его путь жестокого убийства людей.

Он поднял глаза и увидел Чжао Сюэ Цин, которая тянув за собой Е Цзывэй, радостно подпрыгивала, болтала и смеялась!

«Ха-ха, эта девчонка выдержала!» – Цзян Тянь, успокоившись, с улыбкой покачал головой.

Увидев, что Цзян Тянь улыбнулся, Ян Куньпэн почувствовал, что в нем была человечность, что он не был ужасным дьяволом.

Он побледнел и дрожащим голосом умоляюще сказал: «Мастер Цзян, прошу, отпустите меня! Это были лишь внутренние споры Цзянху, а не личная ненависть!».

«Отпустить тебя? Разве ты не сказал, что, когда меня убьют, ты навредишь моей женщине?» – холодно усмехнулся Цзян Тянь.

Цзян Тянь не боялся угроз в свой адрес, но он абсолютно не выносил, когда угрожали его любимой или родным!

Он много лет занимался совершенствованием, но помнил о них каждую минуту и скучал. Разве он мог допустить, чтобы какой-то ублюдок угрожал тем, о ком он заботится?

«Мастер Цзян, не беспокойтесь! Ваш покорный слуга разберется с ним за вас!».

Гуй Цзяоти знал, что в присутствии Чжао Сюэ Цин Цзян Тяню будет неудобно совершать убийства, так что он немедленно приступил к действию.

Он взмахнул рукой, послышался свист, и упавшая с неба монета в один миг продырявила череп Ян Куньпэна.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 74**

Глава 74 Почтение Цзянбэя

Ян Куньпэн широко раскрыл глаза, в его лбу появилось кровавое отверстие, он медленно сполз с дивана на пол и перестал дышать.

«Мастер боевых искусств внутренней силы Гуй Цзяоти? Это ты!» – невольно воскликнул Цю Гун, когда наконец заметил, что человек, тенью следовавший за Цзян Тянем, был мастером боевых искусств, который уже многие годы жил отшельником.

Даже Гуй Цзяоти, который несколько десятилетий назад прославился, как мастер боевых искусств, был слугой Цзян Тяня. Какими же способностями он обладает?

Многочисленные люди, которых привел с собой Ян Куньпэн, теперь дрожали от страха перед Цзян Тянем.

«Мастер Цзян, пощадите! Мастер Цзян, пощадите нас!».

Их хозяина убили, и они, нисколько не сопротивляясь, побросали оружие и встали на колени.

Нехотя бросив на них взгляд, Цзян Тянь спустился с лэйтай, подошел к Чжао Сюэ Цин, взял ее за руку и со смехом сказал: «Цин, ты не испугалась?».

«Все в порядке, муж. Ты невероятно хорош, какие навыки! Когда мы вернемся домой, научишь меня, ладно?».

Чжао Сюэ Цин подпрыгивала от волнения, на ее лице отражалось почтение.

«Если хочешь научиться, то конечно, без проблем!».

Про себя Цзян Тянь подумал, что эта девчонка очень способная, и со смехом сказал: «Ладно, нам пора возвращаться! Сестра Вэйвэй, идем с нами!».

Е Цзывэй тут же кивнула головой, ей хотелось задать Цзян Тяню так много вопросов.

Цзян Тянь окинул взглядом Е Гуфэна и с невозмутимой улыбкой сказал: «Я слышал, что господин Е обещал немалое вознаграждение в виде драгоценных природных материалов за победу в соревнованиях на лэйтай. Не забудьте отправить мне их!».

Потянув за собой двух девушек, Цзян Тянь собрался уходить, как вдруг Е Гуфэн разволновался, встал и громко сказал: «Цзян Тянь, остановись!».

«Что такое? Вы все еще хотите бросить мне вызов?» – спросил Цзян Тянь, остановившись и нахмурив брови.

«Я не смею, не смею!».

Е Гуфэн вздрогнул от испуга, и, поспешно поклонившись, сказал: «Мастер Цзян, хорошо, что сегодня вы предотвратили беду, отразили сильного противника. Если бы не вы, то весь наш огромный Цзянбэй попал бы в руки врага!».

С почтением он благоговейно сказал: «С сегодняшнего дня три города Цзянбэя будут почитать мастера Цзяна, исполнять его приказы. Если вы дадите распоряжения, я и остальные пойдем на любые жертвы, чтобы их выполнить!».

Первым на эти слова отреагировал Лю Цзыкунь, он подскочил так, будто у него в заднице была пружина и, поклонившись, сказал: «Мастер Цзян, Пёс Кунь согласен слушать ваши приказы и всю жизнь следовать им!».

«Мастер Цзян!».

«Мастер Цзян!».

Лун У, Чжоу Чжэнхао, Сюэ Минъи и остальные авторитеты Цзянбэя наперебой вскакивали на ноги, кланялись в ноги Цзян Тяню, и, отталкивая друг друга, выражали ему свое высочайшее почтение.

А Лю Цзиньжуну и Сюэ Фэйяну, этим талантливым людям молодого поколения, так и не терпелось встать перед Цзян Тянем на колени и поклониться ему.

Сегодня они, можно сказать, познакомились с удивительным даром мастера боевых искусств и поняли, что может называться настоящей силой.

Деньги и власть ничего не значили в этом обществе, которым правили сильнейшие.

Выдающиеся люди, чья сила выходит за пределы этого мира, могут забрать все это. Необходимо сделать Цзян Тяня, этого сильного человека, своим покровителем и тогда все будет в порядке.

«Боже, это так блестяще и великолепно!».

Увидев, как Е Гуфэн, Лю Цзыкунь и остальные авторитеты склонили головы перед Цзян Тянем, на лице Лу Бияо отразился шок. Она была потрясена и позеленела от сожалений.

Изначально у нее была возможность сблизиться с Цзян Тянем, но она раз за разом совершала ошибки.

Сейчас Цзян Тянь имеет власть над Цзянбэем, по сравнению с ним Лю Цзиньжун и Сюэ Фэйян просто ничтожные насекомые, они потеряли свою привлекательность, стали такими малозначимыми.

Нет! Не так!

Правильнее будет сказать, что они с самого начала не могли сравниться с Цзян Тянем. Между ними была разница, как между небом и землей.

Если бы она в самом начале приняла Цзян Тяня или не завела отношения в тупик, то сейчас бы она стояло возле Цзян Тяня, разве у Чжао Сюэ Цин был бы шанс?

«Мне плевать! Отдайте мне мои призы и на этом все!».

Цзян Тянь посмотрел на Чжао Сюэ Цин и лениво махнул рукой.

«Почему мастер Цзян отказывается?».

«Неужели из-за того, что ранее Сюэ Фэйян и Лю Цзиньжун провинились перед мастером Цзяном?».

«Эти двое – наказание за мои грехи, я поотрываю им ноги!» – Е Гуфэн и остальные заволновались и начали обсуждать все это.

Цзянбэй с таким трудом обнаружил Цзян Тяня, а он взял и не захотел возглавлять их всех.

«Не может быть! Как может такой человек, как мастер Цзян обращать внимание на таких ничтожеств, как мы!» – Лю Цзиньжун и Сюэ Фэйян побледнели от страха.

«Муж, почему ты так смотришь на меня?» – Чжао Сюэ Цин непонимающе посмотрела на Цзян Тяня.

Е Цзывэй же все поняла и, потянув Чжао Сюэ Цин за рукав, сказала: «Цин, ты должна заставить его согласиться! Семья Цзян сейчас находится в кризисном положении, Цзян Тяню необходима поддержка, и тогда все будет хорошо!».

«А? Он хочет знать мое мнение?».

Доброе сердце Чжао Сюэ Цин растаяло. Он принимает во внимание ее точку зрения по такому важному вопросу. Она тут же прижалась к Цзян Тяню и сказала ему на ухо: «Цзян Тянь, ты такой сильный, я доверяю твоему решению, и считаю, что твои дела важнее всего!».

Цзян Тянь кивнул и сказал: «Хорошо, я не уйду, мы можем не спеша все обсудить!».

Очень быстро с палубы исчезли все богатые и могущественные люди, и в главном зале на самом верхнем ярусе начался банкет для выдающихся людей трех городов Цзянбэя.

«Мастер Цзян, ходят слухи, что группа Яован собирается расширяться и ей требуются финансы. Я и три мои товарищи из Дунхая, Цзянчжоу и Линьчжоу собрали два миллиарда и просим вас их принять!» – радостно сказал сидящий в отдельной кабинке банкетного зала Е Гуфэн и почтительно передал Цзян Тяню чек.

«Да, мастер Цзян, примите чек, мы этого хотим!» – присоединившись к Е Гуфэну, сказали Лю Цзыкунь, Лун У, Чжэн Гуанша и другие.

Это был мощный успех.

Раньше Цзян Тянь было бы трудно получить многомиллионное финансирование, но сейчас его партнеры дали ему несколько сотен миллионов.

Находящаяся рядом Е Цзывэй восприняла это очень остро, она немного изменилась в лице, но увидев, что Цзян Тянь кивнул, приняла чек.

Цзян Тянь равнодушно сказал: «Господин Е, это будет считаться займом, в будущем я верну вам все в десятикратном размере!».

«Цзян Тянь, мы все – одна семья, мы не делим все на свое и чужое!» – поспешно сказал Е Гуфэн, улыбнувшись.

Это были ничтожные два миллиарда, и только. Если разделить это на чуть более, чем десяток самых авторитетных людей, то получится, что каждый заплатил от ста до трехсот миллионов. Отдать эти деньги Цзян Тяню не было таким уж большим делом, если это поможет угодить ему, то это того стоило!

«Деньги – это ерунда, мне нужны ресурсы для культивирования!».

«Мастер Цзян, подождите минуту!».

Е Гуфэн шепотом отдал распоряжение и Лю Цзыкунь немедленно удалился.

Он вернулся в компании нескольких рослых мужчин, одетых в черное. У каждого в руках было по деревянному ящику, которые они затем поставили на чайный столик.

«Мастер Цзян, вот те вещи, что я смог отыскать. Посмотрите, подходят ли они вам?» – с заискивающей улыбкой сказал Е Гуфэн.

Открыв ящики, Цзян Тянь тут же разочарованно покачал головой.

«Это старый дикорастущий женьшень, горец многоцветковый и так далее. Может они стоят и немало денег, но это совсем не те материалы, которые необходимы для расстановки духовной формации».

Вдруг Цзян Тяня привлек черный металл в одном из ящиков, и он взволнованно сказал: «Это порошок стихии Металла, как вы его раздобыли?».

«А, это метеорит, я нашел его на одном антикварном рынке!».

«Ничего удивительного!».

Цзян Тянь кивнул, и в его глазах промелькнул блеск.

Порошок стихии Металл был необходимым материалом для расстановки духовной формации.

Но, по словам учителя, на Земле никогда не находили этот материал, он мог прибыть только из космического пространства!

Е Гуфэн нахмурил брови и сказал: «Мастер Цзян, этот метеорит излучает сильную радиацию, обычно его хранят в свинцовом ящике. Он вам пригодится?».

«Пригодится!».

На лице Цзян Тяня наконец-то появилось улыбка, которая заставила людей глубоко вздохнуть.

Таким образом, Цзян Тянь уже собрал материалы трех основных элементов: Металла, Огня и Воды. Ему недоставало лишь материалов элементов Дерева и Земли.

Еще раз легко вздохнув, Цзян Тянь сказал: «Однако, этого еще недостаточно. Вы знаете, где еще можно найти драгоценные природные ресурсы?».

Услышав это, все люди погрузились в глубокое молчание, по ним было видно, что Цзян Тянь поставил их в затруднительное положение.

Они были лишь богачами, и гордились, если бы им довелось быть знакомыми с парой мастеров боевых искусств. Что же касалось ресурсов для культивирования, с таким они сталкивались нечасто.

Цю Гун принял пилюлю, которую подарил ему Цзян Тянь и сейчас уже восстановился на 70-80%. Он искренне восхищался Цзян Тянем.

И, услышав слова Цзян Тяня, тут же поклонился и сказал: «Мастер Цзян, вы случайно не знаете о съезде по обмену опытом в изготовлении пилюль, которые проводится в среде культиваторов раз в пять лет?».

«Я не слышал о таком, расскажи мне!» – сказал Цзян Тянь.

Ци Гун изумился, ведь у Цзян Тяня были такие обширные практические навыки культивирования, наверняка полученные от определенного учителя, и он должен был иметь глубокое понимания мира культиваторов. Но как он мог не знать о таком знаменитом съезде по обмену опытом в изготовлении пилюль?

Но, осмелившись задать вопрос, он тут же сказал: «Съезд по обмену опытом в изготовлении пилюль является сбором мастеров боевых искусств и заклинаний, который совместно возглавляется лучшей в мире культиваторов школой по изготовлению пилюль, школой Шэньнун, и семьей Хун, члены которой являются мастерами боевых искусств провинции Хубэй. Школа Шэньнун продает пилюли или позволяет всем обменивать их на лекарственное сырье. Это самый процветающий период в мире культиваторов!».

Много лет назад я сопровождал на этот съезд главу нашей семьи, Юань Жусуна. Он потратил тридцать миллионов на покупку одной Пилюли Концентрации Энергии, тут же прорвался в Круг Внутренней Силы и успешно стал младшим последователем Сферы Совершенства!».

«У школы Шэньнун тысячелетняя история, они обладают мощным духовным богатством. Я думаю, что если мастер Цзян свяжется с ними, то он сможет получить все, что ему необходимо!».

«О, правда? Когда проводится этот съезд?» – Цзян Тянь заволновался.

Такие великие школы изготовления пилюль зачастую обладает драгоценными природными ресурсами элементов Дерева, и вероятно могут их найти.

«Через месяц! В Ханькоу!» – почтительно ответил Цю Гун.

«Хорошо, когда придет время, ты будешь сопровождать меня в Ханькоу!» – равнодушно отдал распоряжение Цзян Тянь.

«Есть! Я буду преданно прислуживать вам во всем!».

От волнения лицо Цю Гуна покраснело. Это такая честь – сопровождать мастера Цзяна в Ханькоу!

В этот момент Лю Цзыкунь и Сюэ Минъи низко поклонились, и первый осторожно сказал: «Мастер Цзян, позавчера мой сын оскорбил мастер Цзяна. Я бы хотел, чтобы он подошел и извинился!».

«Хм, хорошо! Да, кстати, позовите еще эту девушку, которую зовут Лу Бияо!».

…

В укромной кабинке банкетного зала Лю Цзиньжун и Сюэ Фэйян проклинали Лу Бияо на чем свет стоит.

«Лу Бияо, ты погубила нас!».

Лю Цзиньжун скрипел зубами и пребывал в ужасной ярости, его глаза покраснели. Он ругался, указывая на Лу Бияо: «Если бы ты не сказала, что мастер Цзян сумасшедший, разве я бы мог отнестись к нему так презрительно и грубо! Теперь все кончено, мастер Цзян точно убьет меня. Но если я умру, то похороню вместе с собой семью Лу!».

Лу Бияо дрожала от страха, со слезами на красивых глазах, она умоляющим тоном сказала: «Молодой мастер Жун, простите меня, я правда не знала, что Цзян Тянь так силен, раньше он был абсолютно обычным человеком. Еще я слышала, что Лю Ванфэн и У Чаохуэй подсыпали ему яд, и он совсем повредился разумом, сошел с ума…».

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 75**

Глава 75 - Пренебрежение чиновника

В этот самый момент Лу Бияо сильно сожалела о том, что не подозревала, что у Цзян Тяня столько силы, он был не похож на обычного человека.

«Чего с ней болтать? Просто убей!»

Сюэ Фэйян был в отчаянии, в его глазах стояли слезы, он как будто бы потерял рассудок и направил свой пистолет на Лу Бияо, а затем со злобой произнес: «Она все сделала специально! Оскорбила Мастера Цзяна, о чем с ней вообще можно разговаривать?»

Лу Бияо побледнела от страха, ее душа ушла в пятки и она, заревев, упала на колени и взмолилась: «Пожалуйста, не надо! Я правда не специально, я ведь ничего не знала!»

«Ты о чем сейчас? Срочно иди к Мастеру Цзяну и умоляй его тебя простить, делать это ты должна искренне, иначе тебе уже ничего не поможет!»

В этот момент в помещение быстрым шагом вошли Лю Цзыкунь и Сюэ Минъи и, обратившись к Лу Бияо, грозно произнесли: «Мастер Цзян назвал также и твое имя, отправляйтесь все вместе!»

«Что? Мастер Цзян зовет меня тоже?»- у Лу Бияо от страха закружилась голова и она упала в обморок.

Если Мастер Цзян сейчас будет ее убивать, ни один человек во всем Цзянбэе не осмелится ему помешать.

…

Когда Лу Бияо вошла в кабинет, то сразу увидела Цзян Тяня, который сидел на большом кожаном диване посреди помещения. Он выглядел очень спокойным, перебирал в руках блестящий черный камень, и совсем был не похож на того безумца, который собирался хладнокровно расправиться с четырьмя храбрецами.

Группа людей, которые сейчас с трепетом стояли перед Цзян Тянем, как провинившиеся школьники перед учителем, была очень известна в Цзянбэе, они занимали высокие посты и были в большом авторитете.

Молча зайдя в кабинет, Сюэ Фэйян тут же упал на колени и, трясясь всем телом, в страхе произнес: «Мастер Цзян, я был слеп раньше, теперь я все осознал! Пожалуйста, отпустите меня!»

«Мастер Цзян, пощадите! Впредь, я буду слушать только вас! Можно, я буду вашим преданным псом?»

Лю Цзиньжун, видя как этот юнец Сюэ Фэйян пытается извлечь выгоду из своего положения, тоже поспешил грохнуться на землю и начал отвешивать бесконечные поклоны, больно ударяясь лбом о пол. Он пытался показать, что раскаивается он искренне.

«Да, я тоже хочу быть вашим верным слугой, Мастер Цзян!»- стараясь опередить остальных, со слезами на глазах, выкрикнул Лю Цзыкунь.

«Презренные насекомые! Как вы смеете просить меня об этом?»- с отвращением на лице, Цзян Тянь покачал головой.

Бессмертные родоначальники, культиваторы с многолетней историей, покорители Неба, властители Марса и Земли, безумные Императоры-уничтожители, даже они не имели права называться друзьями Великого Начала Цзяна, как эти ничтожные людишки могут думать, что имеют право поднимать свои глаза на Цзян Тяня?

Лю Цзиньжун и Сюэ Фэйян остолбенели, кажется, они уже потеряли всякую надежду.

Лу Бияо была шокирована тем, что происходило вокруг нее. Она не могла поверить в то, что эти два человека, которые считались самыми важными в Дунхае и Цзянчжоу, молили о праве стать верными псами Цзян Тяня.

«Вы двое заглядывались на мою красавицу-жену, а еще при всех объявили, что собираетесь сбросить меня с судна… Памятуя о вашей юношеской неопытности, в назидание другим, я сломаю вам ноги.»- спокойным голосом произнес Цзян Тянь.

«Спасибо, Мастер, что оставите в живых!»- Лю Цзыкунь и Сюэ Минъи, с благодарностью за помилование, упали на колени.

«Благодаря огромному великодушию Мастера Цзяна и тому, что он с вами уже знаком, вы еще не умерли!»

Гуй Цзяоти c мрачным лицом вышел вперед и, сделав огромный прыжок, ударил сразу двоих.

Послышались душераздирающие крики Лю Цзиньжуна и Сюэ Фэйяна, которые испытали адскую боль от удара Гуй Цзяоти, который переломал им ноги.

«Мастер Цзян, спасибо Вам за Ваше снисхождение, мы полностью признаем Вашу правоту и впредь будем с уважением относиться к Вам и Вашей супруге!»

Несмотря на боль, они продолжали рассыпаться в благодарностях.

«Убирайтесь!»- махнув рукой, как будто хочет избавиться от назойливых мух, произнес Цзян Тянь.

После того, как тех двоих выволокли из помещения, Цзян Тянь обратил свой взор на бледную и трясущуюся Лу Бияо и спокойно заговорил: «Бияо, не нужно чтобы кто-то в Линьчжоу знал о том, что было здесь сегодня, иначе, я уничтожу всю твою семью. Ты поняла меня?»

«Поняла! Я буду молчать!»- дрогнувшим голосом произнесла Лу Бияо.

«Ладно, тогда пошли!»- махнул рукой Цзян Тянь. Она была очень хороша собой, но ему было лень любоваться ее красотой.

Покончив с этим делом, Цзян Тянь не захотел принимать участие в торжественной церемонии, вместо этого решил прогуляться со своей супругой по лайнеру.

Лайнер уже был на обратном пути и на следующий день прибыл в порт, где Цзян Тянь простился с Е Цзывэй.

«Сестричка, два миллиарда ты пока возьми, они помогут решить твою насущную проблему!»- улыбаясь, произнес Цзян Тянь: «Только ни в коем случае, никому не рассказывай о том, что случилось на корабле!»

«Поняла.»- слегка кивнув, ответила Е Цзывэй.

Теперь она точно знала, что ее названный братишка никакой не неуч, а самый настоящий мастер боевых искусств.

Она прекрасно понимала, что если обо всем начать рассказывать, то Нанкинская мафия сразу же этим воспользуется в своих корыстных целях.

Немного поколебавшись, она спросила с надеждой в голосе: «Цзян Тянь, когда же ты наконец вернешься домой?»

«Я обязательно вернусь, но пока время еще не настало.»- ответил Цзян Тянь, а потом жестко добавил: «Когда я вернусь, весь Нанкин перевернется с ног на голову! Это будет как обрушение вершины Кун-луня, как смерч, появившийся из неоткуда!»

«Семья Цзян снова станет самой могущественной в Нанкине, о ней будет говорить весь Китай! Я об этом позабочусь!»

…

Внутренний двор виллы Волун.

В последнее время, старейшина Тан испытывал небывалое волнение.

Вот уже пять дней Тан Линлун находилась в состоянии медитации в бамбуковой роще, ничего не пила и не ела, все время сидела с одинаковым выражением лица, ни разу не шелохнувшись.

У обычного человека, через три дня такого состояния уже начались бы проблемы со здоровьем.

Но вид у Тан Линлун был цветущим, дыхание ровным, и, по мнению Тан Гочжу, она уже находилась в состоянии созерцания.

Только вот все это очень сильно беспокоило старейшину Тана.

Стиль обучения Цзян Тяня отличался от всего, что он видел раньше.

Обычные культиваторы могли достичь прорыва, проглотив чудодейственные средства, но Тан Линлун ничего этого не делала и это было просто поразительно.

«Отец, Линлун…»- с тревогой спросил у старейшины Тана мужчина, одетый в белую рубашку и строгий костюм.

Тан Вэйминь был секретарем муниципалитета, только что вернувшийся с партийного обучения. Он уже увидел всю эту странную картину.

«Линлун сейчас осваивает боевые искусства, в данный момент, она сконцентрирована на медитации, уже в течении пяти дней ничего не ела и не пила!»- эмоционально произнес Тан Гочжу.

«Что? С ней ничего не случится?»- испуганно спросил Тан Вэйминь.

«Что-то обязательно случится!»- свирепо выкрикнул старейшина Тан и добавил: «Нам нужно срочно позвать настоящего учителя боевых искусств, при чем это должен быть буддист. Я такого знаю только одного – это Фэй Чунтянь!»

Семья Тан имела очень глубокое содержание, а если ко всему этому еще прибавить мастера боевых искусств и мастера Буддизма, появится сила, подобная дракону, которая позволит стать этой семье одной из самых могущественных во всем Китае, которая будет распространять свое влияние ближайшие сто лет.

«Какое боевое искусство она культивирует?»- с сомнением спросил Тан Вэйминь.

Ранее, Тан Гочжу говорил, то их семья дошла до максимального уровня железного тела, но дальше продвинуться они так и не смогли.

Поэтому, старейшина Тан запретил ему заниматься боевыми искусствами, заставив продвигаться по карьерной лестнице.

«Ее обучал один из самых известных – Мастер Цзян. И кстати, он уже приглашен Тан Ваньнянем к нам, и ты скоро с ним увидишься!»- восторженно произнес Тан Гочжу.

В эту секунду, в помещение, словно вихрь, ворвался Тан Ваньнянь и, запыхавшись, он радостно сообщил: «Отец, случилось что-то невероятное!»

«Что случилось? Почему ты такой возбужденный?»

Тан Вэйминь нахмурился.

Он всегда недолюбливал своего брата за то, что тот целыми днями только и делал, что вкусно ел, да сладко спал, постоянно жульничал и обманывал других и тем самым позорил их семью.

«Отец, брат, мастер Цзян победил!»- радостно произнес Тан Ваньнянь и добавил: «Он поднял руку и его кулак стал размером с жернова, который в диаметре был примерно метров сто, этим своим кулаком он разрушил сцену и убил Син Шаньху всего лишь одним ударом! А потом еще и вертолет его отбросил на несколько метров!»

«Кто такой Син Шаньху?»- удивленно спросил Тан Гочжу.

«Это один из сильнейших мастеров зарубежной общины Линь Чжэньюя!»- ответил Тан Ваньнянь, он был так взволнован, что продолжал все время говорить без умолку: «Этот парень и вправду был силен: спрыгнул с вертолета с высоты ста метров на палубу корабля, чуть не потопив его! Я так испугался тогда, чуть не обмочился! Оказалось, что он был учеником этого самого Линь Чжэньюя!»

Старейшина Тан был растерян, он неуверенно пробормотал: «Получается, что мастер Цзян победил такого сильного мастера? Он и вправду превзошел всех самых известных наставников!»

«Братец, что ты такое несешь? На всем свете не найдется настолько сильных мастеров, как ты только что описал!»- с недоверием проговорил Тан Вэйминь.

Недотепа брат взбесил его своим рассказом, ну кто мог поверить в то, что кто-то мог спрыгнуть с высоты ста метров и не убиться, а у кого-то мог быть кулак, размером с жернова? Он слушал своего брата и создалось впечатление, что тот под наркотиками.

«Прибыл Мастер Цзян!»- воскликнул Тан Ваньнянь и затем, взяв под руку старейшину Тана, пошел на встречу симпатичному молодому человеку, который уже вошел в ворота.

«Это и есть тот самый якобы выдающийся мастер Цзян? – разочаровано произнес Тан Вэйминь, взглянув на Цзян Тяня.

Это был обычного вида молодой человек, просто одетый, рядом с которым была очаровательного вида девушка.

Он вошел к ним на задний двор без каких либо почестей и церемоний, нежно воркуя со своей спутницей, выглядели они довольно легкомысленно, как такого вида молодой человек вообще мог быть мастером боевых искусств?

Настоящий мастер боевых искусств должен выглядеть как мастер Хуан, которого он привел с собой: моложавый старик, хорошо сохранившийся, крепкий, сдержанный, тщательно следящий за манерами, свирепый как тигр и способный одним ударом разломить камень.

«Я не позволю ему ничего делать!»- указав пальцем на Цзян Тяня, произнес Тан Вэйминь, а затем, почтительно обратился к стоявшему рядом мастеру Хуану: «Посмотрите, пожалуйста, что с моей дочерью?»

Мастер Хуан, одетый в двубортную чангуа, смерил Цзян Тяня презрительным взглядом и спросил: «Девушка сейчас медитирует по его методике? Если да, то это полная чушь! Физическую оболочку в течении такого количества времени можно поддерживать только при помощи специальных средств, невозможно проводить медитацию, подпитывая себя только лишь воздухом! Настоящая ересь!»

Усмехнувшись, он продолжал: «Заклинания – это кривая тропа, а все эти так называемые магические техники, управление погодой, все это, всего на всего, слухи! Все это невозможно в реальной жизни, это за гранью понимания обычного человека, такие штуки доступны лишь богам, неужели, секретарь Тан, Вы стремитесь к тому, чтобы Ваша дочь стала богиней?»

Затем мастер Хуан перешел на кантонский диалект, объясняя Тан Вэймину, почему техника Цзян Тяня является профанацией и даже ломаного гроша не стоит. Тан Вэймин слушал его очень внимательно и кивал на все, что ему говорил мастер Хуан.

«Вэймин, что ты творишь? Мастер Цзян наш уважаемый гость, почему ты так бесцеремонно себя с ним ведешь?»- обеспокоенно спросил старейшина Цзян, увидев с каким холодом его сын принимал Цзян Тяня.

«Этот человек нам не нужен, пусть уходит!»- Тан Вэйминь даже не удостоил Цзян Тяня взглядом, лишь пренебрежительно махнул рукой в его сторону.

Тан Ваньнянь смотря на все это, глупо заморгал, он вдруг понял, что его брат такой же тупой как он сам, раз не разглядел в мастере Цзяне его потенциала, как он мог с такими данными вообще быть чиновником?

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 76**

Глава 76 Это исключительное достижение, это божественные умения

Секретарь Тан Вэйминя, Цай Чжунсинь, тут же успокоил старого Тана: «Уважаемый Тан, секретарь муниципалитета Вэйминь с трудом уговорил мастера Хауна приехать и обратить свое внимание на мисс Тан, так что не вмешивайтесь, не создавайте секретарю муниципалитета Вэйминю трудностей!».

«Молодой Цай, ты ни черта не знаешь!».

Тан Ваньнянь взволнованно закричал: «Ты знаешь, что за человек мастер Цзян? Как его можно сравнить с этим никчемным мастером Хуаном?».

Услышав это, Цай Чжунсин пришел в ужас и, жалея, что нельзя заткнуть Тан Ваньняню рот, он сказал: «Господин, не говорите так, мастер Хуан – инструктор главного отдела Управления Охраны, он мастер боевых искусств, он вошел в Круг Внутренней Силы!».

Он не понимал, что за способности были у Цзян Тяня.

Если бы он не принимал во внимание положение старого Тана и его третьего сына, то давно бы уже вызвал Управление Охраны.

Цзян Тянь нисколько не обратил на это внимания, использовал свое божественное сознание и со смехом сказал: «Господин Тан, успокойтесь, эта девчонка Линлун справится. Она уже достигла пика закалки организма, следующий шаг – это Сфера Совершенства. В конце концов эта девчонка может стать исключительно талантливым культиватором!».

«В самом деле!» – старый Тан пришел в восторг и был весьма признателен Цзян Тяню, ему так и хотелось встать перед ним на колени.

«Посмотрите, над бамбуковой рощей раздаются звуки, вокруг вьется ветер, духовная энергия, словно белый туман, вливается в голову Линлун. Это энергия входит в ее тело!» – со смехом сказал Цзян Тянь.

«Это же подобно Сфере Мастера! Боже, вероятно, в нашей семье Тан появится Мастер! Мастер Цзян, огромное спасибо за свитки с тренировочными методиками!» – тело Тан Гочжу дрожало, он едва не заплакал от восторга.

«Ты морочишь людям голову!» – с холодной усмешкой, пренебрежительно сказал стоящий рядом секретарь Цай Чжунсинь.

Мастер Сферы Совершенства, духовная энергия, словно туман, энергия входит в тело, это будто роман, который написала эта девчонка! Просто выдумка!

Он знал, что Тан Линлун много лет упорно занималась культивированием, но совсем не интересовалась техникой боевых искусств!

Мастер Хуан больше десяти лет был инструктором в главном отделе Управления Охраны, и смог войти лишь в Круг Внутренней Силы.

Если верить твоим словам, разве сейчас Тан Линлун не сильнее мастера Хуана? Ты так хвалишься собой!

«Секретарь Тан, все плохо, посмотрите, ваша дочь еле держится, она так побледнела, это все симптомы истощения сил!».

Внезапно мастер Хуан с суровым выражением лица сказал: «Она не должна заниматься культивированием, ей следует есть много питательной еды! В противном случае, боюсь, у нее произойдет коллапс, и она умрет. Даже если ей помочь сейчас, она, вероятно, останется инвалидом!».

«Что? Какой ужас!».

Услышав это, Тан Вэйминь сильно удивился и втайне испытывал огромную ненависть к Цзян Тяню. Этот негодяй хотел погубить его дочь?

«Ерунда!» – в то время, как все были напуганы, до них донесся равнодушный голос.

Услышав это, все крайне удивились, обернулись и увидели, как Цзян Тянь бросил равнодушный взгляд на Хуан Сяншэна. На его лице отражались пренебрежение и презрение.

Стоявший рядом Цай Чжунсинь был вне себя от гнева и едва не рухнул на землю.

Столкнувшись с многократным пренебрежением и вызывающим поведением Цзян Тяня, Хуан Сяншэн не мог больше терпеть.

Он был наставником главного отдела Управления Охраны, некогда он инструктировал бесчисленное количество выдающихся спецагентов, и его положение было несколько выше, чем у Тан Гочжу.

Он держал в поле зрения мир боевых искусств Китая, не принимая во внимание настоящих мастеров, людей, который могли бы с ним соперничать, можно было пересчитать по пальцам.

Он получил известность двадцать лет назад, был почетным гостем богачей, знатных и высокопоставленных лиц. Если бы в этот раз Тан Вэйминь не попросил заместителя начальника центральной партийной школы замолвить за него слово, то он бы ни за что не пришел.

«Парень, к какой школе ты относишься? Неужели твой наставник не научил тебя проявлять уважение к старшему поколению мастеров боевых искусств?» – равнодушно фыркнул Хуан Сяншэн.

«Старшему поколению?».

Обхватив рукой плечо, Цзян Тянь со смехом сказал: «Ты считаешь себя старшим поколением? По моему мнению, ты не являешься даже младшим поколением!».

Цзян Тянь вернулся после десяти тысяч лет совершенствования, он прожил так долго, что его можно было назвать предком Хуан Сяншэна.

Но разве мог Хуан Сяншэн понять это?

Услышав это, он разразился гневом и, холодно усмехнувшись, сказал: «Я держу в поле зрения весь мир боевых искусств Китая, людей, которых я могу назвать старшим поколением по отношению к себе, Хуан Сяншэну, можно пересчитать по пальцам двух рук! Все они известные герои, которым больше восьмидесяти лет. Осмелюсь спросить, твой наставник входит в их число?».

«Это Хуан Сяншэн?» – воскликнул Тан Гочжу.

«А что? Он такой известный?» – равнодушно спросил Цзян Тянь.

«Да, его репутация в мире боевых искусств еще выше, чем моя, он близкий друг руководителя центральных органов власти…». – с горьким смехом сказал Тан Гочжу.

Тан Гочжу еще не закончил говорить, а Хуан Сяншэн с пренебрежительной усмешкой сказал: «Ха-ха, он даже не слышал моего имени! Похоже, он совсем не относится к среде боевых искусств!».

«Да, я не слышал о тебе!» – лаконично ответил Цзян Тянь.

«Пха-ха!».

Услышав эти слова, несколько учеников Хуан Сяншэна прыснули от смеха.

Человек, не относящийся к среде боевых искусств, посмел пуститься в пространные рассуждения перед мастером Хуаном. Это было похоже на то, как если бы ничего не смыслящий в физических законах ученик начальной школы стал провоцировать нобелевского лауреата по физике!

«Однако тебе бы стоило знать обо мне!».

Неожиданно выражение лица Цзян Тяня стало расслабленным и он, улыбнувшись, сказал: «Даже если сюда явится сам Е Чжаньтянь, я смогу убить его как собаку, что уж говорить о тебе. По сравнению со мной ты – никто!».

«Хоть я и не вхожу в ваш круг боевых искусств, но люди, которым я передаю свои знания, могут убить тебя одним ударом!».

«Те методы тренировок, которые я передаю людям, невероятно таинственны. Как такой ничтожный человек, как ты, может их понять?».

«Безумный мальчишка!».

Хуан Сяншэн буквально подпрыгнул, услышав эти слова. С трудом переводя дыхание от возмущения, он сказал: «Ты разбираешься в боевых искусствах?».

«Ты знаешь о погружении энергии в точку Даньтянь?».

«Ты знаешь, что заставляет силу подниматься от ступней вверх?».

«Ты владеешь бацзицюань?».

«Ты владеешь техникой боя с Шестом Восьми Триграмм?».

С каждым вопросом он делал шаг вперед и, когда он задал их все, оказался уже посреди двора. С презрением глядя на Цзян Тяня, он сказал: «В 1981 году я сопровождал лидера делегации мастеров боевых искусств Китая во время визита в Россию. Я дрался с главным наставником КГБ и победил его за три удара!».

«В 1992 году, когда на нас напала европейская группировка убийц Могильный Камень, я и возглавляемые мной ученики убили их на равнине Цинчуань, протяженностью в восемьсот ли!».

«Когда в 1998 году на китайско-бирманской границе наёмники из организации Blackwater отняли у нас сведенья разведки, я в одиночку разгромил их и вернул наши данные!».

…

В 2001 году враги развернули террористическую деятельность, и я, как и прежде, предотвратил беду, убил неприятелей, деактивировал бомбы и в одиночку спас несколько десятков тысяч ни в чем не повинных горожан!».

«Я прославился уже несколько десятилетий назад, прошел множество мелких и крупных войн и ни разу не потерпел поражение! А ты, молокосос, смеешь ставить под сомнение мой авторитет!».

Среди присутствующих не было никого, кто бы не испытал благоговение, оказавшись лицом к лицу с разъяренным Хуан Сяншэном.

«Ха-ха, трудно понять, кто лучший!».

Цзян Тянь опустил глаза, а затем нехотя посмотрел на Хуан Сяншэна и равнодушно сказал: «Так много пустой болтовни, посмотрим, чего ты стоишь на самом деле!».

«Что? Ты, оказывается, такой смелый, что бросаешь вызов мастеру Хуану! Убирайся, немедленно убирайся!».

На лице секретаря Цая отразился шок, ему так хотелось, не взирая на свое положение, выгнать Цзян Тяня пинком.

«Ты действительно невежественный безумец, что ты о себе думаешь? Хочешь подраться со мной?» – Хуан Сяншэн громко ругал Цзян Тяня.

«Мастер Цзян, этот человек безумен и невежественен, к чему опускаться до его уровня, простите его!» – радостно увещевал Тан Вэйминь.

Чжао Сюэ Цин не могла выдержать холодное отношение людей к ее мужу, у нее щемило сердце. Она потянула Цзян Тяня за рукав и сказала: «Муж, хватит! Люди семьи Тан всегда такие высокомерные, не связывайся с ними!».

«Я не собираюсь драться с тобой!».

Цзян Тянь слегка улыбнулся и сказал: «Потому что ты не достоин того, чтобы драться со мной. Линлун!».

«Что? Неужели ты заставишь мисс Тан драться со мной? Ты, ты, ты!» – Хуан Сяншэна трясло от злости, его чуть не начало рвать кровью.

Этот парень слишком безумен!

Внезапно секретарь Цай воскликнул: «Секретарь Тан, посмотрите, Линлун, она, что же это такое…».

«А?» – Тан Вэйминь обернулся и не поверил своим глазам, он будто увидел призрака.

Он увидел, что Тан Линлун медленно вставала, она ступала по воздуху, и с каждым шагом она поднималась все выше и выше.

Было похоже, что под ее ногами была невидимая лестница.

Тан Линлун спокойно шла по воздуху, и в один миг, за девять шагов, она оказалась на высоте восьми метров.

Сейчас Тан Линлун поднялась уже выше бамбуковой рощи и, стоя лицом против ветра, наступала на волны бамбука. Ветер колыхал ее одежду для тренировки, высоко поднимал ее шелковые волосы. Она была подобна Богине Девятого Неба, сошедшей на землю, была полна чистой и таинственной ауры.

«Боже! Это…». – воскликнуло множество людей. Они словно каменные статуи стояли в оцепенении и не могли поверить в происходящее.

«Это же, она идет по воздуху! Это мастерство Сферы Совершенства?» – Хуан Сяншэн остолбенел от изумления, его сердце трепетало, голос дрожал.

Взлет на карнизы и хождение по стенам, хождение по воде, все это может делать мастер боевых искусств. Сейчас Тан Линлун без каких-либо усилий за девять шагов по воздуху вознеслась к небу. Если она не мастер, то кого тогда можно называть мастером?

«Убить!» – закричала Тан Линлун и взмахнула рукой.

Ее внутренняя сила сформировала меч, длиной около метра, от которого распространялось сверкающее сияние. Она направила его на водоем посреди двора и ударила, как безумная.

Разлетелось эхо грохота, белые гребни воды поднялись в воздух на десять метров, это было так волнующе!

Было отчетливо видно дно озеро на глубине двух метров, удар раздробил гальку, и она разлетелась во все стороны.

«Девять шагов по воздуху, удар мечом по озеру! Что это за сила! Она мастер боевых искусств, действительно мастер боевых искусств!» – пробормотал себе под нос Хуан Сяншэн, он испугался и запаниковал, его взгляд был безжизненным.

«Неужели это действительно Линлун…».

Тан Вэйминь был крайне взволнован и не мог поверить, что эта сильная женщина – его дочь, которая когда-то обнимала его за ноги и просила леденец.

«В нашей семье Тан наконец-то появился мастер боевых искусств! Небо благословило нашу семью Тан!».

Опираясь на трость, старый Тан сделал шаг вперед, его тело дрожало, он был так взволнован, что не удержался от слез.

«Мисс Тао занималась культивацией по тренировочным методам мастера Цзяна не больше месяца и уже достигла Сферы Мастера?» – не находя себе места, пробормотал Хуан Сяншэн.

«Учитель, тренировочные методы господина Цзяна настолько потрясающие?» – не удержавшись, спросили ученики, с трудом поборов волнение и страх.

«Культивирование в сфере боевых искусств похоже на заплыв против течения, на этом пути есть множество трудностей и препятствий. Даже если потрясающе талантливый от природы человек сможет достать необходимые для культивирования ресурсы, ему понадобится по меньшей мере сорок лет адского труда и преодоления препятствий, чтобы достичь Сферы Совершенства!».

«На мой взгляд, у мисс Тан лишь заурядные природные данные, даже если у нее будет огромное количество ресурсов, ее потолок – это состояние Железного Тела, она не пойдет дальше этого!».

«Но мисс Тан использовала эти методы культивирования всего месяц, к тому же она не принимала никаких драгоценных пилюль. Она вела аскетический образ жизни и уже достигла Сферы Совершенства, эти тренировочные методы попросту…».

Хуан Сяншэн был невероятно потрясен, дрожащим голосом он сказал: «Разве это обычные тренировочные методы боевых искусств? Это исключительное достижение, это божественные умения!».

Когда люди услышали это, то оцепенели от изумления, в их сердцах поднималось невероятное волнение. Они признали, что тренировочные методы Цзян Тяня действительно были похожи на исключительное достижение, божественные умения.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 77**

Глава 77 Торжественная церемония почтения наставника

«Она в течении месяца медитировала, опираясь на метод направления энергии, и уже достигла Сферы Совершенства, это удивительно! Это просто чудо!» – пробормотали себе под нос несколько учеников.

«Наставник, Вы можете сравниться с ним?» – не сдаваясь, спросили некоторые.

«Где уж мне сравниться с ним? Я уступаю даже Тан Линлун, которую он обучал!».

«В его тренировочных методах применяется такая скорость культивирования, что он, вероятно, подавил бы даже Е Чжаньтяня…». – покачав головой, горько сказал Хуан Сяншэн. Затем он опустил голову и погрузился в глубокие раздумья.

На тот момент в среде китайских боевых искусств Е Чжаньтянь был лучшим мастером на свете, если не принимать во внимания великих мастеров из скрывающихся семей.

Последние десятилетия Хуан Сяншэн, а также множество сильнейших людей Китая беспрекословно подчинялись Е Чжаньтяню, высоко чтили его и не смели ослушаться.

Но сейчас Хуан Сяншэн считал, что Цзян Тянь шел вровень с таким богом войны, как Е Чжаньтянь.

Тан Вэйминь внезапно поборол дрожь в теле, оглянулся по сторонам и, не увидев Цзян Тяня, с невольной досадой спросил: «Господин Тан, друг Цзян, нет, мастер Цзян! Как вы можете позволить мастеру Цзяну уйти!».

Все посмотрели на Тан Ваньняня.

«Разве не секретарь Тан вынудил его уйти? Я не стал его задерживать!» – простодушно сказал Тан Ваньнянь, он был в растерянности.

…

«Муж, мы так просто ушли, разве так годится?».

В то время, как все люди все еще были напуганы, Цзян Тянь и Чжао Сюэ Цин уже вернулись в свою современную резиденцию.

«Что? Ты все-таки хочешь, чтобы я обучал Тан Линлун?» – с натянутой улыбкой спросил Цзян Тянь.

Тан Ваньнянь попросил его прийти и начал уговаривать стать наставником Тан Линлун. После долгих уговоров Цзян Тянь согласился.

Но, увидев высокомерную модель поведения Тан Вэйминя, Цзян Тянь тут же крайне разочаровался, и у него пропал интерес к этому делу.

«Хм, этот секретарь Тан смотрит на всех свысока, он не поверил в способности моего мужа, так что не стоит с ними считаться!».

Чжао Сюэ Цин, предавшись воспоминаниям, весьма безразлично закончила это предложение, но все же вздрогнула от испуга.

Если бы несколько месяцев назад семья Тан подала ему знак, он бы тут же приполз, угодничая перед ними.

Но теперь у него наконец было достаточно денег, чтобы можно было игнорировать семью Тан. Какой этот был стремительный взлет!

«В ближайшие дни я хочу быть рядом с тобой!».

Цзян Тянь слабо улыбнулся, обнял девушку. Он был доволен, все было прекрасно.

Чжао Сюэ Цин спросила: «Кстати, Тан Линлун действительно достигла Сферы Совершенства в своей практике?».

«Нет, строго говоря, она все еще на этапе Круга Внутренней Силы. Но Внутренняя Сила всеобъемлющего искусства боя сопоставима с истинной ци обычных бойцов!» – с легкой улыбкой сказал Цзян Тянь.

…

Однако вечером, старый Тан, ведя за собой Тан Вэйминя, Тан Ваньняня и Тан Линлун, нанес им визит.

В тот миг, когда Тан Вэйминь увидел Цзян Тяня, он тут же поклонился ему в ноги, он выглядел скромным и почтительным и был гораздо вежливее, чем тот чиновник, каким он был в Центральном Отделе.

Если бы кто-то увидел эту сцену, то наверняка бы ужасно удивился и не мог бы поверить.

Тан Вэйминь все-таки был крупным чиновником Линьчжоу, он имел несравненную власть и блестящие перспективы. Ходили слухи, что у него был скрытый потенциал для захвата власти в Центрально Отделе. Но сейчас он был так почтителен с Цзян Тянем, словно увидел божество.

«Ха-ха, незнание – не порок. Я должен поблагодарить вас, что вы не вышвырнули меня за дверь!» – улыбаясь, Цзян Тянь пригубил чай.

«Мастер Цзян, мне неловко от ваших слов! Прошу мастера Цзяна великодушно простить мою вину!».

Цзян Тянь говорил очень вежливо и спокойно, но Тан Ваньняня от страха прошиб холодный пот, и он побледнел.

К этому моменту он уже уяснил, что теперь Цзян Тянь был главой Цзянбэя, он отдавал приказы местным авторитетам, и даже Е Гуфэн, Чжэн Гуанша и другие могущественные богачи преклонялись перед ним.

Не говоря уже о том, что Цзян Тянь был мастером боевых искусств, способным убивать людей незаметно. Именно Цзян Тянь, используя законные методы, отдал приказ и заставил всех этих авторитетов вывести капиталы из Линьчжоу. Ответственность за это на себя взял секретарь горкома и подал в отставку.

«Ты так низко пал, потерял лицо!».

Старый Тан с суровым видом порицал Тан Вэйминя, ему оставалось только унизительно заискивать и угодливо сказать: «Мастер Цзян, это все ошибки в воспитании, которые я допустил. Я воспитал своих детей так, что они ставят себя выше других!».

Цзян Тянь слегка улыбнулся, но ничего не сказал.

«Мастер Цзян, я знаю, что вы невероятно выдающийся человек, вы не жаждете славы и богатства. Однако жене мастера Цзян приходится вести хозяйство. Если вы согласитесь взять Тан Линлун в ученицы, семья Тан приложит ради вашей жены все усилия!» – тут же слезно начал умолять Тан Ваньнянь.

Он уже давно понял нрав Цзян Тяня, тот безумно любил свою жену.

Разумеется, мастер Цзян был выдающимся человеком, угрозы в его адрес и подкуп ни к чему не приведут.

Нужно было использовать Чжао Сюэ Цин, чтобы была хоть какая-то надежда на успех.

«Ха-ха, а если я не соглашусь ее обучать, вы не станете заботиться обо мне?» – с насмешкой сказал Цзян Тянь.

Хлоп!

Тан Ваньнянь не был похож на Тан Вэйминя, который вел себя с достоинством, он мог унижаться, мог казаться жалким. Он поднял руку, залепил себе пощечину и со смехом сказал: «Я буду следить за своим языком, не стану болтать. Возьмете ли вы Тан Линлун на обучение или нет, вы все равно останетесь благодетелем семьи Тан. Просто эта девчонка Линлун так преклоняется перед Вами. Если вы не станете ее наставником, она покончит с собой!» – сказав это, он подмигнул племяннице.

«Мастер Цзян, станьте моим наставником! Умоляю Вас, я непременно буду с вами почтительна!».

Тан Линлун тут же жалостливо посмотрела на Цзян Тяня, ее маленький ротик сжался в линию, в глазах стояли слезы. Весь ее вид как бы говорил: «Если вы не согласитесь, то я тут же разрыдаюсь!».

«Я могу тебя обучать, ты будешь проявлять почтение?» – тут же серьезно спросил Цзян Тянь.

Чжао Сюэ Цин потянула его за рукав и сказала: «Муж, возьмись обучать ее, она такая несчастная!».

Чжао Сюэ Цин была очень прозорливой. Тан Линлун была первой красавицей Линьчжоу, она испытала бурный подъем, умела очаровывать людей. Если бы у нее появились к Цзян Тяню чувству, какие женщина испытывает к мужчине, это стало бы огромной угрозой для Чжао Сюэ Цин.

Лучше уж установить с ней отношения учителя и ученицы, тогда я стану для нее матушкой-наставницей. Разве тогда она станет соперничать со мной?

«Ладно, я послушаюсь свою жену и стану наставником!» – Цзян Тянь немного подумал и вынужденно кивнул.

«О, да! Великолепно!» – подняв руку, закричала Тан Линлун и тут же запрыгала от радости.

«Благодарю мастера Цзяна за содействие!».

«Благодеяние мастера Цзяна навечно останется в памяти семьи Тан!».

Все три члена семьи Тан были безмерно рады. Однако Тан Гочжу, сдерживая волнение и нахмурившись, напомнил им о вежливости: «Я безмерно счастлив! Кланяюсь Вам, мастер Цзян!»

«Великий Мастер! Пожалуйста, примите поклон от ученицы!» – Тан Линлун без всякого стеснения непринужденно и грациозно три раза поклонилась и подала Цзян Тяню чашку с чаем.

«Нет необходимости в такой вежливости, достаточно сыновьей почтительности в сердце! Поднимись!».

Цзян Тянь скромно сидел, спокойно принял ее поклон и удовлетворенно отпил чай, который она ему поднесла.

«Благодарю, мастер!».

Как только Тан Линлун поднялась, старый Тан взволнованно прикрикнул: «Не торопись, нужно поклониться матушке-наставнице и налить ей чай. Ты забыла про правила этикета, о которых я говорил?».

«Все это слишком волнующе! Матушка-наставница, ученица кланяется Вам!».

Тан Линлун снова опустилась на колени, со всей серьезностью поклонилась Чжао Сюэ Цин, а затем поднесла ей чай.

«Мисс Тан, не стоит, поднимись!».

Чжао Сюэ Цин не могла вынести этого, ей казалось, что это сон.

Тан Линлун была первой красавицей Линьчжоу, дорогой старшей дочерью. В обычной жизни ей было бы трудно с ней столкнуться.

Но сейчас она неожиданно встала перед Чжао Сюэ Цин на колени и поклонилась.

Чжао Сюэ Цин тут же помогла Тан Линлун подняться и со смехом сказала: «Тебе двадцать лет, я всего на пару лет старше тебя, поэтому зови меня старшей сестрой!».

«Так не годится! Ты матушка-наставница, нельзя нарушать порядок старшинства!» – Тан Линлун медленно помахала руками в знак отказа.

«Не имеет значения. Зови Цзян Тяня мастером, а меня старшей сестрой! Если ты будешь звать меня матушкой-наставницей, я буду чувствовать себя старой!» – со смехом сказала Чжао Сюэ Цин.

Увидев, что Цзян Тянь не возражает, Тан Линлун тут же потянула Чжао Сюэ Цин за руку и горячо воскликнула: «Хорошо, я буду звать тебя старшей сестрой! Старшая сестра Цин!».

«Отлично!».

Тан Гочжу был чрезвычайно взволнован.

Наконец мастер Цзян, этот богоподобный человек, связал себя с семьей Тан. Это было нелегко.

«Нельзя нарушать этикет!».

Вдруг он, обняв ладонью одной руки кулак другой, глубоким голосом сказал: «Мастер Цзян, через неделю на вилле Волун мы планируем провести торжественный ритуал почтения наставника, мы устроим великолепный банкет! Мы пригласим всех героев Китая стать свидетелями этой церемонии!».

«Что Вы об этом думаете, мастер Цзян?» – тут же взволнованно спросил Тан Вэйминь, больше всего на свете боясь, что Цзян Тянь откажется.

«Неплохо!» – со смехом сказал Цзян Тянь.

В своем сердце он отчетливо, словно в зеркале, видел планы семьи Тан.

Но он вернулся после десяти тысяч лет совершенствования и обладал беспредельным мастерством, разве ему трудно было оказать покровительство одной крошечной семье Тан?

«Мастер Цзян, я обяжу нескольких шеф-поваров виллы Волун подготовить вечерний банкет. Как насчет того, чтобы хорошенько выпить?» – скромно спросил Тан Вэйминь.

«Можно!» – слегка улыбнувшись, сказал Цзян Тянь.

Прежде Цзян Тянь бы непременно равнодушно отказался.

Но сейчас талантливая и изысканная Тан Линлун стала его ученицей, к тому же первой ученицей после его возвращения. В глазах Цзян Тяня члены семьи Тан сейчас стали своими людьми!

«Благодарю мастера Цзяна за оказанную честь! Супруга мастера Цзяна тоже непременно должна прийти!» – восторженно сказал старый Тан.

Он был неглуп и с проницательностью почувствовал изменения, произошедшие с Цзян Тянем.

Даже если он знает истинную суть семьи Тан, раньше он всегда был пренебрежителен с ними и не садился с ними за стол. Однако сейчас его отношение к ним стало теплее.

…

Вечером на вилле Волун.

В элегантно украшенной, внушительной столовой стоял круглый стол красного дерева. Он был забит несколькими десятками изысканных блюд, среди который была редко встречающаяся во внешнем мире дичь, добытая в горных районах.

Что касается алкоголя, на столе был особый, долгие годы бережно хранимый старым Таном маотай, который нельзя было купить ни за какие деньги.

Цзян Тянь сидел во главе стола, Чжао Сюэ Цин занимала второе по старшинству место, старый Тан сидел возле Цзян Тяня, по другую сторону от него сидел Тан Вэйминь. Тан Ваньнянь и Тан Линлун разливали вино и чай. На лицах всех членов семьи Тан была нескрываемая радость.

«Великий мастер, наш благодетель, благодарю Вас за то, что вы взяли Тан Линлун в ученицы и исполнили тем самым мое заветное желание!».

Держа бокал обеими руками, Тан Гочжу чокнулся с Цзян Тянем, почтительно встал и с великой радостью сказал: «Это благословение как для Линлун, так и для всей семьи Тан!».

«Это удача и для меня! Линлун талантлива и сообразительна, я очень доволен!» – со смехом сказал Цзян Тянь.

«Раз мастер Цзян дал такую оценку, то я могу умереть без сожалений!» – Тан Гочжу осушил бокал и уже был пьян.

«Мастер, я бы хотела поднести Вам и старшей сестре бокал!» – с приятным смехом сказала Тан Линлун, поднося бокалы.

Эта красивая двадцатилетняя девушка была несравненно радостной, ее чистые, очаровательные глаза имели форму полумесяца, ярко-красные губы были поджаты, а ее улыбка казалось такой сладкой. Иногда она была невинна и очаровательна, как шестнадцатилетняя девушка, а иногда казалось зрелой, как молодая, замужняя женщина.

Эта девушка могла готовить, могла присутствовать на банкетах, а также овладела боевыми искусствами. Эта красавица была мечтой любого мужчины.

«Это нарушение этикета!».

Тан Вэйминь начал притворно ее порицать: «Если человек младшего поколение преподносит вино сразу двум страшим людям, значит он не знает правил приличия. Нужно почтить каждого отдельно!».

«Ах!».

Тан Линлун капризно высунула язык и мягким голосом сказала: «Я хотела бы никогда не разлучаться с мастером и матушкой-наставницей, я лишь хотела бы почтить вас обоих! Я бы не посмела проявить неуважение к мастеру и матушке-наставнице!».

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 78**

Глава 78 Маленькая вечеринка по случаю дня рождения

«Спасибо, Линлун! Выпьем вместе!» – радостно сказал Чжао Сюэ Цин и пригубила гаоляновую водку.

Поскольку на деловых банкетах она пила только красное вино, то сейчас немного переборщила с алкоголем.

Но после того, как она выпила алкоголя крепостью 55 градусов, на ее красивом, бледном лице появился румянец, и она стала еще более обворожительной.

«Цин, не пей водку, выпей что-то безалкогольное!» – со смехом сказал Цзян Тянь, заботливо похлопав ее по спине.

«Разве это годится? Даже старый Тан пьет водку…» – Чжао Сюэ Цин чувствовала себя немного неловко.

«Все должны пить одинаково, одинаково!».

Все восприняли слова Цзян Тяня всерьез и один за другим выразили, что для них вид напитка не является проблемой. В душе они подумали, что Цзян Тянь безумно любит свою жену.

Они пили до 10 часов вечера, а затем наконец разошлись.

Тан Вэйминя три раза вырвало, а у старого Тана, который много лет не пил алкоголь, кружилась голова и был замутненный взгляд.

…

В первой половине следующего дня Цзян Тянь занимался культивацией.

Как только он закончил, позвонила младшая сестра Чжао Сюэ Цин, Чжао Цяньжу: «Зять, ты знаешь какой сегодня за день?».

«Какой?» – улыбнувшись, спросил Цзян Тянь.

«Хм, ты так не любишь мою сестру, тебя следует побить!» – прикрикнула Чжао Цяньжу, задыхаясь от возмущения.

У Цзян Тяня вдруг ёкнуло сердце, и он сказал: «Сегодня день рождения твоей старшей сестры, так?».

«Да, сегодня я и несколько друзей Чжао Сюэ Цин пойдем в элитный дамский клуб, чтобы отпраздновать ее день рождения. Зять, ты обязательно должен приготовить подарок!» – Чжао Цяньжу рассмеялась и тут же повесила трубку.

«Цин, сегодня ты будешь праздновать день рождения в элитном дамском клубе? Какой ты хочешь подарок?» – с несколько виноватым взглядом спросил Цзян Тянь, заключив любимую жену в объятия.

В прошлой жизни они прожили с Чжао Сюэ Цин несколько лет, но он ни разу не отмечал ее день рождения, даже никогда не покупал ей подарков или именинный торт.

Все дни рождения она проводила одинокой и брошенной, или, забывая, что значит день рождения в принципе, проводила время за сверхурочной работой.

«Что угодно, все, что придет тебе в голову!».

Чжао Сюэ Цин сладко улыбнулась и мягко сказала: «Честно говоря, я совсем не хотела отмечать день рождения, я планировала подольше задержаться на работе! Все это устроила Чжао Цяньжу!».

«Разумеется нужно отметить день рождения! Может, я лучше позвоню Чжоу Чжэнхао и мы поедем в клуб Дихао?» – со смехом сказал Цзян Тянь.

Чжао Сюэ Цин слегка покачала головой и сказала: «Не нужно, лучше соберемся небольшой компанией. Я просто хочу быть с тобой, не хочу никого видеть! Мы можем спокойно побыть с тобой вдвоем, это доставит мне больше радости!».

Чжао Сюэ Цин было неловко говорить, что она и заместитель председателя элитного дамского клуба, Фу Ланьцзюнь, родились в один день. Едва ли будет хорошо, если она отметит свой день рождения с таким размахом и тем самым затронет положение Фу Ланьцзюнь.

Цзян Тянь знал это, но не стал обращать на это внимания и лишь кивнул.

Ближе к вечеру Чжао Сюэ Цин тщательно накрасилась, оделась в, подобающий случаю, вечерний туалет и вместе с Цзян Тянем вышла из их современной резиденции.

«Господин, госпожа, куда вы направляетесь? Мне нужно сопровождать вас?» – спросил вышедший из флигеля Гуй Цзяоти.

«Хм, Цин устраивает в элитном дамском клубе вечеринку по поводу дня рождения. Мы сходим и быстро вернемся, тебе ни к чему идти!» – с теплом сказал Цзян Тянь, посмотрев на своего преданного слугу.

«О, так оказывается сегодня день рождения госпожи…».

Глядя на то, как уезжают Цзян Тянь и Чжао Сюэ Цин, Гуй Цзяоти потер подбородок и пробормотал себе под нос: «Чжоу Чжэнхао, Лун У, Тан Ваньнянь и остальные поручили мне сообщить им, если у кого-то из близких мастера Цзяна будет день рождения. Хм, надо позвонить им и посмотреть, что они сделают…».

…

Под покровом ночи в элитном дамском клубе.

В роскошном банкетном зале играла приятная музыка, ярко светили лампы, слышался гул человеческих голосов, а на стене были приклеены буквы, образующие надпись «Happy Birthday».

Большую половину банкетного зала занимали многочисленные гости, многие из которых были богатенькими сынками и старшими дочерями известных в Линьчжоу семей.

На главном месте за столом восседала Фу Ланьцзюнь, на голове у нее была инкрустированная бриллиантами корона, а одета она была в белое платье, открывающее плечи. Она выглядела, как смотрящая на всех свысока королева, и наслаждалась всеобщим почтением.

«Ты видела? Это управляющий Лю из Седьмой Группы. У него состояние больше, чем сто миллионов, и он пришел поздравить Фу Ланьцзюнь с днем рождения!».

«Лю Шао тоже пришел, он будущий глава своей семьи!».

«Вице-председатель Всекитайской ассоциации промышленников и торговцев тоже здесь, у него больше миллиарда юаней!».

Несколько одетых в модную одежду высших руководителей, сидевших за круглым банкетным столом, с завистью смотрели на Фу Ланьцзюнь, восторгались гостями и обсуждали их.

Фу Ланьцзюнь можно было назвать невероятно высокомерной девушкой, она вела себя словно принцесса. Она была объектом желаний множества парней из 'золотой молодежи', была богата, сообразительна, являлась одной из пяти самых красивых и богатых девушек Линьчжоу, уступая лишь бесподобной красавице Тан Линлун.

Сейчас прибывшие с поздравлениями гости заняли большую часть банкетного зала, как раз 20 мест.

Раз столько выдающихся и авторитетных личностей прибыло, чтобы поздравить ее, можно было легко догадаться о ее влиянии в Линьчжоу.

«Директор Фу, это серьги из жадеита, я купил их в Мьянме!».

«Спасибо, руководитель Ху!».

«Мисс Фу, это известная картина Чжэн Баньцяо, которую я купил на прошлогоднем осеннем аукционе 'Кристис'. Прошу, примите ее!».

«Подлинное произведение искусства! Такое ценное и уникальное!».

Фу Ланьцзюнь безразлично реагировала на вставших в очередь для вручения подарков гостей.

С точки зрения простых людей, они обладали огромной притягательной силой, но, с ее точки зрения, они не стоили внимания.

«Ты заметила? Сегодня мисс Фу получила подарков на десять миллионов!».

Множество людей безумно завидовали.

«Хм, Чжао Сюэ Цин совсем безмозглая, разве она не знает, что сегодня день Фу Ланьцзюнь? Она посмела прийти на ее день рождения и сесть за праздничный стол, она ей даже не подруга. У нее совсем стыда нет!» – ехидно сказала одна девушка, неожиданно указав на столик в углу.

Там сидели Чжао Цяньжу и несколько девушек из богатых семей, среди них было несколько девушек, которые в первый раз были в таком первоклассном месте. В их глазах виднелся страх, девушки сжались от стеснения, они не могли расслабиться и осторожно улыбались, подзывая официанта, чтобы попросить налить чая.

Положение семьи Чжао в Линьчжоу не было таким уж высоким, и приемы, устраиваемые Чжао Сюэ Цин были весьма простыми. Ее друзей можно было пересчитать по пальцам, а подарки, которые она дарила были мелочью не больше, чем за тысячу юаней.

Она сильно уступала Фу Ланьцзюнь.

Глядя на сидящую рядом Лу Бияо, Фу Ланьцзюнь со смехом сказала: «Бияо, почему у тебя такой растерянный вид? Тебе не удалось развить отношения с Сюэ Фэйяном? Не волнуйся, есть еще много хороших парней, я помогу тебе познакомиться с кем-нибудь!».

С тех пор, как несколько дней назад Лу Бияо вернулась с лайнера Дочь Голубого Кита, она не находила себе места.

Про себя Фу Ланьцзюнь подумала, что Сюэ Фэйян, вероятно, был о ней не слишком высокого мнения, поэтому решила утешить ее.

Взгляд Лу Бияо был пустым, с нервным смешком она сказала: «Что о себе думает Сюэ Фэйян? Он просто собака!».

«Бияо, тебе не нравится Сюэ Фэйян? У тебя уже есть другой объект?» – Фу Ланьцзюнь прыснула от смеха, но в своем сердце отнеслась к этому с пренебрежением.

Не слишком ли самовлюбленной была ее подруга? Семья Лу не входила даже в десятку богатейших семей Линьчжоу, а она еще считает Сюэ Фэйяна неподходящей парой?

«Я хочу заполучить… Цзян Тяня!» – когда Лу Бияо сказала эти поразительные слова, в ее глазах светилась решительность.

То, как Цзян Тянь напугал своим мастерством окружающих на лайнере Дочь Голубого Кита, то, как он подавил всех присутствующих и вынудил Е Гуфэна склонить голову и подчиниться ему оставило глубокий отпечаток в душе Лу Бияо.

Вернувшись, она не могла забыть о Цзян Тяне.

Вспоминая свою досадную ошибку в отношениях с Цзян Тянем, она испытывала запоздалые сожаления, не находила себе места, не могла ни есть, ни спать.

На самом деле, сейчас Цзян Тянь занимал такое высокое положение, что она действительно была ему не парой, она только и могла, что с надеждой взирать на него.

Но сравнивая себя с Чжао Сюэ Цин, она чувствовала себя уверенно.

Чжао Сюэ Цин заставила Цзян Тяня так горячо полюбить себя, так с какой стати она, обладая более привлекательной внешностью, не может сделать то же самое?

«Бияо, ты с ума сошла!».

Выражение красивого лица Фу Ланьцзюнь изменилось, она презрительно сказала: «Цзян Тянь сумасшедший и невежественный, к тому же семья Цзян уже на грани гибели, ты ведь знаешь это…».

«При выборе мужчины его семья играет главную роль, затем нужно смотреть на его способности. Если у него нет никаких достоинств, а ты бегаешь за ним, разве это не моральное падение?».

«Ты не знаешь, сейчас он…» – Лу Бияо машинально хотела рассказать о всем, что произошло на лайнере в открытом море.

Но вспомнив угрозу Цзян Тяня, ее охватила дрожь, и слова застряли у нее в горле.

«Подожди немного и я познакомлю тебя с несколькими мужчинами! Ты наверняка останешься довольна!» – убеждала ее Фу Ланьцзюнь.

«Не надо, я не хочу знать никого, кроме него!» – растерянная Лу Бияо покачала головой.

Легок на помине! Пришел господин Лю!».

«Скорее пойдем со мной встретим его, нужно оставить о себе хорошее впечатление!».

Вдруг лицо Фу Ланьцзюнь озарилось радостью, она дернула Лу Бияо за рукав, и, поднимаясь в приветствии, со смехом сказала: «Господин Лю!».

«Пришел молодой господин Лю!»

Увидев, как в двери входит высокий, красивый молодой человек, имеющие острое зрение богачи один за другим выкрикивали приветствия и с радостью на лице вышли его встречать.

Лю Тяньлэ, сын председателя городского комитеты Лю, был молодым мастером Линьчжоу и водил компанию с Тан Цзяньфэном.

Он окончил бизнес-колледж, входящий в американскую Лигу Плюща, спонсировал множество высокотехнологичных проектов и, не достигнув и тридцати лет, уже имел капитал в сто миллионов. Он заставлял этих мужчин среднего возраста, занимающихся бизнесом, чувствовать свою ущербность.

«Директор Ху, вы тоже здесь, ваш бизнес все процветает!».

«Начальник Вэй, мы снова встретились!».

Как только Лю Тяньлэ вошел, на его лице тут же появилась радость, он начал пожимать всем руки и окликать знакомых.

Он вел себя непринужденно, обладал мощным обаянием, имел изящные манеры и мог держать под контролем даже некоторых известных богачей.

Он был настолько уважаемым, что те богачи, которым удавалось переброситься с ним парой фраз, были польщены.

К тому же его красота и высокий рост заставляли некоторых заносчивых красавец мысленно стремиться к нему, а их сердца тайно трепетать. Им хотелось броситься к нему в объятия и заняться с ним любовью.

«Ланьцзюнь, я знаю, что, когда ты училась в Лондоне, ты так любила подсолнухи в его западных предместьях!».

Заметив приветствие Фу Ланьцзюнь, Лю Тяньлэ преподнес ей подарок и вежливо, смеясь, сказал: «Это семена подсолнечника, собранные в западных предместьях Лондона и доставленные сюда самолетом. Когда ты посеешь их, то сможешь каждый день любоваться подсолнухами лондонских предместий!».

«Боже! Семена, доставленные авиаперевозкой! Молодой господин Лю такой романтичный!».

Множество девушек были сильно взволнованы, их глаза горели, как маленькие звезды.

«Благодарю, молодой мастер Лю, это лучший подарок из тех, что я получила сегодня!» – Фу Ланьцзюнь слегка улыбнулась.

В прошлом Лю Тяньлэ испытал бурный подъем, имел большое влияние, и она тоже в некоторой степени зависела от него.

Даже если бы он подарил ей соломенную веревку, она бы все равно сказала, что это лучше, чем бриллиантовое колье!

«Ха-ха, молодой мастер Лю такой предусмотрительный, неужели ему нравится наша Лань?» – несколько богатых девушек заволновались.

«Не болтайте ерунды!» – с напряженным выражением лица тут же сказала Фу Ланьцзюнь.

Ей нравился Тан Цзяньфэн и, если эти разговоры долетят до его ушей, то это непременно вызовет недопонимание.

«Негодницы, вы что, хотите вырыть мне могилу?».

Не заметив этого, Лю Тяньлэ поднял руку, указал на девушку и со смехом сказал: «Ха-ха, молодой мастер Тан, Тан Цзяньфэн попросил меня передать это!».

«Он поручил вам подарить мне…». – радости Фу Ланьцзюнь не было предела, от избытка чувств ее глаза покраснели.

«Да, Тан Цзяньфэн проходит подготовку в армии, у него сложные боевые задачи, все находится под строгим контролем, и он не смог приехать сам, поэтому…».

При упоминании Тан Цзяньфэна, даже в голосе Лю Тяньлэ появилось почтение.

Сейчас он проходил подготовку в армии и уже получил звание лейтенанта, вполне возможно, что в будущем он получит еще несколько звезд на погоны!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 79**

Глава 79 Убирайся вон (1)

«Ух ты, оказывается младший Тан попросил Лю Тяньлэ передать тебе подарок! Сестра Цзюнь, ты такая счастливица!».

«Да, этот подарок такой особенный и дорогой…».

Люди подняли шум, атмосфера стала разгоряченной.

Фу Ланьцзюнь тоже улыбалась и чувствовала себя великолепно.

Но стоявшая позади Фу Ланьцзюнь Лу Бияо пренебрежительно фыркнула и разочарованно покачала головой.

Сейчас, когда она уже узнала разницу, то все парни из золотой молодежи, на которых раньше она смотрела с надеждой, в сравнении с Цзян Тянем были словно мелкие букашки, они потеряли свою привлекательность и не вызывали у нее никакого энтузиазма.

«Мисс Цзюнь, эта девушка… кажется знакомой!».

Внимание Лю Тяньлэ тут же привлекла эта холодная и красивая девушка, покачавшая головой.

Ее нахмуренные брови и темперамент в особенности напоминали одну из красавиц Линьчжоу, Чжао Сюэ Цин.

«Этот мисс Лу Бияо из семьи Лу, мы с ней как сестры! Она очень классная…».

Фу Ланьцзюнь взволнованно представила Лу Бияо, чтобы та могла зацепиться за него и занять высокое положение.

«Такая молодая, а уже контролирует финансовые активы в более, чем сто миллионов. Темп роста ее фирмы за год составил 20%, это потрясающе!».

Услышав такое представление, Лю Тяньлэ рассыпался в комплиментах.

Лю Тяньлэ уже несколько раз видел Лу Бияо, но тогда она совсем не была похожа на потрясающую красотку, какой была сегодня.

«Чжао Сюэ Цин уже вышла замуж за этого безумного Цзян Тяня, мне ни к чему держать ее в своей памяти, лучше всего было бы встречаться с Лу Бияо…».

Пока он беззаботно размышлял об этом, Фу Ланьцзюнь уже усадила всех за стол. Он сидел вплотную к Лу Бияо и непринужденно разговаривал с ней.

«Мисс Лу, как я понял, дела у вашей фирмы идут неплохо…».

Он выставлял на показ свое мастерство, незаметно включал в разговор намеки на свои умения и положение. Фу Ланьцзюнь также восхваляла его атлетическое и могучее телосложение.

Но Лу Бияо была не слишком заинтересована всем этим, с равнодушным лицом и не говоря ни слова, она скучала и чувствовала себя несчастной.

Лу Бияо без всякого интереса смотрела на входную дверь, ей хотелось покинуть эту вечеринку по случаю дня рождения.

Вдруг ее красивые глаза округлились, она резко подскочила и дрожащим голосом сказала: «Цзян… Цзян Тянь, что он здесь делает?».

«Сегодня день рождения его жены, Чжао Сюэ Цин, он, вероятно, пришел, чтобы отпраздновать это!» – не удостоив Цзян Тяня взглядом, сказала Фу Ланьцзюнь.

Почувствовав, как Лу Бияо обрадовалась Цзян Тяню и проявила к нему интерес, Лю Тяньлэ тут же почувствовал укол ревности. Он скривил рот, пренебрежительно посмотрел на Цзян Тяня и сказал: «Это тот безумец, который сидит на шее у семьи Чжао Сюэ Цин? Мисс Лу тоже знает его?».

«А? Знаю…».

Лу Бияо снова опустилась на стул и несколько растерялась. Чжао Сюэ Цин тоже была здесь, как же ей сблизиться с Цзян Тянем?».

Вдруг ее осенила блестящая идея. Потянув Фу Ланьцзюнь за руку, она принялась жалобно ее умолять: «Сестра Цзюнь, ты в хороших отношениях с Чжао Сюэ Цин, давай подойдем к ним, чтобы выпить за ее здоровье? Одна я не осмелюсь…».

«А что в ней такого страшного? Ты боишься, что этот сумасшедший ударит тебя?».

Не удостоив Чжао Сюэ Цин взглядом, Фу Ланьцзюнь сказала: «Он не посмеет, я заместитель председателя элитного дамского клуба! Если я прикажу ему убраться отсюда, то он тут же уйдет!».

«Я пойду поправлю макияж!».

Лу Бияо разволновалась и засуетилась, в этот раз она была обязана произвести на Цзян Тяня хорошее впечатление.

Увидев, что Лу Бияо поспешно убежала в туалетную комнату, Лю Тяньлэ нахмурил брови, и на его лице появилось недоброе выражение.

«Молодой мастер Лю, если вам неприятен этот Цзян Тянь, я тут же его прогоню!».

Чжао Сюэ Цин была всего лишь членом элитного дамского клуба, а Фу Ланьцзюнь была заместителем председателя. Если она прикажет ему убираться, то он так и сделает.

«Он заслуживает моей ненависти? Он обычный отброс, я подойду к нему, когда вернется Лу Бияо!».

Лю Тяньлэ мрачно улыбнулся, он был самоуверен и считал, что победа ему обеспечена.

Совсем скоро вернулась Лу Бияо и снова начала жалобно упрашивать Фу Ланьцзюнь: «Сестра Цзюнь, быстрее, пошли со мной!».

Цзян Тянь и Чжао Сюэ Цин только заняли свои места, когда к ним в сопровождении Фу Ланьцзюнь и Лу Бияо подошел Лю Тяньлэ, держащий в руке бокал.

«Господин Цзян, я слышал, что сегодня день рождения мисс Сюэ Цин. Вы же пришли не с пустыми руками?».

Лю Тяньлэ высокомерно смотрел на Цзян Тяня. Разве у мужа, сидящего на шее родителей жены, у такого сумасшедшего, может быть достойный подарок?

«Ты кто?».

Цзян Тянь нехотя посмотрел на Лю Тяньлэ и сказал: «Скажи, какое ты имеешь отношение к тому, пришел я с пустыми руками или нет?».

«Никакого…».

Лю Тяньлэ рассердился.

Разве этот парень не знает, кто он такой? Он ставит себя выше других, действительно сумасшедший!

Он подавил гнев в своем сердце, указал на гору подарков Фу Ланьцзюнь и с холодной усмешкой сказал: «Посмотри сколько подарков получила мисс Фу, а ты заставляешь свою жену жить в бедности?».

«Этот мусор?» – Цзян Тянь даже не взглянул на него.

«Этот негодяй говорит так высокомерно!».

Своими словами Цзян Тянь вызвал неудовольствие всех присутствовавших там людей, все они сердито посмотрели на него.

Даже Фу Ланьцзюнь разозлилась на Цзян Тяня. Он не уважал ее, раз говорил, что другие подарили ей мусор?

«Мусор?».

Лю Тяньлэ махнул рукой, давая всем знак замолчать. Нужно как следует проучить этого невежественного неудачника, заставить его прилюдно совершить оплошность.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 80**

Глава 80 Убирайся вон (2)

Он холодно усмехнулся: «Наверняка господин Цзян подготовил для любимый жены ценный подарок!».

«Мой подарок стоил огромных денег!».

Цзян Тянь равнодушно сказал: «Ты не сможешь купить такой подарок, как у меня даже за огромные деньги!».

«Черт побери, он нагло хвастается!».

«Ужасно хвастается!».

«Как еще этого парня на месте не поразило молнией!».

«Тебе следовало показать свой драгоценный подарок таким провинциалам, как мы!» – с пренебрежительным смешком сказал Лю Тяньлэ.

Цзян Тянь вытащил цитру из кости Белой Обезьяны и со смехом сказал: «Цин, эту цитру из кости Белой Обезьяны я сделал собственными руками и дарю ее тебе!».

«В ней нет ничего необычного!».

Всю люди смотрели на костяную цитру, но не знали из какого материала она была сделала и не понимали что в ней особенного.

Чжао Сюэ Цин же прижала цитру к груди, как будто та была бесценным сокровищем и со смехом сказала: «Муж, ты подарил мне настоящую драгоценность!».

«Ты еще можешь называть этот новый инструмент гуцинь? Она стоит огромных денег? Это просто смешно! Ты обманщик!».

Лю Тяньлэ презрительно улыбнулся и покачал головой.

Чжао Сюэ Цин была такой ограниченной, иначе как она могла отвергнуть его ухаживания?

«Я тебя знаю? Ты кружишься здесь как муха, не мешай мне! Уходи!» – холодно отчитал его Цзян Тянь, нахмурив брови.

Сегодня он лишь хотел как следует отметить с женой ее день рождения, а этот простодушный идиот непрерывно болтал рядом.

«Этот парень такой высокомерный, он осмелился отругать Лю Тяньлэ!».

«Он нагло врет, не стоит с ним связываться!».

«Безумный и невежественный, молодому господину Лю следовало бы тебя убить!».

Услышав слова Цзян Тяня все люди пришли в ужас, они широко раскрыли глаза, побледнели от страха и не могли поверить в услышанное.

«Цзян Тянь, ты первый, кто осмелился так говорить со мной. Я заставлю тебе понять какие между нами различия!».

Лю Тяньлэ покраснел, а затем побелел от злости и задрожал всем телом.

Этот сумасшедший так оскорбил его, это был самый сильный позор за всю его жизнь, такое нельзя принять!

Увидев поднимающееся волнение, Лу Бияо побледнела от страха и, стремясь к примирению, осторожно сказала: «Цзян… Цзян Тянь, ты неправильно понял, Лю Тяньлэ лишь пришел с нами, чтобы поднести вам вино, у него не было дурных намерений. Я преподношу тебе этот бокал, чтобы ты простил его!».

«Ты тоже виновата, как ты можешь просить за него прощения? Убирайся!» – раздраженно сказал Цзян Тянь.

Это было так отвратительно, почему они оба так доставали его? Почему люди не могут успокоиться хоть ненадолго?

Увидев, как Цзян Тянь оскорбил Лу Бияо, Лю Тяньлэ тут же захотел восстановить ее репутацию и показать собственный статус, поэтому холодным тоном выкрикнул: «Цзян Тянь, ты никчемный отброс! Ты смеешь вести себя так непочтительно с нами, откуда в тебе такая самоуверенность?».

Фу Ланьцзюнь, задыхаясь от возмущения, начала громко ругать его: «Цзян Тянь, это элитный дамский клуб, ты не можешь творить здесь все, что взбредет в голову! Ты заслуживаешь наказания, ты должен принести извинения Лю Тяньлэ и Лу Бияо, иначе я это так не оставлю!».

«Он заслуживает извинений? Немедленно убирайтесь, пока я не надавал вам пощечин!» – мрачно усмехнувшись, сказал Цзян Тянь.

«Это немыслимо!».

На красивом лице Фу Ланьцзюнь появилось холодное выражение, она презрительно сказала: «Сюэ Цин, твой сумасшедший муж вел себя непочтительно с Лю Тяньлэ, а тебе все равно! Если тебе все равно, тогда я немедленно выгоню вас!».

«Я тоже член элитного дамского клуба, с какой стати ты собираешься нас выгнать?» – раздраженно сказала Чжао Сюэ Цин, нахмурив брови.

Как владелец элитного дамского клуба, сообщаю тебе, что с этого момента твое членство аннулировано! Забирай своего сумасшедшего мужа и друзей и проваливай!».

На ее красивом лице появилось холодное выражение. Она отдала это распоряжение, словно императрица, ставящая себя выше других.

«Ха-ха, так это сумасшедший муж Чжао Сюэ Цин! Нечего удивляться его безумию!» – пренебрежительно сказал один из богатых и могущественных бизнесменов.

«Как этот отброс смог попасть в элитный дамский клуб? Пусть немедленно убирается!».

«Хм, этот парень такой невежественный, он предавался пьянству и другим непотребным развлечениям, он просадил столько денег! Он пришел в элитный дамский клуб, чтобы что-нибудь украсть!» –безудержно насмехался над ним другой человек.

«Мисс Фу все сказала, а вы до сих пор не ушли! Неужели вы хотите дождаться того, что охрана вышвырнет вас?» – довольные собой, начали угрожать остальные люди.

В это время никто не вступился за Цзян Тяня, все лишь смотрели на него с насмешкой и злорадствовали.

Хоть Лю Тяньлэ, Фу Ланьцзюнь и Лу Бияо имели огромную поддержку, они все хорошенько взвесили, тем более, что Цзян Тянь был таким бедняком.

Лю Тяньлэ засунул одну руку в карман, а в другой покачивал бокал красного вина. Надменно и немного насмешливо он сказал: «Цзян Тянь, я уже сказал, что мы люди разных уровней, ты не имеешь права спорить со мной!».

На его лице появилось коварное выражение, непоколебимо глядя Цзян Тяню в глаза, он высокомерно сказал: «Я заставлю тебя убраться, катись отсюда!».

«Проваливай!».

«Убирайся вон!».

Зеваки не подозревали насколько серьезным было дело, богатенькие парни и красавицы из знатных семей один за другим начали кричать.

Увидев, как Лю Тяньлэ излучает могущество, даже Чжао Цяньжу немного испугалась.

Цзян Тянь знал Чжоу Чжэнхао, но даже если бы он сейчас пришел туда, то не смог бы тягаться силами с Лю Тяньлэ.

«Цзян Тянь, не нужно опускаться до их уровня…» – успокаивала Цзян Тяня Чжао Сюэ Цин, потянув его раз руку. Лишь она знала, каким необыкновенным он был на самом деле.

«Ха-ха, попробуй меня выгнать…».

Цзян Тянь сидел и вертел в руках чайную чашку, он опустил взгляд вниз и, похоже, уже примирился с судьбой.

Вдруг до них долетел холодный голос: «Кто это смеет выгонять его?».

Люди обернулись на звук голоса и толпа расступилась.

К ним быстро шла девушка в красном вечернем платье. Она была высокой, около 170 см., к тому же она надела туфли на высоком каблуке, от чего еще больше возвышалась над всеми.

Макияж делал ее холодной и привлекательной, ее благородство подавляло людей. В ее глазах светилось величие, словно она была королевой.

Она заставила всех присутствовавших там знатных красавиц устыдиться самих себя, помимо воли уступить ей дорогу и не сметь вымолвить и слова.

Это была Тан Линлун!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 81**

Глава 81 А сейчас ты уберешься отсюда? (1)

«Кто эта девчонка? Как она посмела так разговаривать с молодым мастером Лю и Фу Ланьцзюнь…». – с холодной усмешкой сказал один из представителей золотой молодежи сравнительно низкого статуса.

Тан Линлун увлекалась боевыми искусствами, вела закрытый образ жизни и редко появлялась на вечеринках золотой молодежи, поэтому многие не знали ее.

Один из присутствовавших узнал Тан Линлун, тут же закрыл парню рот рукой и испуганно сказал: «Это же дочь семьи Тан! Тебе жить надоело?».

«Что? Так это Тан Линлун…». – услышав это, парень побледнел от страха и задрожал всем телом.

Семья Тан была самой знатной семьей в Линьчжоу, ее отец был секретарем муниципалитета, кто из присутствовавших мог сравниться с ней по происхождению?

«Мисс Тан, вы пришли! Прошу прощения, что не вышла встретить вас, будьте снисходительны ко мне!».

Фу Ланьцзюнь не ожидала, что Тан Линлун вдруг придет на вечеринку по поводу ее дня рождения и тут же почувствовала себя польщенной оказанной ей честью.

«Мисс Тан, я не ожидала, что вы придете на мой день рождения, это действительно очень трогательно! Прошу, присаживайтесь!».

Фу Ланьцзюнь со всех ног бросилась приветствовать Тан Линлун, с энтузиазмом протянула к ней обе руки, ей так и хотелось упасть на колени и обнять Тан Линлун за ноги, высказать ей свое почтение.

Среди множества знатных красавиц Линьчжоу Тан Линлун считалась лучшей, она была любимой дочерью секретаря муниципалитета, маленькой принцессой семьи Тан, старый Тан души в ней не чаял.

Опираясь на свою изворотливость и умение налаживать отношения с нужными людьми, Фу Ланьцзюнь смогла заполучить должность заместителя председателя элитного дамского клуба. Но говоря о реальной силе, Фу Ланьцзюнь не стоила даже мизинца Тан Линлун.

«А? Я не знала, что у тебя сегодня день рождения…».

Неожиданно Тан Линлун прошла мимо нее, не удостоив и взглядом, словно та была пустым местом.

Фу Ланьцзюнь застыла, изумленно обернулась и с невероятным волнением смотрела, как Тан Линлун быстро подошла к Цзян Тяню и с улыбкой, почтительно сказала: «Господи Цзян, я пришла, чтобы поздравить сестру Цин с днем рождения!».

Цзян Тянь зажег сигарету и, ничего не сказав, медленно затянулся.

Тан Линлун преподнесла роскошную шкатулку, открыла ее и со смехом сказала: «Сестра Цин, это подвески из нефрита Хэтянь, которые я купила в Гонконге и, хотя они не сравнятся с нефритовым амулетом, который сделал для тебя господин Цзян, но все же этот подарок семья Тан делает от чистого сердца, надеюсь, ты примешь его!».

Фу Ланьзцюнь застыла на месте, ее красивое личико покраснело, она чувствовала себя крайне неловко.

Изначально она думала, что Тан Линлун пришла, чтобы повидаться с ней, но, оказывается, она пришла, чтобы поздравить Чжао Сюэ Цин.

В зале начался шум.

Все присутствующие, не в силах поверить в произошедшее, загалдели.

Положение Тан Линлун было чрезвычайно высоким, семья Тан имела огромные деньги, а сама она считалась первой красавицей. А тут неожиданно она поздравляет с днем рождения никому не известную Чжао Сюэ Цин!

К тому же нефрит в этих подвесках был превосходным, без каких-либо примесей, он был изысканным и блестящим, словно жемчуг, невероятно изящным и гладким. По одному лишь взгляду на подвески было видно, что это редкая вещь.

«Эти подвески…».

Все присутствовавшие в зале были знатными людьми, один злее другого. Они тут же невероятно удивились подарку.

«Я узнал их! Это антикварные нефритовые подвески династии Хань, которые прошлой осенью на аукционе 'Кристис' в Гонкоге были проданы за десять миллионов!» – внезапно воскликнул знающий человек, хлопнув себя по ноге.

«Боже, это же как стоимость нескольких крутых автомобилей!» – покачав головой, изумился один из бизнесменов.

«Кто бы мог подумать, что мисс Тан подарит ей такой дорогой подарок!» – услышав это, все люди оцепенели и не могли вымолвить и слова.

«Муж, это, это слишком дорогой подарок! Разве можно его принять?» – Чжао Сюэ Цин в нерешительности посмотрела на Цзян Тяня.

«Если тебе нравится подарок, то прими его!» – равнодушно сказал Цзян Тянь.

Разве было что-то особенное в том, что семья Тан отплатила нефритовыми подвесками за его расположение?

Вдруг в двери вошла компания людей.

Во главе группы шел молодой человек, возрастом около тридцати лет. На нем были очки в золотой оправе, от него веяло интеллигентностью, но в то же время от него исходила мощная, своевольная аура. За ним следовало несколько выдающихся людей среднего возраста.

«Это младший мастер семьи Лун, Лун Гайтянь?» – все присутствовавшие побледнели от страха.

Младший мастер Лун был принцем подпольного мира Линьчжоу, его семья обладала огромным состоянием в десять миллиардов, он мог считаться равным Лю Тяньлэ.

К тому же этот человек был очень крутым, он обладал чрезвычайно сильными методами и обелил имя группы Лунвэй. Кто из присутствовавших мог не бояться его?

«Супруга господина Цзяна…».

Лун Гайтянь быстро приблизился, чтобы передать роскошный подарок, и со смехом сказал: «Здесь нет ничего заслуживающего внимания. Во время работ моей горнодобывающей компании мы обнаружили золотой самородок 'Голова Тигра', он ничего не стоит, но превосходно красив! Желаю супруге господина Цзян долгих лет жизни!».

Послышался шум.

Все присутствующие в зале люди снова загалдели, еще больше опешили, были растеряны и не могли поверить в увиденное.

Лун Гайтянь был самым молодым мастером компании, он входил в первую пятерку молодых мастеров Линьчжоу. Его положение было таким незаурядным, социальный статус таким высоким, он испытал такой бурный подъем, что остальным людям только и оставалось, что смотреть на него снизу-вверх.

Чжао Хучэн не пользовался его уважением, но сейчас он неожиданно был так почтителен с дочерью семьи Чжао, с чего бы это?

«Господин Цзян, я потревожил вас! Разрешите удалиться!».

Как только Чжао Сюэ Цин приняла подарок, Лун Гайтянь с улыбкой поклонился, обхватив кулак одной руки ладонью другой и, в сопровождении своих товарищей, удалился.

«Почему они были так почтительны с Чжао Сюэ Цин?».

На лице Фу Ланьцзюнь отразилось изумление, она не могла поверить в случившееся. Но очень быстро ее взгляд переместился на Цзян Тяня.

Цзян Тянь продолжал спокойно сидеть с безразличным выражением на лице, как будто все произошедшее не было для него сюрпризом.

Когда-то она уже видел, как Лун Гайтянь встал перед Цзян Тянем на колени, только что Лу Бияо хотела выпить за его здоровье, а сейчас Лу Гайтянь принес подарок для Чжао Сюэ Цин. Фу Ланьцзюнь не могла этого понять.

«Они делали все это из уважения к Цзян Тяню!».

«Какими же способностями он, в конце концов, обладает? Он взывал симпатию Лу Бияо, вынудил Лун Гайтяня подчиняться ему, заставил Тан Линлун быть такой почтительной с ним!».

Фу Ланьцзюнь покраснела, а затем побледнела, она с трудом могла поверить во все это.

Сегодня она была королевой вечеринки по случаю своего дня рождения, но сейчас она была ужасно подавлена.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 82**

Глава 82 А сейчас ты уберешься отсюда? (2)

«Жена господина Цзяна и ее младшая сестра, ха-ха, я пришел, чтобы вручить вам несколько бриллиантовых карточек клуба Дихао! Вам не нужно ни за что платить, просто приходит и развлекайтесь!».

Вдруг в зал радостно вбежал Чжоу Чжэнхао, вручил карточки и подмигнул.

«Хм, мне не нужны твои сомнительные подарки!».

У Чжао Цяньчжу сложилось плохое впечатление о Чжоу Чжэнхао, она так пристально посмотрела на него, что по нему от страха ручьями потек холодный пот и он начал непрерывно извиняться.

Все люди оцепенело смотрели на них.

Чжоу Чжэнхао управлял районом Сичэн, но то, что Чжао Цяньчжу так отчитала его не вызвало его недовольства и он продолжал непрерывно просить прощения.

«Где супруга господина Цзяна?».

«Поздравляю жену господина Цзяна с днем рождения, желаю счастья и долголетия!».

Внезапно во главе группы богатых и могущественных авторитетов вошел Чжэн Ли. Он принес свои поздравления, а его подарки быстро сформировали целую гору, включая даже ключи от спортивного автомобиля стоимостью в десять миллионов.

«Боже, владелец землевладения Хуанхай!».

«Владелец фармацевтической компании Хуаньюй…».

Все присутствующие были потрясены и не могли в это поверить.

Авторитеты такого уровня заставили заволноваться даже Лю Тяньлэ, он не находил себе места и выглядел потрясенным.

Фу Ланьцзюнь тоже была шокирована и чувствовала себя крайне неловко, в ней боролись гнев и стыд. Еще недавно она была невероятно довольна своей вечеринкой по поводу дня рождения, а сейчас по сравнению с Чжао Сюэ Цин она попросту казалась попрошайкой.

В этот момент Тан Линлун приблизилась к Цзян Тяню и прошептала: «Учитель, кажется возникли какие-то разногласия? Все из-за меня, я должна была предупредить вас, что приду!».

«Это неважно!».

Цзян Тянь глянул на Фу Ланьцзюнь и, слегка улыбнувшись, сказал: «Мисс Фу только что хотела выгнать меня, а Чжао Сюэ Цин исключить из элитного дамского клуба!».

Сердце Фу Ланьцзюнь гулко стучало, она была испугана и взволнована так, что чуть не упала в обморок и поспешно сказала: «Госпожа, позвольте я все объясню!».

«Фу Ланьцзюнь, ты посмела вести себя так бесцеремонно с моим уважаемым гостем!».

«И тебе нет нужды объясняться! Я доложу обо всем своей матери, и ты больше не будешь исполнять обязанности заместителя председателя этого дамского клуба!».

Тан Линлун говорила негромко, но от ее слов у Фу Ланьцзюнь оборвалось сердце. Ей только и оставалось, что смотреть на Лю Тяньлэ с мольбой во взгляде, надеясь, что тот ей поможет.

Она не догадывалась, что в данную минуту Лю Тяньлэ сам был до смерти напуган так, что не смел даже дышать.

Он не находил себе места с момента появления Тан Линлун и не мог поверить в том, что она преподнесла Чжао Сюэ Цин подарок.

Это же была драгоценная дочь секретаря муниципалитета Тана из семьи Тан!

Даже если бы его отец встретил Тан Линлун, то ему пришлось бы улыбаться и любезно разговаривать с ней, что уж говорить о нем самом.

Хоть его отец и был важной фигурой в этом городе, но даже он не мог сравниться с Тан Вэйеминем.

Его отец был уже немолод и, вероятно, скоро должен был уйти в отставку. А Тан Вэйминь был полон жизни и энергии, обладал поддержкой старого Тана и находился в полном расцвете сил. Вполне возможно, что он займет должность в центральном правительственном аппарате! Разве его отец мог с ним сравниться?

Он поймал взгляд Фу Ланьцзюнь полный мольбы о помощи.

Лю Тяньлэ мог только, скрепя сердце, выйти вперед и со смехом сказать: «Госпожа, господин Цзян, произошло недоразумение…».

«Я уже сказал, катись отсюда!».

Цзян Тянь поднялся, вытащил изо рта сигарету, мимоходом сунул ее в карман белой рубашки Лю Тяньлэ и легко надавил на него.

Глаза Лю Тяньлэ тут же широко распахнулись от боли, он оскалил зубы, но не смел пошевелиться.

Цзян Тянь похлопал его по щеке, не сильно, но довольно оскорбительно, и со смехом сказал: «А сейчас ты уберешься отсюда?».

Мрачный, крутой, безумный наглец!

В одно мгновение в голове Лю Тяньлэ появилось множество слов, которыми можно было описать Цзян Тяня.

Своей язвительной улыбкой Цзян Тянь словно острой стрелой в одно мгновение разбил все его самоуважение.

Цзян Тянь публично унизил его, в его сердце поднималась ужасная ненависть. Но, подумав о мощи Цзян Тяня, он подавил свою злость, побледнел и, не сказав ни слова, покинул зал.

«И вы тоже уходите! Освободите зал для господина Цзяна и Чжао Сюэ Цин!» – холодно сказала Тан Линлун, смерив Фу Ланьцзюнь взглядом.

«Конечно, я уже ухожу!» – опозоренная, Фу Ланьцзюнь смущенно отступила назад.

Никто из присутствовавших не смел даже пикнуть, один за другим они ушли и освободили этот огромный зал для Цзян Тяня и его друзей.

«Этот ублюдок!».

Выйдя из банкетного зала, Лю Тяньлэ не смог сдержать гнев, он яростно пнул большую цветочную вазу, стоящую в коридоре, и та вдребезги разбилась.

«Молодой мастер Лю, пожалуйста, следите за своими словами и манерами!» – низким голосом крикнул управляющий зала, идущий следом за ним.

За элитным дамским клубом стояла любимая жена секретаря Тана, Чэнь Синь, она должна проявить уважение к Лю Тяньлэ.

Лю Тяньлэ осмотрелся по сторонам, увидел сдерживающего улыбку официанта и лишь гневно фыркнул.

Увидев, как Фу Ланьцзюнь и Лу Бияо вместе вышли из зала, Лю Тяньлэ нахмурил брови и спросил: «Разве этот Цзян Тянь не сумасшедший? Откуда он знает таких выдающихся людей, как Тан Линлун, Лун Гайтянь и Чжоу Чжэнхао?».

«Может быть, благодаря семье Цзян… Раньше он заставил Лун Гайтяня встать перед ним на колени!» – Фу Ланьцюнь была растеряна и не могла понять причину.

«Бияо, почему ты, в конце концов, так уважаешь Цзян Тяня?» – нахмурившись, спросил Лю Тяньлэ.

«Ха-ха, он красивый и нравится мне, разве этого недостаточно? Ты ничего не стоишь в сравнении с Цзян Тянем!».

Лу Бияо нехотя посмотрела на Лю Тяньлэ, покачала головой и сразу ушла.

Если бы Лю Тяньлэ спросил ее о чем-либо перед соревнованиями на лайтай на лайнере Дочь голубого кита, она бы обязательно рассказала ему все, что знала.

Но сейчас, когда она узнала мощь Цзян Тяня, как она могла обратить внимания на этого человека, который оскорбил Цзян Тяня?

«Эта сучка смеет игнорировать меня!» – Лю Тяньлэ в оцепенении стоял на месте, он злости его лицо стало фиолетовым, словно баклажан.

Когда Фу Ланьцзюнь и Лю Тяньлэ вышли за двери элитного дамского клуба, на дороге стремительно появился внедорожник и остановился перед ними.

«Младший мастер Лю, вы опозорились, так?» – опустив автомобильное окно и держа в зубах сигарету, насмешливо спросил Лун Гайтянь.

«Молодой мастер Лун, у вас хорошие информаторы. Почему все относятся к Цзян Тяню с таким уважением?» – непонимающе спросила Фу Ланьцзюнь.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 83**

Глава 83 - Ратификация приостановлена

«Навыки Врачевания господина Цзян Тяня весьма впечатляют! Он однажды вылечил смертельную болезнь старейшины Тана, его есть за что ценить…»- с уважением заметил Лун Гайтянь.

«Ах, вот оно что!» - удивленно спросила Фу Ланьцзюнь, а потом добавила: «Еще месяц назад ходили слухи, что он уже не жилец, но потом он снова появился! Вот в чем была причина!»

«Из-за этого ты ведешь себя как его покорный пес?»

Не дослушав речь Лун Гайтяня, Лю Тяньлэ огрызнулся ему в ответ.

Между двумя наследниками была явная вражда.

Лю Тяньлэ был отпрыском чиновника, он состоял в близких отношениях с Тан Цзяньфэнем, противопоставляя себя молодым мастерам из семей второго поколения богачей, таких как Лун Гайтянь.

«Да что ты понимаешь вообще! Будешь и дальше спорить с мастером Цзяном, сдохнешь как собака, что даже костей твоих не соберут!»

Услышав это, Лун Гайтянь тут же вышел из себя, до этого он что-то еще хотел напомнить, но теперь ему было лень продолжать этот разговор и он завел мотор, намереваясь уехать.

«Только по этой причине семья Тан пошла тебе на уступки!»- с ухмылкой произнес Лю Тяньлэ и продолжил: «Однако он еще может пригодиться, подождем пока старейшина Тан окончательно выздоровеет, пусть пока отдыхает там.»

«Ну да, с поддержкой семьи Тан, карать и миловать по их произволу и ни о чем не беспокоиться!»- Фу Ланьцзюнь наконец успокоилась, на ее лице читалось презрение.

Лю Тяньлэ закатил глаза и произнес, словно подстрекая: «Ланьцзюнь, если ты выйдешь за Цзяньфэня, то станешь невесткой Тан Линлун, не смотря даже на то, что она тебя сегодня с позором выгнала из клуба!»

«Ну Цзяньфэнь говорил, что его семья готовится к проведению церемонии посвящения в наставники, он должен тоже там быть, к этому времени я смогу убедить его расквитаться с Цзян Тянем!»

«И Тан Линлун просто так это с рук не сойдет!»

В глазах девушки промелькнула обида и она затряслась всем телом, которое, к слову, было весьма привлекательным.

Неизвестно почему, но при упоминании об успехах Цзян Тяна, она чувствовала разочарование, а видя его надменность и высокомерие, в ее сердце возникало гнетущее ощущение.

В тот год, для того, чтобы Цзян Тянь смог жениться и жить в семье жены в Линьчжоу, он начал ухаживать и за Фу Ланьцзюнь.

В то время, сам Цзянь Тянь и вся его семья всячески заискивали перед ней, добиваясь ее хорошего расположения, но положение Фу Ланьцзюнь было слишком высоким для них, она смотрела на Цзянь Тяня и всю его семью свысока, как на кучу отходов, не желая сближаться с ними ни при каких обстоятельствах.

А сейчас эта куча мусора могла легко сокрушить ее, от этих мыслей душа Фу Ланьцзюнь пылала яростным огнем, для нее это было просто неприемлемо!

«Да уж, смерть Лю Ванфэна и У Чаохуэя была более чем загадочной, а Лун Гайтянь и вовсе вынужден был преклонить перед ним колени…»

Немного помолчав, Лю Тяньлэ задумчиво добавил: «Сейчас среди молодого поколения в Линьжоу, боюсь только Тан Цзяньфэну под силу противостоять этому ублюдку!»

…

На следующий день, как только Чжао Сюэцин пришла на работу, ее сразу же вызвали в кабинет председателя совета директоров компании.

«Сюэцин, почему ты все никак не разведешься с Цзян Тянем? Я из лучших побуждений сейчас спрашиваю!»

Интонация Вэй Фан была очень назидательной.

«Мой муж очень изменился после той истории с секретным кремом, теперь он хороший!»- подняв подбородок, гордо парировала Чжао Сюэцин.

«Не нужно меня обманывать, дорогая! Как он мог измениться и стать хорошим? Кроме того, патент оформлен на тебя, ты проделала всю эту работу! Он что, снова всех обманул?» - недоверчиво спросила Вэй Фан.

«Я не лгу, он вправду изменился в лучшую сторону! Он просто не хотел демонстрировать себя, поэтому все оформили на меня!»- улыбнувшись, тихо произнесла Чжао Сюэцин.

В конце концов, самым главным было то, что они с Цзян Тянем теперь очень счастливы и им нет никакого дела до мнения других!

«Тем не менее, этот препарат был отправлен на экспертизу в Министерство Здравоохранения, он не был там одобрен. Кроме того, возникли сложности с получением лицензии и ратификацией всех документов. Тебе необходимо во всем этом разобраться!»- Вэй Фан нахмурилась.

«Клинические испытания этого средства имели положительные результаты, почему он не прошел экспертизу?»- внутри у девушки все оборвалось, она не могла поверить услышанному.

В этот патент уже был инвестирован миллион юаней и это только на самых ранних стадиях, на исследования были затрачены силы десятка известных ученых, которые трудились дни и ночи напролет.

После положительных изменений Цзян Тяня, средство наконец-то было усовершенствовано, неужели все это было зря и деньги были выброшены на ветер?

«Они тоже не могут объяснить все подробно, говорят, что это вопрос безопасности. Вечером тебе нужно все выяснить, постараться разузнать, на какие условия они готовы пойти!»

Вэй Фан вдруг рассмеялась: «Да, кстати, когда пойдешь туда, возьми с собой Цзяна Цюшуя из отдела пиара, выдачей лицензий как раз занимается его дядя, вполне возможно он сможет чем-то помочь!»

…

«Как? Не одобрено?»

Цзян Тянь не мог поверить в новости, которые только что услышал, но немного позже он все понял.

Затем, он вдруг засмеялся: «Должно быть это все дело рук Цзяна Цюшуя, ему давно нравилась Чжао Цяньжу!»

«Да, так и есть!»

Чжао Сюэцин была поражена от этой мысли, затем пренебрежительно добавила: «Неудивительно, что недавно, когда он встретился с сыном главы уезд Чунъян Лу Фэнтянем, он вел себя очень возбужденно и даже угрожал ему!»

«Тогда я поеду и поговорю с ними, в конце концов, рецептуру я знаю!»- улыбнувшись сказал Цзян Тянь и глаза его загорелись странным блеском.

Значит этот пес Лу Фэнтянь начал встречаться с Чжао Цяньжу!

Цзян Тянь немедленно отправил сообщение Чжоу Чжэнхао, чтобы тот проследил за Лу Фэнтянем.

Раньше, этот пройдоха отличался лживым поведением и искусными речами, любил заигрывать с девушками, обманом вскружил голову бедной дурочке Чжао Цяньжу, так что та даже прошла курс в психиатрической лечебнице, но она снова и снова поддавалась на его провокации.

В этой жизни его подлая натура проявилась во всей красе, он уже не в состоянии был ее скрывать.

«Хорошо!»- без колебаний согласилась Чжао Сюэцин.

Сейчас, когда Цзян Тянь изменился до неузнаваемости, что даже семья Тан готова была его принимать как дорогого гостя, ему был никто не страшен.

…

Ближе к вечеру Цзян Тянь вызвал такси и поехал в Фармацевтическую Группу «Чжаоши», для того чтобы встретиться с сестрой Чжао Сюэцин.

«Зятек, ты приехал! Смотри, сегодня я накрасила губы, тебе нравится?»

Увидев Цзян Тяня, младшая сестра Чжао Сюэцин вскочила и, обнявшись с ним, вцепилась в его руку и больше ее не отпускала.

«Красиво!»- немного взволнованно, посмотрев на молодую красотку, с улыбкой ответил Цзян Тянь.

Кто бы мог подумать!

«У нашего зятя хороший вкус, поэтому я оставлю на тебе свою печать!»- с этими словами, девушка звонко поцеловала Цзян Тяня в щеку.

Хоть Цзян Тянь и был спокоен на свой счет, это могло не понравиться его жене, поэтому он назидательно произнес: «Цяньжу, ты ведь уже не девочка, зачем ведешь себя так легкомысленно?»

«Неужели ты ревнуешь?»

Чжао Цяньжу было интересно, что будет дальше, она захихикала, чем заставила Чжао Сюэцин чувствовать себя неловко.

«Ладно, делай что хочешь, хочешь поцеловать, целуй!»- беспомощно произнесла она.

Увидев всю эту картину в холле здания, Цзян Цюшуй очень опечалился, он сразу понял, что Чжао Цяньжу заинтересовалась Цзян Тянем.

Это было просто возмутительно!

Что в этом придурке может быть такого привлекательного, кроме его мастерства?

Не в силах больше сдерживаться, Цзян Цюшуй, ткнув пальцем в Цзян Тяня прокричал: «Держись-ка от Чжао Цяньжу подальше!»

«Ты как посмел со мной так разговаривать? А ну катись отсюда!»- пренебрежительно ответил ему Цзян Тань.

«Ладно-ладно, Цзян Тянь, ты видимо не знаешь моего истинного могущества, ты еще приползешь ко мне на коленях!»

Цзян Цюшуй был в бешенстве, он быстро запрыгнул в машину и унесся к месту их встречи с чиновником.

…

Гостиница Цзиньпэн была реорганизована в акционерное общество в девяностых годах прошлого века, не смотря на то, что у нее было всего лишь четыре звезды, все в ней было обставлено очень элегантно и со вкусом. Здесь был первоклассный сервис, поэтому это место так нравилось чиновникам для проведения встреч.

Цзян Тянь вошел в холл, его сразу же поприветствовал мужчина средних лет, который почтительно обратился к нему: «Мастер Цзян, с чем вы к нам пожаловали?»

«Здравствуйте, секретарь Цай, я прибыл сюда для встречи с чиновником из Министерства Здравоохранения.»- спокойно ответил Цзян Тянь, улыбнувшись.

«Хорошо, как Вам будет угодно! Если Вам что-то потребуется, дайте мне знать, я к вашим услугам!»- смиренно произнес секретарь Цай.

В настоящий момент Цзян Тянь являлся наставником Тан Линлун, семья Тан его хорошо принимала, даже секретарь Тан склонил перед ним голову. Это означало, что к нему должны были относиться уважительно все окружающие.

«Я справлюсь, спасибо!»- ответил Цзян Тянь и прошел внутрь гостиницы.

«Сейчас сюда только что вошел Мастер Цзян, в какой кабинет для переговоров он направился?»- уточнил секретарь Цай у дежурного и сразу пошел докладывать об этом секретарю Тану.

…

«Госпожа Чжао, к рецептуре данного средства есть много вопросов! Вы говорите, что это прорыв, но я не могу его сертифицировать!» - серьезным тоном произнес заместитель начальника государственного управления по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами Цзян Цзюнь, который сидел по центру кабинета и вел себя очень горделиво и манерно, всем своим видом показывая свою важность и значимость.

Чжао Сюэцин рассказала о результатах проведенных исследований, но он подвел итог всего лишь одной фразой: «В теоретической части к этом у средству никаких претензий нет, но на практике нет ни одного примера его использования, поэтому, возможно, результаты практических исследований могли быть сфальсифицированы!»

«Дядя, я являюсь сотрудником данной организации, госпожа Вэй Фан очень хорошо ко мне относится!»- пытаясь играть роль добряка, с натянутой улыбкой произнес Цзян Цюшуй: «В любом случае, вы должны принять правильное решение!»

«И почему я раньше не догадывался о ваших отношениях?»- холодно улыбнувшись, скривился Цзян Цзюнь.

«Господин Цзян, назовите мне ваши условия, к чему все эти разговоры вокруг да около!»- Цзян Тянь уже начал раздражаться и задал свой вопрос в лоб.

«Хорошо! А ты смышленый малый, я скажу напрямую то, что мне нужно!»- посмотрев на Цзян Тяня с презрительной улыбкой, Цзян Цзюнь продолжал: «Цюшуй уже давно влюблен в Цяньжу, поэтому они должны пожениться, мы станем родственниками и она сможет тоже называть меня дядей!»

«Что? Я замуж за него?»- Чжао Цяньжу не могла поверить своим ушам, ее зрачки расширились от изумления.

«Цяньжу, ты мне все время нравилась, не переживай, я буду заботиться о тебе когда мы наконец-то поженимся!»- заискивающе произнес Цзян Цюшуй, взяв в свои руки изящную маленькую ручку девушки.

Цзян Цзюнь сидел молча, но его поза давала понять: «если вы не согласитесь, то вам же хуже».

«Цюшуй, не делай этого, я к тебе отношусь всего лишь как к другу!»- Чжао Цяньжу поспешила одернуть руку, будто ее укусил скорпион.

Внезапно, голос Цзян Цзюня стал жестким: «Цяньжу, не надо себя так вести! Не позорь меня! Наша семья очень известна в Линьчжоу, а Цюшуй – очень достойный молодой человек, чем он тебе не угодил?»

«Если ты не согласишься, погодите у меня, я разорю вашу компанию!»

«Как вы можете так поступать!»- Чжоу Цяньжу запаниковала, ее глаза покраснели и из них брызнули слезы.

Затем, капризным голосом она протянула: «Неужели быть красоткой теперь является преступлением?»

Этой фразой она развеселила Цзян Тяня.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 84**

Глава 84 Под дулом пистолета (1)

«Заместитель начальника управления Цзян, вы полагаете, что можете пользоваться неограниченной властью в Линьчжоу?» – холодно спросил Цзян Тянь, сдержанно улыбнувшись.

«И что с того? В сфере управления фармацевтической промышленностью, я – закон!».

Услышав неодобрение в словах Цзян Тяня, Цзян Цзюнь тут же пришел в ярость. Он ударил рукой по столу и воинственно сказал: «Твоя лекарственная формула – это мусор! И создатель этой формулы тоже мусор!».

Он высокомерно поднял руку и, указав на Цзян Тяня, равнодушно пробормотал: «Не думайте, что раз вы знакомы с Чжоу Чжэнхао и другими общественными деятелями, то можете идти против правил! Со мной этот номер не пройдет!».

«Если не хотите разговаривать, уходите! А если хотите, то пусть Вэй Фан сообщит Чжао Хучэн, чтобы тот сам пришел встретиться со мной!».

Цзян Цзюнь высокомерно махнул рукой, давая понять, что встреча окончена.

Он совершенно не уважал Цзян Тяня. Куда уж было ничтожному работнику отдела по связям с общественностью на равных вести диалог с человеком такого высокого положения, как он?

«Цзян Тянь, ты должен немедленно извиниться за то, как разговаривал с моим дядей, иначе тебя ждет наказание!».

Цзян Цюшуй отчитал Цзян Тяня, принимая его за слабака, которым можно было управлять.

Он намеренно унижал Цзян Тяня на глазах у Чжао Цяньжу, чтобы показать, что этого парня нет никаких достоинств.

«Ха-ха, ты считаешь, что ты такой крутой, раз твой дядя мелкий чиновник? Ты даже не представляешь мои способности, если бы я захотел разобраться с вами, то твой дядя тут же бы потерял свою должность!» – сказал Цзян Тянь, с легкой насмешкой глядя на Цзян Цюшуя.

«Сумасшедший! Этот парень просто безумный!».

Гнев Цзян Цзюня сменился улыбкой. Высокомерно ткнув пальцем в Цзян Тяня, он сказал: «Ничтожный служащий отдела по связям с общественностью! Ты смеешь так грубо и невежественно вести себя в моем присутствии! Где это видано!».

Он потер языком коренные зубы и злобно сказал: «По-видимому, я преподал тебе недостаточно хороший урок. Ты еще не знаешь, как я страшен в гневе! Завтра фармацевтическая компания Чжао закроется, я доведу вас проверками до смерти! Мольбы о пощаде будут бесполезны!».

Цзян Цюшуй, самодовольно глядя на Цзян Тяня, сказал: «Ха-ха, ты понял на что я способен?».

«Заместитель начальника управления Цзян такой важный чиновник…» – Цзян Тянь покрутил в руках бокал, опустил глаза и горько рассмеялся.

Похоже, они не хотели ничего слышать. Ничего не поделаешь, остается только пойти им на уступки и позволить Цзян Цюшую жениться на Чжао Цяньжу.

«Молодой мастер Цзян, что за проблема с этой формулой?».

Как раз в тот, момент, когда Цзян Цюшуй упивался самодовольством, дверь распахнулась, внутрь зашел высокий человек и низким голосом задал этот вопрос.

«Тан… Тан, Тан…».

Увидев вошедшего человека, Цзян Цзюн резко подскочил от страха. Он яростно дрожал, чуть было не осел на пол и все никак не мог выдавить из себя два слова: секретарь муниципалитета.

«Ты кто такой? Не учили стучаться прежде, чем войти? Катись отсюда!» – резко обернувшись, зло сказал Цзян Цюшуй.

Хлоп!

Цзян Цзюнь был испуган и разъярен одновременно, он залепил Цзян Цюшую пощечину и начал его отчитывать: «Ты с ума сошел! Как ты смеешь так разговаривать с секретарем муниципалитета Таном!».

«Секретарь муниципалитета Тан… Член горкома, секретарь муниципалитета Тан!».

Сбитый с толку Цзян Цюшуй вдруг узнал вошедшего человека и от страха выражение его лица изменилось, он был до смерти напуган, а его голос дрожал.

«Мастер Цзян, я узнал, что вы были приглашены сюда. Прошу простить, что я пришел без приглашения, я бы хотел поднести вам бокал!».

Не взглянув на двух мужчин, Тан Вэйминь подошел к Цзян Тяню и с почтением передал ему бокал.

Цзян Цзюнь и Цзян Цюшуй оцепенело смотрели на это и не могли поверить своим глазам.

Разве этот парень, не служащий отдела по связям с общественностью? Почему вдруг секретарь муниципалитета Тан проявляет к нему такое уважение?

«Секретарь муниципалитета Тан слишком любезен!».

Цзян Тянь сидел спокойно, он принял бокал и сделал глоток, в то время, как Тан Вэйминь выпил все залпом.

«Да, кстати, мастер Цзян, возникла какая-то проблема с вашим новым лекарством?» – скромно спросил Тан Вэйминь, чуть наклонившись.

«Секретарь муниципалитета Тан, это все просто недоразумение!».

Цзян Цзюнь почувствовал, как по спине пробежал холодок, и с мольбой во взгляде посмотрел на Цзян Тяня: «Господин Цзян, я был слишком невежлив, простите меня. Завтра вечером, нет, сегодня вечером я проведу проверку в сверхурочное время и подготовлю разрешение на производство!».

«Хм, я не знаю, есть ли проблема с этой лекарственной формулой».

Цзян Тянь окинул Цзян Цзюня взглядом и равнодушно сказал: «Заместитель начальника управления сказал, что если сестра моей жены выйдет замуж за его племянника, то все будет улажено. Если же она не выйдет за него, то фармацевтическая компания Чжао прекратит свою деятельность».

«Это безобразие, где это видано!».

Услышав это, Тан Вэйминь позеленел от злости, ударил по столу и гневно закричал: «Цзян Цзюнь, как вы еще работаете? Вы смеете так злоупотреблять своим служебным положением, хитростью и силой получать то, что вам нужно, в какое место вы засунули партийную дисциплину и законы государства?».

«Секретарь муниципалитета Тан, я совершенно не знал, что вы знакомы с Цзян Тянем… Я все неправильно понял!».

Авторитет чиновника секретаря муниципалитета Тана был непререкаем, Цзян Цзюнь побледнел, задрожал всем телом и осел на пол, по нему градом катился пот.

«Какой бред! Неужели, если бы мастер Цзян не был моим уважаемым другом, ты стал бы беспричинно устраивать скандал?».

На лице Тан Вэйминя было холодное выражение, стиснув зубы, он сказал: «Ладно, ждите, когда комиссия по проверке дисциплины произведет ревизию вашей работы!».

«Секретарь муниципалитета Тан, господин Цзян… Простите меня!».

Цзян Цзюнь был словно молнией пораженный, он не смог больше сдерживаться, ослабел и зарыдал навзрыд.

За эти годы он получил немало взяток и содержал любовниц, разве он мог пройти проверку комиссии?

Похоже, ему не избежать нескольких лет тюремного заключения.

«Мастер Цзян, я распорядился подать ужин, нам бы следовала пройти туда…» – льстиво предложил Тан Вэйминь.

«Неплохая идея!».

Цзян Тянь встал, с натянутой улыбкой посмотрел на Цзян Цюшуя и медленно вышел.

Выражение лица Цзян Тяня заставило Цзян Цюшуя покраснеть. Он негодовал от ярости и позора, и готов был провалиться под землю.

Думая сейчас о своей напускной важности, он чувствовал, что выставил себя на посмешище.

После того, как Цзян Тянь и Тан Вэйминь ушли, в кабинете воцарилась тишина. Цзян Цзюнь и Цзян Цюшуй оцепенело сидели словно два пня и долгое время молчали.

«Откуда он знает секретаря муниципалитета Тана и как он заставил его так уважительно относится к себе?».

Цзян Цзюнь бормотал себе под нос, ему хотелось плакать. Дрожащим голосом он сказал: «Мне конец, все пошло прахом…».

«Я тоже не понимаю, ведь он был простым служащим отдела по связям с общественностью…». – с застывшим выражением лица сказал Цзян Цюшуй.

Внезапно в сердце Цзян Цзюна поднялся гнев, он схватил бутылку вина, повернулся к Цзян Цюшую и со злобой разбил бутылку об его голову.

Бум!

Бутылка с шумом разбилась вдребезги, на голове Цзян Цюшуя были порезы, у него шла кровь. Он повалился на пол и безумно кричал от боли: «Дядя, зачем ты меня ударил?».

«Ничтожество, ты меня погубил!».

Цзян Цзюнь пнул его в живот и, похожий на бешеного тигра, яростно закричал: «Никто не может тебя понять, ты ссоришься с людьми из-за женщины, подставляешь других. Разве таким образом ты не ищешь себе смерти?».

«Дядя, не бей меня!».

От ударов ногами Цзян Цюшуй катался по полу, его вырвало ужином, он надрывно кричал и без остановки просил о пощаде.

«Я побью тебя до полусмерти!».

Но Цзян Цзюнь хотел убить его, он бил его не переставая, и удары с каждым разом становились все сильнее.

Он бил и одновременно ругал его: «Секретарь муниципалитета Тан так уважает его, разве он может быть простым служащим отдела по связям с общественностью? Ничтожество, ты только и делаешь, что целыми днями развлекаешься с женщинами, а сам даже не знаешь вышестоящих людей, которые тебя окружают! Я убью тебя сегодня!».

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 85**

Глава 85 Под дулом пистолета (2)

Ателье мод 'Кафирская Лилия'.

Одетая в ципао Фу Ланьцзюнь сидела за роскошным директорским столом и просматривала финансовый отчет за этот месяц.

Неожиданно секретарша поспешно вбежала в кабинет и в панике сказала: «Начальница, кое-что случилось!».

«Что такое?» – опустив отчет и нахмурившись, спросила Фу Ланьцзюнь.

В последние дни она пыталась выяснить информацию о Цзян Тяне, но ничего не нашла. Она совершенно не могла понять что произошло с Цзян Тянем.

Она уже звонила Чжао Сюэ Цин и просила о встрече с Цзян Тянем, чтобы поговорить. У нее повсюду были друзья и она не хотела никого обижать.

Кто бы мог подумать, что она, почтительно склонит перед Цзян Тянем голову, а он не проявит к ней уважения и откажется встретиться.

Это вызвало у нее раздражение к Цзян Тяню, он такой самодовольный! Когда-то он хотел жениться на ней, а теперь, был таким скромным. Сейчас же он лишь вылечил старого Тана, это было удивительно!

«Я только что получила известие, что дочь семьи Тан, Тан Линлун будет чествовать своего наставника по боевым искусствам! Через три дня на вилле Волун состоится торжественная церемония почтения наставника!» –секретарша передала ей последние новости.

«Что? Она будет чествовать наставника? Кого?» – Фу Ланьцзюнь остолбенела и не могла поверить в услышанное.

Старый Тан сам был знатоком боевых искусств, ей не хватало его наставлений?

Откуда, в конце концов, взялся этот человек, неужели он сильнее и мудрее старого Тана?

«Похоже, это выдающийся знаток боевых искусств, но мы не смогли узнать детали!».

Секретарша покачала головой и взволнованно сказала: «Однако в этот раз семья Тан не пожалела денег, от имени старого Тана они разослали приглашения всем героям, богачам и авторитетам, все они приглашены!».

«Странно, это совершенно не в духе семьи Тан!» – Фу Ланьцзюнь крайне изумилась.

Нравы семьи Тан были весьма строгими, и она всегда держалась в стороне от шумихи. Семья Тан с давних пор была известна своей замкнутостью, скрытностью и своим характером.

Но в этот раз они устроили роскошное мероприятия, куда придет так много людей. Такого никогда еще не было!

«Цзяньфэн вернулся, вероятно, для того, чтобы посетить церемонию чествования наставника Тан Линлун…».

«Тогда я должна все узнать и встретиться с этим выдающимся человеком, который смог подчинить семью Тан!».

Фу Ланьцзюнь застыла, а на ее красивом лице появилось мечтательное выражение.

…

Новость о том, что семья Тан пригласила множество гостей на церемонию чествования наставника Тан Линлун на вилле Волун распространилась очень быстро.

Весь Линьчжоу знал, что семья Тан всегда держалась тихо и скромно. Но сейчас они вдруг разослали приглашения и устраивали на вилле Волун церемонию чувствования наставника. Это было грандиозно!

Это было невероятно хорошей новостью и редкой возможностью для тех, кто хотел зацепиться за семью Тан. Кто бы не мечтал об этом?

Как только все авторитетные люди услышали эту новость, они тут же захотели получить приглашения, подготовить дорогие подарки и наладить контакты с семьей Тан.

К тому же немало знатных и высокопоставленных богачей отложили все дела, и вернулись в Линьчжоу только для того, чтобы поучаствовать в церемонии чествования наставника.

К тому же это была уже не просто возможность зацепиться за семью Тан. Ходили слухи, что несколько знатных пекинских семей, которые были в дружеских отношениях с семьей Тан также прибудут на церемонию. Если они будут достаточно открытыми, то можно будет наладить отношения и с этими знатными семьями.

…

Бар 'Созвездие' был главным местом развлечений Лю Тяньлэ.

В данный момент он пил и общался с компанией парней из золотой молодежи.

Хозяин бара, председатель общества Юаньсинхуэй, Фу Синхуэй, тоже составил ему компанию.

«Молодой мастер Лю, вы слышали? Через три дня дочь семьи Тан устраивает церемонию чествования наставника». – сказал один из богатеньких парней.

«Точно».

Лю Тяньлэ кивнул: «Мой отец тоже получил приглашение, он возьмет меня с собой, чтобы нанести визит этому легендарному мастеру Цзяну!».

«Этот мастер Цзян такой крутой?» – удивленно спросил еще один из представителей золотой молодежи.

«Он сделал так, что Тан Линлун выбрала его в качестве наставника, сам-то как думаешь?».

Лю Тяньлэ незаметно посмотрел на него, на его лице тут же появилось бурное восхищение: «Я слышал, что этот мастер Цзян может контролировать молнии и ловить злых духов, может заставить воздух застыть в форме кулака, взметнуться вверх и атаковать людей. Его кулак заставил вертолет отлететь на несколько метров!».

«Ничего себе, как круто!».

«Молодой мастер Лю преувеличивает! Это словно сцены из голливудского фильма!» – воскликнули окружающие люди.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 86**

Глава 86 - Небольшой обед в семье Чжао (1)

«Ну вы же простые смертные, откуда вам знать о том, насколько мощны могут быть сильнейшие в мире мастера?»

Лю Тяньлэ презрительно фыркнул, а затем его тон стал почтительным: «Он - мастер боевых искусств, его ценит не только семья Тан, даже такие именитые особы как Е Гуфэн, Сюэ Минъи согласились быть его младшими приспешниками!»

«Его боится даже Е Гуфэн? Самый могущественный человек в Дунхае?»

Все вокруг выглядели ошеломленными, словно попали в какой-то сон наяву.

«Да, так и есть, из-за этого даже Тан Цзяньфэн вернулся!»

Посмеявшись, Лю Тяньлэ продолжил: «Сейчас он находится на пике состояния Железного Тела, старейшина Тан хочет, чтобы он встретился с Мастером Цзяном, возможно тот оценит его уровень и возьмет к себе в ученики!»

«Что? Тан Цзяньфэн вернулся?»

Внезапно, в голосе Фу Синхуэя послышалось волнение: «Это очень хорошо! Тот сумасшедший зять семейки Чжао, Цзянь Тянь, недавно мне такую затрещину отвесил, что у меня даже зубы вылетели, ну он дождется, Тан Цзяньфэн с ним быстро разберется!»

Лю Тяньлэ удивленно спросил: «Погоди ка, о каком Цзян Тяне ты сейчас сказал? О зяте Чжао Хучэна?»

«Конечно о нем!»- стиснув зубы, произнес Фу Синхуэй. Ему было неловко признаться в том, что его поколотил какой-то там Цзян Тянь: «Тот самый, который считается в их семье безвольной тряпкой!»

Лю Тяньлэ, не удостоив его даже взглядом, холодно произнес: «Все потому, что Цзян Тяню удалось вылечить болезнь старейшины Тана, за это, старик так перед ним лебезил, что даже наплевал на братство! Это просто возмутительно!»

«Еще бы! Он даже отдал своему дружку Цзян Тяню мой строительный бизнес!»

Голос Фу Синхуэя был наполнен злобой, снова стиснув зубы, он произнес: «Мне он оставил только этот маленький бар, моя жизнь теперь кончена!»

«Успокойся!»

Лицо Лю Тяньлэ озарилось благоговением и он произнес: «Цзяньфэн очень сильно изменился, теперь он надежда и опора семьи Тан! Его значимость в глазах старейшины Тана даже выше, чем у Тан Линлун! С ним не в силах даже сравниться сам Чжоу Чжэнхао!»

Он похлопал Фу Синхуэя по плечу и успокаивающе произнес: «Он обязательно поможет решить тебе твою проблему и с покончит с Цзян Тянем!»

В глубине души он догадывался о глубоких чувствах, которые испытывал Тан Цзяньфэн к Фу Ланьцзюнь и знал о том, что они собирались тайно пожениться, без благословения родителей.

На той вечеринке по случаю дня рождения, Цзян Тянь откровенно пялился на нее, разве Тан Цзяньфэн был в состоянии такое вытерпеть?

«Мастер Цзяньфэн действительно сейчас настолько силен? Разве не он раньше вел вместе с нами разгульный образ жизни? Заигрывал с девушками и участвовал в драках?»- с интересом спросил молодой парень из богатой семьи.

«Тише ты!»- зло прикрикнул на него Лю Тяньлэ.

От этого крика, молодой человек, семья которого владела сетью фитнес-залов, затрясся как осиновый лист.

«Он отслужил в отряде особого назначения Боевые Тигры, дослужился до звания младшего лейтенанта!»

Лю Тяньлэ был полон восхищения, при этом ощущая свою неполноценность. Вздохнув, он не проронил больше ни звука.

Это были легендарные войска государственного назначения, в которые было очень трудно попасть, они были призваны быть стальной стеной в деле защиты территории страны.

…

Цзян Тянь не имел ни малейшего понятия о противостоянии, которое было в семье Тан, поэтому не придавал этому особого значения.

В тот вечер, когда Цзян Цзюнь подвергся проверке со стороны дисциплинарного комитета министерства, очень быстро стало известно, что обычный чиновник не мог владеть таким количеством недвижимости и средств на своих счетах, которых бы ему с лихвой хватило на десятки лет вперед.

Теперь путь был расчищен он неприятелей, его крем быстро получил одобрение, был запущен в массовое производство и выведен на рынок.

…

Вилла Ванху, утро.

Крем для улучшения мускулатуры получил одобрение и Чжао Хучэн был очень доволен данным событием, во многом это была заслуга Чжао Сюэцин. По этому поводу, он сделал снисхождение и пригласил ее на обед, на который она также взяла с собой и мужа, это обстоятельство конечно немного опечалило Чжао Хучэна, но выбора у него не было.

«Что ты сказала? Цзян Тянь знаком с секретарем Таном?»

Чжао Хучэн, взяв в руки лицензию, уставился на Чжао Сюэцин и не мог поверить в то, что слышал.

Она, применяя тяжелую артиллерию, произнесла фразу, которая заставила его потерять дар речи.

«Да, теперь Цзян Тянь является мастером боевых искусств. Находясь на лайнере, на котором проходили соревнования мастеров, он с помощью своего кулака убил непревзойденного мастера, который перед этим спрыгнул с высоты ста метров с вертолета! Ему даже удалось отбросить этот вертолет метров на пять-шесть в воздухе!»

«Еще он способен поймать призрака! Тогда, тот призрак был три или четыре метра в высоту, еще при нем был ребенок-призрак, он мог менять форму и вызывать галлюцинации, с ним не могли справиться даже члены секты Маошань, а Цзян Тянь обезглавил его одним взмахом меча!»

Переполненная невероятной гордости за своего мужа, Чжао Сюэцин рассказывала все очень быстро.

Чжао Хучэн и Вэй Фан обменялись взглядами, они оба нахмурились и выглядели весьма обеспокоенными.

Похоже, что с головой Чжао Сюэцин дело было совсем плохо.

Психическое расстройство ведь не могло передаваться как вирус? Почему же тогда с ней произошел этот сбой и теперь она страдала галлюцинациями?

«Сюэцин, померяй, пожалуйста, температуру, должно быть у тебя жар!»- обеспокоенно предложила Вэй Фан.

«Ты мне не веришь?»

Чжао Сюэцин не знала, то ли ей плакать, то ли смеяться, затем, улыбнувшись, она добавила: «Все, что я рассказала – чистая правда, Цзян Тянь вылечил страшную болезнь старейшины Тана и сейчас он в их доме – самый желанный гость! А еще такие важные люди, как Е Гуфэн, Сюэ Минъи…»

«Ее болезнь слишком запущена!» - с тревогой прошептала Вэй Фан: «Хучэн, ее нужно немедленно везти в психбольницу на обследование!»

«Это похоже на параноидальный психоз! С ней ни в коем случае не надо спорить, это еще больше ухудшит ее состояние!»- обеспокоенный состоянием дочери, Чжао Хучэн не осмелился озвучить свои мысли вслух, поэтому он прошептал все на ухо своей жене.

Ее нервный срыв мог быть спровоцирован их недавним разговором, когда Вэй Фан предлагала ей развестись с мужем.

Чжао Хучэн закивал и, улыбаясь, произнес: «Цзян Тянь вероятно теперь очень сильный! Не может быть!»

Внезапно раздался дверного звонок.

«Это руководитель Лу Ювэй и Лу Тяньфэн!»

Лицо Чжао Хучэна засияло от радости и он, подорвавшись с места как ужаленный, бросился к ним на встречу с криком: «Скорее, скорее встречать!»

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 87**

Глава 87 – Небольшой обед в семье Чжао (2)

Вэй Фан как будто тоже вздохнула с облегчением, потом она, повернувшись к своей дочери и ее мужу, строго сказала: «Не болтайте ничего лишнего при гостях, говорите, только когда я вам на это намекну, дурацким шуткам тут не место!»

«Господа, мы опоздали!»

Во двор вошел мужчина средних лет, неординарной внешности, а вместе с ним был привлекательный молодой человек. Также, с ними вместе была привлекательная дама из высшего общества.

Чжао Хучэн возглавлял офис в зоне экономического развития, в то время как господин Лу руководил округом Чунъян, разница в социальном статусе обоих мужчин была огромной.

Чжао Хучэн не мог пренебрежительно отнестись к гостю со столь высоким положением, с радостной улыбкой на лице, он энергично тряс руку чиновника, оживленно приговаривая: «Милости просим, прошу Вас, будьте как дома в моем скоромном жилище!»

«Хучэн, мы скоро станем одной семьей, зови меня просто старина Лу, не нужно почестей!»

Лу Ювэй вежливо обратился к Чжао Хучэну, но при этом взгляд его был надменным.

«Что Вы, что Вы! Все должно быть по правилам!»- заискивающе произнес Чжао Хучэн, желая всячески угодить своему гостю.

«Мам, это и есть Лу Тяньфэн, он учился в старшей группе!»

Лицо Чжао Цяньжу залилось краской, когда она указывала на молодого человека, при этом она глупо улыбалась.

В этот момент, за ней находилась высокая, стройная девушка с кукольной внешностью.

Цзян Тянь узнал ее, это была дочь заместителя управления торговли города, звали ее Чу Юйвэй, она была одногруппницей и близкой подругой Чжао Цяньжу, именно она свела ее с Лу Тяньфэнем.

В прошлой жизни эта девушка презирала Цзян Тяня, обзывала его мешком с дерьмом, даже осмеливалась поднять на него руку.

Лу Тяньфэн выглядел очень элегантно: он был одет в белую рубашку, начищенные до блеска туфли. Он высоко держал голову и выпячивал свою грудь. Неся в руках подарок, он выглядел очень многообещающим молодым человеком.

Он поклонился и вежливо произнес: «Здравствуйте, дядя Чжао и тетя Вэй!»

Он был уже достаточно осведомлен о ситуации с Цзян Тянем и Чжао Сюэцин, поэтому не удостоил их даже своего взгляда, воспринимая их будто слуг.

«Ой, Тяньфэн, ты такой красавчик! Пожалуйста, проходи скорее! Что за подарок ты принес?»

Вэй Фан была очарована изысканными манерами молодого человека, его ясным взглядом, она невольно сравнивала его с Цзян Тянем, который был в сто раз хуже него. Этот молодой человек ей очень понравился и она приняла его подарок, широко улыбаясь во весь рот.

Члены обеих семей, а также эта липучка Чу Юйвэй, вошли в гостиную и, еще раз обменявшись приветствиями, уселись за стол. Слуги принесли вино и закуски и началась трапеза.

Во время обеда широко обсуждались разные темы: от политических секретов Линьчжоу до экономических преобразований, обсудили даже последние новости и сплетни.

Цзян Тяня с женой усадили в самый дальний конец стола, где они молча ели, не участвуя в общей беседе.

Чжао Хучэн вел философские беседы с Лу Тяньфэном и Чу Юйвэй, которые были намного моложе его. У этих молодых людей был очень обширный кругозор, они совсем не были похожи на молчуна Цзян Тяня, при виде на которого у Чжао Хучэна сердце сжималось в груди.

Было очевидно, что на старшего зятя ни в чем нельзя было положиться, вся надежда была на будущего зятя - Лу Тяньфэна.

Через какое-то время, разговор зашел о недавно появившемся в городе выдающемся мастере Цзяне.

«Дядя Лу, дядя Чжао, вы уже слышали об этом новом мастере, который недавно появился в Линьчжоу?»- с интересом спросила Чу Юйвэй. Эта девушка была очень мила, с отменным чувством юмора, она была словно богиня в женском обличии.

«Говорят, что он умеет контролировать гром и молнию, рукой может разрезать горные вершины, умеет управлять пневмокулаком, возноситься к небесам!»

Чжао Хучэн об этом никогда не слышал, поэтому молча качал головой. Зато Лу Ювэй очень взволнованно воскликнул: «Популярность этого человека растет с каждым днем! Его уважают не только в Линьчжоу, о нем уже слышали во всех трех главных городах Цзянбэя!»

«Неужели это правда и он настолько крут?»- не веря своим ушам, уточнил Чжао Хучэн.

«Все, что о нем рассказывают – правда! Мастер Цзян является наставником Тан Линлун, даже старейшина Тан и секретарь Тан к нему в рот заглядывают!»- рассмеялся Лу Ювэй.

«А как его полное имя? Сколько ему лет?» - с любопытством поинтересовалась Чу Юйвэй: «Если он молод, я бы вышла за него замуж!»

Чжао Сюэцин не терпелось рассказать, что Цзян Тянь на самом деле и есть Мастер Цзян, услышав эти слова Чу Юйвэй, она бросила подозрительный взгляд на мужа и недоверчиво спросила: «Я не ослышалась? Она хочет за тебя замуж?»

Цзян Тянь улыбнулся ей в ответ и зашептал на ухо: «Не переживай, меня не искусить ни молодостью, ни красотой! По-моему, она даже мизинца твоего не стоит!»

«Его зовут Цзян Тайчу и ему кажется уже лет восемьдесят!»- задумчиво произнес Лу Ювэй, не услышав тихого разговора между супругами.

«Ха-ха, сколько ж их развелось, по фамилии Цзян, я уж было подумал, что это наш Цзян Тянь!»- улыбнувшись ехидной улыбкой, воскликнул Лу Тяньфэн.

На это, Цзян Тянь лишь равнодушно улыбнулся.

Чжао Хучэну очень не терпелось породниться с семьей Лу, поэтому, под влиянием винных паров, захмелев, он засмеялся и произнес: «Руководитель Лу, наша младшая дочь скоро уже выпустится из своего ВУЗа, в создании семьи и организации бизнеса, в первую очередь должна быть свадьба, а потом уже бизнес! Пусть они сначала поженятся, поживут семейной жизнью, и тогда от бизнеса будет польза!»

Лу Ювэй сдержанно улыбнулся: «Я не возражаю, но как быть с подарком на свадьбу?»

«Подарок это хорошо! Не надо тратить ни копейки!»- торопливо вставила свое замечание Вэй Фан.

«Кажется вы поняли о чем я!»

Госпожа Лу торжествующе улыбнулась: «Не буду от вас скрывать, человек, который приходил к нам на сватовство, просто осадил наш дом! Мой сын как будто выпил приворотное зелье и потерял голову от этой девочки, никого не хочет брать в жены, кроме нее! Только по этой причине я не могу воспрепятствовать этой свадьбе!»

Чжао Хучэн и Вэй Фан, услышав это, остолбенели.

Да конечно, этот брак – большая возможность для их младшей дочери выбиться в люди, но зачем это было выносить на всеобщее обсуждение?

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 88**

Глава 88 Этой свадьбе конец (1)

«Свекровь все сказала верно! Главное, чтобы эти двое любили друг друга, тогда все будет хорошо, главы наших семей будут довольны!» – меняя тему разговора сказал Чжао Хучэн и заискивающе улыбнулся.

На удивление, жена господина Лу не закончила говорить, она высокомерно продолжила: «Мы не дадим вам ни копейки в качестве свадебных подарков, но приданое должно быть немаленьким!».

«Тетушка, нам не нужны свадебные подарки, но вам по-прежнему нужно приданое?» – в этот момент на лице Чжао Цяньжу отразилась неловкость.

«Верно».

Жена господина Лу кивнула и, раскрывая свой замысел, сказала: «Если эта девчонка Цяньжу хочет выйти замуж за Тяньфэна, вы должны отдать нам 50% акций фармацевтической компании Чжао. К тому же эти акции нужно будет зарегистрировать на имя Тяньфэна!».

Вэй Фэн была напряжена, с горьким смехом она сказала: «Хоть фармацевтическая компания Чжао и не большая, но мы с мужем вложили в нее всю нашу жизненную энергию! Я не смогу так спокойно с ней расстаться…».

«Ах, тогда переговоры окончены!».

Обхватив себя за плечи, жена господина Лу надменно сказала: «Многие девушки из знатных семей хотят выйти замуж за Тяньфэна! Он окончил известную школу, организовал бизнес во время учебы в университете, открыл интернет-компанию. Мы даже не удостоим вниманием какие-то жалкие десятки миллионов!».

«Как вы можете так поступать? Скажи что-нибудь, Тяньфэн!» – Чжао Цяньжу сильно обиделась, в ее глазах заблестели слезы.

«Цяньжу, это для тебя же лучше!».

Лу Тяньфэн посмотрел на Цзян Тяня и Чжао Сюэ Цин и презрительно сказал: «Вы не хотите передать нам фирму, неужели вы хотите подарить ее старшей дочери и этому сумасшедшему?».

«Я давно уже слышал, что муж твоей старшей сестры предавался пьянству и другим порокам, а еще, что он сумасшедший, никчемный человек!».

«Это тебя не касается! Это личное дело моей сестры и меня!».

Чжао Цяньжу тут же разозлилась и, с трудом переводя дыхание, сказала: «И еще, тебе никто не позволял так говорить о муже моей старшей сестры! Откуда тебе знать о его способностях?».

«И какие же у него способности?».

Лу Тяньфэн даже не удостоив их взглядом, монотонно сказал: «Если фирма попадет к ним в руки, то вся вложенные твоими родителями силы пойдут прахом!».

Жена господина Лу добавила: «Даже такой никчемный отброс, как Цзян Тянь смог стать зятем вашей семьи Чжао. По-видимому, ваша семья совсем никуда не годится. Как может ваша дочь быть достойна моего сына!».

Услышав эти слова, Цзян Тянь тут же почувствовал отвращение, между его бровей пролегла складка, и он сказал: «Если вы хотите повысить свою значимость, то не надо при этом насмехаться надо мной, ладно? Если вы еще раз оскорбите меня, я не пощажу вас!».

«Но я сказала правду!».

Лу Тяньфэн не выказывал никаких признаков страха, даже наоборот, презрительно глядя на Цзян Тяня, он сказал: «Цзян Тянь, я же тебя знаю! Ты сумасшедший, который каждый день устраивает в доме погром, да к тому же бьет Сюэ Цин. Если бы я был на твоем месте, то развелся бы с ней, не нужно ее удерживать!».

«Лу Тяньфэн, какое ты имеешь право вмешиваться в наши чувства?».

Чжао Сюэ Цин пристально посмотрела на него ледяным взглядом и холодно сказала: «Не важно каков Цзян Тянь, он муж твоей будущей своячницы!».

«Ладно! Не нужно так кричать!».

Председатель районного комитета Лу нахмурил брови, от него исходила авторитетная аура чиновника. Он надменно сказал: «Директор Вэй, господин Чжао, ваши взгляды слишком поверхностные. Я не преувеличу, если скажу, что вы обладаете очень узким кругозором, который соответствует вашему небогатому материальному положению. В Линьчжоу и так много людей, которые хотят зацепиться за семью Лу!».

Он гордо достал несколько приглашений, довольный собой, бросил их на стол и сказал: «Видите, это приглашения на церемонию чествования наставника, которую устраивает семья Тан. У меня есть пять таких приглашений! Разве вы можете общаться с бизнесменами такого уровня?».

«Председатель районного комитета Лу, вам удалось достать приглашения на церемонию почтения наставника семьи Тан, это такая редкость!» – глаза Чжао Хучэна тут же заблестели.

Хоть в этот раз семья Тан и устраивала грандиозное пиршество, но они весьма строго следили за отбором приглашенных. Вы должны были занимать определенное положение, чтобы получить приглашение.

Приглашали только высокопоставленных лиц. Если же вы занимали второстепенные должности, то у вас не было шанса получить приглашение. Говоря о финансовом положении, ваши активы должны были составлять не менее ста миллионов юаней.

Чжао Хучэн и Вэй Фан управляли небольшой компанией, были неизвестными людьми, их положении было слишком низким. Они могли лишь смотреть на эти приглашения, не смея даже мечтать о них.

«Обычный начальник отдела или начальник районного комитета мог получить только одно приглашение».

«Но председатель городского комитета Лю – мой свояк, мне было легко получить несколько приглашений.

Лу Ювэй, полный самодовольства, сказал: «Если вы согласитесь дать нам приданое, что мы обозначили, то я возьму вас с собой на церемонию семьи Тан!».

Председатель районного комитета Лу был разозлен и опечален своей неудачей, нахмурив брови, он сказал: «Подготовьте дорогие подарки и, когда мы встретимся с Тан Вэйминем, я замолвлю за вас слово. Вы произведете хорошее впечатление и повышение вашего статуса можно будет ожидать в ближайшем будущем!».

«Положение председателя районного комитета Лу такое необыкновенное!».

Слова Лу Ювэя тронули даже Вэй Фан, и она смущенно улыбалась.

Если они смогут зацепиться за семью Тан, то это будет уже не шутка, разве сможет тогда такой мелкий чиновник, как Цзян Цзюнь, чинить им препятствия? Они его не испугются!

«В этом великом праздновании примут участие, такие люди, как Е Гуфэн из Хайчжоу, самый богатый человек Линьчжоу Чжэн Гуанша и не отстающий от него Лун У!».

Жена господина Лу с величественным выражением лица сказала: «Если бы не моя семья Лу, то как бы еще ваша семья Чжао получила такую возможность? Разве эту возможность можно оценить в какие-то ничтожные десятки миллионов?».

«Даже первый богач Чжэн Гуанша и Е Гуфэн из Хайчжоу примут участие в этой церемонии?» – красивые глаза Вэй Фан округлились, она с трудом могла поверить в услышанное.

Эти люди испытали такой бурный подъем, их активы достигали десяти миллиардов, их положение было очень стабильным. Она и Чжао Хучэн совершенно не могли с ними сравниться.

Лу Ювэй презрительно посмотрел на Цзян Тяня и сказал: «Разве ты можешь знать таких уважаемых людей, Цзян Тянь?».

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 89**

Глава 89 Этой свадьбе конец (2)

Его голос стал несколько громче, и он властно спросил: «Ты бы смог достать билеты на церемонию семьи Тан? Ты бы смог познакомить родителей жены с такими уважаемыми людьми?».

Цзян Тянь, медленно очищая креветку, пренебрежительно сказал: «Что еще за уважаемые люди? Это просто стая насекомых, которые хотят мне прислуживать, но они недостаточно хороши для этого!».

Цзян Тянь достал ключ и с холодной усмешкой сказал: «Видели? Это ключ от королевской виллы, который мне дал Чжэн Гуанша!».

«Таких приглашений я могу получить сколько душе угодно! Что в них особенного? Вы лишь опозорились, посчитав их ценностью!».

«Какая трудность в том, чтобы познакомиться с этими людьми? Стоит мне только сказать, и они тут же прибегут сюда с поклонами!».

Когда он закончил говорить, в помещении воцарилась мертвая тишина.

«Все говорили, что муж старшей дочери Чжао Хучэна сумасшедший! Сегодня я с первого взгляда понял, что его безумие вышло за все рамки!».

Все члены семьи Лу Ювэя вытаращили глаза и не могли поверить в услышанное.

«Дядюшка Цзян уже немолод, а все еще похож на ученика средней школы!».

Чу Юйвэй рассмеялась, а на ее лице отразилась язвительная насмешка.

«Безумный! Он ничего не боится из-за своего невежества!».

Лу Тяньфэн всем телом дрожал от злости на Цзян Тяня. Он резко встал и, пренебрежительно указав на Цзян Тяня, сказал: «Цзян Тянь, ты сумасшедший! К тому же пьянствуешь и предаешься различным порокам! А сейчас ты еще и овладел мастерством хвастовства! Ты несешь чушь!».

«Если ты будешь распускать такие слухи, то последователи и товарищи этих уважаемых людей сотрут тебя в порошок!».

«Ты просто ничтожество! Ты смеешь так неуважительно относится к нашей семье Лу! Встань передо мной на колени и поклонись, иначе я тебе этого не прощу!».

Все зашумели!

«Что ты о себе возомнил? Ты еще смеешь давать мне указания, опустись на колени, когда со мной разговариваешь!».

В этот момент Цзян Тяню надоело попусту тратить слова. Он замахнулся и ударил Лу Тяньфэна по голове, словно муху.

Шлеп!

Лю Тяньфэн чувствовал, будто ему на голову давила целая гора. На него налетело мощное, неуправляемое давление, его ноги подогнулись и в конце концов он упал на колени.

«Черт возьми! Что ты со мной сделал?» – гневно прорычал Лу Тяньфэн, не в состоянии поверить в случившееся.

Возможно, другие и не разглядели, но сам он ясно осознавал, что Цзян Тянь вовсе не касался его, но он, тем не менее, опустился на колени.

Цзян Тяню было неохота разбираться с ним, его рука просто продолжала оказывать давление.

Лу Тяньфэн боролся изо всех сил, но ничего не мог поделать, его тянуло к земле, словно лягушку, и он поклонился.

«Я же предупреждал, что если еще раз оскорбишь меня, то я не пощажу тебя!».

Чжао Хучэн и Вэй Фан были крайне напуганы. Цзян Тянь осмелился поднять руку на Лю Тяньфэна, это может привести к катастрофе!

«Почему ты, ты такой бесчеловечный!» – Чу Юйвэй в гневе отступила назад, ее лицо побледнело, в ней пылала ненависть.

«Ты, ты посмел ударить его? Ты думаешь, я не вызову полицию, чтобы тебя арестовали?».

Председатель районного комитета пришел в ярость.

Жена господина Лу увидела, что у ее сына кровоточат колени, и ее горячо любившее сына сердце разбилось. Она пришла в бешенство от злости и гневно крикнула: «Это немыслимо! Это ничтожество посмело ударить моего сына! Этот подонок так обижает других, он просто злодей! Я совершенно точно не прощу тебя, я передам тебя полиции и тебя осудят на восемь-десять лет тюремного заключения!».

«Цзян Тянь, ты не можешь вести себя так грубо с этим уважаемым человеком! Быстрее помоги ему подняться!» – вместе крикнули Чжао Хучэн и Вэй Фан.

«Это я отброс? Я подонок? Я злодей? Вы посмотрите на поведение вашего сына!».

Цзян Тянь взял пульт от телевизора, включил видео, которое передал ему Чжоу Чжэнхао и со смехом сказал: «Дядюшка, тетушка, посмотрите!».

Видео тут же начало воспроизводиться, в одном из фрагментов Лу Тяньфэн дает молодой девушке наркотик и насилует ее.

В другом фрагменте Лю Тяньфэн и несколько богатеньких парней находятся под кайфом и занимаются сексом с девушками в отдельной комнате клуба.

Еще в видео был фрагмент, где он был пойман за изменой и от злости побил свою бывшую девушку, а также угрожал ей.

Видео было снято тогда, когда он уже встречался с Чжао Цяньжу.

«Кто бы мог подумать, что этот подонок совершал такие отвратительные поступки!».

«Он хуже животного!».

Чжао Хучэн и Вэй Фан были шокированы, их сердца похолодели.

Насколько бы трагичным было будущее их дочери, Чжао Цяньжу, если бы этот подонок женился на ней?

Чжао Цяньжу трясло от злости, она отвесила Лу Тяньфэну две звонких пощечины и, со слезами в своих прекрасных глазах, сказала: «Ты же сказал, что будешь всю жизнь любить меня, будешь всю жизнь стараться ради меня!».

«Откуда у тебя это видео? Ты посмел следить за мной?» – Лу Тяньлэ был крайне напуган и с трудом мог поверить в случившееся.

Вэй Фан тоже дрожала от злости, указывая на дверь, она закричала: «Этой свадьбе конец! Проваливайте! Быстро убирайтесь отсюда!».

Пусть она и хотела добиться власти и богатство, но она горячо любила свою дочь и ни за что не толкнула бы ее в этот кромешный ад.

«Здесь какая-то ошибка!».

В этот момент Лу Ювэй уже утратил свой престиж, ему нечего было сказать, он потянул за собой сына и пошел к двери.

«Цзян Тянь, ты посмел ударить моего сына, я ни за что тебе этого не прощу! Я…». – со свирепым видом начала угрожать жена господина Лу.

«Убирайся!».

Жена господина Лу еще не закончила говорить, когда Цзян Тянь прервал ее выкриком и замахнулся.

Бешеный поток силы вдруг ударил в лицо жене господина Лу, заставив ее пролететь десяток метров через дверь и упасть на задницу.

В гостиной воцарилась мертвая тишина.

Чжао Хучэн и Вэй Фан были потрясены.

Цзян Тянь неожиданно оказался таким сильным, он ничуть не испугался и был крайне беспощаден, он осмелился ударить даже жену господина Лу.

«Тетушка, с вами все в порядке?» – на лице Чу Юйвэй отразилась неловкость, она тут же подбежала к жене господина Лу, чтобы помочь ей.

Семья председателя районного комитета Лу отпустили еще несколько пустых угроз и покинули виллу семьи Чжао.

В гостиной стояло гробовое молчание.

Вдруг сдерживаемый плач Чжао Цяньжу прорвался наружу и с катившимися по лицу слезами она выбежала за дверь.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 90**

Глава 90 Королевская вилла (1)

«Она же не покончит с собой?» – с беспокойством спросила Вэй Фан.

«Я пойду поищу ее!».

Чжао Сюэ Цин уже хотела было подняться, но Цзян Тянь махнул рукой, останавливая ее и сказал: «Не мешало бы дать ей успокоиться!».

«Что же это такое?» – Чжао Хучэн тяжело вздохнул. Он сидел на диване и тихо курил.

Сидящая рядом Чу Юйвэй начала ласковым голосом утешать его.

Гнев Вэй Фан постепенно успокоился, она пришла в себя, но все еще волновалась: «Цзян Тянь, ты повел себя очень грубо сегодня, ударил человека! Они точно не простят нас!».

«Мы же бизнесмены, как мы можем позволить себе оскорблять чиновников?».

Хоть она и упрекала его, но ее тон значительно смягчился. Может Цзян Тянь и сумасшедший, но он защитил ее дочь.

«Не важно!».

Цзян Тянь слегка улыбнулся и сказал: «Что о себе думает эта семья Лу? Я могу одним своим словом свести их в могилу!».

«Дядюшка, тетушка, успокойтесь! Я уже не тот Цзян Тянь, каким был прежде!».

«Раз Сюэ Цин моя жена, то я буду оберегать ваше благополучие, никто не сможет вас обидеть!».

«Цзян Тянь, не выпендривайся!».

Чжао Хучэн мрачно рассмеялся, не зная как отреагировать на предстоящую месть, и гневно сказал: «Ты такой взрослый, разве ты не знаешь ту истину, что нетерпимость в мелочах может испортить большое дело!».

«Даже если Лу Тяньфэн такой подонок, мы могли бы просто не согласиться на эту свадьбу и все! Но тебе же нужно было устроить драку! Разве этим ты не вырыл мне могилу?».

«Так и есть! В этот раз ты точно сведешь дядюшку и тетушку в могилу!» – презрительно сказала Чу Юйвэй.

«…». – Цзян Тяню только и оставалось, что покачать головой и горько рассмеяться.

Перемены в нем были такими невероятными, неудивительно, что Чжао Хучэн и его жена не могли этого принять.

«Ты сказал, что Чжэн Гуанша подарил тебе ключи от королевской виллы?».

Молчание Цзян Тяня еще больше разозлило Чжао Хучэна. Он презрительно смотрел на Цзян Тяня словно на мошенника.

«Это так!» – сказал Цзян Тянь и кивнул.

«Королевская виллы стоила 30 миллионов, а в последние годы цена все возрастала! Вероятно, сейчас ее цена превысила 50 миллионов!».

Чу Юйвэй, не глядя на него, пренебрежительно сказала: «К тому же на этой вилле никто не живет. Чжэн Гуанша специально купил ее для того, чтобы там проводили отпуск его партнеры по бизнесу и друзья-чиновники. Как ключи оказались у тебя?».

Цзян Тянь молчал и чувствовал себя беспомощным.

Цин уже рассказала родителям, что он помог избавиться от злого духа, но они не поверили. Ну и ладно!

Молчание Цзян Тяня все больше сердило Чжао Хучэна. Желая заставить Цзян Тяня признать свое место, он холодно сказал: «Пошли! Так или иначе, это недалеко отсюда, пошли посмотрим!».

«Да, я так этого ждала! Королевская вилла!» – Чу Юйвэй сладко улыбнулась, вынашивая при этом недобрые намерения.

«Забудьте об этом! Сегодня Цзян Тянь заступился за Цяньжу, не припирайте его к стенке!» – тут же вступилась за Цзян Тяня Вэй Фан, которая прониклась к нему симпатией.

Чу Юйвэй лишь усмехнулась тому, что Цзян Тянь выкрутился из этой ситуации. Однако Цзян Тянь вдруг равнодушно сказал: «Хорошо!».

После этих слов все, кроме Чжао Сюэ Цин застыли на месте и смотрели на Цзян Тяня словно на идиота.

Чжао Хучэн жалел, что не мог залепить сам себе пощечину. Почему он препирался с этим сумасшедшим? Разве это не было пустой тратой времени?

Вэй Фан беспокоилась и про себя подумала, что болезнь Цзян Тяня усугубилась. В последнее время он стал по-настоящему сумасшедшим.

«Пошли, пошли! Скорее идемте посмотреть на виллу!».

Глаза Чу Юйвэй светились. Хоть она не одобряла Цзян Тяня, но в это минуту была взволнована этой возможностью.

С этими словами она взяла Вэй Фан и Чжао Сюэ Цин за руки и направилась за дверь.

Чжао Хучэну оставалось лишь вздохнуть и пойти следом. Когда он проходил мимо Цзян Тяня, то разочарованно покачал головой.

От их виллы с видом на озеро было совсем недалеко до королевской виллы. Цзян Тянь прошел по аллее, пересек парк с озером и быстро добрался до главного входа на королевскую виллу, расположенную на Львином Пике.

К этому моменту Чжао Хучэн, Вэй Фан и Чу Юйвэй уже стояли на газоне перед дверями виллы и с высоты смотрели на прекрасный пейзаж озера и парка.

«Эта вилла располагается на Львином Пике, отличное место. Отсюда одним взглядом можно охватить весь Линьчжоу!».

Чжао Хучэн не смотрел на Цзян Тяня и не лелеял надежды. Стоя там, он лишь медленно вздохнул.

«Да, такие виллы пользуются большим спросом. Даже если у вас есть деньги, не факт, что вы сможете ее купить. Чтобы жить здесь, нужно обладать не только большими средствами, но еще статусом и известностью». – вздохнув и покачав головой, сказала Вэй Фан.

Даже если бы она продала фармацевтическую компанию Чжао, над которой трудилась больше десяти лет, и вложила все свои средства, то они все равно не смогли бы позволить себе купить такую виллу.

«Чжэн Гуанша действительно достоин звания самого богатого человека Линьчжоу. Как только эта роскошная вилла была построена, то цена на недвижимость в жилых микрорайонах вокруг Группы Гуанша поднялась в цене. Цена на недвижимость третьей очереди в жилых микрорайонах Львиного Пика доходит до 5 тысяч за квадратный метр!».

Чу Юйвэй вздохнула: «В этом году Чжэн Гуанша купил еще три участка земли общей стоимостью в несколько сот миллионов. Цена за квадратный метр превышает 4 тысячи. Боюсь, что в будущем цены на рынке недвижимости бешено поднимутся!».

«Ах, кругозор и осведомленность Чу Юйвэй гораздо лучше, чем у Цзян Тяня!».

«Тьфу, я сам сошел с ума! Цзян Тянь такой кретин, как я могу сравнивать его с Чу Юйвэй!».

Чжао Хучэн кивнул, у него на сердце было тяжесть. Он разочарованно посмотрел на Цзян Тяня.

Увидев, что подошел Цзян Тянь, Чу Юйвэй усмехнулась и сказала: «Богач явился! Скорее открой двери, дай нам все осмотреть!».

Выражение лица Цзян Тяня оставалось невозмутимым. Он достал ключи и направился к двери.

«Совсем сумасшедший, даже сейчас он придерживается своих глупых фантазий! По-моему, он бросил свое лечение!».

Увидев эту сцену, Чжао Хучэн и Вэй Фан были не в настроении говорить и разочарованно покачали головами.

«А? Может этот ключ подойдет?».

Цзян Тянь вставил ключ в замочную скважину и несколько раз повернул, но дверь не открылась. Тогда он попробовал другой.

Увидев это, Чу Юйвэй даже посочувствовала безумному Цзян Тяню. Он чувствовала себя слишком безжалостной, как она могла так обижать больного на голову человека?

Она тут же махнула рукой и сказала: «Оставь это, Цзян Тянь! Мы лишь подшутили над тобой, и только! Пойдемте обратно!».

Но когда Цзян Тянь уже пришел в нерешительность, дверь внезапно открылась изнутри, и старик в традиционной китайской одежде с восторгом на лице заискивающе сказал: «Господин Цзян, вы наконец пришли!».

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 91**

Глава 91 Королевская вилла (2)

«О, дворецкий Шэнь!» – Цзян Тянь кивнул.

С заискивающим выражением лица дворецкий Шэнь рассмеялся и сказал: «Почтенный господин Чжэн распорядился, чтобы я каждый день здесь прибирался и следил за виллой. Он сказал, что как только вы придете, я должен сразу позвонить ему. И вот вы наконец пришли!».

Он вытащил мобильный и тут же позвонил Чжэн Гуанша.

В этот момент все, кроме Чжао Сюэ Цин оцепенели, широко раскрыли глаза и не могли поверить в то, что происходило.

Чу Юйвэй открыла рот и долго не могла его закрыть, она открыла его так широко, что там могла бы поместиться булка хлеба.

Цзян Тянь превратился в господина Цзяна, которому Чжэн Гуанша отдал ключи от виллы, которая стоила десятки миллионов!

Вэй Фан услышала слова дворецкого Шэня и спросила: «Почтенный господин Чжэн? Это Чжэн Гуанша, руководитель Чжэн?».

Дворецкий со смехом сказал: «Конечно, кого еще в Линьчжоу могут звать почтенным господином Чжэном, кроме Чжэн Гуанша?».

«Выражение лица Цзян Тяня нисколько не изменилось, он был все так же спокоен. Взяв за руку Чжао Сюэ Цин, он сказал: «Входите и осмотритесь! Эти ключи у меня так давно, а у меня все не было времени прийти сюда! Дядюшка, тетушка, пойдемте с нами!».

Все они во главе с Цзян Тянем осмотрели виллу, атмосфера была роскошной и благородной.

Чу Юйвэй была поражена, она чувствовала, что те язвительные насмешки, которыми она поддевала Цзян Тяня вернулись сполна и больно ударили по ней.

Чжао Хучэн и Вэй Фан переглянулись, в глазах друг друга они увидели волнение и растерянность.

Оказывается, Цзян Тянь знал такого выдающегося человека, как Чжэн Гуанша!

«Как мог почтенный господин Чжэн дать Цзян Тяню ключ от такой дорогой виллы?» – не удержавшись, спросил Чжао Хучэн.

«Простые люди не смеют говорить об этом!» – смиренно поклонившись, со смехом сказал дворецкий.

Чжао Сюэ Цин не вытерпела и сказала: «Я же говорила, что когда-то Цзян Тянь помог ему поймать злого духа! Все еще не верите?».

Спускаясь со склона, Чжао Хучэн потянул Вэй Фан за руку и шепотом спросил: «Неужели Цзян Тянь действительно настолько хорош?».

«Да, но такое великое мастерство не могло появиться у него так внезапно!».

Вэй Фан не могла ничего понять и растерянно сказала: «Точно, у него вроде была бывшая одногруппница по имени Чжэн Ли, она племянница Чжэн Гуанша. Возможно, он познакомился с почтенным господином Чжэном через нее!».

«В общем, Цзян Тянь совсем не прост. Оказывается, он живет на вилле стоимостью в десятки миллионов. Я его недооценивал!».

На лице Чжао Хучэна появилось удовлетворенность, раз Цзян Тянь жил на самой роскошной вилле, то вполне имел право быть заносчивым.

Вернувшись на виллу с видом на озеро, они обнаружили, что Чжао Цяньжу еще не вернулась, что неизбежно вызвало у Чжао Хучэна и Вэй Фан тревогу.

«Не волнуйтесь, я разыщу ее и поговорю с ней!» – улыбнувшись, сказал Цзян Тянь и тут же покинул виллу.

…

На закате.

Одетая в белое платье Чжао Цяньжу сидела на скамейке в парке с видом на озеро.

Ее глаза покраснели, она безжизненным взглядом смотрела на бескрайнюю гладь озера, а на ее красивом лице были следы слез. Так она и сидела, молчаливо и бездумно глядя в одну точку.

«Цяньжу!».

Когда ее окликнули, Чжао Цяньжу обернулась, торопливо вытирая слезы, и сказала: «Цзян Тянь, ты пришел…».

Цзян Тянь сел на скамейку, зажал в зубах сигарету и затянулся. Его лицо заволокла дымка, слегка изменив его выражение.

Прошло некоторое время.

Цзян Тянь равнодушно сказал: «Я расстроил твою помолвку, ты не винишь меня?».

«Нет, нет, нет! Цзян Тянь, как я могу винить тебя!».

Чжао Цяньжу тут же замахала рукой, опустила глаза и мягко сказала: «Я должна быть тебе благодарна. Если бы ты не раскрыл нам сущность этого подлого мужчины, моя жизнь разрушилась бы в его руках!».

«Цяньжу, ты так повзрослела…» – радостно сказал Цзян Тянь. Раньше он боялся, что эта девушка не поймет его поступка.

«Только вот разочарование и ненависть в моем сердце никуда не делись!».

Чжао Цяньжу внезапно разрыдалась и дрожащим голосом сказала: «Он всегда так хорошо относился ко мне, казалось, что он так любит меня и остается верен. Кто бы мог подумать, что все это притворство ради получения денег семьи Чжао!».

«Не переживай так, в мире еще полно хороших мужчин… Ты еще встретишь того, кто будет любить и обожать тебя!» – с ласковым смехом сказал Цзян Тянь.

Чжао Цяньжу глупо уставилась на поверхность озера и сказала: «Да, будет прекрасно, если я найду мужчину, похожего на мужа моей сестры!».

«А что во мне хорошего?» – чувствуя себя неловко, спросил Цзян Тянь.

«Когда у тебя не было денег, ты все равно сделал для моей старшей сестры нефритовый амулет. Даже сдавал кровь, чтобы дать сестре денег. А когда моя сестра ошибочно хотела развестись с тобой, ты все оставил ей!».

Чжао Цяньжу была полна восхищения: «Так много выдающихся людей приглашают тебя к себе в качестве почетного гостя, но ты каждый вечер возвращаешься домой к моей старшей сестре, готовишь ей, стираешь одежду, составляешь ей компанию, когда она работает сверхурочно. Ты просто как маньяк любишь свою жену!».

«Откуда тебе знать, что в прошлой жизни твоя старшая сестра платила за меня и стольким жертвовала…».

Цзян Тянь мог лишь вздохнуть, покачать головой и со смехом сказать: «Я рад делать все это, твоя старшая сестра тоже очень хорошо ко мне относится…».

«Пока у меня не появилось парня, пожалуйста, уделяй мне часть той любви, что ты даешь моей старшей сестре!» – жалобно попросила Чжао Цяньжу, положив голову на плечо Цзян Тяню.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 92**

Глава 92 - Торжественная церемония посвящения в наставники семьи Тан (1)

«Как я уже говорил, я буду защищать твой покой до конца жизни!»

Вспоминая, как в прошлой жизни этот подонок Лу Чанфэн издевался и помыкал ею, сердце Цзянь Тяня наполнилось жалостью и состраданием и он осторожно погладил девушку по волосам.

«Что бы вы там не говорили, но я точно знаю, что зять самый лучший в мире…» - ласково проворковала девушка и, обняв Цзянь Тяня, уткнулась ему в шею. Ей было так спокойно, когда он был рядом.

Цзян Тянь словно испытал неизвестные для себя новые ощущения, которые подействовали на него слегка опьяняюще.

Дождавшись когда Чжао Цяньжу справится с эмоциями, Цзян Тянь вручил ей несколько экземпляров приглашений на церемонию посвящения в наставники: «Через два дня, приходи вместе с родителями, познакомитесь с новыми людьми, это может быть очень выгодно для бизнеса!»

С радостным выражением на лице девушка воскликнула: «Зять ты и вправду очень крутой! Все на свете тебе подвластно!»

«Все потому что я являюсь наставником Тан Линлун!»- гордо ответил Цзян Тянь, улыбнувшись.

«Да ладно тебе, опять шутишь…» - девушка с недоверием покачала головой, а потом с сомнением произнесла: «Я знаю, что госпожа Тан знакома с тобой, но стать ее наставником под силу только старейшине Тану!»

Затем она засмеялась и в шутливой форме произнесла: «Юйвэй все время ныла, что тоже хочет попасть на эту церемонию, возьму ее с собой, вот она обрадуется!»

…

В последнее несколько дней высшее общество Цзянбэя было очень взбудоражено, все с восторгом ожидали церемонии посвящения в наставники в семье Тан.

В день церемонии, в город нескончаемым потоком съехалось бесчисленное количество богачей из разных уголков провинции: знатные люди прибыли из Цзянчжоу, Мэйчжоу и даже Фошаня.

Автомобильная стоянка виллы Волун была заполнена огромным количеством шикарных импортных автомобилей: Mercedes-Benz, BMW, Bentley, Cadillac.

Там было даже несколько Ролс-Ройсов лимитированной коллекции из серии Silver Spirit.

С таким количеством знати и роскошных автомобилей, здесь уже можно было открывать элитный автосалон с товаром общей стоимостью в двести миллионов юаней.

«Боже мой, что сегодня за день такой? Почему здесь столько шикарных автомобилей?»- прохожие, видя такое скопление роскоши, невольно доставали свои телефоны и начинали все фотографировать.

«А может быть сюда звезда приехала? Например, сестричка Бин-бин? Или великий мастер Кун-фу – Ли Лун?»- взволнованно обсуждали прохожие, глядя на шикарные автомобили вокруг виллы.

Проходившая мимо Чу Юйвэй, усмехнувшись, заметила: «Ну вы и деревенщины, даже не знаете о существования Мастера Цзяна! Сегодня день его посвящения в наставники!»

Но на самом деле, она сама была очень взволнована, поскольку не ожидала, что сегодня сюда съедется такое огромное количество богатых и высокопоставленных лиц.

«Цяньжу, а этот мастер Цзян и вправду очень крут, неудивительно, что семья Тан за ним так долго гонялась!»- цокая языком от удивления, произнесла Чу Юйвэй.

Чжао Цяньжу тоже не могла поверить своим глазам.

Она только что увидела, как вошел Чжэн Гуанша и опасалась, что этот Мастер Цзян сможет задавить своим авторитетом и его.

«Цяньжу, чего вы там копаетесь?» - стоявшая в дверях Вэй Фан, заметив медлительность девушек затопала ногами и выпалила: «Вы что не знаете, что такая возможность не каждый день выпадает?»

Она прибыла вместе с мужем, нарядившись в свой самый лучший наряд и надев все свои самые дорогие украшения. Но на фоне всех остальных богачей, они все равно выглядели слишком бледно.

Чжао Цяньжу схватив в охапку подругу, поспешила на зов матери.

Чжао Хучэн мягко произнес, обращаясь к дочери: «Цяньжу, не смотря на то, что приглашения на эту церемонию достались от Лу Чанфэна, мы тоже решили воспользоваться этой возможностью, чтобы попасть в высшее общество. Я предлагаю тебе оставить все обиды, их семья нам ничего плохого ведь не сделала?!»

«Отец, что ты такое говоришь? Приглашения я получила от зятя!»- разозлившись, произнесла девушка.

«Откуда бы у нашего зятька взялись такие ценные пригласительные?»- Чжао Хучэн разозлился не на шутку: «Я знаю что ты думаешь насчет Лу Чанфэна, но я ведь не заставляю тебя выходить за него замуж, выходи за кого хочешь!»

«Та вилла вовсе не Цзян Тяня!»- появившись рядом, произнесла Вэй Фан.

«Почему же не его? Ведь это он дверь открывал?»- задумчиво произнесла Чу Юйвэй.

«Но вчера вечером мы вместе ходили ее осматривать, там не было ни души, повсюду темнота, там вообще никого не было…»- вздохнула Вэй Фан.

Все эти два дня они усердно обсуждали сложившуюся ситуацию.

Цзян Тяню никогда не удалось бы получить одобрительную оценку со стороны Чжэн Гуанша, поэтому, чтобы привлечь к себе внимание, он позаимствовал ключи у своей однокурсницы Чжэн Ли, а потом, вместе с горничной разыграл целый спектакль.

Вчерашняя сцена подтвердила их общую догадку.

«Именно так все и было!»- надув губы, Чу Юйвэй холодно добавила: «Я знала, что он не настолько крут!»

«Ну правда это он мне дал…»- Чжао Цяньжу обидевшись, что никто не поверил ее словам, не знала как ей еще все объяснить.

«Все, пойдемте!»- Вэй Фан была очень взволнована, ей не хотелось больше ни в чем разбираться и она потянула дочь за собой.

Чжао Хучэн и Вэй Фан не были, конечно, бедняками, их состояние оценивалось в десятки миллионов юаней, но здесь, среди представителей высшего общества, им приходилось вести себя тише воды ниже травы, прилагать невероятные усилия для того, чтобы завести полезные знакомства.

Девушки бродили по вилле, видя бесконечное количество богачей и чиновников, отовсюду только и слышалось: «Господин Ху, здравствуйте! Слышал, вы недавно приобрели землю в Хайчжоу, стоимостью несколько сотен миллионов?»

«Уважаемый Чжан, ни в какое сравнение с Вами! Ваша компания вышла на новый внебиржевой рынок ценных бумаг! За одну сделку проворачиваете сотни миллионов!»

«Ха-ха, ну вышли на рынок и что? Комиссия по ценным бумагам одолела, акционеры ругаются, тут уж не расслабишься…»

Услышав все эти речи, Чу Юйвэй замерла и шепотом произнесла: «Все эти люди такие важные, я даже слова не могу вставить в их разговоры! Сегодняшний банкет – это грандиозное событие в высшем обществе! Здесь собрались все, что стоит у руля больших семейных предприятий!»

Чжао Цяньжу спокойно произнесла: «Пройдет десять-двадцать лет, и когда мы вырастем, тоже сможем вести такие светские беседы.»

«Да какая разница, пойдем лучше поедим, смотри сколько тут всего!»- Чу Юйвэй потянула подругу за руку к столу.

Банкет был устроен в смешанном китайско-европейском стиле, на лужайке перед особняком был расположен фуршет: холодные закуски, шампанское, фрукты – все это было для привлечения молодежи.

А в нескольких банкетных залах были накрыты богатые столы, содержимое которых предназначалось только для особых гостей.

Поедая закуски, Чу Юйвэй сделала большое количество фотографий и разместила их в своем микро блоге, для того, чтобы пустить пыль в глаза своим подписчикам.

Наконец-то, оторвавшись от телефона, она посмотрела вперед и воскликнула: «Гляди-ка, это там случайно не Лю Тяньлэ? А как это он вместе с Лу Чанфэном?»

«Ну он же его кузен!»- без особого энтузиазма ответила Чжао Цяньжу.

«Лу Чанфэн и вправду большая шишка!» - Чу Юйвэй завистливо прошептала: «Я бы, наверное, его даже смогла бы и простить!»

«Ни за что!»- сверкнув глазами, прошипела Чжао Цяньжу.

По ее мнению, ее зять был самым лучшим в мире человеком, не важно, что он делал, но он всегда был верен ее старшей сестре, никому не давал ее в обиду, всегда оберегал и заботился о ней.

«Боже, а это еще что!?»- Чу Юйвэй была крайне взволнована: «Тан Цзяньфэн тоже здесь, это сын старейшины Тана! Еще здесь двоюродный брат Лю Ванфэна – Ду Юань! Я слышала, что его отец и авторитетный воротила Нанкина Ду Кайгэ – свояки!»

Тан Цзяньфэн выглядел высокомерным и заносчивым, о нем ходила слава как о злом и жестоком человеке, его считали самым страшным мужчиной Линьчжоу.

За Ду Юанем тоже водилась нехорошая слава, видя как Лу Чанфэн лебезил перед ними обоими, Чжао Цяньжу испытала к нему еще большее отвращение.

«Ах, такому мужчине как Тан Цзяньфэн подходит только самая ослепительная дама из высшего общества - Фу Ланьцзюнь!» - вздохнув, покачала головой Чу Юйвэй, а затем завистливо посмотрела в сторону одетой в ослепительное красное платье Фу Ланьцзюнь, которая выглядела как королева.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 93**

Глава 93 - Торжественная церемония посвящения в наставники семьи Тан (2)

Рано утром, Цзян Тянь получил звонок Тан Ваньняня, тот сообщил ему, что за ним приедет машина.

На это предложение Цзян Тянь ответил вежливым отказом, так как сам водил машину. Затем, он принялся снова изучать ландшафт королевской виллы, прикидывая, в каком месте установить духовную формацию.

Для семьи Тан этот банкет был огромным праздником, но для Цзян Тяня это не было каким-то значимым событием.

Он вспоминал тот год, когда он, рассекая звездное небо, победил всех своих врагов, впоследствии основал секту, последователями которой были три тысячи мудрецов, семьдесят два просвещенных, а также огромное количество духов, демонов и святых.

А сейчас, что особенного в том, что в его учениках будет обычный смертный?

Поэтому, в 11 утра, он взяв под руку свою жену, неспешно направился к вилле Волун.

И хотя семья Тан и раньше принимала его с большим размахом, в этот раз, видя такую роскошь, Цзян Тянь слегка опешил.

К входу на виллу вела красная дорожка, длиной около трех миль, по бокам стояли вазы с живыми цветами. Территория всей виллы надежно охранялась вооруженными людьми, среди которой даже попадались военные – все для того, чтобы там не произошло ничего экстраординарного.

Куча знати и роскошных машин.

Красивая подсветка как на Новый Год.

Посмотрев на все это, Цзян Тянь, улыбаясь, лишь покачал головой.

Обнародовать его взаимоотношения с семьей Тан, все равно что признаться всему миру.

Взяв маленькую ручку своей жены, Цзян Тянь, показав приглашение, направился вглубь виллы.

…

«Поздравляю, Цзяньфэн! Ланьцзюнь наконец-то добилась одобрения старейшины Тана и теперь все будет прекрасно!» - поднимая бокал, воодушевленно произнес Лю Тяньлэ, стоя в окружении гостей.

«Я только что виделась со старейшиной и секретарем Таном, чуть не умерла от страха!»- лукаво улыбнувшись, сказала Фу Ланьцзюнь. Она нежно держала за руку Тан Цзяньфэна и выглядела очень соблазнительно в своем великолепном наряде и сверкающих украшениях.

Конечно же она понимала, что по своему статусу она не достойна быть рядом с таким мужчиной.

Но благодаря своей сообразительности, изворотливости, коммуникабельности и приятным манерам, ей удалось добиться расположения важных особ. Она пользовалась хорошей репутацией в обществе, в противном случае, старейшина Тан никогда бы не позволил Тан Цзяньфэну с ней встречаться.

Она также понимала, что в данный момент находилась в самом начале своего пути, расстояние, начиная от помолвки и до свадьбы, ей предстояло пройти под пристальным надзором семьи Тан.

«А почему с нами сегодня нет Лу Бияо и Чжоу Сянья?»- печально спросил Ду Тао.

«Чжоу Сянья оскорбила Мастера Цзяна и была изгнана из Линьчжоу, никто не знает где она сейчас.»- холодно ответил Тан Цзяньфэн, а затем пренебрежительно добавил: «Лу Бияо тоже что-то такое сделала мастеру, поэтому не имела права участвовать…»

«Они что, с ума сошли? Как осмелились оскорбить Мастера?»

«Сегодня же день, когда госпожа Тан преклонит колени перед своим наставником!»

Люди вокруг не могли поверить в сказанное Тан Цзяньфэном.

За последнее время, только один мастер в Линьчжоу, да и во всем Цзянбэе был достоин называться лучшим из лучших, это был Цзян Тянь!

Говорили, что он умел контролировать гром и молнии, собирать войска, уноситься ввысь на сотни метров, уничтожать врагов. По уровню могущества его можно было сравнить с божеством.

Эти две девчонки, оскорбив Мастера, обидели семью Тан, а значит заслуживают смерти!

«Цзяньфэн, в последнее время этот Лун Гайтянь вел себя очень высокомерно, посмел меня задирать…» - Лю Танлэ отчитывался Тан Цзяньфэну: «Его отец, Лун У, проворачивает какие-то делишки с твоим отцом, тебе следует за ним приглядеть!»

«Да он ничтожество!»- презрительно фыркнул Тан Цзяньфэн: «Он сто раз пытался присягнуть Мастеру Цзяну, но тот даже не обратил на него внимания!»

Затем он поднял вверх свой подбородок и гордо добавил: «Мой отец говорит, что я уже достиг состояния Железного Тела и мне тоже следовало бы показаться Мастеру Цзяну. Увидев мою силу, он непременно возьмет меня к себе в ученики!»

«Боже мой! Твоим наставником тоже будет Мастер Цзян? Вот это да! Это что-то невероятное!»- льстиво произнес Фу Синхуэй и стоявшие рядом с ним люди также подхватили его слова восхищения. Лю Тяньлэ завистливо вздыхал, и только Лу Чанфэн стоял молча, не вмешиваясь в разговор.

«Вот черт! А он что тут делает?»- наконец подал голос Лу Чанфэн, увидев как им на встречу медленно шел Цзян Тянь, держа в своей руке маленькую ручку Чжао Сюэцин.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 94**

Глава 94 Восемь разгневанных молодых мастеров (1)

Он тут же схватил Лю Тяньлэ за рукав и озлобленно сказал: «Брат, вот это и есть тот парень, который вчера ударил мою мать!».

«Да? Это он?» – Лю Тяньлэ слегка сощурил глаза, в них сверкнул мрачный блеск.

В это время Тан Цзяньфэн, Фу Ланьцзюнь и остальные тоже заметили присутствие Цзян Тяня и выражения их лиц изменились.

«Я подойду к нему! Как этот сумасшедший оказался на банкете семьи Тан? Он наверняка пробрался сюда тайком!» – холодным тоном сказал Лу Тяньфэн и быстро направился к Цзян Тяню.

…

«Цзян Тянь, как ты сюда попал?» – когда Чу Юйвэй увидела Цзян Тяня, уголки ее рта поднялись в язвительной усмешке, и она быстро подошла к нему.

«А мне что, нельзя было приходить?» – слегка улыбнувшись, сказал Цзян Тянь.

«Хм, ты пробрался сюда тайком? Немедленно уходи, не жди пока тебя заметят, и ты опозоришься!» – Чу Юйвэй придала лицу милое выражение, но ее взгляд был полон презрения.

«Ха-ха, тебе незачем беспокоиться».

Цзян Тяню не хотелось опускать до уровня этой девчонки. Он подтянул к себе стул, сел и взяв блюда с фруктами, со смехом сказал: «Цин, ты будешь личи? Я очищу его для тебя!».

Чжао Сюэ Цин мило рассмеялась и сказала: «Только если ты очистишь его и покормишь меня сам!».

«Хорошо, хорошо! Я покормлю моего большого ребенка! Открой ротик!».

Цзян Тянь положил в рот Чжао Сюэ Цин личи и она расцвела в улыбке. Счастливая и довольная, она сказала: «Какое сладкое!».

«Цзян Тянь, убирайся отсюда!».

Вдруг к ним с высокомерным видом подошел Лу Тяньфэн и сурово сказал: «Разве в такое место пускают таких ублюдков, как ты? Сумасшедший идиот, ты посмел пробраться на великое пиршество семьи Тан!».

Хлоп!

Без лишних слов Цзян Тянь залепил Лу Тяньфэну пощечину и тот отлетел на три метра.

Бешеного и яростного действие Цзян Тяня, а также резкого крика Лу Тяньфэна было достаточно, чтобы приковать к ним множество взглядов.

«Тяньфэн, с тобой все в порядке?» – несколько товарищей Лу Тяньфэна тут же поспешили к нему на помощь.

«Цзян Тянь, это же торжественная церемония почтения наставника семьи Тан, как ты смеешь бить здесь людей! Нам всем конец!».

Увидев эту сцену, Чжао Хучэн и Вэй Фан побледнели, от страха у них душа ушла в пятки. Они обеспокоенно подбежали, Вэй Фан начала помогать Лу Тяньфэну, а Чжао Хучэн принялся упрекать Цзян Тяня.

Но выражение лица Цзян Тяня нисколько не изменилось. Он по-прежнему был в хорошем настроении, как будто он только что ударил не человека, а всего лишь прибил муравья.

«Собака, если ты еще раз посмеешь гавкать на меня, я убью тебя…» – не поднимая глаз, спокойно сказал Цзян Тянь.

Чу Юйвэй злорадно покачала головой и подумала: «С семьей Чжао ты можешь бесчинствовать как угодно, никто тебе ничего не скажет. Но Лю Тяньлэ не пощадит тебя!».

«Что ты сделал?».

И действительно, Лю Тяньлэ, Фу Ланьцзюнь, Ду Тао, Тан Цзяньфэн и другие быстро шли к ним с заносчивым видом.

«Цзян Тянь, ты совсем слетел с катушек? Ты смеешь нападать на людей на церемонии почтения наставника семьи Тан?» – позеленев от злости, сурово крикнул Лю Тяньлэ.

Все знали, что Лу Тяньфэн был его младшим двоюродным братом. Разве ударив его, Цзян Тянь не ударил тем самым и Лю Тяньлэ?

«А что такого необычного в церемонии почтения наставника семьи Тан? Если я скажу, чтобы ее завершили, то она тут же закончится!».

Цзян Тянь оставался невозмутим и даже не удостоил их взглядом. Он неторопливо почистил лонган для Чжао Сюэ Цин и положил его ей в рот.

«Что? Этот парень сошел с ума? Он смеет так высокомерно высказываться о семье Тан?».

«За такие слова его следует четвертовать!».

«Хм, этот вонючка просто безумный, он такой невежественный и заносчивый! Сломайте ему ноги и выкиньте отсюда!».

«Молодые мастера ругают его, а он в настроении для поедания фруктов!».

Все авторитетные люди, находящиеся в резиденции, не знали Цзян Тяня в лицо, поэтому кто-то из них язвительно насмехался над ним, а кто-то громко порицал его.

Все они владели активами в более, чем сто миллионов, а состоянии некоторых доходило и до тысяч миллионов. Но в доме семьи Тан они все же были осмотрительны и осторожны как ученики младшей школы. Как парень без гроша в кармане посмел говорить такое?

Вдруг один из людей узнал Цзян Тяня, хлопнул себя по ноге и со смехом сказал: «Это же сумасшедший муж дочери Чжао Хучэна! Нечего удивляться, что он ведет себя как безумный!».

«Это и правда он! Чжао Хучэн тоже тут, он привел сумасшедшего мужа своей дочери, который их опозорил, и даже не побоялся, что семья Тан вышвырнет их!».

«Разве это не большое дело? Он посмел распускать руки на вилле Волун, за это его точно убьют!».

Непрерывно раздавались голоса высмеивающих Цзян Тяня людей.

В их глазах не только Цзян Тянь, но и Чжао Хучэн с женой были посмешищем.

«Сюэ Цин, скорее бери Цзян Тяня и уходи!».

Увидев все это, Чжао Хучэн и Вэй Фан покраснели до корней волос, почувствовали ужасный стыд и готовы были сквозь землю провалиться.

«Хм, почему мы должны уходить? Лу Тяньфэн нахамил нам и получил по заслугам!» – с трудом переводя дыхание от возмущения, сказала Чжао Сюэ Цин.

«Чжао Сюэ Цин, ты привела сюда своего сумасшедшего мужа, чтобы он устроил тут беспорядок? Ты сошла с ума?».

Презрительно глядя на Чжао Сюэ Цин, Фу Ланьцзюнь строго читала ей нотацию: «Ты что, не видишь что это за место? Ты такая безрассудная!».

Семья Тан только что одобрила ее романтические отношения с Тан Цзяньфэном, таким образом она стала невесткой Тан Линлун. Теперь ее положение изменилось, она стала надменной и ставила себя выше других, она не боялась даже Тан Линлун.

Разве мог Цзян Тянь сравниться с Тан Цзяньфэном? Он не мог создавать беспорядок в доме семьи Тан, когда ему вздумается!

«Фу Ланьцзюнь, если ты еще раз посмеешь так неуважительно говорить с моей женой, я вышвырну тебя из дома семьи Тан, и ты никогда больше не войдешь в него!» – без всякого снисхождения сказал Цзян Тянь, хотя лицо его оставалось спокойным, и он неторопливо ел клубнику.

Чжао Хучэн чуть не упал в обморок от волнения. Даже будущая жена внука семьи Тан ругала Цзян Тяня, разве это не сведет его в могилу?

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 95**

Глава 95 Восемь разгневанных молодых мастеров (2)

Цзян Тянь уже давно сошел с ума, поэтому Чжао Хучэн, не осмеливаясь раздражать его, а лишь упорно пытался его уговорить: «Цзян Тянь, поменьше болтай! Нужно сохранять мирные отношения! Компромисс дает много возможностей для решения конфликта!».

«Что в ней такого особенного? Если я прикажу ей убираться отсюда, то она живо уйдет! Такая двуличная, не видящая дальше своего носа, сноха не подходит семье Тан!».

Выражение глаз Цзян Тяня оставалось бесстрастным, но слова резали словно нож.

Фу Ланьцзюнь с самого начала хотела зацепиться за семью Тан, но запрещала другим упоминать об этом. Она почувствовала обиду, схватила Тан Цзяньфэна за руку и сказала: «Цзяньфэн, посмотри как он со мной разговаривает!».

«Наглая сволочь, никчемный зять, сидящий на шее у родителей жены, сумасшедший! Ты еще смеешь устраивать такое в доме нашей семьи Тан!».

Тан Цзяньфэн вышел вперед и, холодно посмотрев на Цзян Тяня, гневно сказал: «Какие наглые заявления смеет делать эта ничтожная семья Чжао, это кучка слабых людишек! Кто дал тебе право перечить будущей снохе семьи Тан?».

«Цзян Тянь, не отвечай ему тем же. Он сын Тан Ваньняня, сейчас он служит в армии, а потом, вероятно, встанет во главе семьи Тан». – напомнила Чжао Цяньжу Цзян Тяню. Не стоило вызывать недовольства этого парня, лучше было быть терпеливым и уступчивым.

«А, так это ты Тан Цзяньфэн».

Услышав слова Чжао Цяньжу, Цзян Тянь по-прежнему оставался спокойным. Разочарованно покачав головой, он с насмешкой сказал: «Твой отец много раз вставал на колени и умолял меня взять тебя в ученики. Я планировал устроить тебе испытания, но теперь я вижу, что ты не годишься для такого!».

«Сумасшедший! Этот парень абсолютно сумасшедший!».

«Третий сын старого Тана вставал на колени и умолял его? Этот парень хвастливый до невозможности!».

Услышав эти слова, все присутствовавшие там люди были ошарашены и не могли поверить в это. Они смотрели на Цзян Тяня, как на идиота, а затем начали отпускать язвительные комментарии: «Этот никчемный человек пожил достаточно. За такое оскорбление семьи Тан ее приверженцы, вероятно, могут разорвать его на куски?».

«Цзяньжу, ты думаешь, что у мужа твоей сестры… еще есть надежда на излечение?».

Поведение Цзян Тяня заставило Чу Юйвэй застыть на месте от изумления. Этот сумасшедший действительно жил в своем, нелепом мире.

Тан Цзяньфэн пришел в ярость, тыча пальцем Цзян Тяню в лицо, он начал ругать его: «Парень, ты нарываешься! Я слышал, что Лун У и Чжэн Гуанша уважают тебя, но что с того? Сегодня я порублю тебя на куски!».

«Забудь, у него не все в порядке с головой, к чему опускаться до его уровня?».

Лю Тяньлэ прикинулся добряком, но все равно продолжил порицать Цзян Тяня: «Цзян Тянь, ты не собираешься немедленно извиниться перед младшим Таном?».

«Что он о себе возомнил, разве он заслуживает моих извинений?» – даже не взглянув на них, с ленивой улыбкой сказал Цзян Тянь.

«А если я вмешаюсь?» – Ду Тао смело выступил вперед и приковал к себе взгляды окружающих.

«Ду Тао тоже здесь!».

«Хм, Ду Тао решил вмешаться. Не напугайте его до смерти!».

Все люди вокруг изумлялись происходящему.

Семья Ду входила в пятерку лучших семей Линьчжоу, дедушка Ду Тао когда-то занимал должность секретаря политико-юридического комитета Линьчжоу. Их семье принадлежала фирма, чья стоимость превышала два миллиарда. Кроме того, они опирались на семьи Нанкина, так что их сила была велика.

«Ду Тао, верно? Ты не представляешь из себя ничего особенного, так что убирайся…».

Цзян Тянь неохотно посмотрел на него, цокнул языком и со смехом сказал: «Цин, эта питайя такая вкусная, та, что с красной сердцевиной!».

«Ха-ха, он действительно сумасшедший!» – Ду Тао прыснул от смеха и посмотрел на Цзян Тяня, как на идиота.

«Цзян Тянь, тебе идут навстречу, а ты наглеешь. А если я вмешаюсь?» – выйдя вперед, с ехидной улыбкой сказал Лю Тяньлэ.

«Этого мало!».

Все окружающие люди потрясенно замолчали.

Про себя они думали, что Цзян Тянь окончательно свихнулся. Тан Цзяньфэн, Ду Тао и Лю Тяньлэ были молодыми мастерами Линьчжоу. Кто бы не испугался, если бы они совместно решили разобраться с тобой?

Но этот сумасшедший, ничтожный человек решил бороться до победного конца. О чем он только думал?

«К чему попусту тратить на него слова? Я сломаю ему ноги, пусть он в конце концов узнает чего стоит семья Тан!».

В глазах Тан Цзяньфэна пылал огонь, он сделал огромный прыжок вперед, намереваясь атаковать.

«Ладно, раз уж ты не желаешь исправляться, то я сломаю тебе одну ногу, чтобы преподать тебе урок!».

Цзян Тянь был довольным собой, хотя ему собирались сломать ногу. Вдруг Лю Тяньлэ отвел Тан Цзяньфэна в сторону и прошептал: «Оставь это, в конце концов, сегодня у семьи Тан большой праздник. Ни к чему устраивать скандал, вернись и призови его к порядку!».

«Хорошо! В твоих словах есть смысл, Тяньлэ!».

Тан Цзяньфэн кивнул, мрачно глядя на Цзян Тяня, и со злобным смехом сказал: «Ладно, парень, ты только подожди! Когда ты сегодня выйдешь за эти двери, даже не думай о счастливой жизни!».

В это время к ним радостно подбежала Чжэн Ли, схватив Цзян Тяня за руку, она прошептала: «Мастер Цзян, время пришло, пора начинать церемонию чествования наставника! Господин Тан просит вас подойти!».

«Ладно, тогда я пошел!» – Цзян Тянь нехотя посмотрел на стоящих вокруг людей, взял за руку Чжао Сюэ Цин и ушел.

После того, как Цзян Тянь удалился, красивое лицо Фу Ланьцзюнь все еще оставалось бледным от злости, и она холодным тоном пробормотала: «Чжао Сюэ Цин и Цзян Тянь неоднократно позорили меня, они действительно вывели меня из себя!».

«Да, это безумие, он такой надменный и ставит себя выше всех!» – возмущенно сказал Лю Тяньлэ.

Однако это был дом семьи Тан, а он был сыном начальника городского комитета и не смел делать что-то без раздумий. А этот сумасшедший человек, принятый в дом родителей жены вел себя так высокомерно.

«После окончания церемонии почтения наставника я убью его, или я не Тан Цзяньфэн!» – злобно сказал бледный как смерть Тан Цзяньфэн.

«У Цзян Тяня не все в порядке с головой, не опускайтесь до его уровня и будьте снисходительны к нему…».

От страха ноги Чжао Хучэна и Вэй Фан стали ватными. Они надеялись, что эти молодые мастера будут снисходительны и на этот раз простят Цзян Тяня и семью Чжао.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 96**

Глава 96 Семья Тан преклонила колени (1)

«Хм, довольно! Чжао Хучэн, ты совершил огромную ошибку, приведя его сегодня сюда, никто не пощадит его!» – словно высокомерная императрица сказала Фу Ланьцзюнь.

У Чжао Хучэна потемнело в глазах, он был готов упасть навзничь, но Вэй Фан и Чжао Цяньжу поддержали его.

«Источник зла! Этот парень настоящий источник зла! Все из-за меня, я хотел зацепиться за семью Цзян, но получил не то, на что рассчитывал!».

Чжао Хучэн заливался слезами, он был сердит и в то же время взволнован. Его сожалениям не было конца, он был охвачен горем и чуть не сошел с ума.

В это время Тан Цзяньфэн, посмотрев на свой мобильный, с волнением сказал: «Отец сказал, что мастер Цзян уже пришел, торжественная церемония скоро начнется!».

«Идемте, идемте! Скорее пойдемте посмотрим! Наконец-то мы увидим талант мастера Цзяна!».

«Это в самом деле мастер Цзян!».

Сердца всех людей ускоренно забились, они разволновались и, собравшись всей компанией, они быстро ушли.

В задней части виллы Волун находился храм предков семьи Тан, это было необычайно священное место, которое, можно сказать, было запретной территорией.

Это место открывалось для общественности лишь раз в год на празднование Нового года, а сейчас здесь проводилась церемония почтения наставника. Можно было понять, что семья Тан высоко ценила мастера Цзяна, уважала словно своего предка.

На церемонию почтения наставника были затрачены огромные средства, которые с трудом поддавались подсчету, это было необыкновенно величественное празднование.

Храм предков был полностью обновлен, газон и деревья были подстрижены, на земле лежала красная ковровая дорожка и вокруг висели красные фонарики.

Две боковые комнаты, в которых проходил банкет были заставлены изысканными блюдами, приготовленные известными шеф-поварами Линьчжоу.

Среди алкоголя было редкое, чудесное вино многолетней выдержки и дорогое, импортное красное вино.

Увидев, что Цзян Тянь уже пришел в храм предков, Тан Гочжу тут же поклонился, обхватив кулак одной руки ладонью другой и вежливо сказал: «Мастер! Я не знал, что вы и госпожа уже пришли в мое скромное жилище! Прошу простить, что я опоздал встретить вас!».

«Все в порядке, снаружи я встретил нескольких друзей!» – Цзян Тянь со спокойным выражением лица ответил на приветствие, также поклонившись.

«Мастер Цзян! Супруга мастера Цзяна!».

«Мастер Цзян! Супруга мастера Цзяна!».

Авторитет из Дунхая Е Гуфэн, Сюэ Минъи из Цзянчжоу, Лун У, Чжэн Гуанша из Линьчжоу и остальные воротилы и авторитетные люди поднялись и почтительно поклонились, обхватив кулак одной руки ладонью другой.

«Я, Тан Хунту, рад приветствовать мастера Цзяна и его супругу!».

Вернувшийся из военного округа старший сын старого Тана, Тан Хунту, стоя во главе двух своих младших братьев, поприветствовал Цзян Тяня.

Он был одет в военную форму, его лицо было мужественным и, судя по погонам, он имел звание старшего полковника, но все же он смотрел на Цзян Тяня так почтительно, словно перед ним было божество.

Он был военным, так что знал какую ужасающую силу подразумевало достижение Сферы Совершенства.

Этот молодой парень, казалось, не заслуживает внимания, но в будущем он может посоперничать с Е Чжаньтянем!

Левой рукой держа Чжао Сюэ Цин, а правой взяв под руку Старого Тана, Цзян Тянь вошел в храм предков. Все люди окружили его, с легкой улыбкой поприветствовали и обменялись любезностями.

Храм предков семьи Тан был грандиозным, он был весь в серебре и золоте и представлял собой ослепительное и великолепное зрелище.

На стоявшем в центре храма столе лежали ритуальные таблички с именами предков семьи Тан, на них было записано более сотни имен их прародителей.

За несколько сотен лет в семье Тан было три человека с высшей ученой степенью цзиньши, два генерала и пять правителей области.

После основания КНР в семье Тан было более десятка влиятельных чиновников, в том числе глав провинций… Таким образом сущность семьи Тан была очень крепкой.

Сегодняшняя церемония почтения наставника должна была быть яркой и красочной.

По храму были развешаны желтые полотна, они накладывались одно на другое, то прятались, то появлялись. В старинных бронзовых курильницах было воткнуто по три палочки лучших благовоний. Также в храме горели красные свечи в половину человеческого роста. Все это подчеркивало важность и торжественность происходящего.

Стоящий рядом Тан Вэйминь отдал распоряжение дворецкому: «Торжественная церемония почтения наставника скоро начнется, пригласите всех занять свои места!».

«Слушаюсь!» – дворецкий тут же вышел, чтобы сделать объявление.

Все люди уже долгое время почтительно ожидали снаружи и, получив новость о том, что церемония вот-вот начнется, тут же, обгоняя друг друга, начали заполнять храм предков семьи Тан.

Увидев это великолепное зрелище, многие люди изумились.

Изначальная причина могущества семьи Тан крылась не в удаче, а в их глубинной сущности.

С древнейших времен семья Тан изобиловала талантами и заслуженно считалась интеллигентной семьей известной своими мастерами боевых искусств, во все эпохи в ней появлялись выдающиеся люди.

«Семья Тан действительно потрясающа!».

«Да, кто бы мог подумать, что известный мастер боевых искусств династии Мин, Тан Шицзе – это предок семьи Тан!».

«Посмотри, тут… есть и наиболее влиятельный подданный династии Цин, Тан Шуньчжи».

Богачи, рассматривавшие висевшие на стенах портреты предков семьи Тан, опешили и почувствовали превосходство семьи Тан над собой.

Из этого следовало, что семья Тан придавала огромное значение сегодняшней церемонии почтения наставника, иначе бы они не распахнули двери храма предков и не стали бы с радостью принимать в нем гостей.

Звуки разговоров постепенно стихли, торжественная атмосфера заставила всех успокоиться.

После объявления распорядителя церемонии в храм вошли Тан Гочжу и три его сына и встали в ряд перед табличками с именами предков.

Старый Тан стоял во главе группы, каждый из них имел по три палочки благовоний. Они сделали первый, второй и третий поклоны, выражая почтение, затем помолились с закрытыми глазами и воскурили благовония.

«Господа, я благодарю приехавших со всех уголков мира людей за визит!».

Воскурив благовония, Тан Гочжу обернулся, окинул всех взглядом и торжественно сказал: «Сегодня мастер Цзян окажет нам милость и возьмет Тан Линлун в ученицы, это счастье для моей бездарной внучки, для всей семьи Тан, а также для наших предков!».

После этих слов вокруг воцарилась тишина, все люди были крайне потрясены.

Старый Тан превознес мастера Цзяна до небес!

Он верно сказал, что это счастье для Тан Линлун, однако сказать, что это было счастьем для семьи Тан уже было преувеличением, но сказать, что это счастье для их предков было словно признать, что мастер Цзян небожитель.

«Какими же, в конце концов, способностями обладает мастер Цзян?».

«Да, все-таки он заставил семью Тан так восхвалять его!».

Многие люди перешептывались и не могли поверить в услышанное.

Находящаяся в толпе Фу Ланьцзюнь напряженно смотрела на два стула около стола, на котором лежали таблички с именами предков, на один из них вскоре должен был сесть мастер Цзян.

Ранее старый Тан сказал, что ей тоже нужно будет встать на колени перед мастером Цзяном, только получив одобрение мастера Цзяна, она сможет вступить в семью Тан.

Она испытывала сильное волнение, в напряжении она стиснула кулачки и в голове составляла план того, как поклониться мастеру Цзяну и тем самым подобающим образом преподнести себя.

Семья Тан создала впечатление, что мастер Цзян недосягаемый, к тому же они так преклонялись перед ним.

У таких запредельно выдающихся людей обычно очень эксцентричный характер, их поступки не подвластны здравому смыслу. Если она не понравится ему, то ей конец, она может забыть о надеждах на замужество и вступлении в семью Тан.

Старый Тан во главе трех сыновей отступил назад, и распорядитель церемонии мягко объявил: «Приглашается мисс Тан, чтобы воскурить благовония в честь предков!».

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 97**

Глава 97 Семья Тан преклонила колени (2)

Сегодня Тан Линлун надела тренировочный костюм из шелковой ткани, пояс, подчеркнувший тонкую талию и высоко вздымающуюся грудь, обмотка на ее запястьях и ногах была безупречна, на ней также были матерчатые туфли с рисунком рыбьей чешуи. Она имела вид искусного воина.

Ее длинные волосы были завязаны в аккуратный конский хвост, она не накрасилась, что еще больше подчеркнуло ее внушительную внешность и выдающуюся личность.

Она торжественно приняла благовония, подошла к табличкам с именами предков, три раза поклонилась и воскурила благовония.

Глядя на эту сцену, Тан Цзяньфэн ужасно завидовал, его глаза лихорадочно блестели, и он злобно подумал: «Если бы я знал раньше, то не пошел бы в армию, даже в нашем отряде специального назначения Боевые Тигры нет мастеров Сферы Совершенства».

«Если я останусь в Линьчжоу и стану приспешником мастера Цзяна, налажу с ним мирные отношения, то, возможно, смогу стать его учеником!».

Так Линлун отступила на шаг назад, и вдруг распорядитель церемонии взволнованно и почтительно объявил: «Приглашается мастер Цзян!».

Вокруг воцарилась мертвая тишина, все люди взволнованно смотрели по сторонам.

Многие люди неоднократно слышали известное имя мастера Цзяна, но так и не видели его своими глазами. Сегодня тайна его личности наконец-то раскроется, разве можно было не волноваться?

Все присутствовавшие предполагали, что мастер Цзян окажется семидесяти-восьмидесятилетним стариком, выдающимся отшельником или же консервативным, строгим человеком.

Внезапно произошло то, чего люди никак не ожидали.

Из толпы вышел молодой человек, одетый в белую футболку и обычные штаны, и направился к обитому атласом стулу.

«Черт возьми, этот болван Цзян Тянь сошел с ума!» – испуганно сказал Лу Тяньфэн.

«Почему Чжао Хучэн до сих пор не увел его? Он опять придумал какое-нибудь глупое оправдание!» – сказал Лю Тяньлэ, вспотев от волнения.

Чу Юйвэй раскрыла рот от испуга и злорадно сказала: «Боже, его безумие завело его в храм предков семьи Тан! Чем же это все закончится? Его убьют?».

«Он обречен!».

Ду Тао вздохнул и покачал головой, его взгляд был крайне мрачным: «Здесь Тан Ваньнянь и Лун У, благодаря своим способностям, они превратят его в кровавое месиво!».

«Что же делать? Я в полном смятении! В что же Чжао Сюэ Цин? От нее никакой помощи!» – Фу Ланьцзюнь не находила себе места от волнения.

«Цзян Тянь, вернись сюда!».

«Что ты творишь!».

Чжао Хучэн и Вэй Фан страшно перепугались, они хотели пробраться к храму и стащить Цзян Тяня со стула, но их схватил притаившийся охранник, и они чуть не упали в обморок от волнения.

«Цзян Тянь, что ты делаешь? Немедленно убирайся отсюда!» – громко крикнул Тан Цзяньфэн, указывая на Цзян Тяня.

Он испытывал сильные сожаления, нужно было раньше безжалостно вышвырнуть Цзян Тяня отсюда. Разве это сумасшедшее ничтожество на торжественной церемонии семьи Тан не заставит всех гостей надорвать животы от смеха?

Лица всех людей выражали разные чувства, в чьих-тот глазах было безразличие, в чьих-то язвительная насмешка, кто-то не находил себе места от волнения, а кто-то пришел в гнев и жалел, что нельзя было разорвать устроившего беспорядок Цзян Тяня на мелкие кусочки!

Множество глаз пристально наблюдали за происходящим.

Цзян Тянь лениво подошел к стулу, неторопливо развернулся, величественно сел на него и с невозмутимым видом положил ногу на ногу.

«Мамочка! Семье Чжао пришел конец!».

Ноги Чжао Хучэна стали ватными, он осел на землю, зарыдал и потерял всякую надежду.

«Этот юнец навлек на себя беду!» – растерянно сказала Вэй Фан, она хотела плакать, но не могла.

Тан Цзяньфэн огромными прыжками направился к Цзян Тяню, намереваясь схватить его за ворот футболки, и гневно крикнул: «Негодяй, убирайся отсюда!».

«Что ты делаешь?».

Тан Ваньнянь выпрыгнул словно фейерверк и безжалостно ударил Тан Цзяньфэна по лицу, а затем яростно закричал: «Как ты смеешь проявлять неуважение к мастеру Цзяну!».

Голова Тан Цзяньфэна гудела от удара, из уголка его рта текла кровь.

Прикрыв лицо рукой, он ошарашено сказал: «Пап, что ты такое говоришь? Зачем ты ударил меня?».

«О чем говорит Тан Ваньнянь? Цзян… Мастер Цзян?».

«Кто это мастер Цзян?».

Не только Тан Цзяньфэн, но и остальные присутствующие люди остолбенели и с трудом могли поверить в то, что слышали.

Старый Тан не ожидал, что может произойти такой инцидент. Не глядя на Тан Цзяньфэна, он позволил охранникам увести его.

Быстро приблизившись к Цзян Тяню, он почтительно поклонился, обхватив кулак одной руки ладонью другой, и сказал: «Мастер Цзян, произошла небольшая неприятность, не обращайте внимания».

«Какого черта?».

«Цзян Тянь – это мастер Цзян? Как это возможно?».

Увидев это, все люди вытаращили глаза, зашумели и начали один за другим кричать, словно увидели дьявола посреди бела дня, они совершенно не могли в это поверить.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 98**

Глава 98 - Получить выгоду, благодаря успешным родственникам (1)

«Не помешало бы!»- невозмутимо кивнул Цзян Тянь.

Старейшина Тан, вздохнув с облегчением, вновь обратился к распорядителю: «Продолжайте церемонию!»

Когда Тан Линлун вышла, она почтительно поклонилась Цзян Тяню, а затем, с большим уважением, налила ему чашку чая.

«Он и есть Мастер Цзян?»- скривившись, выпалил Лу Чанфэн, его брови поползли вверх от удивления, а рот широко раскрылся.

«Он на самом деле является Мастером Цзяном, неудивительно, что У Лун и Чжэн Гуанша так его боятся! Я ошибался с самого начала!»- вздрогнул Лю Тяньле, в его голосе послышалось сожаление.

Он так хотел следовать рекомендациям своего отца и выразить свое почтение Мастеру Цзяну. А теперь он остался ни с чем…

«Боже, как такое вообще возможно?»- почти теряя сознание от страха, Тан Цзяньфэн побледнел как лист бумаги.

«Я не верю, это какая-то ошибка!»- Ду Тао был тоже бледен, по его лицу струился холодный пот.

«Цзян Тянь… Мастер Великого Начала? Мастер Цзян?»- удивленно вытаращила свои глаза Фу Ланьцзюнь. Среди всей толпы, ее реакция была самой эмоциональной.

Она раньше встречалась с Цзян Тянем, но никогда не воспринимала его всерьез, полагая, что он просто сумасшедший дурачок, который не зря заслужил свое прозвище «мешок отбросов».

В ее глазах, он был даже хуже, чем те детки богатеньких родителей, которые изо дня в день придавались обжорству, пьянству, разврату и азартным играм.

Но сегодня она, наконец, прозрела и узнала, что он на самом деле являлся тем самым мастером, которого семья Тан возвела в степень божества и которого боготворила.

Ее сердце наполнилось всеми возможными отрицательными эмоциями: шок, разочарование, уныние, страх…

Цзян Тяня уважало все высшее общество Цзянбэя, не говоря уже о Тан Ваньняне, который считал себя недостойным даже находиться рядом с Мастером Цзяном.

С самого начала Фу Ланьцзюнь считала себя недостойной быть невестой столь притягательного мужчины, как Тан Цзяньфэн. Но даже такой выдающийся человек, как он, выглядел как жалкий клоун на фоне Цзян Тяня.

«Госпожа Цзян, проходите, присаживайтесь, пожалуйста! Выпейте глоток этого замечательного чая!»- покорным тоном обратился к Чжао Сюэцин старейшина Тан.

«Старейшина Тан, мне так неудобно…»- прошептала Чжао Сюэцин и взглянула на мужа. Тот кивнул ей в знак одобрения и она села туда, куда указал старейшина Тан.

Она взяла за руку своего мужа и величественно, словно королева, выпятила вперед грудь и стала свысока наблюдать за поклонами, которые отвешивала Тан Линлун.

«Тан Линлун даже ей приклонила колени?»- чуть не плача от злости, ошарашенно прошептала Фу Ланьцзюнь.

Она с завистью смотрела на Чжао Сюэцин, которая в этот момент сияла как звезда на небе. Ее душа вмиг наполнилась бесконечным сожалением, которое трудно было скрыть от посторонних.

Если бы тогда она была более сообразительной и разглядела бы в Цзян Тяне его уникальность, если бы она его не оттолкнула, а ответила бы ему взаимностью, то сейчас занимала бы место Чжао Сюэцин и все восхищенные взгляды окружающих достались бы сейчас ей.

«Что? Муж! Нет, ты только посмотри на это! Цзян Тянь оказывается является Мастером Цзяном!»- потеряв дар речи, ошеломленно выпалила Вэй Фан, передавая мужу таблетки от сердца.

«Ты что с ума сошла? Как это Цзян Тянь мог стать мастером Цзяном? Что тут вообще происходит?»- Чжао Хучэн хотел было разразиться ругательствами, но потом передумал, удивленно уставившись на открывшуюся ему картину.

Его сумасшедший зять, сидел вместе с его дочерью на почетном месте и принимал поклоны Тан Линлун!

«У меня что, галлюцинации?»- Чжао Хучэн потер свои глаза, все еще не веря в происходящее.

Как такое вообще могло быть, что его никчемный идиот-зять, этот мешок с дерьмом, от которого всегда были только одни неприятности, стал уважаемым всеми Мастером Цзяном?

«Господин Чжао, госпожа Вэй, поздравляем! У вас очень перспективный и преуспевающий зять! Большего счастья в жизни и не сыскать!»- завели свои льстивые и заискивающие речи чиновники и богачи, вмиг окружив семью Чжао. Все они были намного влиятельней, чем Чжао Хучэн.

«Ху Чэн, а у тебя глаз-то наметан! Сразу разглядел в Цзян Тяне такой огромный потенциал!»- взволнованно улыбаясь, Вэй Фан воспользовалась возможностью получить более выгодное положение в обществе, благодаря успехам своего зятя.

«Этот мир сошел с ума…»- с трудом произнес ошарашенный Чжао Хучэн, лицо его свело судорогой, он все еще не мог поверить в происходящее.

«Я давно говорила, что наш зять самый лучший человек во всем мире! А вы мне не верили!»- гордо подняв свой подбородок, воскликнула Чжао Цяньжу.

Не смотря на то, что церемония сама по себе была довольно сложной, она очень быстро подошла к концу.

Вспоминая, как в самом начале Тан Цзяньфэн ругал Цзян Тяня на чем свет стоит, Тан Ваньнянь очень опечалился. Но тем не менее, он вытянул его вперед, дав в руки чашку чая, он представил его Цзян Тяню: «Мастер Цзян, это мой сынок, примите пожалуйста этот чай…»

«О, а я с ним уже встречался!»- спокойно произнес Цзян Тянь, положив ногу на ногу. Он сидел очень расслабленный, но при этом его горделивая осанка показывала, что он достоин звания выдающегося мастера.

Тан Цзяньфэн был бледен и перепуган, словно мышь, его руки дрожали так, что он пролил половину чая из чашки.

Глядя на раболепствующего Тан Цзяньфэна, Цзян Тянь с улыбкой произнес: «Ты помнишь, что я только что говорил?»

«Мастер Цзян, пожалуйста, я не виноват! Это все Фу Ланьцзюнь, она меня спровоцировала! Она сказала, что вас никто не уважал раньше, а я…»- дрожащим голосом попытался исправить ситуацию Тан Цзяньфэн, его руки продолжали трястись, выплескивая чай из чашки.

«Мастер Цзян, прошу Вас, будьте милосердны…»- взволнованно взмолилась Фу Ланьцзюнь, услышав слова Тан Цзяньфэна. От переживаний, она уже готова была упасть в обморок.

Она никак не ожидала, что ее возлюбленный поведет себя таким образом. Находясь сейчас перед могущественным Цзян Тянем, она и представить себе не могла, какое страшное возмездие могло ее постичь за ее проступки.

«Вот значит как?»- холодно улыбнулся Цзян Тянь, не удостоив ее даже взгляда.

«Да, Мастер, именно так!»- заикаясь проговорил Тан Ваньнянь: «Я им сто раз говорил, что к Мастеру Цзяну нужно относиться с почтением, если бы не эта безмозглая курица, Тан Цзяньфэн никогда бы не посмел…»

«Мастер Цзян, простите, пожалуйста ей это невежество! Пощадите!»- взмолился глава семьи Фу Фу Лэймин. С грохотом повалившись на землю, он упал на колени перед Цзян Тянем.

«Она просто ничтожество, я даже не буду обращать на нее внимания…»- спокойно произнес Цзян Тянь, расслабленно потягивая чай из чашки.

Такие мелкие твари, как она, не заслуживали даже внимания, они всю жизнь только и делали, что пытались из себя кого-то строить. Связываться с ними – все равно, что руки пачкать.

«Она позволила себе оскорбить Мастера Цзяна! Это недостойный поступок, она просто набитая дура, раз решилась на такое, у нет нет ни морали, ни совести! Она не вправе называться невесткой нашей семьи!»- грозно закричал Тан Гочжу и вынес свой окончательный вердикт: «Бракосочетание семей Тан и Фу с этого момента отменяется!»

«Дедушка Тан, Мастер Цзян, пожалуйста, дайте мне еще один шанс!»- завопила Фу Ланьцзюнь, кинувшись к Цзян Тяню, чтобы упасть перед ним на колени.

«Госпожа Фу, пожалуйста, следите за своим поведением!»

«Не нужно устраивать истерики на такой торжественной церемонии!»

Несколько охранников бросились ей на встречу, создавая преграду в виде стены, после чего двое телохранителей вывели ее за дверь.

«Отпустите меня! Я хочу поговорить с Мастером Цзяном!»- по лицу Фу Ланьцзюнь катились градом слезы. Ее прическа растрепалась, она потеряла одну туфлю, ей было очень стыдно от того, что ее выставили за дверь, но не смотря на это, она продолжала оказывать охране яростное сопротивление. В конце концов, ее попытки провалились и она с позором была удалена с церемонии.

«Мастер Цзян, давайте вместе выпьем чаю!»- восторженно произнес Тан Гочжу.

«Хорошо.»- удовлетворенно кивнул Цзян Тянь и в сопровождении старейшины Тана, Е Гуфэна и других знаменитых гостей вечера, прошел в храм предков.

С этого момента начался банкет.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 99**

Глава 99 - Получить выгоду, благодаря успешным родственникам (2)

Все взволнованно расселись по своим местам.

Семью Чжао Хучэна рассадили во главе стола, рядом со старейшиной Таном, отчего все им безумно завидовали.

«Скажу кратко: породниться с семьей старейшины Тана – все равно, что приблизиться к Императору!»- с горечью в голосе произнес Лю Тяньле, его взгляд был наполнен одновременно страхом и печалью.

Цзян Тянь даже не взглянул в его сторону.

«Неужели, я не заслужил того, чтобы вы удостоили меня хотя бы взгляда?»- немного разозлившись, посетовал Лю Тяньле, но затем его злость сменилась на бесконечное отчаяние и беспомощность.

За всю свою жизнь он никогда бы не смог добиться такого успеха, как Цзян Тянь сегодня.

Среди всех гостей, единственным, кто все еще сохранял хладнокровие был Ду Тао. Он очень мало контактировал с Цзян Тянем, а за его спиной были серьезные покровители, поэтому он холодно произнес: «Ему еще и тридцати нет, а он уже ведет себя как император на троне! Сомневаюсь, что ты мог бы дотянуть до уровня моего кузена!»

Его двоюродный брат Чэнь Бо добился в Нанкине непревзойденных успехов и бесконечного уважения окружающих.

Он всегда считал, что во всем Китае не найдется ни одного мастера из молодого поколения, который мог бы сравниться с его кузеном.

Но он и представить себе не мог, что в маленьком Линьчжоу найдется такой выдающийся гений, способный внушить страх в каждого жителя.

«Даже Чэнь Бо не в состоянии сравниться с силой Мастера Цзяна, боюсь ему только и осталось, что соревноваться в армрестлинге с папашей!»

…

Внезапно, послышался шум во главе стола, задвигались стулья и Цзян Тянь встал со своего места.

Гости начали произносить тосты в честь Цзян Тяня, семьи Тан и семьи Чжао.

«Мастер Цзян! Давно вас не видел, а сегодня, когда мы с Вами встретились, я понял насколько величественным вы стали!»

«Наконец-то я с познакомился с Вами, Мастер!»

«Мастер Цзян, окажите мне честь, приезжайте в гости!»

Цзян Тянь проходил вдоль стола и выпивал с каждым, кто говорил в его честь хвалебные речи.

Слова уважения также звучали и в честь Чжао Хучэна: «Смотрите, какой замечательный зять ему достался! Он пока еще не большой начальник, но это поправимо!»

От таких хвалебных отзывов лицо Чжао Хучэна покраснело и он гордо заулыбался: «Боюсь, с таким замечательным зятем я скоро стану большой шишкой! Я всегда говорил, что мой дорогой зять отличается особой эрудицией, прекрасным характером и приятной внешностью! Он всегда стоял в одном ряду с сыновьями Лю Ванфэна и У Чаохуэя!»

«Не поймите меня неправильно, но я всегда говорю то что думаю! Никто не будет спорить с тем, что моя дочь – настоящая красавица и многие молодые люди сватались к ней! Но у меня-то глаз наметан, я сразу увидел в Цзян Тяне огромный потенциал, поэтому и предпочел выдать ее замуж именно за него!»- рассмеялся Чжао Хучэн.

Все остальные рассмеялись вслед за ним.

Тан Вэйминь, поднеся свой бокал к бокалу Чжао Хучэна произнес: «Господин Чжао, я слышал, что у вас есть фирма в зоне экономического развития и что вы неплохо справляетесь с делами! Я бы хотел добавить вам нагрузки: в городском комитете сейчас вакантно место председателя, не отказывайтесь…»

«Ха-ха, что? Вы предлагаете мне занять место председателя горкома?»- ошеломленно спросил Чжао Хучэн, это предложение поразило его словно гром.

Его реакция последовала только тогда, когда жена похлопала его по спине и он тут же выпил свой бокал до дна. Затем, он ударил себя в грудь и страстно произнес: «Сам секретарь Тан мне сделал такое предложение, как я могу отказаться? Я согласен, давайте сделаем это!»

Цзянь Тань еще некоторое время ходил вдоль стола, поднимая свой бокал со всеми гостями, а его ущербный тесть все это время таскался вслед за ним, пытаясь расправить складки на его футболке, которые появились от долгого сидения на стуле.

Обойдя десятки гостей, Цзян Тянь наконец-то остановился рядом с той частью стола, за которой сидели молодые мастера города.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 100**

Глава 100 - Приглашение от военных (1)

«Начальник Лу, вы все еще считаете, что ваш сын заслуживает мою невестку в жены?»- Цзян Тянь спросил, смеясь.

Лу Ювэй поднялся, сотрясаясь всем телом, и будто присутствуя на похоронах, тихо произнес: «Мастер Цзян, я не смею…»

«Не лезьте к семье Чжао, не пытайтесь им мстить, этого будет достаточно.»- голос Цзян Тяня был ровным, но слова звучали зловеще.

«Как такое могло случиться?»- хмуро отозвался Тан Вэйминь, после того, как Чжао Хучэн что-то нашептал ему на ухо.

«Да, все правильно сделали, дождемся проверки дисциплинарного комитета!»- обойдя Цзян Тяня, с серьезным выражением лица, Тан Вэйминь поспешно вышел.

«Мастер Цзян, Секретарь Тан, да послушайте же меня!»- закричал в страхе Лу Ювэй, но внезапно у него случился приступ медвежьей болезни, он упал в обморок, прямо под стол, изо рта пошла пена и, по всей видимости, у него произошло кровоизлияние в мозг.

«Папа!»

«Муж!»- семья Лу была в панике, они не знали куда бежать, к кому обращаться за помощью.

Увидев то, что случилось с его дядей, Лю Таньлэ в страхе застыл на месте и обреченно прошептал: «Боюсь, после сегодняшнего дня никто в Цзянбэе не сможет противостоять Цзян Тяню!»

«Неудивительно, что он принялся за семью Лу, ему абсолютно наплевать на их несметные богатства!»

«Судя по всему, это именно так, семья Тан воспринимает Цзян Тяня как божество!»

Глядя на Цзян Тяня, сердце Чу Юйвэй затрепетало от страха.

…

Сделав круг почета с бокалом вина, Цзян Тянь, в сопровождении членов семьи Тан, вошел во внутренние покои для обсуждения важных дел.

Кроме Е Гуфэна, Чжэн Гуанша, У Луна, там еще присутствовали представители других знатных домов.

Но, к примеру, такие видные особы, как Чжоу Чжэнхао и Лю Цзыкунь, не имели права находиться там.

Другие богачи на это даже не отреагировали, продолжая банкет, так как понимали, что Цзян Тянь подобен Небесному Дракону – не каждому дано с ним встретиться в близкой обстановке.

«А разве это не тот сумасшедший Цзян Тянь? Откуда у него появилась такая сила?»

«Да, на самом деле, это просто невероятно и очень странно!»

Молодые наследники все это время сидели с недовольными лицами, мрачно наблюдали за происходящим вокруг и обсуждали Цзян Тяня.

Цзян Тянь, этот зять-недотепа, который перешел жить в семью жены, необразованный дурак, который и двух слов связать не может, любитель приложиться к бутылке, с какой стороны не посмотри, он не был достоин называться мастером высшего уровня!

Но сегодня, он словно птица Феникс возродился из пепла, взлетел к небесам, словно Дракон, стал самым желанным гостем в доме семьи Тан, а их всех одолел как котят!

«Лань Цзюнь, ты разве не узнавала про этого Цзян Тяня? Как он смог добиться таких невероятных успехов?»- спросил Лю Тяньле у все еще пребывающей в шоковом состоянии Фу Ланьцзюнь.

Многие из присутствовавших также повернули свои головы в сторону девушки и ехидно уставились на нее.

После того, как она начала отношения с Тан Цзяньфэном, она высоко задрала свой нос, обидев тем самым многих людей.

Кроме того, многие из них знали, что у нее были также отношения с Цзян Тянем, слышали о том, как она швыряла все подарки Цзян Тяня ему в лицо и вела себя с ним так, словно он был ничтожеством. Наверняка, об этом всем она будет сожалеть всю свою оставшуюся жизнь.

«Я тоже не знаю, что же у него такого произошло…»- Фу Ланьцзюнь побледнела и тихо заплакала, потом она протянула свои руки к Тан Цзяньфэну и взмолилась: «Любимый, прошу тебя, поговори еще раз со старейшиной Таном и Мастером Цзяном! Наша свадьба не может просто так быть отменена!»

Чжэн Ли подняла бокал и медленно, смакуя каждое свое слово, произнесла: «Я так и знала, с самого начала! Оскорбившие Мастера Цзяна заслуживают только смерти!»

Дождавшись, когда Цзян Тянь и остальные скроются из виду, Тан Цзяньфэн, наконец, с раздражением произнес: «Не нужно нам ничье одобрение, если я хочу, то я возьму тебя в жены, никто мне не указ!»

Он был в шоке от того, что какой-то там сумасшедший опозорил его перед всеми, что его отец заставил его встать на колени и даже дал ему пощечину.

От этих мыслей, Тан Цзяньфэн становился еще более злым и, наконец вскрикнул: «Ну ладно, моя семья его уважает, а сможет ли он поставить на колени весь Цзянбэй?»

Все окружающие молчали, никто не смел даже и рта раскрыть.

Он - наследник семьи Тан и может себе позволить выражаться в подобном тоне, ему за это ничего не будет, в отличие от других, которым лучше было молчать и не провоцировать Мастера Цзяна.

Внезапно, появился Тан Ваньнянь и громко позвал Тан Цзяньфэна: «А ну иди сюда, сейчас будешь получать возмездие за твои прежние грехи!»

«Что я такого сделал?»- Тан Цзяньфэн от страха побледнел и закачал головой, но все таки пошел за Тан Ваньнянем.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 101**

Глава 101 - Приглашение от военных (2)

Зайдя вслед за отцом в чайную комнату, Тан Цзяньфэн увидел, как Цзян Тянь сидел на месте наставника и расслабленно пил чай.

Рядом с ним сидели старейшина Тан, два его дяди и гроза всего Цзянбэя, Е Гуфэн, все они подобострастно смотрели на Мастера Цзяна.

Разобравшийся во всей ситуации старейшина сидел с мрачным видом, взгляд его был жестким, словно он намеревался кого-то убить.

Тан Цзяньфэн, увидев эту картину, впал в ступор. Тан Ваньнянь, наклонив голову, прошептал ему на ухо: «Почему ты до сих пор не извинился перед Мастером за свои грехи?»

У Тан Цзяньфэна от этих слов закружилась голова и подкосились ноги. Под большим давлением со стороны Тан Ваньняня, он еле слышно произнес: «Мастер Цзян, я знаю, что был не прав! Простите меня!»

«Простить тебя?»- неторопливо потягивая чай, Цзян Тянь улыбнулся ему: «Ты забыл, что я тебе говорил?»

Внезапно, на Тан Цзяньфэна накатила злоба и он с ненавистью закричал: «Я уже извинился перед тобой, что мне еще сделать?»

«Выродок!»

«Как ты смеешь так разговаривать с Мастером, тебе что жить надоело?»- разгневанно набросились на него по очереди члены семьи Тан.

Цзян Тянь отпил еще чая и удовлетворенно произнес: «Я уже говорил, что сломаю тебе ногу в качестве назидания!»

«Ты!»- Тан Цзяньфэн с мольбой в глазах посмотрел на членов своей семьи, ища среди них поддержки.

Тан Ваньнян, сгорая от стыда, застывшим голосом произнес: «Мастер Цзян, он все еще состоит на службе в армии, если сломать ему ногу, то у него будут большие проблемы на службе!»

«Заткнись!»- в гневе, ударив по столу кулаком, взревел старейшина: «Этот ублюдок еще имеет наглость называть себя военным? Какой из него солдат! Сяо Вэй, ломай ему ногу!»

«Начальник охраны, вы не посмеете!»- увидев злое лицо старейшины и начальника охраны Вэя, который пошел к нему на встречу, Тан Цзяньфэн с испуганным лицом, повернулся к выходу и пустился наутек.

«Кажется, у полковника Тана только что были сомнения относительно моей способности достигать сферы совершенства, не так ли?»

Улыбнувшись Тану Хунту, Цзян Тянь внезапно пошевелил пальцами и произнес: «Сейчас увидите все собственными глазами!»

Внезапно, из воздуха, словно ртуть, появилось полупрозрачное Лезвие Ветра, длиной более метра.

Это лезвие, быстрым движением отрезало ступни бежавшему к выходу Тан Цзяньфэну. Кровь тут же потоком хлынула из его ран и он упал на землю.

Его тело тут же начало биться в конвульсиях, а ослепительно яркая алая кровь залила весь пол.

«Цзяньфэн!»- в ужасе закричал Тан Ваньнян, его лицо задергалось от волнения. Он посмотрел на Цзян Тяня, тот сидел все в той же расслабленной позе и пил чай, как будто ничего не произошло.

«Унесите его отсюда!»- старейшина Тан помахал рукой, а затем повернулся к Цзян Тяню и, благодарно сложив руки, глубоким голосом произнес: «Спасибо Вам, Мастер Цзян, за то что вместо меня преподали урок этому ублюдку! Он теперь будет знать, что в мире существует не только он, но и другие люди со своей моралью!»

«Непревзойденный воин, способный поразить врага из воздуха, мастер сферы совершенства! Во всей армии Китая таких гениев отродясь не было!»- ошарашенно произнес Тан Хунту, не веря собственным глазам.

«В этом и заключается величие Мастера Тана! Он даже Тан Цзяньфэна смог с легкостью одолеть!»

«Это очень страшно, боюсь, что после сегодняшнего дня весь Цзянбэй будет говорить только о нем!»

Видя, как из внутренних покоев вынесли Тан Цзяньфэна, Лю Тяньлэ, Фу Ланьцзюнь, Ду Тао и остальные не на шутку перепугались. Их лица побледнели, а по лбу начал струиться холодный пот.

«В Линьчжоу никто не смеет неуважительно отзываться о Мастере Цзяне!»- дрожа от страха, словно увидев призрака, прошептал один из присутствовавших молодых людей.

…

«Да, этому сосунку преподали должный урок!»

Лицо Цзян Тяня было по прежнему спокойным, будто бы ничего не случилось, посмотрев на ошеломленного Тана Хунту он, улыбнувшись, произнес: «Что Вы хотели этим сейчас сказать? Вы предлагаете мне стать главным военным инструктором Боевых Тигров?»

«Да, Мастер, как говорится, военное искусство должно продаваться в императорском доме!»

Тана Хунту уверенно продолжал: «Мастер Цзян, вы просто непревзойденный культиватор! Я прошу Вас присоединиться к отряду Боевых Тигров в качестве главного инструктора!»

Выслушав его речь, Цзян Тянь во всем сразу разобрался.

В шести основных военных зонах Китая действуют три вида армии, в каждой из них существуют специальные отряды особого назначения, каждая из таких групп насчитывает около тысячи человек.

В отряде Боевых Тигров собраны самые лучшие мастера из всех трех направлений всех шести районов. Численность этого отряда – сотня лучших бойцов, которые подчиняются непосредственно Генеральному Штабу.

Коэффициент убойной силы этого отряда достигает феноменальных 90%, они выполняют все особые задания и миссии, при этом коэффициент потерь этого отряда равен всего лишь 20%.

На содержание бойцов этого отряда тратятся миллионы юаней, и все воины в нем являются культиваторами.

Основную массу представляют собой воины, достигшие пика железного тела и культиваторы Внутренней Силы, их всех можно назвать тяжелой артиллерией и козырными тузами в деле государственной защиты.

Тан Хунту служил непосредственно в Генеральном Штабе и от имени высшего командования, имел право пригласить Цзян Тяня на должность инструктора в отряд Боевых Тигров.

«Исторически сложилось, что наставники Боевых Тигров могут дослужиться до звания полковника, конечно, на это нужно время, но если Вам интересно мое предложение и вы согласитесь стать инструктором, звание полковника я вам гарантирую!» - с большим почтением произнес Тан Хунту.

В этот момент, на его лице появилась зависть, он ведь так долго шел к званию полковника! Ему уже было за пятьдесят и он только сейчас, при поддержке своей семьи, наконец-то получил это звание.

А у Цзян Тяня есть шанс стать полковником сейчас, когда ему всего двадцать пять.

В этот момент, Тан Линлун, растроганно улыбнувшись, воскликнула: «Мастер, соглашайтесь! Будет очень круто, если я впоследствии смогу сказать, что была ученицей полковника Боевых Тигров!»

Цзян Тянь, сидя в расслабленной позе, спокойным голосом поинтересовался: «А что, Боевые Тигры даже круче, чем Китайские Драконы?»

«Ну…»- замявшись, произнес Тан Хунту: «Китайские Драконы уже не относятся к вооруженным силам за пределами КНР, они призваны охранять внутренний порядок в государстве, а тигры это несколько другое.»

«Самое главное, что у них есть Е Чжаньтянь, этот выдающийся командир, а у нас есть только мастер Сферы Совершенства, разрыв еще пока очень большой!» - беспомощно произнес Тан Хунту и лицо его стало мрачным.

«Ну если смотреть с такой точки зрения, то я абсолютно не гожусь для Боевых Тигров, я ничего не понимаю в военном искусстве, я не разбираюсь в видах стрелкового оружия и остального современного вооружения!» - покачал головой Цзян Тянь, а потом с улыбкой добавил: «Кроме того, я еще не достиг пика культивации, мне нужно усердно над этим работать, когда я все успею?»

«Мастер Цзян, Вы что, оказываетесь?»- ошарашенно произнес Тан Хунту. Место инструктора Боевых Тигров было заветной мечтой у многих выдающихся воинов.

Немного успокоившись, он продолжил свои увещевания: «Позиция инструктора Боевых Тигров имеет достаточно четкие инструкции и задачи, Вам нужно будет только учить бойцов как справляться с врагами голыми руками, все остальные навыки, будь то обращение со всеми видами оружия, тактика, ведение боя с террористами, они естественно получают от других инструкторов, вам даже в это не нужно будет вмешиваться.»

«Хорошо, я подумаю над вашим предложением, кажется мне и вправду эта позиция ничего не будет стоить.»- снова улыбнулся Цзян Тянь и добавил: «Мы с Цю Гуном собираемся пойти на организованную школой Шэньнун конференцию по эликсирам, я думаю мне это в будущем пригодится куда больше.»

В глазах окружающих, место инструктора в отряде Боевых Тигров было огромным достижением, тогда как Цзян Тянь считал, что это был пустяк.

В те годы, он разбивал кометы в звездном небе и проносился вихрем сквозь десятки миллиардов световых лет, покидая пределы галактики.

Его уважало и ему поклонялось бесчисленное количество императоров, демонов и святых во всех уголках мира, он пользовался всеми благами своего положения, где бы он не находился.

За десять тысяч лет, он столько всего повидал и был уже безразличен ко многим вещам, все что его в этот момент интересовало в жизни, была его любимая жена, уважение и любовь друзей и близких.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 102**

Глава 102 Мама звонит (1)

Эти слова могли заставить людей почувствовать, что он действует необдуманно и абсурдно и мог лишь сваливать ответственность на других.

«Это действительно так! Мы договорились еще на лайнере в открытом море!» – со смехом сказал сидевший там Цю Гун.

Взгляд Цю Гуна тут же изменился, это была такая гордость – сопровождать мастера Цзяна!

«Мастеру Цзяну не мешало бы обдумать все еще раз…». – Тан Хунту не сдавался и снова попытался уговорить Цзян Тяня.

Но старый Тан лишь отмахнулся и со смехом сказал: «Хватит, Хунту! Влиятельный мастер Цзян так занят, разве он может сразу сообщать тебе все новости?».

«На сегодняшний день все так, как есть. Уже поздно, мне пора возвращаться».

После этих слов Цзян Тянь взял Чжао Сюэ Цин за руку, поднялся и медленно ушел.

После того, как они проводил Цзян Тяня и остальных, члены семьи Тан вернулись в чайную комнату.

Тан Хунту на какое-то время задумался, а затем, нахмурившись, сказал: «Отец, разве сегодня мы сделали что-то неподобающее? Почему мастер Цзян отказался?».

«Это все из-за Цзяньфэна! Как ты воспитал своего сына?» – с трудом переводя дыхание от гнева, сказал Тан Вэйминь и пристально посмотрел на Тан Ваньняня.

«Брат, ты же сначала точно так же не разглядел способностей мастера Цзяна!» – начал беспричинно спорить сконфуженный Тан Ваньнянь.

«Цзян Тянь выдающийся человек, он может охватить весь Китай, поглотить и снова выпустить солнце и луну, как он мог принять провокацию Цзяньфэна близко к сердцу? Это не самое важное!».

Старый Тан ненадолго задумался и предложил: «Хунту, есть другие наставники боевых искусств, вы можете обратиться к ним!».

«Нет!».

Тан Хунту резко покачал головой и сказал: «Наш главнокомандующий уже обращался к главе семьи Хун из провинции Хубэй, Хун Тяньчжао, но тот отказался!».

«Хун Тяньчжао уже стал старшим последователем Сферы Совершенства!».

От услышанного в глазах старого Тана блеснул свет, он кивнул головой и сказал: «Он контролирует провинцию Хубэй, его активы составляют несколько миллиардов, он привык быть местным лидером, разумеется он не принял во внимание ваше приглашение!».

Он вздохнул и сказал: «Остальные наставники боевых искусств уже немолоды и относятся к старшему поколению, боюсь, они тоже не согласятся!».

«Эти наставники боевых искусств такие же высокомерные, как учитель? Как они могли не согласиться на такие хорошие условия?» – вмешалась в разговор Тан Линлун.

Выражение лица старого Тана стало серьезным, он вздохнул и сказал: «Мастера боевых искусств подобным драконам в небе, с одной стороны, они делают что хотят, но, с другой, они уже давно пользуются заслуженной славой, имеют семью и хозяйство, с какой стати им бы захотелось возвратиться к роли наставников?».

Он тяжело вздохнул и продолжил: «Герои семьи У наводят ужас на весь юго-запад Китая, их власть распространяется на провинции Юньнань и Гуйчжоу. Хо Цинтянь держит в руках оба берега реки Хуанхэ, местные лидеры Чжунъюнаня покорились ему, он – основа, на которой держится Чжунъюань. Е Удао властвует над богатой природными ресурсами дельтой реки Янцзы, является лидером провинций Цзянсу и Чжэцзян, этого богатого края, именуемого Цзяннанем. Ли Тофэн на северо-западе, властвующий над большой пустыней на западных границах и также считающийся местным тираном, хищно озирается по сторонам и презрительно смотрит на весь Китай!».

«Однако мастер Цзян очень молод, он еще не получил известность, отчего он отказался?» – спросил, не желающий смириться с отказом Тан Хунту.

Если выслужиться перед Цзян Тянем, то отряд Боевых Тигров сможет побороться против китайской Команды Драконов.

Если хорошо зарекомендует себя, то, вероятно, без дополнительных двух звезд на его погонах не обойдется.

«Такой уж мастер Цзян человек, он действует постепенно. Вероятно, он сможет достигнуть уровня Е Чжаньтяня, это естественно, что он смотрит на всех свысока!».

Все удивились этим словам старого Тана.

«Цзян Тянь придает большое значение семье и родственным связям. Боюсь, он не сможет расстаться со своей красавицей-женой и семьей!».

В глазах старого Тана промелькнул свет мудрости, и он равнодушно сказал: «Вы, наверное, слышали, что фармацевтическая компания Чжао пострадала из-за неумелого управления, а семья Цзян в Нанкине переживает кризис?».

«Да! На борту лайнера Е Гуфэн приказал нам собрать несколько миллиардов, он сказал, что это деньги для семьи Цзян на случай непредвиденных обстоятельств!» – взволнованно сказал Тан Ваньнянь, хлопнув себя по ноге.

Наконец-то у него появилась возможность вмешаться в их возвышенный разговор о мастерах боевых искусств отряда Боевых Тигров и Команды Дракона.

«Если мы хотим попросить мастера Цзяна помочь, то, вероятно, нам придется взяться за семью Цзян!» – подумав немного, серьезно сказал Тан Гочжу.

«Да, наставник, мы поняли!» – кивнув головами, с благоговением сказали Тан Хунту и остальные.

…

Вечером, после возвращения на виллу семьи Чжао с видом на озеро.

Чжао Хучэн и Вэй Фан позвали Цзян Тяня, Чжао Сюэ Цин и Чжао Цяньжу в кабинет и серьезно сказали: «Цзян Тянь, дети, сегодня мы устраиваем семейный совет!».

Чжао Цяньжу тут же хохотнула и, не сдержав радость, сказала: «Пап, в нашей семье всего несколько человек и маленькая фирма! Не нужно быть таким гордым!».

Чжао Хучэн неловко улыбнулся.

Вэй Фан торжественно сказала: «Будь серьезней! Сейчас в нашей семье появился муж твоей старшей сестры, все изменилось!».

Чжао Цяньжу тут же надулась.

Чжао Хучэн прокашлялся и сказал: «Сегодня я позвал вас, чтобы сделать объявление! С сегодняшнего дня Цзян Тянь будет исполнять обязанности президента совета директоров компании Чжао, будет руководить всеми отделами!».

Услышав это, Цзян Тянь медленно махнул рукой: «Дядюшка Чжао, тетушка, я вам признателен, но я ничего не понимаю в управлении компаниями! Я не подхожу на эту должность!».

Чжао Хучэн со смехом сказал: «Достойный зять, я знаю о твоих необыкновенных способностях и обширных связях. Наша фирма маленькая и это унизило тебя. Но сейчас дела у семьи Цзян идут не очень хорошо, а здесь тебе никто не будет мешать, ты сможешь проявить себя!».

Вэй Фан с радостью и теплом сказала: «Да, Цзян Тянь, здесь ты достигнешь успеха! Когда ты вернешься в семью Цзян, то будешь действовать уверенно и смело и даже сможешь получить власть главы семьи!».

Горько рассмеявшись, Цзян Тянь медленно сказал: «Дядюшка, тетушка, не поднимайте больше этот вопрос, у меня правда нет на это времени!».

Чжао Хучэн и Вэй Фан тут же расстроились и обменялись растерянными взглядами.

Лишившись Цзян Тяня фармацевтическая компания Чжао упустила огромный шанс!

Чжао Хучэн некоторое время колебался, а затем виновато сказал: «Ты чувствуешь себя нехорошо и злишься из-за того, что раньше дядюшка и тетушка плохо относились к тебе? Если ты не рад, то можешь побить меня!».

«Дядюшка, ты преувеличиваешь! Раньше я проявил себя с дурной стороны, и было вполне естественно, что вы были предвзяты ко мне!».

Цзян Тянь оставался невозмутимым, он равнодушно принимал как славу, так и позор. Весьма беспечно он сказал: «У меня есть много дел, я буду по уши в работе!».

Чжао Хучэн подумал, что так оно и было.

Сейчас Цзян Тянь мог разговаривать со старым Таном как с равным, множество сильнейших людей Цзянбэя подчинялись ему. Его, должно быть, ожидали потрясающие дела, как он мог обращать внимание на фармацевтическую компанию Чжао?

Подумав об этом и он, и Вэй Фан вздохнули.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 103**

Глава 103 Мама звонит (2)

Цзян Тянь рассмеялся и сказал: «Однако мы все же одна семья! Если в семье что-то случается, разве я могу безучастно стоять в стороне? Неважно, возьму ли я на себя обязанности президента совета директоров или нет!».

Услышав это, Чжао Хучэн тут же радостно хлопнул себя по ноге и сказал: «Цзян Тянь, одного твоего слова достаточно! Цин, с сегодняшнего дня ты будешь президентом совета директоров, а тетушка займет должность генерального директора и будет тебе помогать. Как тебе?».

Чжао Сюэ Цин колебалась, не зная какое решение ей принять, поэтому посмотрела на Цзян Тяня и спросила: «Цзян Тянь, мне стоит согласиться?».

Это был качественный рост от начальника научно-исследовательского отдела до президента совета директоров.

Раньше в семье Чжао ей не уделяли внимания, никто не считался с ней, ее угнетали, а теперь она неожиданно стала президентом совета директоров.

Она понимала, что все это было из-за Цзян Тяня, можно сказать, она получила высокий пост из-за родственных связей.

Но в то же время она понимала, что столкнется с еще более трудными проблемами, это был вызов для нее.

«Как можно не согласиться?».

Вэй Фан взяла ее за руку и ласково сказала: «У Цзян Тяня такие способности, он будет поддерживать тебя! И мы с твоим отцом тоже поможем тебе!».

«Да, Цин, не отказывайся!» – посмеиваясь, сказал Чжао Хучэн.

«Вперед, сестра! Ты самая крутая, мы все верим в тебя!» – наивно сказала Чжао Цяньжу.

«Сюэ Цин, я поддержу тебя во всем, что бы ты ни делала!» – последним сказал Цзян Тянь.

Глаза Чжао Сюэ Цин неясно мерцали, она окинула всех взглядом и наконец кивнула: «Хорошо, тогда я согласна…».

Чжао Сюэ Цин была незаметным и добрым человеком, она не сильно любила появляться на людях. Но она подумала, что Цзян Тянь уже стал таким ослепительным, занимал такое высокое положение и, если не приложить усилий, вероятно, когда-нибудь Цзян Тянь забудет о ней и бросит ее.

…

Оставалось еще несколько дней.

Цзян Тянь создавал бесчисленные наброски, соединяя благоприятные места королевской виллы и определяя способ расстановки Формации Сосредоточения Духа.

Рядом с любимой женой Цзян Тянь был спокоен и доволен, и его эффективность значительно возросла.

В тот день Чжао Сюэ Цин внезапно позвонили, она тут же радостно подбежала к Цзян Тяню и сказала: «Мама звонит!».

«Мама?» – глаза Цзян Тяня вдруг покраснели, он разволновался.

Близость к родному дому всколыхнула в Цзян Тяне тоску по родителям, но он не мог набраться мужества и позвонить им.

Угрызения совести, которые он испытывал были так сильны, что ему не хватало смелости посмотреть им в лицо.

Если бы он не навлек на себя гнев той богатой семьи из Пекина, вероятно, три великие семьи Нанкина не посмели бы пойти против семьи Цзян, и в прошлой жизни родители не умерли бы насильственной смертью.

«Мам?» – сказал Цзян Тянь в трубку.

«Вонючая обезьяна, ты не обижаешь Сюэ Цин? Не думай, что ты такой особенный, раз родился в семье Цзян! Сюэ Цин добрая и разумная, она не заслужила тебя!».

«Если ты посмеешь обидеть ее, то я надеру твою тощую задницу!».

«Твой дедушка заставил тебя жениться на девушке из семьи Чжао, это был вынужденный шаг. Тебе не стоит удивляться, что дедушка такой вредный! Как только положение семьи Цзян стабилизируется, я заберу тебя и Сюэ Цин домой!».

«Не веди развратный образ жизни, кто из этих девушек в барах может сравниться красотой и чистотой с Сюэ Цин? И ты еще не боишься заразиться!».

Цзян Тянь успел сказать лишь одну фразу, как мама уже зарядила в него потоком слов словно из пулемета.

Его мама, Чжан Ваньцин происходила из великой пекинской семьи Чжан. Когда-то она была одной из первых красавиц Пекина, но посвятила свою жизнь человеку из семьи простых кадровых рабочих, его отцу.

Тогда его семья Цзян еще не возвысилась, поэтому семье Чжан не нравился отец и они не одобрили этот брак.

Выйдя замуж, Чжан Ваньцин с помощью нескольких лекарственных формул семьи Цзян превратила маленькую группу Яован в процветающее предприятие. Из уезда Цися они вышли на рынок Нанкина, а затем и всей страны. За два успешных года в торговле рыночная стоимость группы Яован выросла до нескольких миллиардов.

Чжан Ваньцин заслуженно считалась сильной и успешной женщиной, она обладала выносливым характером. По сравнению с его отцом Цзян Чжисином она действовала смело и решительно, крайне эффективно вела дела, как и разговоры.

Но последние слова матери заставили Цзян Тяня залиться румянцем от стыда. Он печально сказал: «Мам, не говори ерунды, Сюэ Цин все слышит!».

«А? Сюэ Цин тоже здесь? Мама просто пошутила! Пошутила…». – Чжан Ваньцин неловко рассмеялась.

«Мама, успокойтесь!».

Чжао Сюэ Цин весело позвала ее и сладким голосом сказала: «Цзян Тянь сейчас ведет себя очень послушно и совсем не безобразничает!».

«Хорошо, хорошо. Вы, молодожены, спокойно живите в любви, а мама будет энергично работать!» – довольно сказала Чжан Ваньцин.

Цзян Тянь почувствовал горячую любовь и беспокойство своей матери, у него защипало глаза, и он чуть не заплакал. Заставив себя улыбнуться, он сказал: «Мама, береги свое здоровье! Не нужно работать, не жалея сил! Успокойся, у тебя есть я, группа Яовай не обанкротиться!».

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 104**

Глава 104 Старшая двоюродная сестра Цзян Линь (1)

«Ну, разумеется! Мой сын самый хороший!».

Чжан Ваньцин невероятно сильно верила в Цзян Тяня, она со смехом сказала: «Если у вас будет время, приезжайте в уезд Цися, проведайте меня и сестру Вэйвэй!».

«Почему вы в уезде Цися?» – растерявшись, спросил Цзян Тянь.

Его мама была генеральным директором группы Яован, а главный офис группы Яован находился в Нанкине. Почему же он должен был навестить их в уезде Цися?

«Это не твои дядя с тетей…».

Чжан Ваньцзин гневно сказала эту фразу и тут же сменила тему разговора: «Не важно, в уезде Цися просто замечательно, здесь началась история группы Яован! Мама не может падать духом, мы снова поднимемся и добьемся еще лучших результатов!».

«Мам, будь осторожна! Я скоро приеду навестить тебя!».

Цзян Тянь искусственно рассмеялся и повесил трубку, его глаза излучали холодный свет.

Его мама что-то недоговаривала, но восстановив воспоминания из прошлой жизни, Цзян Тянь все вспомнил.

Его мама была учредителем и генеральным директором группы Яован.

Но после того, как он навлек на себе гнев той пекинской семьи, старшие братья отца и другие родственники восприняли это как повод и начали ослаблять права его матери в семейном бизнесе.

Сейчас его мама уже не была генеральным директором группы Яован, она была понижена в должности до генерального директора фармацевтической фабрики в уезде Цися, она даже не была управляющей какого-либо филиала группы Яован.

Его мама пожертвовала слишком многим, чтобы поддержать его, она отбросила свои мечты и планы на будущее.

Подумав об этом, у Цзян Тяня заболело сердце. Но его взгляд постепенно стал решительным, и он сказал сам себе: «Мама, в прошлой жизни я был таким никчемным, доставил тебе множество хлопот и стал позором семьи».

«В этой жизни я изменю судьбу, стану твоей гордостью, помогу тебе контролировать группу Яован и исполню твое заветное желание стать императрицей фармацевтической промышленности!».

«Нужно скорее расставить Формацию Сосредоточения Духа и прорваться на средний уровень культивации ци. Затем я сразу отправлюсь повидать родителей и сестру Вэйвэй!» – взгляд Цзян Тяня стал еще более непоколебимым.

Он все еще думал об этом, когда внезапно раздался стук в дверь. К нему пришли Е Гуфэн, Цю Гун и Тан Линлун.

«Мастер Цзян, встреча по обмену опытом в создании пилюль скоро будет открыта. Господин Е купил несколько билетов за большие деньги, мы можем отправляться в путь!» – поклонившись, скромно сказал Цю Гун.

«Нужно было покупать билеты? Сколько денег заплатил дядюшка Е?» – изумленно спросил Цзян Тянь.

«Немного, стоимость одного билета не превышает один миллион!» – с равнодушным смехом сказал Е Гуфэн.

«Тц, школа Шэньнун и семья Хун заработают действительно много денег!» – ошарашено покачал головой Цзян Тянь.

«Да, хотя школа Шэньнун располагается в горах вдали от мира, но она имеет крепкую скрытую сущность и огромное имущество!».

Цю Гун кивнул и со смехом сказал: «Я приблизительно прикинул, что их активы, вероятно, составляют сто миллиардов!».

Многие секты в мире культиваторов имели две стороны. Люди внешней стороны заботились о мирском имуществе, присваивали себе богатства, а люди внутренней стороны скромно занимались напряженными тренировками, поднимали практический уровень боевой силы и предоставляли покровительство внешней стороне секты. Обе стороны шли рука об руку.

Похоже, многие школы Китая действовали так же.

Цзян Тянь ясно понимал это, он кивнул и со смехом сказал: «Линлун, ты тоже присоединишься к нашей компании?».

«Учитель, возьмите меня с собой, чтобы расширить мой кругозор! Иначе, когда я выйду в мир, то ничего не буду понимать, разве этим я не опозорю ваше славное имя?».

Характер одетой в белый тренировочный костюм Тан Линлун был прохладным и непостижимым, у нее уже начал формироваться темперамент культиватора.

«Хм, хорошо, тогда мы отправляемся в путь все вместе!» – слегка улыбнувшись, сказал Цзян Тянь и кивнул.

«Цзян Тянь, на сколько ты уедешь? Я не хочу расставаться с тобой…».

Перед разлукой Чжао Сюэ Цин взяла Цзян Тяня за руку, покачала головой, и они оба почти расплакались.

«Все еще собираешься рыдать?».

Цзян Тянь коснулся ее красного носа и с улыбкой сказал: «Я уеду ненадолго, на неделю, я быстро вернусь!».

«Тогда будь осторожен, береги себя!» – с тяжелым сердцем сказала Чжао Сюэ Цин, не в силах расстаться с Цзян Тянем.

Цзян Тянь никого не удивил, оставив Гуй Цзяоти в Линьчжоу охранять Чжао Сюэ Цин. Вместе с Тан Линлун и Цю Гуном он отправился в путь, на встречу по обмену опытом в создании пилюль.

…

Три дня спустя на скоростном шоссе провинции Хубэй.

«Господин Цзян, школа Шэньнун располагается на горе в природном парке Шэньнунцзя провинции Хубэй. Это место соответствует их таинственности и загадочности».

Цю Гун всегда был сильным человеком, но в присутствии Цзян Тяня он вел себя крайне осторожно, он словно ступал по тонкому льду. Со смехом он сказал: «Во-первых, эта школа Шэньнун в совершенстве овладела алхимией, она входит в тройку лучших школ Китая. Во-вторых, они превосходны в боевых искусствах, их мастерство может сравниться с сектой боевых искусств Эмэй!».

«Искусство врачевания и боевые искусства – самые сложные науки, как школе Шэньнун удалось развить и то, и другое?» – в недоумении спросила Тан Линлун, которая была за рулем.

Цзян Тянь занимался культивацией множество лет, повидал много известных школ, которые создавали пилюли, для него все было совершенно ясно.

Он тут же со смехом сказал: «Линлун, даже если твои практические навыки и мастерство велики, можешь ли ты поручиться, что не имеешь себе равных?».

Цзян Тянь равнодушно продолжил: «Допустим, тебе нет равных в Китае, но в момент сражение все может молниеносно измениться! Кто может гарантировать, что за всю жизнь не получит не единой раны, не будет отравлен?».

Услышав это, Тан Линлун кивнула головой и сказала: «В словах учителя есть смысл!».

«Люди, занимающиеся боевыми искусствами, все время ходят по острию ножа, им сложно избежать ранений и отравлений, в таких случаях им срочно требуется медицинская помощь. Если ты дружишь с мастерами создания пилюль школы Шэньнун, то они могут применить свои хитрости и спасти тебя от смерти. Они могут подарить тебе новую жизнь!».

«Мастер Цзян такой проницательный, я преклоняюсь перед вами!».

С почтительным выражением лица Цю Гун сказал: «Они не только могут излечить человека, но также создают пилюли, которые могут изменить основу костей, повысить твои практические навыки. Это несомненно выглядит очень привлекательно для человека, занимающегося боевыми искусствами!».

«Поэтому у школы Шэньнун есть друзья по всему миру, ее тяжело спровоцировать. Многие знаменитые секты были готовы отдать свои тренировочные методы, чтобы подружиться со школой Шэньнун».

«Да, и в этом есть смысл. Если школа Шэньнун забрала все лучшее, что есть у других, разве она могла не стать самой сильной?» – со смехом сказал Цзян Тянь.

«Мастер Цзян, не стоит звать меня Цю Гун, зовите меня Цюцю!» – взволнованно сказал Цю Гун.

Мастер Цзян уже был наставником Сферы Совершенства, а сам он достиг лишь Круга Внутренней Силы. Разве он мог заставлять мастера Цзяна звать себя 'Цю Гун'?

Цзян Тянь беспомощно рассмеялся сквозь слезы. У Цю Гуна были неплохие практические навыки, но его настоящее имя, Юань Цюцю, было таким смешным.

«Впереди Ханькоу, встреча по обмену опытом в создании пилюль будет проходить в пригороде Хайкоу, в горном городке Цзяло. Как насчет того, чтобы сегодня передохнуть в Цзяло?» – со смехом сказал Юань Цюцю.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 105**

Глава 105 Старшая двоюродная сестра Цзян Линь (2)

Горный городок Цзяло был городом уездного значения, в нем проживало около двухсот-трехсот тысяч человек. Округа была подходящей для жизни людей, а сам город был очень богатым.

Как только они въехали в город, Цзян Тянь тут же почувствовал густой и немного едкий аромат лекарственных трав.

Он окинул взглядом главное улицу, она вся была заполнена магазинами, где продавали травы китайской народной медицины. Некоторые аптекари расположились прямо на обочине и расхваливали свои товары.

«Город Цзяло прилегает к природному парку Шэньнунцзя, здесь очень развито выращивание лекарственных трав и торговля ими, этот город имеет репутацию место, где могут вылечить все!».

«Вот как!».

Цзян Тянь кивнул и, задействовав свое божественное сознание, просканировал все лекарственные травы, но был разочарован.

Большинство этих трав были посажены и выращены людьми, да еще и с применением химических удобрений. В них недоставало духовной энергии, к тому же они были токсичны.

Не прошло и минуты, как они прибыли в гостиницу Яодоу, где заранее забронировали номера. Это была пятизвездочная гостиница и ее территория выглядела неплохо.

После того, как они разместились в номерах, наспех умылись и почистили зубы, Цзян Тянь вместе с Юань Цюцю и Тан Линлун отправились в ресторан, чтобы пообедать.

«Цзян Тянь, откуда ты здесь?» – пока они обедали, до них долетел изумленный возглас.

Цзян Тянь обернулся, чтобы посмотреть кто это был. Лицо было знакомым, но он не мог точно припомнить этого человека, поэтому со смехом сказал: «Ты кто?».

Это была высокая, одетая в изысканный деловой костюм девушка двадцати семи лет, ее макияж был деликатным, и она была очень красива.

«Ты с ума сошел, ты не узнаешь свою старшую двоюродную сестру? Нарываешься на неприятности?» – девушка пристально посмотрела на Цзян Тяня и ударила его.

«А, так это ты! Как ты здесь оказалась?».

Цзян Тянь тут же все понял и улыбнулся. Это была дочь второго старшего брата его отца, Цзян Линь.

Цзян Линь была высокомерной девушкой из семьи Цзян. Она окончила университет Цинхуа по специальности менеджмент и после этого сразу же начала принимать участие в управлении семейным бизнесом. У нее было много крупных проектов, и сейчас она была менеджером среднего звена в группе Яован, ее годовой доход составлял пятьсот-шестьсот тысяч юаней.

Старшее поколение семьи Цзян души не чаяло в Цзян Линь, в их семье она была словно принцесса, на всех смотрела свысока и была полна надменности.

В прошлой жизни Цзян Тянь не нравился ей из-за того, что он постоянно попадал в беду, она каждый раз саркастично высмеивала его.

Цзян Линь всего-навсего была предано семье Цзян, ответственно работала и действовала плечом к плечу с их дедушкой. Она упорно трудилась до момента краха семьи Цзян.

С этой точки зрения, Цзян Тянь ее недолюбливал, но его чувства к ней нельзя было назвать ненавистью.

«Я приехала на встречу по обмену опытом в изготовлении пилюль, хочу посмотреть, смогу ли я купить какие-нибудь лекарственные формулы!».

На лице Цзян Линь отразилась грусть, и она со вздохом сказала: «Сейчас продукция нашей группы Яован не слишком хороша!».

«Мм…». – Цзян Тянь кивнул и выражение его лица стало серьезным.

В прошлой жизни нанкинская группа Бэньцао, принадлежащая семье Чэнь неожиданно заполучила множество драгоценных лекарственных формул и нанесла внезапный удар по продукции группы Яован.

Продажа продукции группы Яован шли неровно, впоследствии это привело к разрыву цепочки финансирования группы Яован и прекращению поставок важнейших лекарственных компонентов.

«Зачем ты приехал сюда? Надоело бездельничать в Линьчжоу?» – с любопытством спросила Цзян Линь.

Семья Чжао скрывала от семьи Цзян то алкогольное отравление Цзян Тяня.

В глазах Цзян Линь он по-прежнему был тем, же нанкинским хулиганом, который творил, что хотел, обманывал мужчин и силой брал женщин.

«Я, так же, как и ты, приехал, чтобы принять участие во встрече по обмену опытом в изготовлении пилюль!" – слегка улыбнувшись, сказал Цзян Тянь.

«Ты представляешь семью Чжао?».

С презрительным смехом Цзян Линь сказала: «Возможности в области исследований фармацевтической фирмы Чжао очень посредственные, их активы составляют всего какие-то жалкие десятки миллионов. И все же ты приехал сюда, чтобы купить лекарственные формулы? Они вам по карману?».

«Ха-ха…». – Цзян Тянь рассмеялся и ничего не сказал, ему не хотелось что-либо объяснять ей.

Он был Великим Изначальным Бессмертным и уже давно достиг совершенства создании формул пилюль, зачем ему покупать их? Он приехал сюда, чтобы посмотреть, есть ли у школы Шэньнун алхимические ресурсы Сфера Дерева.

Цзян Линь приняла вид уверенной в себе женщины и с суровым выражением лица пригрозила ему: «Цзян Тянь, на встрече по обмену опытом в изготовлении пилюль будут выдающиеся люди. Не вздумай натворить что-нибудь! Иначе я все расскажу дедушке, и твои родители хорошенько накажут тебя!».

«О, я понял, я не буду безобразничать!».

Цзян Тянь улыбнулся и не стал спорить с указаниями старшей двоюродной сестры.

«Цзян Линь, ты здесь? Пошли к бару, выпьем по стаканчику?» – внезапно до них донёсся шутливый голос.

Цзян Тянь обернулся.

Он увидел нескольких молодых людей, столпившихся неподалеку. От них шел стройный, красивый молодой человек, уголки его рта поднялись в легкой улыбке.

«Чэнь Бо!».

Увидев его, Цзян Тянь помрачнел, в его глазах промелькнул холодный свет, и в нем зародились мысли об убийстве.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 106**

Глава 106 – Госпожа Мань Гэ (1)

Чэнь Бо был молодым мастером из одной из трех самых известных семей Нанкина, его имя было популярно в высших кругах общества.

Хоть он и не занимался боевыми искусствами, он прославился тем, что состоял в «Лиге Плюща» Университета Коммерции, из которого он впоследствии выпустился. После выпуска, он устроился во всемирно известную фармацевтическую компанию и впоследствии, благодаря своим деловым качествам, занял пост управляющего концерном лекарственных растений.

Можно сказать, что в прошлой жизни Цзян Тянь жил всегда в его тени, они оба принадлежали к династии фармацевтов, имели сходный опыт, поэтому их часто сравнивали между собой.

Цзян Тяня считали тюфяком, который двух слов связать не мог, тогда как Чэнь Бо в свои юные годы подавал уже большие надежды и считался очень перспективным.

В прошлой жизни, именно под управлением Чэнь Бо, была развязана война против фармацевтической группы «Яован». В результате этой борьбы, финансовое положение компании «Яован» пошатнулось, начался затяжной кризис, который, впоследствии, привел к банкротству компании.

Цзян Тянь хорошо помнил тот день, когда он вместе с Цзян Линь пришел к Чэнь Бо и умолял его дать их семье еще один шанс, отдав им долю акций предприятия. Все это было уже после того, как его семья развалилась.

Но уже тогда, Чэнь Бо вел себя, словно он был потомком княжеского рода, он презирал Цзян Тяня, унижал и издевался над ним, в конце концов, выгнал их тогда как побитых собак.

Увидев сейчас Чэнь Бо, на прекрасном лице Цзян Линь появилась паника, но она быстро справилась с эмоциями и воскликнула: «Конечно, я бы очень хотела провести с тобой время и выпить бокальчик другой, но к сожалению, у меня сегодня вечером много дел!»

«Что может быть важнее, чем провести вечер в компании такого красавца?»

«Цзян Линь, когда такой важный человек приглашает, нужно соглашаться!»- обступив девушку со всех сторон, словно звезды вокруг луны, молодые люди один за другим начали обращаться к Цзян Линь.

«Пойдем со мной, я буду вести себя с тобой хорошо!»- прошептал на ухо девушке Чэнь Бо и коварно улыбнулся.

При этом на Цзян Тяня он даже не взглянул, как будто на его месте находилась огромная вонючая гора мусора.

Цзян Линь тотчас же изменилась в лице, запаниковав еще больше, она отступила на несколько шагов назад.

«Ты что, совсем с ума сошла, отказываться?»- разозлившись, спросил Чэнь Бо, а потом усмехнувшись добавил: «А если я уведу тебя насильно, что ты сможешь сделать?»

«Пошли, Чэнь Бо хочет выпить с тобой вина!»- несколько человек из его окружения схватили девушку под руки.

«Я правда не могу никуда идти! Если вы будете продолжать в том же духе, я вызову полицию!»- Цзян Линь сопротивлялась изо всех сил, она была напугана и побледнела, словно лист бумаги.

Во всем Нанкине Чэнь Бо воспринимался как вселенское зло, не было преступлений, на которые он не готов был пойти, ничего хорошего не было в том, чтобы пойти с ним.

Несколько коллег, которые сопровождали Цзян Линь, вышли вперед чтобы прояснить ситуацию и попытаться защитить девушку, но их никто не стал слушать и, получив несколько пинков под зад, они один за другим повалились на пол.

Эти сотрудники потеряли дар речи, они были акулами бизнеса, безжалостно расправляясь с конкурентами, но никогда не сталкивались с таким обращением, как сейчас.

«Что вы делаете? Как вы можете так обращаться с девушкой средь бела дня?»- закричали патрульные, увидев что происходит что-то экстраординарное.

«Не нарывайтесь!»- находившийся позади Чэнь Бо молодой мастер, одним прыжком преодолев расстояние, отделявшее его от патрульных, ударив одного из них по лицу, гневно закричал: «Ты что, не видишь, что я здесь?»

«Простите, господин Цзян, мы уже уходим…»- дрожа как осиновые листы и кивая головами, побледневшие от страха патрульные, отступили.

Этот молодой человек по фамилии Цзян был сыном главы города Цэлошань, он отличался тем, что мог безнаказанно творить бесчинства, совершать любой произвол и никто ему был не указ.

Если бы этот молодчик захотел позабавиться, он бы разобрал эту гостиницу по кирпичику, а их бы заставил бы снять свою полицейскую форму и раздеться догола.

«Мастер Чэнь прибыл в наш город, чтобы инвестировать в строительство фармацевтического предприятия триста миллионов юаней, он очень важный бизнесмен для городской администрации, он оказал большое влияние на инвестиционный климат города, как вы вообще посмели оказать ему сопротивление?»

Молодой человек по фамилии Цзян громко орал на отступающих полицейских, ругал их на чем свет стоит, не стесняясь в выражениях.

Увидев, что полицейские ей не помогут, Цзян Линь потеряла всякую надежду и заплакала.

«Чень Бо, ты посмел обидеть мою кузину, тебе что жить надоело? А ну вали отсюда!»

В стороне послышался спокойный голос, от которого в глазах девушки загорелся лучик надежды.

Но когда она поняла, что голос принадлежал Цзян Тяню, она испытала огромное разочарование.

«Цзян Тянь, лучше не вмешивайся!»

Ее невежда-брат, после того, как его изгнали из Нанкина, разрушил свою жизнь, чем он мог ей сейчас помочь?

И к тому же, корпорация их семьи потерпела крах, против Чэнь Бо теперь вообще невозможно было что-либо предпринять.

По ее мнению, Цзян Тяню следовало бы сейчас позвонить в полицию или скромно стоять в стороне, но никак не предпринимать каких-либо самостоятельных действий.

«Вот это да! Да это же наш мешок с дерьмом Цзян Тянь! Ты вообще с головой дружишь, что посмел так разговаривать с Господином Чэнем?»

«Ты ведь тот самый молодой мастер семьи Цзян, которого, после той стычки с пекинской семьей, изгнали из Нанкина и отправили жить в дом жены?»

«Ты и вправду совсем тронулся умом, раз посмел разговаривать с Чэнь Бо в подобном тоне!»

Эти насмешки принадлежали молодым людям, которые находились рядом с Чэнь Бо, водили с ним дружбу и также были уроженцами Нанкина, поэтому они также были знакомы с Цзян Тянем.

Чэнь Бо, засунув руки в карманы, презрительно посмотрел на Цзян Тяня и высокомерным тоном закричал: «Цзян Тянь, ты что, мать твою, совсем страх потерял, со мной так разговаривать?»

«А ну быстро падай на колени и кланяйся чтобы я тебя пощадил, иначе…»- презрительно засмеялся Чэнь Бо, с отвращением глядя на Цзян Тяня, словно тот был надоедливым муравьем, которого следовало раздавить.

«Не шуми!»- спокойным голосом произнес Цзян Тянь, но Цю Гун уже понял, что нужно делать, поэтому одним прыжком отскочил от него в сторону.

Послышались звонкие хлопки, люди в толпе так и не смогли разобраться в том, что именно предпринял Цю Гун, лишь услышали четкие звуки ударов, после которых девушка была освобождена из рук державших ее все это время молодых людей из свиты Чэнь Бо.

«Как вы посмели проявить неуважение перед моим хозяином?»

Не смотря на то, что Юань Цюцю был преданным рабом Цзян Тяня, он также являлся подчиненным могущественного Е Гуфэна и уже успел достичь пика внутренней силы. У него были собственные представления о морали и совести и он глубоко презирал всех этих молодчиков, которые смели называть себя молодыми мастерами.

После того, как он избил этих юношей, он обхватил себя руками и, глядя на эту группу молодых людей, надменно произнес: «Катитесь отсюда, иначе я вас уничтожу!»

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 107**

Глава 107 – Госпожа Мань Гэ (2)

Окружающие были в шоке, они никак не ожидали, что у в руках у этого старика столько силы.

Даже Чэнь Бо изменился в лице, он подумал, что семья Цзян отправила вместе с ним мастера высокого уровня, чтобы тот охранял Цзян Тяня.

Стоявший рядом с ним распорядитель мероприятия, подскочив от возмущения, грозно заорал на старика: «Ты что, старый пень, совсем из ума выжил? Как ты смеешь поднимать руку на моих друзей? Сейчас приедет полиция и пристрелит тебя как собаку!»

Он тотчас же достал телефон и начал набирать номер.

«А ну стоять!»- остальные молодые люди начали со всех сторон окружать Цзян Тяня и, казалось, что положение у него безвыходное.

«Учитель, может быть мне позвонить моему дедушке и попросить помощи его друзей из Хубэя?»- взволнованно спросила Тан Линлун.

Если сейчас вызвать полицию, то могли последовать допросы, которые не могли сильно навредить Цзян Тяню, но по крайней мере, создали бы ему некоторые неудобства.

«Не нужно, я хочу посмотреть как далеко они отважатся дойти!»- отстраненно ответил Цзян Тянь, он вел себя словно зритель, который наблюдал за игрой актеров на сцене.

В этот момент, издалека послышался громкий крик: «Чэнь Бо, что ты делаешь, прекрати немедленно!»

Все обернулись и увидели медленно приближавшуюся красивую молодую женщину, лет тридцати, голос принадлежал ей.

Она была одета в традиционное китайское платье изумрудного цвета, на ее ногах были красиво расшитые парчовые туфельки, на запястьях висели старинные четки из сандалового дерева. У нее был искусный макияж, красивая фигура и большая высокая грудь, она двигалась словно фея, летящая по воздуху.

Ей никак нельзя было дать ее истинный возраст, она была соблазнительна как зрелая женщина, но ее легкость и чистота делали ее похожей на молодую двадцатилетнюю девушку. Она выглядела очень живописно, словно только что сошла с картины.

«Сестра-наставница Мань Гэ, как вы здесь оказались так быстро?»- ошеломленно спросил Чэнь Бо, при этом его взгляд стал взволнованным и он поспешил поклониться, сложив приветственно руки.

«Ну я не то, чтобы быстро здесь очутилась, можно сказать, что я опоздала и ты уже успел тут навести шороха!»- холодно рассмеялась женщина, которую только что назвали сестрой-наставницей Мань Гэ. Всем своим видом она показывала свое пренебрежение по отношению к Чэнь Бо.

«Госпожа Мань Гэ, Вы все неправильно поняли, я просто шутил!»- учтиво поклонившись, льстивым голосом произнес молодой мастер Цзян. Он был похож на пса, который вилял хвостом, встретив своего хозяина.

В этот момент, Госпожа Мань Гэ, не говоря ни слова, отвесила молодому человек звонкую пощечину, от которой он отлетел в сторону.

Но молодой человек не посмел возразить женщине и предпринять что-либо в ответ, он просто стоял, смущенно держась руками за лицо.

«Если ты еще раз здесь появишься, я скажу об этом твоему отцу и он строго накажет тебя!»- голос Госпожи Мань Гэ был мягким, но в нем чувствовался металл, от которого у молодого мастера Цзяна пот полился градом и он теперь только и делал, что шептал слова извинения.

«Это же жена главы школы Шэньнун!»- трепеща от страха, ошеломленно произнесла Цзян Линь. Она узнала эту женщину и восхищенно посмотрела на нее, как фанатка, которая наконец-то встретила своего поп-идола.

«Простите нас, Цю Гун, мы плохо приняли Вас, это было просто недоразумение!»- лучезарно улыбаясь, Госпожа Мань Гэ подошла к Юань Цюцю и сложила приветственно руки.

«Это все неважно, поскольку я Ваш друг, то все в порядке!»- увидев, что Цзян Тянь не намерен устраивать разборки, Юань Цюцю также приветственно поклонился Госпоже Мань Гэ.

«В этот раз уважаемый Е Гуфэн не с вами?»- оглядевшись вокруг, все также улыбаясь, спросила Мань Гэ.

«Он занят повседневной рутиной, отправил меня сопровождать этого молодого человека!»- Юань Цюцю жестом указал на Цзян Тяня.

«А я не знакома с ним, как его зовут?»- мягким голосом спросила Мань Гэ, осмотрев Цзян Тяня с головы до ног и поклонившись в знак приветствия.

«Я - Цзян Тянь, из нанкинской семьи Цзян.»- расслабленно произнес молодой человек, поставив на стол чашку с чаем.

«Вот оно как! Приветствуем Вас на нашей конференции по эликсирам, если Вам что-либо потребуется, не стесняйтесь обращаться ко мне!»- увидев, что Цзян Тянь не похож на крупного покупателя, Госпожа Мань Гэ потеряла к нему всякий интерес, еще раз поклонилась и удалилась.

Смерив Цзян Тяня холодным взглядом, Чэнь Бо надменно произнес: «В этот раз тебе повезло, что появилась госпожа Мань Гэ!».

Затем он вместе со своими людьми удалился вслед за женщиной.

В дверях он догнал ее и спросил: «Госпожа, зачем вы церемонитесь с этой семейкой, они уже никто, а Цзян Тянь просто мешок мусора!»

«А ты вообще в курсе кто такой Цю Гун?»- садясь в свой Mercedes-Benz, холодно спросила Мань Гэ.

«И кто же он такой? Я о нем ничего не знаю!»- непонимающе спросил Чэнь Бо, заводя автомобиль.

«Он - главный представитель семьи Юань, Мастер Внутренней Силы! Несмотря на то, что семья Юань была уничтожена больше десяти лет назад, он всей вашей семейке еще способен в одиночку дать отпор!»- усмехнулась Госпожа Мань Гэ.

«Ну и что такого особенного в этой Внутренней Силе? В нашей школе этой техникой владеют сотни людей!»- цинично поинтересовался Чэнь Бо.

«Ты вообще там мальчик на побегушках, как ты можешь воспринимать себя как студента нашей школы?»- презрительно обратилась к нему женщина, нахмурившись: «Не важно кто посещает наше мероприятие, у них есть пригласительные билеты! Где это видано, чтобы за пределами нашей школы можно было вести себя как зазнавшиеся царьки, притесняя всех, кто не нравится?»

«Простите меня, госпожа, я был не прав!»- испуганно произнес Чэнь Бо, в этот момент он выглядел очень жалким.

«Посмеешь выкинуть что-то подобное снова, я тебя убью!»- тихо произнесла спокойным голосом Госпожа Мань Гэ, откинувшись на спинку сидения и закрыв глаза. Однако, в ее мягком голосе слышалось неприкрытое намерение убийства.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 108**

Глава 108 - Усадьба Лекарственных Веществ (1)

Ресторан при гостинице.

Дождавшись когда все уйдут, Цзян Линь подошла к брату и с благодарностью в голосе произнесла: «Цзян Тянь, спасибо, что вступился за меня!»

«Пустяки!»- Цзян Тянь помахал рукой и как будто не обратил внимания на ее слова. Если бы он прихлопнул этих ублюдков, не было бы никакой разницы.

«Но в следующий раз лучше так не делай! Чэнь Бо очень влиятельный, ты ему совсем не конкурент!»- увидев надменный вид брата, Цзян Линь слегка опешила и продолжила говорить с ним назидательным тоном воспитателя: «К счастью, появилась госпожа Мань Гэ, иначе не сносить тебе головы!»

«Мой учитель только что тебя спас, как ты смеешь его сейчас отчитывать?»- раздраженно ответила ей Тан Линлун.

«Но я говорю правду!»- возразила ей Цзян Линь, она смотрела на нее с жалостью: эта девушка была красивой, по очень глупой, скорее всего Цзян Тянь просто ее одурачил, если она называет его своим учителем.

«Цзян Тянь – ни на что неспособная тряпка! Всем известно, как над ним сотни раз в Нанкине издевался Чэнь Бо!»- с презрением произнесла Цзян Линь и добавила: «Сейчас мы далеко от Нанкина и никто из семьи не сможет ему помочь в случае возникновения серьезных неприятностей! Цзян Тянь, тебя растопчут словно муравья, ты даже пискнуть не успеешь!»

«Сестрица, в твоих глазах Чэнь Бо по-прежнему силен, ты считаешь что он может и дальше продолжать измываться над нами.»- отпив глоток чая, спокойной произнес Цзян Тянь и добавил: «Но для меня он – как раз таки тот самый ничтожный муравей, мне ничего не стоит раздавить его одним пальцем.»

«Ты…»- Цзян Линь вытаращила на него глаза и ошеломленно, глядя на него, как на сумасшедшего, произнесла: «Ты что, овладел навыками пускать пыль в глаза? Ты сильно преувеличиваешь, заявляя сейчас это, ты ведь даже мизинца его не стоишь! То, как ты сейчас высокомерно себя ведешь и проявляешь свой скверный характер – просто недопустимо! Из-за твоей заносчивости, вся наша семья может попасть в беду! Ты – проклятие нашей семьи!»

«Ты ведешь себя как тогда, когда спровоцировал сына той семьи из Пекина!»- выпалив это, девушка развернулась, чтобы уйти.

«Цзян Линь!»- крикнул Цзян Тянь.

«Ты с ума сошел, кричать на свою старшую сестру?»- остановившись, холодно произнесла Цзян Линь, даже не оглянувшись в его сторону.

«За то, что ты меня презираешь я тебя не виню.»- спокойным голосом произнес Цзян Тянь: «Я знаю, что ты всем сердцем желаешь возродить наш род, неважно, какие чувства ты ко мне испытываешь, я все равно уважаю и ценю тебя за это! Если у тебя здесь возникнут проблемы, просто позови меня и я обязательно позабочусь о твоей безопасности.»

Услышав слова Цзян Тяня, девушка, не удержавшись, прыснула со смеху, а потом с презрением сказала: «О боже мой, ты окончательно зазнался, если считаешь, что можешь позаботиться о моей безопасности!»

«В общем, не важно, просто держись от меня подальше, я боюсь, что ты кого-нибудь спровоцируешь, а пострадаю из-за тебя я! Заботься лучше о себе, чтоб тебя никто не прибил ненароком!»- в сердцах произнесла Цзян Линь и ушла.

Тан Линлун покраснела от гнева и, стиснув зубы, прошипела: «Вот же глупая баба, я не понимаю, учитель, что вы с ней возитесь?»

«Потому что мы родственники…»- с печальной улыбкой, покачал головой Цзян Тянь, а потом, повернувшись в Цю Гуну, произнес: «Эта Госпожа Мань Гэ, кто она такая?»

«Докладываю, Мастер, эту женщину зовут Шэнь Мань Гэ, она наследница семьи Шэнь из Пекина, она является лучшей ученицей школы Шэньнун, нынешний руководитель этой школы Цзо Цзыму – ее учитель.»

Затем, поклонившись, старик добавил: «Говорят, что она очень изворотлива и хитра, быстро находит подход ко всем, умеет вести дела, ее учитель в ней души не чает и во всем ей доверяет.»

«Поэтому, всеми внешними делами школы заправляет она, даже эта конференция была устроена под ее руководством.»

«Вот оно что!»- кивнул Цзян Тянь, вытерев рот салфеткой.

«Мастер Цзян, сегодня вечером в Усадьбе Лекарственных Веществ будет проходить закрытое собрание, на котором будут представлены различные эликсиры и ритуальная утварь, давайте сходим туда!»- предложил Цю Гун.

«Закрытое мероприятие?»- недоверчиво спросил Цзян Тянь.

«Да, закрытое, на нем могут присутствовать только мастера боевых искусств и состоятельные бизнесмены.» - пояснил Цю Гун: «На самом деле, завтрашняя конференция – очень масштабное событие, на нее нельзя попасть, просто купив билет, нужно прийти с пригласительным от школы Шэньнун.»

Старик неожиданно вздохнул: «С помощью Е Гуфэна удалось достать входные билеты на закрытое собрание.»

«Ну тоже ничего, сходим тогда туда!»- улыбнувшись, произнес Цзян Тянь.

Тан Линлун вела машину до тех пор, пока не оказалась у ворот загородной виллы.

Укрытая густым лесом, вилла в классическом стиле находилась у подножия горы, внешняя отделка была выполнена из желтой глины, углы дома были обшиты рисовыми стеблями.

Снаружи росли в ряд различные кустарники и деревья: шелковица, вяз, гибискус, кипарис, которые, переплетаясь между собой, образовали подобие живой изгороди.

На склоне горы росли бамбуковые заросли, виднелся колодец, который окружали кусты цитрусовых, а по всему двору были высажены многочисленные лекарственные растения.

Среди растений, виднелись цветы абрикоса и персика, которые закрывали собой крышу маленькой хижины. Также присутствовало множество других видов ценнейших растений: женьшень, дудник, родиола розовая, гастродия, паслён чёрный, ремания. Растения были высажены на каждом клочке земли, источая чарующий аромат.

«А эта школа Шэньнун весьма своеобразная, в ней есть довольно много классических штучек.»- заинтересованно оглядевшись, с улыбкой произнесла Тан Линлун: «Вилла моего деда по сравнению с этой – просто одна сплошная безвкусица! Наверняка, здесь хранится множество сокровищ!»

С помощью своего божественного сознания, Цзян Тянь просканировал всю территорию виллы и обнаружил как минимум несколько десятков охранников, которые прятались от посторонних глаз, все эти люди были мастерами, чей уровень внутренней силы достиг состояния Железного Тела.

Во всем Линьчжоу не было ни одного мастера подобного уровня, а если говорить о Дунхае, то там был только Цю Гун.

Во всем Гуандуне, мастеров с высоким уровнем внутренней силы можно было по пальцам одной руки пересчитать.

Но на этой вилле таких мастеров было огромное множество, что указывало на огромную мощь школы Шэньнун.

После того, как Цзян Тянь и остальные предъявили свои пригласительные, их сопроводили на территорию виллы.

Изнутри вилла представляла собой традиционное китайское жилище с бумажными аппликациями на окнах, деревянной мебелью, с каменными столами и декоративными горками во дворе. Вся эта традиционная простота делала это место еще более изысканным.

В центре двора, за большим столом уже сидели несколько мастеров боевых искусств и знатных людей со всего света.

Несмотря на то, что мастера боевых искусств были одеты в современную одежду и кожаную обувь известных мировых брендов, они, тем не менее, выглядели несколько авангардно, как будто какие-то рокеры или хиппи, с этими серьгами и кольцами в ушах и носу.

Посмотрев на все это многообразие стилей, Цзян Тянь лишь покачал головой.

Некоторые из них что-то оживленно обсуждали, другие спокойно устанавливали свои торговые точки, выкладывая на прилавок лекарственное сырье и ритуальную утварь.

«Эх, сегодняшние мастера совсем не сравняться с нами в их годы, они слишком ветреные, импульсивные, совсем не соответствуют классическим канонам!»- со вздохом покачал головой Цю Гун.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 109**

Глава 109 - Усадьба Лекарственных Веществ (2)

«Вот это да! Это же мастер стиля «Кулак Большой Обезьяны» Юань Цюцю! Как же я рад вас видеть снова!»

Некоторые люди узнали Цю Гуна и начали горячо его приветствовать: «А кто это за вами? Ваш сын или ученик?»

Старик не на шутку испугался этого вопроса, поэтому сердито закричал: «Что это за фамильярности? Это Великий Сын Линьчжоу – непревзойденный Мастер Цзян!»

Однако, по дороге на виллу, Цзян Тянь увещевал его, чтобы он держал рот на замке, не раскрывал его реальную мощь.

Но тот великолепный пневмоудар, который Цзян Тянь продемонстрировал тогда на лайнере, и которым убил того мастера, глубоко запал в душу старику, поэтому он так превозносил Цзян Тяня везде, где бы тот не находился.

Цю Гун внезапно вспомнил о том, что ему говорил в машине Цзян Тянь, поэтому, указывая на мужчину, который только что обратился к нему, представил его Цзян Тяню: «Это профессор Ню, он является знатоком пигуацюаня, также обладает внутренней силой низшего уровня.»

Цзянь Тянь кивнул мужчине в знак приветствия.

Профессор Ню был высоким и крепким мужчиной, со смуглой кожей и черными волосами на груди, которые торчали из ворота его рубашки, весь вид его был очень свирепый, но кольцо в его носу придавало ему некоторую комичность в образе.

«Линьчжоуский значит?»- Профессор Ню поднялся и подошел, улыбаясь, к Цзян Тяню: «Народ оттуда редко здесь бывает, говорят у вас там объявился новый мастер по фамилии Цзян, выдающийся в своем роде, не знаю, правда ли это или всего лишь слухи.»

«Эх ты, князь Нюмо, слушаешь этих сплетников из Цзянбэя, сначала говорили, что это Цзян Тайчу, потом ему вдруг стало двадцать пять лет и вот, он уже является наставником Сферы Совершенства! Право, это смешно!»- покачав головой, отозвался молодой человек в костюме от Армани.

«Да, наверное это и правда все чьи-то бредни!»

«Все слухи о том, что творится в Линьчжоу слишком преувеличены!»

«Тан Гочжу конечно силен, но и он не смог достичь уровня внутренней силы!»

«Во всем Гуандуне не найдется достойных, даже фошаньский «номер один» Ли Чжэньвэй и тот не годится! Это попахивает черным пиаром!»

Все присутствовавшие по-очереди высказались.

Все они, мастера боевых искусств, усердно тренировались с самого детства, положили столько сил на свое совершенствование, но даже уровня внутренней силы на смогли достичь, не говоря уже о состоянии железного тела!

Поэтому они категорически отказывались верить в то, что какой-то юнец был способен достичь Сферы Совершенства.

«Да что вы вообще понимаете!?»- не сдержавшись, выпалила Тан Линлун, покраснев от возмущения, но Цзян Тянь жестом остановил ее.

«Лейб-медик из Пекина Чжан Янхао и Госпожа Мань Гэ прибыли!»

У ворот виллы послышались возбужденные голоса гостей, все быстро охладели к Цзян Тяню и переключили свое внимание на вновь прибывших.

Простыми словами, в своей общей массе, все они были покупателями, тогда как истинные продавцы были сосредоточены в семье Чжан и школе Шэньнун.

Старику Чжану было около восьмидесяти, у него была длинная седая борода, одет он был в традиционный костюм белого цвета, на ногах у него были мягкие матерчатые тапочки. В руках он держал антикварную табакерку из слоновой кости, покрытую цветной глазурью и выглядел как солидный мастер врачевания.

Следом за ним шли несколько его учеников, среди которых была женщина, которую Цзян Тянь видел тогда в гостинице – Госпожа Мань Гэ.

«Чжан Янхао, бывший медик в Красных Стенах! Он следил за здоровьем государственных деятелей и председателей страны, он очень известный!»

«Говорят, ему нет равных в иглоукалывании, лечебных камнях и массаже!»

«Невероятно, но он всеми этими способами в состоянии вылечить раны мастеров боевых искусств и тем самым спасти им жизнь!»

Вокруг все кланялись и обсуждали выдающиеся успехи старика Чжана.

«Благодарим Вас за то, что проделали столь долгий путь, чтобы поучаствовать в нашем мероприятии!»

Услышав приветственные речи, старик обратился к толпе и поприветствовал всех в ответ, сложив руки.

«Ради того, чтобы увидеть такого искусного врачевателя, как Чжан Янхао, я готов был прибежать сюда даже со сломанной ногой!»

В толпе слышались восторженные голоса, превозносившие лекаря, словно святыню.

«Ах что за замечательный лекарь! Я просто паршивый пес на его фоне!»

Лекарь Чжан вел себя со всеми очень вежливо, но взгляд его был полон высокомерия: «Я двадцать лет просил руководителя школы пригласить меня, и теперь, наконец-то я являюсь старейшиной школа Шэньнун!»

«Поздравляем, Лекарь Чжан, наконец-то Ваша мечта, которую вы двадцать лет ждали, осуществилась!»

«Лекарь Чжан, теперь, когда вы стали старейшиной в нашей школе, наши успехи в медицине возрастут!»- отовсюду послышались восторженные голоса.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 110**

Глава 110 Встреча по обмену опытом в создании пилюль (1)

«Если вам что-то нужно, то не стесняйтесь попросить! Можно начинать остальные торговые сделки!».

Чжан Янхао сидел на каменной лавке и довольно улыбался, словно быть прихвостнем главы школы Цзо было для него огромной честью.

«Искусный целитель Чжан, у меня есть древний рецепт мази Пульсирующий Черный Нефрит. Не могла бы школа Шэньнун помочь мне с алхимическим преобразованием? Я бы хотел обменяться медицинскими рецептами!».

«Госпожа Мань Гэ, мой брат-наставник помешался на тренировках и хочет воспользоваться пилюлями школы Гуй! О цене мы договоримся!».

«Искусный целитель Чжан, кости моего сын слишком слабы. Есть ли у вас пилюли И Цзин из зародыша леопарда, чтобы улучшить его кости?».

Тут же все люди в группах по два начали жалобно просить помощи. Некоторые обменивались древними книгами с тренировочными методиками, некоторые воспользовались рецептами создания пилюль, а некоторые даже сразу вытащили денежные чеки.

Остальные мастера боевых искусств и крупные бизнесмены тоже принялись за дело. Некоторые поставили свои ларьки и продавали ритуальные сосуды, божественное вооружение и даже обменивались тренировочными методиками.

Цзян Тянь осмотрел все своим божественным созданием и сразу обнаружил, что эти ритуальные сосуды и божественное вооружение в десятки раз уступает тому, что создал он. Не стоило даже упоминать тренировочные методики, они были в высшей степени убоги.

Он не знал чем себя занять, поэтому взял бумагу и кисть, установил ларек и повесил на нем вывеску.

«Тренировочные методики культивации, пилюли Жизненной Силы, амулеты. В обмен требуется Трава Духа, Великое Снадобье или материалы сферы Древа и сферы Земли для расстановки формаций».

Увидев это, многие люди остолбенели и не осмеливались в это поверить.

«Этот парень такой непостижимый? Он разбирается в боевых искусствах, заклинаниях, амулетах, да еще в алхимии и расстановке формаций!».

«Может он подменяет наставника или старшее поколение своей семьи!».

Люди не могли поверить в увиденное, они указывали на него пальцами и спорили.

В этой крохотной вывеске Цзян Тянь сообщал об очень многом.

Эта вывеска говорила о том, что Цзян Тянь владел такими высокими науками, как врачевание, алхимия, расстановка формаций и боевые искусства.

И все это было достоянием китайской культуры, это были фундаментальные умения. Овладев хотя бы одним из них, обычный человек уже мог стать местным лидером и свысока смотреть на отважных героев. Что уж говорить о тех, кто овладел несколькими подобными умениями!

«Молодой господин, у вас есть пилюли Жизненной Силы?» – с почтением на лице спросил подошедший Ню Бовэнь и поклонился, обхватив ладонью одной руки кулак другой.

«Есть!» – Цзян Тянь кивнул.

«Можно ли мне взглянуть?» – тут же, обрадовавшись, скромно попросил Ню Бовэнь.

Цзян Тянь достал из фарфорового сосуда одну пилюлю и дал ее Ню Бовэню.

«Она выглядит превосходно, и какой аромат! Но как мне узнать, не фальшивка ли это?».

Ню Бовэнь находился в нерешительности и со смехом спросил: «Позвольте узнать, молодой господин, откуда у вас эта пилюля?».

«Разумеется я сам ее изготовил!» – спокойно и уверенно сказал Цзян Тянь, сидевший на каменной лавке, закинув ногу на ногу.

«Изготовили сами? Вы владеете искусством алхимии?» – внезапно воскликнул Ню Бовэнь, словно пораженный молнией.

«Вы обладаете такой энергией? Такой молодой, а можете изготовить пилюли!».

«Я действительно изготовил их сам, посмотрите!».

Эти слова приковали к себе внимание всех окружающих.

Множество богатых и могущественных людей, а также мастеров боевых искусств бросились к Цзян Тяню и окружили его таким плотным кольцом, что яблоку было негде упасть. С трепетом и почтением они задавали ему различные вопросы.

«Хм, Цзян Тянь, ты – невежественный отброс! Как ты смог создать медицинские пилюли? Мошенник!».

В этот момент раздался язвительный голос. К ним быстрым шагом приближался Чэнь Бо, на его лице была насмешка.

«Молодой господин Чэнь пришел!».

Все люди знали, что он был последователем внешнего отделения школы Шэньнун и не смели относиться к нему с пренебрежением. Все с почтением отступили назад, уступая ему дорогу.

Чэнь Бо прошел вперед, остановился, высокомерно посмотрел на Цзян Тяня, а затем пренебрежительно сказал: «Господин Ню, не стоит ему верить. Он всего лишь сын обычной семьи, занимающейся фармацевтическим бизнесом. Он абсолютно никчемный и не может создать даже обычную медицинскую формулу, тем более изготовить пилюли!».

Чэнь Бо окинул взглядом пилюли, с холодной усмешкой покачал головой и сказал: «Это подделка. Они более-менее сносно выглядят и хорошо пахнут, он наверняка добавил туда ароматизатор и пигмент. Тут нечего и говорить о Жизненной Силе! Это похоже на крысиный яд!».

«Это…». – Ню Бовэнь не знал кому верить.

«Что может понимать ничтожный последователь внешнего отдела? Ты еще смеешь критиковать мои пилюли!».

Глядя на вредящего ему Чэнь Бо, Цзян Тянь с холодной усмешкой сказал: «Это, разумеется, подлинные пилюли, и к тому же высшего качества! По сравнению с ними пилюли вашей школы Шэньнун просто мусор!».

«Это слова сумасшедшего! Ты такой невежественный!».

«Школа Шэньнун – лучшая школа алхимии, разве кто-то может с ней сравниться?».

Все присутствующие поразились словам Цзян Тяня и смотрели на него как на идиота.

Школа Шэньнун, великая секта алхимии, входила в тройку лучших школ алхимии Китая. Но Цзян Тянь сказал, что их пилюли – это мусор! Это было наглое и крайне безрассудное заявление!

На лице Чэнь Бо тут же отразился гнев. Он задрожал от злости и с холодной усмешкой сказал: «Никчемный отброс, ты смеешь делать такие наглые заявления в моем присутствии! Ты ищешь себе смерти?».

«Что ты о себе возомнил?».

Не удостоив его взглядом, Цзян Тянь равнодушно сказал: «Ничтожный слуга внешнего отдела школы Шэньнун! Даже если бы здесь был сам глава школы Цзо, я бы сказал то же самое!».

Чэнь Бо пришел в ярость, мышцы на его лице подергивались, и он громогласно проревел: «Поймайте и убейте этого парня! А затем выкиньте вон! Он посмел вести себя так невежественно и торговать подделками на территории нашей школы Шэньнун!».

В его понимании глава школы Цзо владел искусством врачевания и заклинаний на уровне небожителя. Как он мог терпеть, когда главу школы Цзо оскорблял такой отброс, как Цзян Тянь?

«Есть, брат-наставник Чэнь!» – несколько учеников школы с суровым выражением на лицах тут же приблизились к Цзян Тяню.

Множество людей покачали головами и легко вздохнули, про себя подумав, что этого безрассудного парня, вероятно, ждут неприятности.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 111**

Глава 111 Встреча по обмену опытом в создании пилюль (2)

«Чэнь Бо, не торопись так!».

Внезапно раздался суровый голос, к ним приближались Чжан Янхао и Мань Гэ.

Люди отошли, уступая им дорогу.

«Старейшина Чжан, сестра-наставница, это парень высказывался так высокомерно…».

Выражение лица Чэнь Бо было грозным. Он поприветствовал Чжан Янхао и Мань Гэ поклоном и объяснил ситуацию.

«Замолчи!» – Чжан Янхао не слушал его и махнул рукой, заставляя его прекратить.

Затем, приветственно поклонившись, он обратился к Цзян Тяню: «Можно ли мне посмотреть на пилюли, которые ты сделал?».

«Я слышал, что этот тип – кто-то вроде ученика Чжан Янхао…» – Цзян Тянь бросил взгляд на стоящего позади Чжан Янхао Чэнь Цзиши и слегка кивнул в знак приветствия.

«Я уже встречал чудесного целителя Цзяна!» – Чэнь Цзиши с почтением и скромностью низко поклонился.

«Пожалуйста, посмотрите!» – Цзян Тянь не хотел тратить слов попусту и сразу же передал ему пилюлю.

Взяв пилюлю в руки, Чжан Янхао внимательно рассмотрел ее.

Его любимый ученик Чэнь Цзиши говорил, что этот парень постиг искусство заклинаний и методы врачевания, когда-то он спас старого Тана. Он пришел посмотреть на него, но в его сердце все еще были сомнения, и он был недоволен сумасбродными речами Цзян Тяня.

«Боже!».

Но взяв в руки пилюлю и взглянув на нее лишь раз, Чжан Янхао тут же задрожал, его словно поразило молнией. Он раскрыл рот от удивления и оцепенел.

«Что случилось?» – недоумевали люди в толпе.

«Это, это Пилюля Девяти Отверстий Тела! Она определенно считается лучшей из пилюль!».

Чжан Янхао разволновался и не мог себя сдерживать. Его непрерывно трясло с головы до ног, и дрожащим голосом он сказал: «По ее форме видно, что она разжигает Девять Отверстий Тела, ее цвет такой сдержанный, она полна духовной энергии! Ее запах такой свежий, аромат останется в носу на три дня! Это товар высокого качества, даже наивысшего!».

После этих слов толпа зашумела, все люди заволновались и пришли в движение.

Пилюля Жизненной Силы может укрепить кровообращение и жизненные силы, может помочь скапливать энергию в состоянии Железного Тела, может помочь людям с внешней силой привести в порядок внутреннюю силу. Это потрясающее средство, но очень редкое. Даже товар низкого качества с трудом можно было найти в продаже, было сложно достать даже одну пилюлю.

А сейчас Цзян Тянь дал ему пилюлю высшего класса!

За такую пилюлю люди готовы были побороться.

«Молодой человек, за сколько ты продашь эту пилюлю?».

В глазах людей пылал огонь, они словно одержимые смотрели на это сокровище, а затем наперегонки бросились к Цзян Тяню, боясь оказаться последними.

«Старейшина Чжан, вы не ошиблись? Это парень всего лишь невежественный отброс!».

Чэнь Бо по-прежнему не сдавался и, то краснея, то бледнея от волнения, сказал: «Как он смог изготовить пилюлю Жизненной Силы высшего качества?».

«Разве я мог ошибиться? Ты сам не изготовил ни одной пилюли, что ты можешь знать?» – нахмурившись, сказал Чжан Янхао.

«Убирайся отсюда!».

Хлоп!

Мань Гэ подняла руку и залепила Чэнь Бо пощечину. С ледяным гневом на лице она сказала: «Ты опозорился, не знаешь в лицо выдающихся людей! Если ты еще раз посмеешь быть непочтительным с господином Цзяном, я убью тебя!».

«Сестра-наставница…».

Чэнь Бо испытывал ужасную обиду, но увидев, что в глазах Мань Гэ блеснул холодный свет, он не осмелился сказать лишнего и сконфуженно отошел назад.

«Молодой человек, сколько ты просишь за одну пилюлю? Я заплачу миллион, дай мне одну штуку!».

«Ты сошел с ума? Ты хочешь купить пилюлю Жизненной Силы высшего класса за один миллион? Это цена за товар низшего сорта!».

«Молодой господин, цена не имеет значения, я куплю все! Только назовите цену!».

Пилюли Цзян Тяня получили одобрение Чжан Янхао, поэтому сомнения всех присутствующих людей тут же рассеялись. Они окружили Цзян Тяня, размахивали перед ним денежными чеками и банковскими картами, толкали друг друга, боясь отстать от других и остаться без пилюль.

Для мастеров боевых искусств пилюля Жизненной Силы имела важное значение, она была основным пунктом на пути к достижению состояния Железного Тела и вступления в Круг Внутренней Силы. Можно сказать, что эта пилюля могла изменить их судьбу, для них она была бесценной.

Но ко всеобщему удивлению Цзян Тянь даже не взглянул на все эти денежные чеки, он лишь равнодушно сказал: «Господа, прошу меня простить, но я уже говорил, что мне не нужны деньги! Мне нужна лишь Трава Духа, чудодейственное лекарство и ресурсы пяти стихий для расстановки формаций!».

«Нужны ресурсы для расстановки формаций?».

«Трава Духа и чудодейственное лекарство встречаются так редко! У кого они могут быть?».

Все люди тут же пали духом. Все эти вещи были очень редкими, обычный человек, практикующий боевые искусства, не мог ими обладать.

Элегантный молодой человек, одетый в костюм от Армани, медленно сказал: «Парень, я обменяю тренировочные методики Ласточки, Рассекающей Воду на десять пилюль, идет?».

«Это третий наследник школы Тан из провинции Сычуань, Тан Цяньбянь. Тайное оружие школы Тан, цингун, считается лучшим в Китае!» – кто-то из людей рассказал о происхождении этого молодого человека.

«Это молодой мастер Тан!».

«Ласточка, Рассекающая Воду – это сильнейшая методика школы Тан, не знаю…». – все люди были потрясены и смотрели на Цзян Тяня.

Методики цингун школы Тан из провинции Сычуань были потрясающи, они позволяли ходить по воде, взлетать на карнизы, ходить по стенам и передвигаться любыми способами.

Говорили, что лучший киллер Китая, Ван Яцяо был учеником школы Тан. Когда-то он организовал банду Топоров и убил множество известных политиков. Даже Хуан Цзиньжун и Ду Юэшэн боялись его.

В конце концов лидер бюро расследований и статистики военного комитета Национального правительства Дай привел в действие свой хитрый план. Он раскинул сеть из нескольких десятков стрелков, командование над которыми принял глава банды синерубашечников Ван Чжунъянь, и они убили Ван Яцяо.

«Мне не нужны тренировочные методики!» – равнодушно и без колебаний сказал Цзян Тянь, покачав головой.

Тан Цяньбянь изменился в лице, но ему оставалось лишь покачать головой и надменно сказать: «Ты действительно выдающийся человек, раз не считаешься даже с величайшим мастерством школы Тан».

В это время происходящим заинтересовалась госпожа Мань Гэ, со смехом указав на торговый ларек Цзян Тяня, она сказала: «Молодой господин Цзян, что это за пилюли? Можно мне взглянуть?».

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 112**

Глава 112 - Чудесная пилюля, подобная морю (1)

«Да вы только посмотрите!»

Цзян Тянь вручил ей пилюлю и беззаботным тоном пояснил: «Это – малая пилюля бессмертия, она способна устранить ядовитые вещества во внутренних органах и излечить внешние повреждения. Для обычных людей - это панацея от всех болезней, которая способна укрепить дух!»

«А это - пилюли Парящего Дракона Книги Перемен И-Цзин, они способны изменять костную структуру, а также укреплять скелет и каналы, делая из обычного человека настоящего воина.»

«Это – пилюли культивации изначальной Ци, они питают жизненную энергию и помогают воинам перейти из состояния железного тела в состояние внутренней силы.»

«Вот это - Эликсир Огненного Духа, он лечит от обморожения и всех болезней, вызванных холодом…»

Цзян Тянь рассказывал все это очень увлеченно, будто описывал свои сокровища, но при этом лицо его оставалось спокойным, на нем отсутствовали какие-либо эмоции.

«Что? Пилюли культивации изначальной Ци? Этого не может быть!»

«Все эти снадобья, они противоречат законам природы!»

Все кто слушал его, пришли в смятение от услышанного, глядя на Цзян Тяня глазами полными ужаса, они восклицали один за другим.

Госпожа Мань Гэ, глядя на все эти пилюли, восхищенно воскликнула: «Господин Цзян, Вы - необыкновенный человек! Целебные свойства всех этих пилюль и эликсиров просто поражают, они изумительные! У них такое высокое качество, настолько они чистые по структуре, такие сейчас редко встретишь!»

Услышав это, у остальных, кто там присутствовал загорелись глаза.

В этот момент, Чжан Янхао задумчиво протянул: «Мастер Цзян, вы можете продать нам рецептуру всех этих пилюль?»

«Кого из «нас» вы конкретно имеете ввиду?»- спросил Цзян Тянь.

«Медикам в красных стенах либо школе Шэньнун, это неважно, заплатить в состоянии и те и другие!»- настаивал старик.

«Да этот малый просто озолотится!»- послышались завистливые крики из толпы.

Красные Стены – это часть главного правительственного органа, деньги для них вообще не проблема!

А у такой светской организации, как школа Шэньнун есть огромное количество разного рода собственности на несколько сотен миллиардов юаней, они могут позволить себе все, что захотят.

Неожиданно, Цзян Тянь покачал головой и вздохнул: «Эти рецепты вам не помогут, вы все равно не сможете по ним ничего приготовить.»

Все эти рецепты Цзян Тянь бережно культивировал лично, лекарства по ним нельзя было произвести только лишь с помощью алхимии.

Госпожа Мань Гэ, услышав слова Цзян Тяня, очень удивилась, зрачки ее прекрасных глаз расширились, а алые губы приоткрылись: «Господин Цзян, неужели даже мастера алхимии не справятся?»

После этого вопроса, все с волнением посмотрели на Цзян Тяня, будто перед ними было божество.

Алхимия была самой популярной наукой среди культиваторов, ни один образцовый наставник Сферы Совершенства не в силах был ее пошатнуть.

В любой секте или клане обязательно должен был присутствовать мастер алхимии, который мог непрерывно снабжать всех членов необходимыми снадобьями. Только при таких условиях, получались мастера высочайшего уровня, дела шли отлично, количество талантов росло с каждым днем.

Но как назло, алхимия – очень тонкая и трудная наука, чтобы разбираться в ней, нужно быть очень одаренным и сообразительным, такой талант даруется небесами очень и очень редко, поэтому, среди мастеров боевых искусств большой дефицит толковых алхимиков. Часто можно услышать такое выражение: «воинов хоть пруд пруди, а алхимики на вес золота.»

«Все так и есть.»- слегка кивнув головой, сказал Цзян Тянь.

На самом деле, алхимия здесь для него была сущим пустяком.

Он вспоминал те годы, когда его искусство алхимии сотрясало все звездное небо, его почитали несколько сотен родоначальников и мудрецов алхимии, у него было бесчисленное количество последователей.

Чжан Янхао, сложив на груди руки, причмокивая губами от удовольствия, почтительно произнес: «Господин Цзян, а может быть вы хотели бы присоединиться к нашей школе, если Вам это конечно интересно? Я за Вас похлопочу перед руководством, не буду говорить пока о месте заместителя руководителя, но место руководителя департамента алхимии или место старейшины внутреннего департамента вам точно обеспечено!»

«Да, Господин Цзян, если вы предстанете перед нашим руководителем, я лично уступлю Вам место главного ученика!»- также восхищенно вторила старику Мань Гэ.

Окружающие, с нескрываемой завистью, смотрели на Цзян Тяня, восхищенно вздыхая.

Непревзойденная школа Шэньнун готова была пойти на мировую с Цзян Тянем!

К тому же, ему предлагали место старейшины или главного ученика школы, это просто не укладывалось в голове!

«Вот черт! Мой дед пожертвовал школе десять миллионов юаней в качестве пожертвования, а я всего лишь являюсь мальчиком на побегушках! А ему уже предлагают место старейшины! Это не справедливо!»

Стоявший в стороне Чэнь Бо позеленел от злости, в его душе одновременно бушевали зависть, ревность и ненависть.

«Нет, так не пойдет! Вы не должны давать ему таких полномочий! Иначе, он воспользуется возможностью свести со мной счеты!»- в сердцах выкрикнул Чэнь Бо, его лицо было мрачным, а кулаки плотно сжаты.

«Благодарю старейшину Чжана за оказанное доверие…»- неожиданно, на лице Цзян Тяня появилось еле уловимое презрение, но при этом он говорил очень вежливо: «Но дело в том, что я очень ленив и люблю побездельничать, терпеть не могу быть загнанным в рамки и подчиняться правилам, так что, проехали!»

«Так нельзя! Это приглашение от школы!»- замерев на мгновение, взревела толпа.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 113**

Глава 113 - Чудесная пилюля, подобная морю (2)

«Я слышал, среди вас тут есть Мастер Цзян, который хорошо разбирается в алхимии! Я специально прибыл, чтобы посмотреть на него!»

Вдруг, среди толпы раздался громкий голос, который принадлежал высокому и крепкому мужчине с величественными манерами, одетому в тренировочный костюм.

На вид ему было около пятидесяти, его лицо с острой челюстью обрамляли густые бакенбарды, его взгляд был живой и подвижный, от него веяло внутренней силой и отменным здоровьем, он вел себя очень непринужденно, чем сразу завоевал внимание толпы.

«Это же хозяин Хун!»

«Пришел хозяин Хун!»

«Приветствуем Вас, хозяин!»

Все мастера боевых искусств, которые находились там, сложили приветственно руки и с большим уважением начали произносить хвалебные слова в честь этого мужчины. Пока он шел вперед, все почтительно уступали ему дорогу.

«Мы не знали, что хозяин Хун сегодня лично прибудет сюда! Просим нас просить, что не подготовились к Вашему визиту должным образом! Милости просим!»- даже такие важные личности, как старейшина Чжан и Госпожа Мань Гэ отнеслись к этому господину с большим уважением и почтительностью.

Семья Хун была самой главной семьей боевых искусств в провинции Хубэй и вела свой род уже более ста лет.

Будучи главой семьи, Хун Тяньчжао уже давно достиг Сферы Совершенства в культивации и входил в двадцатку лучших во всем Китае, благодаря своим блестящим успехам, он по праву занимал это высокое место.

Ко всему прочему, он был большой человек, с открытой душой, всегда ревностно относился к общественным делам, у него было множество друзей, в кругах мастеров боевых искусств он имел большой вес.

Среди всех мастеров Китая, ему могли дать отпор только Хо Цинтянь из центра, У Инсюн на юго-западе и Му Тофэн на северо-западе.

Во всей провинции Хубэй, если считать школу Шэньнун небожителем, который отрекся от всего мирского, то Хун Тяньчжао тогда можно было назвать свирепым драконом, который был способен повелевать природой и вызывать волны.

«Не стоит, мы все здесь равны, не нужно почестей!»

Хун Тяньчжао от души расхохотался, создавая своим смехом дружескую атмосферу, а затем, приветственно сложив руки, поинтересовался: «Кто из вас тут Мастер Цзян, дайте мне выразить свое почтение этому старику!»

В сопровождении хозяев, он быстро направился к тому месту, где находился Цзян Тянь.

«Ох простите мне мой поганый рот, я осмелился назвать вас стариком!»

Увидев Цзян Тяня, он похлопал себя по губам и снова засмеялся: «Это же молодой человек, и довольно таки симпатичный! Вот же круто!»

От шутки, произнесенной Хун Тяньчжао все присутствовавшие рассмеялись.

Стоявший рядом с Цзян Тянем Цю Гун представил молодого человека Хун Тяньчжао.

В своем поведении в светском обществе, оба таких воротилы как Е Гуфэн и Хун Тяньчжао разительно отличались друг от друга, как небо и земля.

А в мире боевых искусств, Хун Тяньчжао нельзя было сравнить даже с первой десяткой мастеров всего Гуандуна, в которую также входил и Ли Чжэньвэй.

Хун Тяньчжао был не только выдающимся мастером культивации, он был настоящим мудрецом Сферы Совершенства в полном смысле этого слова. Еще он имел очень большой вес в политической и экономической сферах, у него было много друзей по всему миру из числа мастеров боевых искусств и он по праву мог называться самым влиятельным человеком во всем Хубэе.

Услышав его слова, Цзян Тянь также поприветствовал его в ответ и спокойно произнес: «Ваш покорный слуга – Цзян Тянь из Нанкина, рад вас видеть.»

«Господин Цзян, я вижу вас сопровождает сам Цю Гун, вы видно большая шишка в мире боевых искусств!» - Хун Тяньчжао пристально посмотрел в глаза Цзян Тяню и воодушевленно добавил: «Если хотите, Вы можете войти в нашу семью Хун! Я буду относиться к Вам как к самому дорогому гостю, как к своему брату! Мы будем вести задушевные беседы, станем лучшими друзьями, будем учиться друг у друга, обсуждать боевые искусства, разве это не прекрасно?»

После этих слов, вся аудитория зашумела.

Семья Хун была очень могущественной вот уже сто лет, если бы они привлекли этого молодого человека даже в качестве гостя, а Хун Тяньчжао мог бы с ним подружиться и обучиться у него боевым искусствам, это сделало бы семью Хун просто недосягаемой.

Далее, Хун Тяньчжао применил тяжелую артиллерию: «Ко всему прочему, я готов поделиться с Вами тремя процентами акций нашей семьи и еще вы сможете непрерывно совершенствоваться в алхимии столько сколько захотите!»

Все были поражены речью Хун Тяньчжао. Его условия были очень заманчивыми, так как сумма предложенная им Цзян Тяню в качестве бонуса была ошеломляющая, так как состояние Хун Тяньчжао оценивалось в десять миллиардов юаней!

На этот раз, отступили даже Чжан Янхао и Мань Гэ.

Реальная мощь школы Шэньнун была не ниже, чем у семьи Хун, но в данный момент, они не могли противостоять столь щедрому вознаграждению Хун Тяньчжао.

К тому же, оба представителя школы не являлись ее владельцем, поэтому не могли взять на себя столь высокую отвественность.

«Ну и что, каково решение господина Цзяня?»- самоуверенно спросил Хун Тяньчжао.

В семье Хун, на протяжении ста лет, секреты боевого мастерства передавались из поколения в поколение, а покровительство самого Хун Тяньчжао было дороже всех денег мира.

Также не стоило забывать, что алхимики, среди мастеров боевых искусств, сами по себе очень уязвимы, без поддержки сильных покровителей, они легко попадали под влияние, ими легко можно было манипулировать. К примеру, из десяти алхимиков, восемь относились к каким-либо сектам или кланам.

Неожиданно, Цзян Тянь со спокойным видом покачал головой и произнес: «Извините, Мастер Хун, мне понадобятся всего лишь элементы пяти стихий и сырье для производства пилюль, от других, предложенных Вами условий, я вынужден отказаться.»

Аудитория была шокирована этим заявлением.

Неужели Цзян Тянь был настолько высокомерен, что осмелился пренебречь предложениями всех этих известных людей?

Но ведь это же была знаменитая семья Хун, которая держала в страхе весь Хубэй!

«О, Вы так легко отказываетесь?»

И хотя Хун Тяньчжао все еще продолжал улыбаться, в глазах его промелькнуло еле уловимое намерение убийства.

Этот щенок посмел отказаться от всех предложенных ему благ, он что, хочет лишиться головы?

В этот момент, выражение лица Цю Гуна изменилось, он весь напрягся и сосредоточился, почувствовав что-то недоброе.

Но Хун Тяньчжао все-таки сдержался и снова рассмеялся: «Поведение господина Цзяна весьма впечатляет! Он умеет держать всех в напряжении! Настоящий Мастер!»

Затем, сложив примирительно руки перед грудью, он произнес: «Ладно, если господин Цзян отказывается, то никто из семьи Хун не будет Все принуждать!»

«Однако, напоследок я скажу вот что: двери нашего дома всегда открыты для Вас, Мастер, мы будем рады Вам в любое время!»

«Господин Цзян упустил такую возможность! Как так можно было!»

Даже Чжан Янхао и Маньгэ выглядели разочарованными, они вздыхали и качали головами.

Больше никто не осмелился ничего предложить Цзян Тяню, так как стало понятно, что его невозможно завлечь никакими богатствами.

Цзян Тянь вместе с Тан Линлун и Цю Гуном прогулялись еще немного по усадьбе и вскоре покинули ее, вернувшись в отель.

Уходя, Цзян Тянь еще раз взглянул на Чэнь Бо и сказал ему с издевкой: «Чувак, должность привратника – это очень почетно!»

Услышав это, Чэнь Бо побледнел и, с силой сжав кулаки, весь затрясся от ярости.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 114**

Глава 114 - Новая встреча с Цзян Линь (1)

«А тебе какое дело? Чего лезешь?»

В светском обществе он был мастером под номером один, который был способен на разные бесчинства и был очень самонадеянным, но попав в школу Шэньнун, он смог достичь лишь уровня обычного ученика и то, только благодаря тому, что выпрашивал всех родственников хоть как-то ему помочь.

А вот Цзян Тянь, наоборот, заслужил большое уважение среди членов семьи Хун и школы Шэньнун и в этом было огромное различие между ними.

«Мне нет никакого дела, ты – очень усердный работник, за это я дарю тебе снадобье высшей пробы!»

Сказав это, Цзян Тянь улыбнулся и взмахнул рукой, из его рукава выпала пилюля и скатилась к его ногам.

«Цзян Тянь, чего ты добиваешься? Кому вообще нужны твои снадобья? Ты считаешь, что ты какой-то особенный?»- зло спросил Чэнь Бо.

«Ну если не надо, тогда выкинь это!»

Цзян Тянь не собирался никого ни к чему принуждать, заложив руки за спину, расслабленной походкой, он направился к выходу.

«Черт! Глупо отказываться!»

Дождавшись, когда Цзян Тянь отойдет, Чэнь Бо не смог подавить соблазн и подобрал пилюлю, словно это было сокровище. Не обращая внимание на то, что она была грязная и вся в пыли, он тут же проглотил ее.

«Ой!»

В эту секунду, его рот наполнился зловониями, а в желудке начались непрекращающиеся рвотные спазмы.

Он почувствовал себя очень плохо и громко закричал: «Цзян Тянь, что за дрянь ты мне подсунул? Что это за вонь?»

«О, это – баранье дерьмо, ты, собака, заслуживаешь только такое снадобье!»- рассмеялся Цзян Тянь и вышел, не оглядываясь.

«Тебе не следует быть настолько высокомерным, я этого так не оставлю! Ты меня сейчас очень разозлил!»- в бешенстве орал Чэнь Бо, он без конца сплевывал и скрежетал зубами.

…

«Мастер Цзян, кажется дело плохо!»- взволнованным голосом произнес Цю Гун, что-то напряженно обдумывая.

«Почему?»- спросил Цзян Тянь. В этот момент он мило болтал со совей женой по смартфону.

«Хун Тяньчжао нельзя назвать человеком, который занимается благотворительностью! Вас можно назвать благородным богачом, который может попасть в беду из-за своих богатств. Боюсь, он уже положил глаз на Ваши чудесные пилюли!» - задумчиво пояснил Цю Гун.

«И что с того?»- спокойно спросил Цзян Тянь, глядя на проплывавшие за окном огоньки.

«Я имею ввиду, что нам не следует завтра идти на эту большую встречу по обмену опытом в создании пилюль!» - Цю Гун изложил свои мысли очень обдуманно, а затем почтительно добавил: «Хун Тяньчжао здесь местный царек, на первый взгляд он очень открытый и благородный, но на самом деле он очень коварен и опасен! Настоящий тиран! Боюсь, что завтра будет что-то на подобии пира со злым умыслом, велика вероятность, что там Вас будет подстерегать серьезная угроза!»

«Ха-ха, он всего лишь мелкий царек! Ему до меня слишком далеко, я считаю, что ты его переоцениваешь!»

Цзян Тянь презрительно улыбнулся.

За то, что Цзян Тянь в столь молодом возрасте позволяет себе высказываться в подобном тоне, Цю Гун зауважал его еще больше, но при этом он испытал трепет и страх.

Еще немного подумав, Цю Гун изменил свое мнение: «Я конечно верю в Ваши силы, Мастер, но боюсь, что он собирается втянуть Вас в провокацию и предпримет для этого разные уловки, его действительно следует опасаться!»

«Цю Гун, ты должен, наконец, понять, проявление моей силы еще впереди, все эти уловки для меня – это просто шлак.» - спокойно отпил чай Цзян Тянь и добавил: «Пусть он делает все, что хочет, я уничтожу его одним ударом!»

Цю Гуна ошеломили эти слова, он замолчал на какое-то время, уважительно сложив руки перед грудью, затем сказал: «В словах Мастера есть здравый смысл, молодое поколение нынче очень умное, спасибо, что указали мне на мою ошибку!»

Приехав в отель, Цзян Тянь столкнулся в дверях со своей кузиной Цзян Линь, которая выбегала из гостиницы.

«Куда это ты собралась на ночь глядя?»- нахмурившись, проворчал Цзян Тань.

Девушка, всегда такая спокойная и серьезная, на сей раз выглядела растерянной.

«Это просто ужас! Я перепутала билеты!»- почти не обращая внимания на брата, она, упавшим голосом, в отчаянии произнесла: «Я думала, что мой билет на завтрашнее мероприятие, а оказалось, что оно сегодня вечером!»

«Зря потратили миллион юаней! Я не получила ни одного рецепта, дедушка меня убьет!»- чуть не плача, причитала Цзян Линь: «Уже почти одиннадцать, наверное все закончилось, идти туда уже бессмысленно!»

Цзян Тянь, с печальной улыбкой на лице, покачал головой и тихо произнес: «Иди спать, я возьму тебя туда с собой завтра!»

В этот момент Цзян Линь наконец-то перевела свой взгляд на Цзян Тяня и с сарказмом в голосе произнесла: «Как громко сказано! Ты возьмешь меня с собой! Уже бегу, высунув язык!»

«В завтрашней встрече имеют право участвовать только мастера боевых искусств высшей категории! Ты, мешок с трухой, какого черта там забыл? Смотри как бы тебе там ноги не переломали!»

Она презрительно усмехнулась и, вытерев слезы, развернулась на своих шпильках и с недовольным видом направилась обратно в отель.

«Какого черта ты несешь? Мы идем туда завтра!» - яростно выкрикнула Тан Линлун и позеленев от злости, добавила: «Я готова прибить эту стерву!»

Как выдающийся Мастер Цзян Тянь, который пересек весь Цзянбэй и перед которым преклонялся ее дед, мог так легко уступить в споре какой-то глупой девчонке?

«Тихо-тихо, не надо!»- мягко сказал Цзян Тянь, погладив Тан Линлун по голове: «Она все-таки моя двоюродная сестра.»

После этого, не сказав больше ни слова, девушка молча последовала за Цзян Тянем в гостиницу.

Внезапно, по дороге она остановилась и очень эмоционально воскликнула: «Мастер, все-таки вы очень хороший человек…»

«Что ты сказала? Я – хороший?»- Цзян Тянь, застыв на мгновение, не смог сдержать свой смех.

Он проповедовал убийства, пересекал звездное небо, уничтожая своих врагов, на его счету было бесчисленное количество жертв, за что он получил свой статус Изначального Бессмертного. Но за все, что он совершил, окружающие называли его Хладнокровным Зверем, Первым Богоубийцей и Палачом Звездного Неба… У него было много прозвищ, от которых трепетали Небеса и которые менялись от эпохи к эпохе, но ни одно из них не было связано с «хорошим человеком»!

«Именно так, семья Тан довольно большая, каждый член нашей семьи стремиться к власти, мы друг друга подставляем, в нас нет и капли человечности!» - возбужденно пояснила девушка: «Когда я только с Вами познакомилась, я подумала, что Вы очень холодный и сдержанный человек, слишком скупой на эмоции и проявление человечности!»

«Но только сейчас я осознала, что вы самый добрый из всех, кого я знаю! Вы так трогательно относитесь к своей жене, помогаете своим родственникам и друзьям, несмотря на обиды, которые они вам наносят, все равно продолжаете это делать, не требуя ничего взамен!»

«Ха-ха, это правда?»- уклончиво отреагировал Цзян Тянь, подходя к двери своего номера.

«То что я стала Вашей ученицей – моя самая большая в мире удача!»

После этих слов, девушка обняла и звонко поцеловала Цзян Тяня, а затем направилась в свою комнату.

«Целуетесь с молоденькими девчонками!»

Цзян Тянь знал, что она поцеловала его искренне, преисполненная чувств, которые испытывают ученики к своему учителю, абсолютно бескорыстно. Повернув голову на уставившегося на него Цю Гуна, он холодно спросил: «Что смотришь? Иди спасть!»

«Уже ухожу!»- покорно ответил ему старик, но потом ехидно добавил: «Мастер Цзян, я ничего не видел! Ваша супруга об этом никогда не узнает!»

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 115**

Глава 115 – Новая встреча с Цзян Линь (2)

На следующий день, Цзян Тянь, Тан Линлун и Цю Гун, сев в машину, направились на большую встречу по обмену опытом в создании пилюль.

За окном проплывали бесконечные зеленые холмы, среди которых струился густой туман. Они проезжали мимо горных хребтов естественного природного парк Шэньнунцзя, над которыми возвышалась вершина горы Цзяло, похожая на кончик стрелы.

На вершине горы был плоский выступ, по периметру которого было установлено высокое ограждение. Это и было место проведения крупномасштабной встречи.

Длинная и узкая дорога, которая вела к месту проведения встречи усиленно охранялась.

«А отсюда открывается неплохой пейзаж!»- медленно произнес Цзян Тянь, неторопливо поднимаясь по ступенькам, заложив руки за спину, как турист, изучающий достопримечательности.

Горная цепь природного парка Шэньнунцзя состояла из десяти тысяч горных вершин, среди которых большая часть была не изведана, но имелись и те области, которые можно было считать освоенными.

Рано утром, когда они ехали по горному шоссе, длина их пути была около десяти миль, поэтому путешествие было легким.

Цзян Тяня в этой поездке все так же сопровождал седой Цю Гун и темпераментная Тан Линлун, одетая в тренировочный костюм.

«Оказывается, Цзян Линь прибыла еще раньше, чем мы.»

Когда они оказались на площадке горного выступа, Цзян Тянь увидел сцену, которая его очень удивила.

«Пожалуйста, прошу Вас, разрешите мне войти! Я купила билет заранее!»

Девушка стояла возле ворот и умоляющим голосом, чуть не плача, обращалась к охранникам.

«Это вчерашний билет, он уже не действителен!»

«Вчерашнее мероприятие уже прошло, сегодня нужно предъявить пригласительный, пожалуйста, отойдите!» - верзила, стоявший впереди всех, нетерпеливо отмахивался от девушки.

«Вчера я перепутала время проведения, не могу же я вот так приехать понапрасну!» - продолжала умолять Цзян Линь, вспотев то ли от жары, то ли от нервного перенапряжения: «Я из нанкинской семьи Цзян, мой отец – Цзян Янмин, моего деда зовут Цзян Чангэн!»

«Нанкинская семья Цзян?»- верзила-охранник, нахмурившись, поинтересовался у своего коллеги.

Тот тихим голосом произнес: «Очевидно, это семья Цзян из фармацевтической группы Яован!»

«Отойдите!»- первый охранник презрительно усмехнулся: «Это мероприятие относится к миру боевых искусств, а ваша семья всего лишь крошечная часть светского общества, у которой нет какой-либо значимости, у вас нет права находиться здесь!»

«Но…»

Цзян Линь была в отчаянии, она и подумать не могла, что ее семья, считавшаяся одной из сильнейших в Нанкине не имеет права на участие в этой встрече.

Внезапно, он заметила человека, который мог стать для нее спасителем в этой ситуации, она подбежала к нему, взяла его за руку и, улыбаясь, воскликнула: «Чэнь Бо, пожалуйста, помоги мне пройти внутрь!»

Услышав это, Чэнь Бо с самодовольным видом ответил: «Хочешь, чтобы я тебя провел? Тогда встань передо мной на колени сейчас же!»

Вчера, после того как Цзян Тянь унизил его при всех, его ненависть к семье Цзян стала еще сильнее, и Цзян Линь он ненавидел также сильно, как и ее брата.

Услышав его слова, девушка остолбенела, улыбка сползла с ее лица, а голос задрожал: «Чэнь Бо, зачем ты так со мной? Почему так агрессивно ведешь себя?»

«Помнишь, я приглашал тебя выпить со мной? Ты тогда меня унизила своим отказом, почему я сейчас должен быть с тобой любезным?»

Чэнь Бо стоял, заложив руки за спину и высокомерно смотрел на девушку, как на насекомое, ожидая, когда она упадет перед ним на колени.

В этот момент послышался язвительный громкий смех: «Чэнь Бо, мелкий ублюдок, как ты посмел так разговаривать с представителем семьи Цзян? Тебе жить надоело?»

«Цзян Тянь, как ты здесь оказался?»- удивленно воскликнула Цзян Линь. Повернув голову, она увидела, как брат направлялся в ее сторону.

«А почему ты думаешь, что я не могу здесь находиться?»- задал ей вопрос Цзян Тянь, который своими большими шагами уже подошел к Чэнь Бо.

Вспомнив, как грубо и нахально вел себя брат, Цзян Линь испугалась и, поспешно схватив Цзян Тяня за руку, попросила: «Пожалуйста, не делай этого снова! Не создавай проблем! Он принадлежит к школе Шэньнун, с ним нельзя себя так вести!»

«А ты что и вправду собралась встать перед ним на колени?»- спросил Цзян Тянь, посмотрев на кузину.

От этого вопроса девушка впала в ступор, затем она побледнела, затряслась и, зарыдав, жалобно протянула: «Для будущего нашей семьи, для того чтобы попасть внутрь, я готова была это сделать…»

Услышав это, Цзян Тянь вздохнул, покачав головой. Он не знал, презирать ее сейчас или, наоборот, восхищаться.

Тихим голосом он произнес: «Цзян Линь – ты умная девушка, разве не знаешь, что наша семья сейчас находится в конфронтации с тремя главными семьями Нанкина? Это борьба не на жизнь, а на смерть!»

Цзян Тянь продолжал спокойно говорить, заложив руки за спину: «В этой смертельной схватке нужно быть не только осторожным, но также проявлять чудеса изворотливости, иметь огромную смелость, героический дух, с которым можно сдвинуть горы и повернуть реки вспять! Только так можно выйти победителем в этой борьбе!»

«Это почти то же самое, что сказал дедушка тогда на семейном совете!»- Цзян Линь ошарашенно смотрела на брата, удивившись его словам.

Она никак не ожидала, что ее придурковатый кузен был способен на такие глубокомысленные речи.

Цзян Тянь больше не смотрел на нее, вместо этого он приблизился к Чэнь Бо и холодно произнес: «Цзян Линь, ты конечно очень сообразительная и обстоятельная молодая особа, но в тебе не хватает духа биться до последней капли крови! Сегодня ты увидишь, как я расправляюсь с такими паршивыми собаками, как эта!»

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 116**

Глава 116 Неожиданная враждебность (1)

В прошлой жизни семья Цзян потерпела безоговорочное поражение в борьбе с семьей Чэнь, она терпела потерю за потерей и шла на уступки. Не осмеливаясь рискнуть и пойти против семьи Чэнь, семья Цзян оказалась в неприятном положении и потерпела полный крах.

Цзян Тянь должен был сказать Цзян Линь, что нельзя отступать, нужно двигаться вперед, ведь только так можно одолеть врага.

«Цзян Тянь, это собрание адептов боевых искусств, ты не можешь принять в нем участия! Уходи!».

Увидев Цзян Тяня, Чэнь Бо презрительно сказал: «Что ты задумал? Неужели ты хочешь ворваться на встречу без приглашения? Хм, невежественный отброс, ты должен хорошенько подумать! Это территория школы Шэньнун, одно мое слово – и ты умрешь!».

«Хм, школы Шэньнун ничтожна! Я пришел, чтобы принять участие в собрании и тем самым оказать вам честь!».

Цзян Тянь, холодно усмехнувшись, сказал: «Ты прикажешь убить меня? Да ты сумасшедший, даже лидер твоей школы не посмел бы так разговаривать со мной!».

«Ты такой жалкий человек! Ты должен говорить со мной только пав ниц или встав на колени! Если ты до сих пор не понял этого, то я раскрою тебе глаза на твое истинное положение!».

Пренебрежительно рассмеявшись, Цзян Тянь подошел к Чэнь Бо, внезапно поднял руку и ударил его по лицу.

Фью!

Чэнь Бо тут же отлетел назад словно оборвавшийся с лески воздушный змей.

Из его рта брызнула кровь, зубы разлетелись в разные стороны, и он упал на землю словно мертвая собака. Его лицо посинело и раздулось как паровая пампушка.

Чэнь Бо схватился за голову и долго качал ею прежде, чем понял, что его ударили. Он невольно пришел в ярость.

Поднявшись на ноги, он указал на Цзян Тяня и гневно прокричал: «Цзян Тянь, никчемный отброс, ты посмел ударить меня! Я все-таки последователь внешнего отдела школы Шэньнун!».

Он не мог поверить, что Цзян Тянь осмелился поднять на него руку.

Семья Цзян с каждым днем угасала все больше, она не могла вернуть себе былое великолепие, а сам Цзян Тянь был всего лишь отбросом, который только и мог, что навлекать на себя беды. А он все-таки был сильнейшим молодым мастером семьи Чэнь, к тому же он был учеником секты Шэньнун. В глазах простых людей он занимал такое же высокое положение, как божество!

Но Цзян Тянь посмел ударить его, к тому же в присутствии стольких охранников. Это противоречило всем моральным принципам!

«Ты всего лишь ученик, выполняющий различные обязанности!».

Выражение лица Цзян Тяня оставалось равнодушным, как будто этот удар был для него равноценен убийству мухи, а убийство людей было для него праведным делом.

«Цзян Тянь, замолчи! Немедленно извинись перед молодым господином Чэнем!».

Увидев это, Цзян Линь издала крик отчаяния и едва не расплакалась.

Она подумала, что Цзян Тянь действительно сведет ее в могилу.

Он ударил Чэнь Бо, теперь у нее наверняка нет шансов попасть на эту встречу. Соперники даже могут довести ее до смерти.

«Он такое ничтожество, а ты еще заставляешь меня извиниться перед ним?».

С суровым выражением лица Цзян Тянь медленно сказал: «Я убью его, порежу словно курицу!».

«Цзян Тянь, не впадай в безумие!».

Чэнь Бо с головы до ног трясся от злости, его мрачный взгляд мог убить. Он взмахнул рукой и крикнул: «Ты нашел свою смерть! Схватите этого парня и убейте!».

Его положение в школе Шэньнун не могло сравниться со статусом госпожи Мань Гэ и Чжан Янхао, но он имел некоторое влияние во внешнем отделении школы и отвечал за охрану на данной встрече.

«Есть!».

Услышав это, семь-восемь здоровяков с сильной аурой тут же вплотную подступили к Цзян Тяню. Им не терпелось приступить к делу и дать волю рукам.

Цзян Линь страшно перепугалась, ее красивое личико побледнело, а привлекательное тело тряслось от испуга. Схватив Цзян Тяня, она начала слезно его умолять: «Цзян Тянь, бежим со мной! Я слышала, что они косят людей как траву!».

«Чэнь Бо, ты что, хочешь умереть? Ты смеешь вести себя так бесцеремонно с мастером алхимии Цзяном!».

Вслед за этими словами к ним быстрым шагом приблизилась Шэнь Мань Гэ с холодным и свирепым выражением лица.

«Сестра-наставница, он ворвался на сегодняшнюю встречу, да к тому же ударил меня! Я остановлю его!».

Чэнь Бо хотел плакать и не мог. Он вышел навстречу Шэнь Мань Гэ и взволнованно объяснил: «Он определенно одурачил вас! Он совершенно никчемный человек, он не знает даже основных действий целебных трав, не может составить простейших лекарственных рецептов! Как он мог изготовить пилюли?».

«Что ты можешь понимать в этом?».

Госпожа Мань Гэ подняла руку и залепила Чэнь Бо такую пощечину, что у того из носа брызнула кровь. Затем она гневно сказала: «Как я могу не знать уровень мастерства изготовления пилюль мастера алхимии Цзяна?».

«Какой трюк должен был провернуть этот парень, чтобы обмануть сестру-наставницу, чтобы заставить ее почитать его?».

Чэнь Бо прикрыл щеку рукой и крайне озлобленно смотрел на Цзян Тяня. От негодования он едва не раскрошил себе зубы.

«Ты еще смеешь сверлить меня гневным взглядом!».

Выражение красивого лица госпожи Мань Гэ было холодным как лед. Он указала на Чэнь Бо и сердито сказала: «Ты что, хочешь умереть? Если ты еще раз посмеешь проявить неуважение к мастеру алхимии Цзяну, я не только с легкостью исключу тебя из учеников, я убью тебя!».

«Хорошо, сестра-наставница! Я не посмею!».

Чэнь Бо вздрогнул от испуга, побледнел и тут же поклонился.

Сестра-наставница казалась мягкой и добродушной, но на самом деле у нее была тяжелая рука и злое сердце. Она беспощадно казнила несметное количество учеников, которые не следовали правилам.

«На колени!» – низким голосом крикнула госпожа Мань Гэ. Испуганный Чэнь Бо тут же опустился на колени, дрожа словно осиновый лист.

Поравнявшись с Цзян Тянем, госпожа Мань Гэ обменялась с ним взглядами, поприветствовала его почтительным поклоном и сказала: «Мастер алхимии Цзян, вчера я посоветовалась со старейшиной Чжаном и мы решили, что встреча по обмену опытом в создании пилюль пройдет на высшем уровне только если вы примете в ней участие».

«Я собиралась отправить вам приглашение, но вы неожиданно оказали нам такую честь и приехали сами. Простите, что не вышла встретить вас лично!».

«Почему сестра-наставница Мань Гэ так уважительно относится к этому отбросу Цзян Тяню?».

«Он ничего не смыслит в искусстве врачевания, как он смог стать мастером Цзяном?».

От увиденного в глубине души Цзян Линь поднялась ярость, она раскрыла рот от изумления и тут же застыла на месте, не в силах поверить в происходящее.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 117**

Глава 117 Неожиданная враждебность (2)

«Хорошо! Тогда пойдемте вместе!».

Взглянув на Шэнь Мань Гэ, Цзян Тянь со спокойным выражением лица поднялся на террасу.

Цзян Линь помедлила в нерешительности, а затем поспешила за Цзян Тянем. Все окружающие люди уступали ему дорогу, никто не посмел остановить его!

В центре террасы стоял огромный круглый стол, окруженный каменными скамьями. За этим столом собралось уже более двадцати адептов боевых искусств.

Эта обстановка отличалась от той, что была вчера вечером. Здесь не было ни одного простого человека, все присутствующие мастера боевых искусств были представителями великих семей и школ.

«Почему в этот раз на встрече так мало людей?» – со странным выражением лица на ухо спросил Цю Гун у Цзян Тяня.

«Так много управляющих…». – холодно хмыкнул Цзян Тянь, и в его глазах промелькнуло пренебрежение.

«Мастер алхимии Цзян так быстро пришел!».

Увидев Цзян Тяня, Хун Тяньчжао поднялся и с радостью на лице поприветствовал его поклоном.

Тан Цяньбянь, Ню Бовэнь и другие адепты боевых искусств тоже поднялись и сердечно поприветствовали Цзян Тяня.

«Вы пришли даже без приглашения, мы так долго ждали вас!».

Цзян Тянь величественно сел на каменную скамью, закинул ногу на ногу и со спокойной улыбкой сказал: «Госпожа Мань Гэ только что сказала, что хотела отправить мне приглашение. Неужели вы подготовили чудодейственные травы?».

«Это все мастера боевых искусств? У них такой строгий облик, такая колоссальная аура, даже дедушке с ними не сравниться».

Цзян Линь тут же разволновалась, она была словно птенец, ищущий защиты. Стоя за спиной Цзян Тяня, она походила на его служанку.

«Ха-ха, разумеется».

Госпожа Мань Гэ присела рядом с Цзян Тянем, передала ему чашку чая и, нежно улыбнувшись, сказала: «Вчера мы поразмыслили и пришли к выводу, что не можем отказаться от высококачественных пилюль мастера алхимии Цзяна. Поэтому ночью наставники подготовили эти чудодейственные травы. Надеюсь, мастер Цзян оценит их по достоинству!».

«Мастер Цзян, пожалуйста, взгляните!».

Один из старейшин школы Шэньнун поставил на каменный стол роскошную шкатулку и открыл ее.

«Да?».

Когда Цзян Тянь увидел в центре каменного стола треножник для благовоний, его сердце дрогнуло.

Но его выражение лица по-прежнему оставалось равнодушным. Взгляд Цзян Тяня скользнул по изысканной шкатулке и его сердце тут же забилось сильнее.

Как странно!

Паслен черный, тамнолия червеобразная, многокоренник обыкновенный, падуб китайский… Эти лекарственные травы нельзя считать необыкновенными, да и было видно, что их собрали приблизительно на десятом году роста.

Но от них распространялась сильная аура Зеленого Плюща, эти лекарственные травы вдруг превратились в сырье высшего сорта.

Требуется пятьдесят лет, чтобы семя Зеленый Плюща, также известного, как Зеленый Плющ Духа, проросло, сто лет, чтобы он вырос на три сантиметра и тысяча лет, чтобы он превратился в готовое лекарственное сырье.

Спустя тысячу лет Зеленый Плющ Духа будет содержать в себе чистейшую духовную энергию. Это растение редко встречалось в и являлось необходимым элементом сферы Древа для расстановки формации Сосредоточения Духа.

«Это лекарственное сырье довольно неплохое! Я обменяю его на двадцать пилюль!» – сказал Цзян Тянь и слегка кивнул головой.

«Взгляд мастера алхимии Цзяна зоркий как у орла! Все это лекарственное сырье бережно хранилось в нашей школе долгие годы!».

Госпожа Мань Гэ легко вздохнула, а затем со смехом сказала: «Что ж, господин Цзян, тогда заключим сделку!».

Она тут же дала ему название пилюль и их необходимое количество.

Цзян Тянь принял у Цю Гуна сверток, вытащил фарфоровый сосуд, достал из него несколько пилюль и передал госпоже Мань Гэ.

«Хорошо! Вы все такие занятые люди, так что прошу меня просить, я вынужден покинуть вас!» – Цзян Тянь взял в руки роскошную шкатулку и поднялся.

«Мастер алхимии Цзян, к чему так спешить? Давайте еще немного побеседуем, не остановитесь ли вы в моем доме на несколько дней?».

Хун Тяньчжао разволновался, поднялся на ноги и тут же радушно пригласил Цзян Тяня погостить.

«Благодарю главу семьи Хун за доброту».

Цзян Тянь вежливо отказался, покачал головой и, горько рассмеявшись, сказал: «Рано или поздно мы вновь встретимся, но сейчас меня ждут дела, я должен идти!».

«Мастер алхимии Цзян, это чай Юньу, собранный мной лично на одноименном пике. В древности его подносили в качестве подарка императорской семье. Неужели вы с Цю Гуном уйдете, не попробовав его?».

Лицо госпожи Мань Гэ светилось от радости. Произнеся эти слова певучим голосом, она посмотрела на Цзян Тяня своими красивыми глазами и передала ему чашку чая.

Увидев, как почтительно относились к Цзян Тяню Хун Тяньчжао и Мань Гэ, Цзян Линь еще больше изумилась и с трудом могла поверить в происходящее.

Цзян Тянь не отказался от чая, принял чашку и осушил ее одним глотком.

Тан Линлун тоже сделала глоток. Цю Гун немного помедлил, а затем пригубил напиток.

Цзян Тянь поставил чашку на круглый стол, развернулся, а затем со смехом сказал: «Ладно, не стоит меня провожать!».

В этот момент госпожа Мань Гэ внезапно изменилась в лице, с ее губ исчезла улыбка, в красивых глазах появился ледяной блеск, и она жестко сказала: «Цзян Тянь, ты все-таки хочешь уйти? Оставь здесь все пилюли и лекарственные рецепты, и тогда я сохраню твою жалкую жизнь!».

«Цзян Тянь, что они собираются делать?».

Цзян Линь оторопела. Еще недавно столь радушная Шэнь Мань Гэ так резко изменилась.

«Они хотят ограбить нас?».

Внезапно она все поняла и побледнела от испуга. Ее привлекательное тело безумно задрожало, и она схватила Цзян Тяня за рукав словно это была ее последняя опора.

Она слышала, что эти адепты боевых искусств были сверхлюдьми, а она и Цзян Тянь были совершенно обычными. Разве они не раздавят их словно муравьев?

«Ха-ха, они? Ограбят нас?» – со спокойствием на лице язвительно сказал Цзян Тянь, сложив руки за спину и бросив взгляд на госпожу Мань Гэ.

Засада, тайный план отравления, убийство с целью грабежа. Но по своему положению Цзян Тянь все-таки мог сравниться с основателем школы.

Решив поиграть с ним в эту игру, они словно хвалились своей силой перед настоящим мастером.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 118**

Глава 118 Смертельное положение (1)

«Цзян Тянь, ты был таким упрямым. Разве ты не знаешь одну простую истину? Если у тебя есть такие ценные медицинские пилюли, не следует выставлять их напоказ!».

Цзян Линь трясло от злости. Она пристально посмотрела на Цзян Тяня, сделала глубокий вдох и шагнула вперед. Встав перед Цзян Тянем, она прямолинейно сказала: «Мы – наследники нанкинской семьи Цзян! Мой отец – Цзян Янмин, мой дед – Цзян Чангэн! Если вы хотите напасть на нас, то хорошенько подумайте еще раз!».

Хотя в ней бурлила сильная энергия, но ее руки слегка дрожали, что свидетельствовало о страхе и напряжении.

Увидев это, Цзян Тянь не удержался от смеха и растрогался.

У его старшей двоюродной сестры был острый язык, но мягкое сердце. К тому же в ней было сильно чувство ответственности.

Столкнувшись со смертельной опасностью, она неожиданно проявила мужество и встала на его защиту.

«Семья Цзян из Нанкина – всего лишь обычная третьесортная семейка, я могу уничтожить ее одним взмахом руки!».

Тан Цяньбянь поднялся и пренебрежительно сказал: «Мы уже давно все прояснили! Цзян Тянь, ты не более, чем никчемный отброс, который посмел оскорбить уважаемую семью из Пекина! Я могу убить тебя, и семья Цзян не осмелиться устроить разбирательство по этому поводу!».

Он злобно улыбнулся и пригрозил: «Цзян Тянь, оставь здесь пилюли, отдай все свои лекарственные формулы. Иначе я убью тебя как собаку!».

«Как тебе будет угодно!».

Цзян Тянь ничуть не растерялся, он с усмешкой посмотрел на Хун Тяньчжао и сказал: «Глава семьи Хун, вы должны восстановить справедливость ради меня. Или вы с ними заодно?».

Хун Тяньчжао с достоинством поднялся, свысока посмотрел на Цзян Тяня холодным взглядом и со злобной усмешкой сказал: «Господин Цзян, за кого вы меня принимаете?».

«Подлый, низкий человек! Еще вчера ты называл мастера Цзяна братом, а сегодня устроил ему ловушку, чтобы убить его и забрать ценные пилюли!» – гневно сказал Цю Гун с суровым выражением лица.

Тан Линлун тоже крикнула: «Ты нарушил обещание! Ты двуличный человек, совершенно лишенный представлений о морали! А еще называешь себя наставником боевых искусств! Ты опозорил себя!».

«Ха-ха, представления о морали? А сколько за них платят?».

Хун Тяньчжао запрокинул голову и рассмеялся, от него по всей террасе распространилась жестокая аура, показывающая его натуру тирана. Холодно посмотрев на Цзян Тяня, он с усмешкой сказал: «Благородный человек может быть оправдан, а невиновный может попасть в беду из-за своего богатства. Вчера я распахнул перед ним двери дома семьи Хун, но он нагло отказался, тем самым предрешив этот трагический исход!».

На лице Цю Гуна отразилось страдание.

Это было истиной мира боевых искусств: сильного почитают, а слабого наказывают. Сила – превыше всего.

Послышался шум, Ню Бовэнь тоже встал и с ехидной улыбкой сказал: «Глава семьи Хун, к чему тратить на него слова? Нужно немедленно убить его и на месте разделить его богатства! Какая будет радость!».

Он жадно посмотрел на рюкзак Цю Гуна и, злобно усмехнувшись, сказал: «Мне нужно лишь две пилюли Закалки Тела!».

«Мне нужны пилюли Жизненной Силы!».

«А мне пилюли Огненного Духа!».

Немногочисленными фразами все присутствовавшие завершили раздел имущества Цзян Тяня.

«Цзян Тянь, что нам делать? Отдай им пилюли и лекарственные формулы!».

Цзян Линь задрожала от страха и словно котенок съежилась за спиной Цзян Тяня. Потеряв надежду, она горько заплакала.

Все адепты боевых искусств поднялись и медленно окружили их. Цзян Линь была уверена, что она и Цзян Тянь погибнут здесь сегодня.

Цзян Тянь по-прежнему оставался спокоен. Он обернулся, положил руку Цзян Линь на голову и со смехом сказал: «Сестра, ты все отчетливо видишь? Это и есть универсальная истина, борьба не на жизнь, а на смерть! Запомни, он будет сражаться, но мы не уступим!».

Закончив говорить, он обернулся и, не сводя глаз с Хун Тяньчжао и госпожи Мань Гэ, со смехом сказал: «Очень хорошо! Великолепно!».

Он опустил глаза, уголки его рта приподнялись от волнения, и он забормотал себе под нос: «Когда-то, находясь за пределами этого мира, я проповедовал истинное учения, множество световых лет пересекал звездное небо, я был так счастлив. После возрождения меня повсюду ожидали помехи, всевозможные оковы, я так давно не испытывал радости убийства!».

В его глазах блеснул холод, жажда убийства поднялась до небес: «Но сегодня вы сами пришли ко мне, чтобы я убил вас, я так счастлив! Благодарю вас!».

«Ха-ха, негодяй, что ты там бормочешь? Пошел ты!».

Тан Цяньбянь холодно хмыкнул, взмахнул руками и бешено метнул несколько десятков ножей в Цзян Тяня.

Ножи двигались стремительно, словно море, они отливали холодным блеском и были несравненно остры. Они нахлынули на Цзян Тяня словно воды реки Янцзы, казалось, что любая вещь, которой они касались, тут же покрывалась тысячами дыр.

«Тридцать шесть метательных ножей школы Тан…». – все присутствовавшие были потрясены увиденным.

«Хм, это все равно, что стрелять из пушки по воробьям! Если Цзян Тянь погибнет от этого превосходного приема, это будет для него большой честью!» – с презрением подумали некоторые люди.

Метательные ножи были техникой, придуманной основателем школы Тан, это было их тайным оружием несравненной силы.

Цзян Тянь был всего лишь бесполезным отбросом из семьи Цзян, но он также был наставником Круга Внутренней Силы, он мог затаить на них злобу и убить их всех.

«У этого Цяньбяня неплохие природные данные. Хотя, метнув ножи он и не проявил все свои боевые способности, но все же его мощь устрашает!».

Хун Тяньчжао сосредоточенно посмотрел на него и вздохнул, а на его лице отразилось одобрение.

«Ха-ха, начнем бой! Ведь это был изначальный план старшей сестры Мань Гэ! Я зря упрекал ее! На этот раз Цзян Тянь действительно сыграет в ящик!».

Чэнь Бо, возглавляющий внешнюю охрану, воспрянул духом и радовался чужой беде.

Когда он увидел, что Тан Цяньбянь начал действовать, на его лице отразилось восторженное почтение, он безмерно завидовал ему и пробормотал себе под нос: «Боже, Тан Цяньбянь такой крутой! Убийство Цзян Тяня – недостойное применение его таланта! Как мог этот никчемный человек заставить великого мастера Тана атаковать!».

«Ха-ха, развлекаешься передо мной с ножами? Думаешь, ты такой крутой?».

Цзян Тянь стоял с гордым видом. Он пренебрежительно усмехнулся, а через мгновение взмахнул белоснежной рукой.

«Восемнадцать боевых приемов бессмертного…».

«Прием Связывания Дракона».

С неба опустилась воздушная ладонь, принеся с собой неясную ауру. Она была размером с мельничный жернов и атаковала, как Будда Татхагата с горы Учжишань!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 119**

Глава 119 Смертельное положение (2)

Раздался хруст.

Все тридцать шесть ножей погнулись или сломались, а затем упали на пол.

«Что?» – Тан Цяньбянь не мог поверить в увиденное, его зрачки резко сузились.

Он словно ястреб взмыл ввысь одним прыжком.

Он был тайным оружием школы Тан, приводил в трепет весь Китай и мог пронзить тело человека даже игральной картой.

Ножи, которые он метнул в Цзян Тяня были изготовлены мастером алхимии Лу Цзябао старинным способом с добавлением особых металлов. Они были остры как бритвы и несокрушимы, но они только что разлетелись на части словно клочки бумаги.

«Сегодня я использовал прием Связывания Дракона Цан-Луна второй ступени культивации!».

Цзян Тянь пренебрежительно усмехнулся с равнодушным выражением на лице и взмахнул белоснежными руками, словно играя на цине.

«Ха-ха, ты не достоин того, чтобы играть передо мной со своими ножами! Я покажу тебе что можно назвать настоящим ножом!».

Фью! Фью!

Цзян Тянь пошевелил кончиками пальцев обеих рук и с неба словно молнии посыпалось бесчисленное количество ножей, они летели со всех сторон, направляясь к Тан Цяньбяню!

Тан Цяньбянь был главным наследником школы Тан. Оттолкнувшись обеими ногами, он, используя один из приемов цингун, Ласточка, Рассекающая Воду, молниеносно воспарил вверх.

Фью! Фью!

Но скорость воздушных ножей Цзян Тяня была гораздо выше, даже использовав прием цингун, Тан Цяньбянь не смог уклониться.

Послышался резкий звук и тело Тан Цяньбяня пронзили ножи. Ручьями полилась кровь, и он рухнул на землю словно мертвая собака, забрызгав все вокруг багряно-красной кровью.

После сильных конвульсий Тан Цяньбянь в одно мгновение замер и умер.

«Как ему удалось убить наследника школы Тан?».

Ню Бовэнь, Чэнь Бо и остальные не могли поверить в случившееся, они растерянно обменялись испуганными взглядами и были не в состоянии объяснить произошедшее.

Туманная аура Цзян Тяня быстро распространялись вокруг, поэтому они не разглядели как ему удалось убить Тан Цяньбяня.

«Цзян Тянь, когда ты стал таким сильным?».

Цзян Линь широко распахнула свои красивые глаза, раскрыла красный ротик, а на ее лице отразилось недоумение.

Она совершенно ничего не понимала в боевых искусствах, она лишь увидела, что от взмаха одной руки Цзян Тяня все ножи Тан Цяньбяня развалились на части, а от взмаха двух его рук Тан Цяньбянь оказался весь в крови и умер.

От метательных ножей Тан Цяньбяня у Цзян Линь зарябило в глазах, а когда он подпрыгнул в воздух на двадцать метров, и от этого у нее закружилась голова.

Однако Цзян Тяню удалось убить его, разве это не говорило о том, что он был гораздо сильнее Тан Цяньбяня?

«Черт возьми, наставник всегда был таким сильным, таким крутым!» – во взгляде Тан Линлун было волнение, а на лице отразилось глубокое уважение.

Это был первый раз, когда она увидела реальную силу Цзян Тяня в области боевых искусств с тех пор, как она познакомилась с ним.

Среди присутствовавших только Хун Тяньчжао разбирался в подобных вещах. Выражение его лица сильно изменилось, и он воскликнул: «Воин Застывшей Энергии! Этот парень – наставник Сферы Совершенства!».

«Я слышал, что в Линьчжоу появился наставник боевых искусств. Неужели это он?».

Мань Гэ посмотрела на Цю Гуна и Тан Линлун и внезапно все поняла. Выражение ее красивого лица изменилось, и она пробормотала: «Нечего удивляться, что он осмелился демонстрировать свое богатство и один вошел в стан врагов! Мы его недооценивали!».

«Ты все верно поняла!».

Цю Гун шагнул вперед и, рассмеявшись, надменно сказал: «У вас есть глаза, но вы ничего не разглядели. Этот человек – мастер боевых искусств Цзянбэя. Изначальный Цзян!».

Тан Линлун стояли, уперев руки в бока. Пользуясь авторитетом своего наставника, она с гордостью на красивом лице презрительно сказала: «Проявите уважение и немедленно убирайтесь! Не ищите сами себе смерти!».

«Что? Он мастер боевых искусств Цзянбэя?».

Услышав это, Ню Бовэнь и множество присутствовавших там сильных людей изменились в лице и испуганно отступили назад.

Все они не могли поверить в то, что услышали и задрожали от страха.

Цзян Тянь происходил из обычной третьесортной китайской семьи, к тому же он был никчемным сыном этой семьи, просто ничтожеством! А теперь он оказался наставником Сферы Совершенства!

Они усердно трудились несколько десятилетий, но смогли лишь достичь состояния Железного Тела. Даже сильнейший из них не смог стать младшим последователем Сферы Совершенства. Но Цзян Тянь смог вступить в Сферу Совершенства, это было немыслимо!

Осознав реальную силу Цзян Тяня, многие люди раскаялись. Если бы они знали раньше, что он такой крутой, то не стали бы навлекать на себя беду.

«Хм, он вероятно всего лишь младший последователь Сферы Совершенства, он уже познал аромат ‘розмарина’ и пил чай из ‘пуэрарии дольчатой’. Но даже если он и является наставником Сферы Совершенства, сегодня он умрет здесь!» – с пренебрежительным смехом сказал худощавый старик в даосском одеянии, стоявший позади госпожи Мань Гэ.

«Старейшина внутреннего отделения школы Шэньнун, Бу Суаньцзы!».

Цю Гун посмотрел на него, сосредоточенно сдвинув брови, и невольно пришел в ужас.

Хотя этот старик и был худым и истощенным, но его глаза светились жизненной энергией, излучали искры света. У него за спиной была бамбуковая корзина с лекарственными травами, а в руках он держал мотыгу.

Бу Суаньцзы был старейшиной внутреннего отделения школы Шэньнун и старшим последователем Сферы Совершенства. Кроме главы школы Цзо Цзыму и нескольких сильнейших людей, которых можно было пересчитать по пальцам, никто не мог его победить.

Кроме того, он был знатоком ядов, мрачным и коварным, он мог незаметно убить человека всего одной каплей яда или спасти его от смерти! Даже наставник Сферы Совершенства, столкнувшись с ним, был бы вынужден уступить ему.

В чае из пуэрарии дольчатой, который мы только что выпили был розмарин?» – не смея верить в это, испуганно спросил Цю Гун.

«Да! Это было сырье, которое очищалось десять лет, оно могло сломить даже мастера Сферы Духа, а я зря потратил его на таких никчемных людей, как вы!».

На лице Бу Суаньцзы отразилось глубокое сожаление.

«Два вида яда… Вы, вы такие подлые!» – услышав слова Бу Суаньцзы, Цю Гун сильно испугался и изменился в лице.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 120**

Глава 120 – Убить человека как насекомое (1)

Этот розмарин был открыт мастером династии Мин – Лю Бовэнем, в те времена, с его помощью Чжу Юаньчжан отравил десять тысяч лучших воинов командира Чэнь Юляня и, таким образом это растение получило название «Благоухающий аромат, переворачивающий все с ног на голову».

Особенно к нему были восприимчивы мастера боевых искусств, стоило им его вдохнуть, тело сразу же становилось мягким и слабым, они не могли больше взращивать свой боевой дух и приводить себя в боевую форму, таким образом могли стать жертвой любого врага.

А чай из пуэрарии был придуман легендарным первопредком Фу Си, который являлся почитателем школы Шэньнун. Он перепробовал сотни трав, прежде чем обнаружил благотворное влияние китайской традиционной медицины на оздоровление организма, но, к сожалению, он скончался попробовав тот самый чай из пуэрарии.

От этого чая, который с древности мог отравлять мудрецов, абсолютно не было никакого противоядия.

Ко всему прочему, он, пытаясь пробудить свой внутренний дух, почувствовал, как кровоток в его теле замедлился, а дыхание стало прерывистым, на лбу выступил холодный пот, и в отчаянии он закричал: «Это конец! Конец!»

«Уже поздно, яд начал действовать!»

Бу Суаньцзы, презрительно посмотрев на Цзян Тяня как на идиота, холодно произнес: «Не говоря о том, что нас так много, даже трехлетний ребенок теперь с ними сможет справиться!»

В этот момент, Тан Линлун почувствовала слабость во всем теле и тут же присела на землю, в то же самое время, Цю Гун уже лежал ничком.

«Точно! Школа Шэньнун применила яд! Это очень круто!»

Ню Бовэнь, Чэнь Бо и остальные тут же в экстазе зааплодировали.

«Ха-ха, вы называете это ядом? По мне так это просто конфетки!»

Выражение лица Цзян Тяня осталось неизменным, он раскрыл ладонь своей правой руки и пилюли противоядия отправились в рот Цю Гуна и остальных.

Он путешествовал по звездному небу десять тысяч лет и каких только злодеяний не насмотрелся за эти годы.

За все эти тысячи лет он неоднократно попадал в сферу смерти, оказывался в дьявольских горах, переплывал ядовитые моря, переполненные миазмами и населенные ядовитыми тварями и насекомыми, все эти места были самыми опасными в том мире.

В сравнении со всем этим, яд, который применил Бу Суаньцзы был просто незначительной мелочью.

«Этот паршивец нагло преувеличивает! Этот мешок с трухой не имеет права претендовать на пилюли школы Шэньнун, я с ним разделаюсь!»

Обратив свой взор к небу, Ню Бовэнь пронзительно закричал, и первым стремительно бросился на Цзян Тяня.

Он, преследуя собственную выгоду, планировал первым убить Цзян Тяня и тем самым заработать для себя те самые высококачественные снадобья.

В тот момент, когда Цзян Тянь убил Тан Цяньбяня, он немного испугался, но сейчас, когда Цзян Тянь был отравлен и процесс интоксикации проходил за считанные секунды, бояться уже было нечего.

Он немедленно пришел в полную боевую готовность.

«Те, кто носят плащи занимаются толкованием, а создателем предсказаний и восьми триграмм является Фуси!»

Его кулак невероятной силы, подобный золотому топору, который разрубал в щепки бамбуковые заросли, разбрызгивая огненные брызги, он был способен расколоть даже золотой источник!

Его стиль пигуацюань уже достиг сферы превосходства, если бы его сейчас увидели мастера этого стиля ушу, они наверняка стали бы почитать его как святыню, превосходящую в своем мастерстве всех остальных.

Эта эволюция представляла собой феерическое зрелище, прямой удар кулака был подобен попавшему прямо в грудь артиллерийскому снаряду, от его стремительной взрывной силы в ушах зазвенело, а сам он в момент удара был подобен дракону, который вышел на берег из моря.

«Одним таким ударом я смогу его запросто уничтожить!»

Глаза Ню Бовэня были широко распахнуты, а выражение его лица было сосредоточенным и самоуверенным.

«Сейчас для Ню Бовэня наступает решающий момент!»

«Старейшина Бу Суаньцзы говорил, что с ним сможет справиться и трехлетка, почему мне нельзя выступить сейчас?» - Чэнь Бо сгорал от нетерпения и хотел вмешаться, сожалея, что не сделал этого раньше. Такие же мысли преследовали и других воинов.

Но Хун Тяньчжао и Бу Суаньцзы уже принялись пить чай и щелкать семечки, им уже было лень следить за всем происходящим.

Но в этот момент произошло кое-что поразительное.

Когда Ню Бовэнь совершил свой мощный удар, в этот момент все тело Цзян Тяня как будто покрылось золотой защитной броней, которая приняла на себя удар, тем самым издав громкий звук, словно это был удар колокола.

«Что происходит?» - Ню Бовэнь отшатнулся назад, потрясенно глядя на Цзян Тяня.

«И этот посредственный удар ты смеешь называть величайшим бойцовским приемом?»- усмехнулся Цзян Тянь и ударил в ответ.

Его удар был простым и ничем не примечательным, словно это был удар ребенка.

Но на самом деле, это был восемнадцатый удар священного воина, способный расколоть горные вершины.

Сейчас Цзян Тянь находился на втором уровне практики великой завершенности совершенствования Ци, что позволяло ему с легкостью раскалывать огромные валуны одним ударом руки.

«Ню Бовэнь, уходи!»- хором закричали Бу Суаньцзы, Хун Тяньчжао и госпожа Маньгэ.

Ню Бовэнь почувствовал, как на него надвигается ураган, который, как будто, преодолел горные вершины, он был настолько сильным, что был способен уничтожить все вокруг. В душе Ню Бовэня начала зарождаться тревога.

«Состояние Железного Тела!»- Ню Бовэнь издал странный звук, всеми силами сопротивляясь надвигавшейся на него буре, кровь пульсировала в его жилах, а мускулы напряглись.

«В пигуацюане есть только наступательные и оборонительные приемы, я не ожидал, что Ню Бовэнь способен овладеть практикой железного тела и сможет противостоять удару мастера Сферы совершенства!»- восторженно произнес старейшина Бу Суаньцзы, восхищаясь Ню Бовэнем.

«Не смотря на то, что Цзян Тянь силен, он уже находится под действием яда, его силы уже недостаточно, чтобы причинить ему вред!» - немного успокоившись, произнес Хун Тяньчжао.

Бах! В этот момент, удар, наполненный невидимых глазу внутренними силами, обрушился на его тело.

Ню Бовэнь почувствовал, как будто в его грудь на бешенной скорости врезался поезд.

Он из всех сил закричал, а его тело подбросило в воздухе, после чего он со всего размаху ударился о каменный стол, разбив его на мелкие кусочки. Все его кости были сломаны, кожа полопалась, обнажая мясо, в груди была огромная дыра, из которой во все стороны хлестала алая кровь.

«Это было сильно!»- выплюнув изо рта фрагменты своих внутренностей в крови, прошептал Ню Бовэнь и, издав последний вздох, умер.

Его смерть была неизбежной, так как от такого удара Цзян Тяня, на теле Ню Бовэня не осталось ни одного живого места, все органы превратились в кровавую муку.

«Подходите все вместе, не тратьте мое время, мне еще нужно успеть домой к жене, приготовить ей обед!»

Следующим своим ударом Цзян Тянь убил сразу двоих.

Одним из них был мастер пигуацюаня, находившийся на пике состояния железного тела, а второй – обладатель тайных техник цигуна, знаменитый третий мастер Тан Мэн из Цзянху.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 121**

Глава 121 - Убить человека как насекомое (2)

Во время этого двойного убийства было такое ощущение, что Цзян Тянь словно прибил двух мух, он сделал это очень спокойно и без единой эмоции на лице. В его мыслях было лишь то, что ему нужно поскорее вернуться к жене в Линьчжоу, это занимало его сейчас гораздо больше, чем все остальное, что творилось вокруг.

«Этот юнец просто сумасшедший!» - изменившись в лице, громко зарычал Хун Тяньчжао, вскочив с места и при этом разбив вдребезги маленький круглый стол перед собой.

«Неужели на него не подействовал ни один из ядов, которые он принял? Это просто невозможно!» - задумчиво отозвался Бу Суаньцзы.

Яд должен был начать действовать сразу через пять минут после применения, однако, ничего не произошло и Цзян Тянь смог совершить это двойное убийство, это заставило Бу Суаньцзы изрядно занервничать.

«Сделаем, как он сказал – выступим все вместе!»

Выражение лица госпожи Маньгэ без конца менялось, и, в конце концов, обворожительно улыбнувшись, она произнесла: «Тот кто сможет убить Цзян Тяня и завладеть эликсиром, будет с почтением принят в ряды нашей школы Шэньнун и получит двадцать видов наших лучших пилюль!»

«Убить его!»

«С таким оголтелый юнцом, как этот не нужно церемониться, надо отвечать ему его же жестокими методами, нам всем нужно сплотиться!»

Это слова госпожа Маньгэ произнесла так громко, словно это было кипящее масло на сковороде, звук ее голоса пронесся по всей округе.

Если речь шла о щедром вознаграждении, то всегда должен появиться смельчак, который готов за него побороться. Пилюли Цзян Тяня как раз были таким достойным вознаграждением, кроме того, появилась возможность стать почетным членом школы Шэньнун, получить доступ ко всем ее эликсирам. Перед таким соблазном не каждый смог бы устоять!

На самом деле, многие из бойцов опасались Цзян Тяня, но в этот момент, все как один, взявшись за оружие и выставив вперед свои кулаки, они были готовы наброситься на противника и убить его.

Только трое из них не стали ничего предпринимать и отступили назад, это были госпожа Маньгэ, Бу Суаньцзы и Хун Тяньчжао.

Несколько десятков бойцов вступили в бой, семь-восемь из них были практикующими внутренней силы, остальные достигли совершенства в состоянии железного тела.

Среди них были также представители элиты школы Шэньнун, известные мастера - преданные последователи семьи Хун, а также сильные воины, прибывшие со всего света, которых пригласила на конференцию госпожа Маньгэ.

Тот час же, отовсюду раздался оглушительный звук приближавшихся шагов, похожих на раскаты грома, боевой клич призыва к убийству устремился в небеса, показались холодные отблески боевого оружия, аура убийства распространилась вокруг, заставляя трепетать всех присутствовавших.

При взгляде на эту поразительную картину, даже мастера старой закалки испытали бы невероятный страх и прежде чем без оглядки вступить в бой, взвесили бы все за и против.

«Надо было сделать именно так с самого начала, я правда очень хочу побыстрее вернуться домой к жене!»

В этот момент, Цзян Тянь выглядел очень спокойным, на его лице не отразилось ни капли страха, он, сложив руки за спиной, спокойно направился навстречу к нападавшим.

Послышался его надменный смех, но в этот момент, в направлении головы Цзян Тяня с силой полетел позолоченный старинный меч с изображением головы демона на рукояти.

Выпустивший этот меч юноша был молодым мастером семьи Ван из Лояна, которые являлись мастерами над мечами. Слава об искусстве владения мечом данной семьи распространилась далеко за пределы города, а сам молодой человек был мастером внутренней силы.

Юноша резко подпрыгнул, его меч блеснул холодным светом, а на его лице отразилась такая свирепая ярость, которая, казалось, могла исчезнуть только после того, как Цзян Тянь был бы уничтожен.

На это действие юноши, Цзян Тянь лишь поднял свою руку вверх и загнул пальцы, после чего, выпущенный в него меч со свистом пролетел мимо и устремился в небеса.

После этого, он выставил вперед вторую руку и звонко щелкнул пальцами. Голова юноши из Лояна, словно гнилой арбуз, разлетелась на куски, распространяя во все стороны кровь и мозги.

Обезглавленное тело юноши еще не успело упасть на землю, как Цзян Тянь уже указывал пальцем на следующего воина, одетого в черные одежды.

Снова послышался зловещий смех и показалась быстрая вспышка, которая напоминала разряд молнии, после чего, во лбу бойца в черном появилась огромная кровавая дыра, а его глаза, выпавшие из орбит, упали на землю. Выражение его лица было таким, будто он не мог поверить в то, что его настигла такая трагическая гибель.

«Это все, на что вы способны? Я в вас разочарован!»

Облик Цзян Тяня был спокойным, он убивал людей словно каких-то насекомых, проходил сквозь толпу легко и непринужденно, будто прогуливался по парку. Слышался звон его драгоценного меча, который сверкал в его руке, отрубая головы всем, кто попадался на его пути.

«Я научу вас, как нужно обходиться с мечем!»

Цзян Тань действовал своим так, словно в его руках находилось вращающееся лезвие соковыжималки. Кровь хлестала во все стороны, пять голов одновременно высоко взмыли в воздух, а бездыханные тела повалились на землю.

«Ну давайте, покажите все, что вы умеете, иначе убивать вас мне будет не так интересно!»

Цзян Тянь ни разу не остановился, равнодушно и холодно смотря в лица испуганных людей вокруг себя.

Внезапно послышался шорох и несколько десятков людей окружили Цзян Тяня, некоторые из них были вооружены копьями и палками, у других в руках были драгоценные мечи, у кого-то цепи с железными гирями, кистени и даже тайное оружие, принадлежавшее древней императорской опричнине.

И снова послышался смех, после которого снова появился холодный блеск меча Цзян Тяня, его длина теперь достигала восьми метров и этим мечом он одним ударом убил всех окруживших его воинов. Их крики и стоны, наполненные страданием и болью, разлетелись по округе.

Во все стороны хлестала кровь, а куски внутренностей падали на землю. От резкого запаха крови, которая была везде, кто угодно мог потерять сознание.

«Он что, дьявол? Как можно быть настолько сильным?»

«Его не может сдержать и дюжина силачей! Это ужасно!»

«Старейшина, а разве яд школы Шэньнун не должен был на него подействовать?»

Некоторые из оставшихся в живых в страхе разбежались в стороны, при виде невероятной, ошеломляющей мощи Цзян Тяня. Их лица были бледны, словно перед собой они видели дьявола из преисподней.

«Давайте же, нападайте!»

Наступив в огромную лужу густой, алой крови, Цзян Тянь разочарованно обвел взглядом оставшихся бойцов. Все они тряслись от страха и никто из них не смел снова вступить в бой.

Внезапно послышались шлепки.

Это оставшиеся в живых воины, побросав свое оружие, упали на колени и начали неистово кланяться, со всей силы ударяясь лбами о землю.

«Мастер Цзян! Мы всего лишь были сбиты с толку госпожой Маньгэ и Хун Тяньчжао, на нас нашло какое-то затмение, мы вовсе не намеревались нападать на вас!»

«Мастер Цзян! Пощадите! Я готов стать вашим приспешником и исполнять любые ваши приказы!»

Все они дрожали словно маленькие пугливые птички, вновь и вновь кланяясь и умоляя о пощаде.

«Вы все – жалкие насекомые, не достойные даже стать моими псами! Вы себя слишком переоцениваете!»

Цзян Тянь холодно усмехнулся и равнодушно произнес: «Стойте на коленях и не двигайтесь, кто шевельнется – сразу умрет!»

Меньше чем за минуту, Цзян Тяню удалось уничтожить больше двадцати мастеров, покромсав их как капусту, а остальных он поставил на колени, заставив подчиниться себе.

Чуть вдалеке, на платформе остались стоять вытаращив глаза и открыв рты трое: Маньгэ, Бу Суаньцзы и Хун Тяньчжао.

Вокруг стояла мертвая тишина, даже не было слышно пения птиц.

Один лишь Цзян Тянь оставался в этот момент спокоен и безмятежен. Когда он встретился взглядом с побледневшим как лист бумаги Хун Тяньчжао, уголки его губ насмешливо поднялись и он равнодушным тоном спросил: «Даже не знаю, сожалеете ли вы теперь о том, что устроили все это кровавое представление?»

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 122**

Глава 122 Жестокий наставник (1)

На пике горы Цзяло повсюду были трупы и свежая кровь. Это было жестокое зрелище, запах крови ударял в нос, поднимался в небо и проникал в преисподнюю.

Тан Линлун и Цзян Линь стояли, обнявшись, их красивые глаза были широко раскрыты, а лица бледны. Они смотрели на разверзнувшуюся перед ними сцену и не могли поверить в произошедшее.

Цзян Линь думала, что противники реализовали свой коварный план, устроив засаду, в которой и она, и ее никчемный младший двоюродный брат должны были погибнуть.

Но Цзян Тяню потребовалась всего минута, чтобы убить всех противников.

«Неужели это действительно мой никчемный двоюродный брат?».

Глядя на гордо стоящего посреди трупов и крови Цзян Тяня, который с пренебрежением смотрел на все это, Цзян Линь чувствовала себя словно во сне и не смела верить своим глазам.

«Кто бы мог подумать, что наставник такой могущественный…».

У Тан Линлун волосы на голове встали дыбом. Она вспомнила, как еще вчера говорила о том, что Цзян Тянь хороший человек, о его полуулыбке. Только сейчас она поняла что же на самом деле скрывалось за его улыбкой.

Сейчас в Цзян Тяня была такая необузданная злость, что он мог бы подавить десять тысяч дьяволов ада. Он был так силен, что мог бы разорвать всех богов на небесах. Это заставило душу Тан Линлун невольно затрепетать от страха.

С другой стороны, наставник был таким сильным и крутым, а она была его ученицей, кто бы посмел обидеть ее? Тан Линлун снова стала надменной и самодовольной.

«Сегодня я увидела грозный облик наставника Цзяна!».

Даже Цю Гун был потрясен. Подняв руку и указав на Хун Тяньчжао и остальных, он начал громко их порицать: «Негодяи, теперь вы наконец поняли какие способности есть у мастера Цзяна, но до сих пор не встали на колени и не просите прощения!».

В этот момент Цю Гун воспрянул духом.

«Ха-ха, оказывается ты молодой наставник боевых искусств Цзянбэя, Изначальный Цзян!» – с равнодушным смехом сказал Хун Тяньчжао, надменно усмехнувшись и сделав шаг вперед.

«Верно, это я!» – не стал отрицать Цзян Тянь.

«Ты такой молодой, а уже вошел в Сферу Совершенства, это похвально. Ты даже стал известным наставником, но, к сожалению, тебе на пути встретился я!».

Хун Тяньчжао пренебрежительно хмыкнул, а затем самоуверенно, как будто победа уже была у него в кармане, сказал с холодной усмешкой: «Ваш покорный слуга Хун пять лет назад стал младшим последователем Сферы Совершенства, а сейчас уже стал ее старшим последователем. Я изрублю тебя как сорную траву!».

Сказав это, он щелкнул пальцами. С первым щелчком в каменный стол воткнулся Кинжал Истинной Ци, проделав в столе выбоину.

Цзян Линь тут же напряглась, наставник Сферы Совершенства, должно быть, был кем-то вроде небожителя.

Если Цзян Тянь решит сразиться с ним, вероятно, исход этой битвы будет трудно предугадать.

«Постойте!».

Старейшина Бу Суаньцзы встал между ними и, с честными намерениями глядя на Цзян Тяня, сказал: «Господин Цзян, у вас есть блестящий талант в создании пилюль, я невероятно восхищаюсь вами. Если вы присоединитесь к школе Шэньнун в качестве подчиненного, то мы непременно примем вас как почетного гостя. Глава школы Цзо высоко ценит талантливых людей и точно даст вам указания по приготовлению пилюль!».

«Если ты желаешь вступить в школу Шэньнун, то сразу станешь моим другом, другом Хун Тяньчжао! И, разумеется, мы с тобой примиримся! Иначе тебя ждет борьба не на жизнь, а на смерть!» – с ехидным смехом сказал Хун Тяньчжао.

Госпожа Мань Гэ без всякой злобы, с мягким смехом сказала: «Один в поле не воин, одно дерево еще не лес! Изначальный Цзян, если ты вступишь в нашу школу Шэньнун, то ты получишь сильных покровителей. Кроме того, ты сможешь беспрепятственно просматривать драгоценные древние книги нашей школы и заслужишь внимание самого главы школы Цзо!».

Некоторые из этих трех людей прикидывались добрыми, а некоторые притворялись злодеями. Действуя угрозами и подкупом, они хотели заставить Цзян Тяня вступить в школу Шэньнун.

Их план был прекрасен. Если Цзян Тянь присоединиться к школе Шэньнун, то ему будет ни к чему держать в тайне свое искусство алхимии и приготовления пилюль, и он расскажет все.

«Боже, быть подчиненным в школе Шэньнун и получить внимание самого лидера Цзо!» – с завистью сказали многие адепты боевых искусств.

«Это великолепная возможность! На его месте я бы непременно согласился!» – с еще большим восхищением во взгляде сказал лидер внешней охраны Чэнь Бо.

«Точно! Это отличный шанс!» – подтвердили другие мастера боевых искусств.

Главу школы Шэньнун Цзо Цзыму именовали Уважаемым Создателем Пилюль. Его мастерство в изготовлении пилюль во много раз превосходило мастерство других сторонников использования пилюль. Разве его одобрение не являлось самой огромной удачей в жизни?

Ко всеобщему удивлению, Цзян Тянь презрительно усмехнулся и равнодушно сказал: «Цзо Цзыму хочет дать мне указания по созданию пилюль? А он заслуживает этого? Он не достоин даже того, чтобы быть моим слугой и раздувать огонь под печью для изготовления пилюль!».

«Безрассудный и невежественный паршивец!» – выкрикнул Бу Суаньцзы, от злости его лицо покраснело.

Госпожа Мань Гэ слегка покачала головой. Похоже, выбор Цзян Тяня показался ей крайне глупым.

«Довольно! Раз этот негодяй так наглеет, то нам следует взяться за дело!».

Во взгляде Хун Тяньчжао промелькнул мрачный блеск, способный убить на месте. На его лице появилось зловещее выражение и, сделав глубокий вздох, он сказал: «Ладно! Сегодня он узнает истинную сущность наставника боевых искусств!».

«Если даже ты считаешься наставником боевых искусств, то мир боевых искусств Китая действительно похож на сборище недоумков!» – с пренебрежительным смехом сказал Цзян Тянь после того, как понял его практические навыки, использовав свое божественное сознание.

После этих слов все погрузилось в мертвую тишину.

Хун Тяньчжао прославился больше десяти лет назад, он редко мог встретить достойного противника в провинции Хубэй. Он являлся наставников боевых искусств, и к тому же входил в первую двадцатку Божественных Наставников.

По сравнению с ним известный мастер боевых искусств из Линнаня Ли Чжэньвэй и остальные были просто отбросами.

«Тебе следует знать, что наставник боевых искусств подобен дракону, его нельзя оскорблять! Тот, кто оскорбит его, заслуживает смерти!» – с помрачневшим от злости лицом сказал Хун Тяньчжао.

«Ха-ха, наставник подобен дракону! И это говоришь ты, простое насекомое! Ты слишком высокого мнения о себе!» – Цзян Тянь рассмеялся так, будто услышал отличную шутку.

Эти люди были такими ограниченными, они считали, что раз они достигли Сферы Совершенства, то им были не страшны любые преграды и они обладали ужасающей силой небожителей.

Но любой начинающий культиватор внешнего мира может раздавить их как муравьев.

Слишком высокого мнения о себе? Наставник боевых искусств не насекомое!

Все адепты боевых искусств задрожали от злости.

Он обладал мастерством, но даже он не мог быть настолько сумасшедшим!

«Хм, Изначальный Цзян, ты невежественный и ограниченный! Ты сам себе ищешь смерти! Не удивляйся тому, что я отрублю тебе голову!».

Хун Тяньчжао надменно поднял брови, оттолкнулся обеими ногами и взметнулся ввысь словно огромная птица, идя по воздуху как по земле.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 123**

Глава 123 Жестокий наставник (2)

«Боже, глава семьи Хун взлетел! Это потрясающе!».

«Вот как выглядит наставник, подобный дракону! Он действительно похож на дракона, летящего в небе!».

«Как бы я хотел воспарить хотя бы на десять метров!».

«Не говори ерунды!».

Все присутствовавшие там адепты боевых искусств, в том числе несколько телохранителей семьи Хун, закричали и рассыпались в льстивых комплиментах Хун Тяньчжао.

Множество людей говорили о том, что глава семьи Хун был подобен божественному дракону, который бродил по свету тысячи лет, а теперь сошел в мир смертных.

«Тан Линлун, Цю Гун, отойдите и защищайте Цзян Линь!».

Цзян Тянь взмахнул рукой.

«Есть!» – трое людей отступили назад на десяток метров.

Цзян Тянь заложил руки за спину и начал подниматься по воздуху вверх словно по стеклянной лестнице.

Он поднимался выше с каждым шагом.

После восьми шагов Цзян Тянь оказался высоко в воздухе. Его одежда развевалась на ветру, он был похож на небожителя, спустившегося на землю или на демона, поднявшегося в бренный мир.

«Какая сила!».

Выражение лица Шэнь Мань Гэ изменилось. Используя свое мастерство, Цзян Тянь ни разу не оступился.

«Наставник так прекрасен!».

Красивые глаза Тан Линлун следили за Цзян Тянем, прелестные красные губы дрожали, а во взгляде светилось почтение.

«Разве он человек?».

Глядя на поднявшегося ввысь словно небожитель Цзян Тяня, Цзян Линь никак не могла принять, что это ее капризный, никчемный двоюродный младший брат без какой-либо мотивации в жизни.

«Умри!».

Используя свою силу, Хун Тяньчжао спикировал вниз, вытащил ослепительно сверкающий длинный меч и замахнулся, намереваясь ударить Цзян Тяня.

Золотой блеск меча застыл в воздухе, как будто он был чем-то материальным. Этот блеск непрерывно разливался вокруг, пытаясь захлестнуть Цзян Тяня.

Хаотичный блеск меча бурлил словно разгневанное море. Казалось, что при каждом взмахе меча его острие может разорвать небо и расколоть землю.

«Прием фехтовального искусства Яростное Море! Божественный Меч Золотого Огня!» – воскликнул старейшина Бу Суаньцзы. В его взгляде было видно потрясение, которое больше напоминало зависть.

Прием фехтовального искусства Яростное Море был передан Хун Тяньчжао школой Тяньшань, так как его предки были учениками этой школы. Там они выучили этот прием фехтования и передали его потомкам. До сих пор семью Хун и школу Тяньшань связывали близкие отношения.

Это был тщательно разработанный прием фехтования, в него были включены элементы наступление и оборона. Данный прием считался забытым искусством семьи Хун.

Божественный Меч Золотого Огня был совершенным оружием, он входил в первую тридцатку перечня божественного вооружения Китая. В школе Тяньшань он уступал лишь знаменитым Семи Мечам.

Острый как бритва, этот меч мог разрезать волосок, мог разрубить железо, как глину. На его поверхности был выгравирован огненный орнамент, который усиливал атакующую способность меча. Этот меч был способен заставить бушующее пламя затвердеть, а мастеров боевых искусств в страхе отступить.

От одного лишь появления Божественного Меча Золотого Огня воздух разрывался, камни разбивались и в воздух поднималась пыль. Остриё меча могло оставить глубокие, переплетающиеся царапины на поверхности скал.

И это был не предел. Если мечом ударить по телу человека, то он немедленно бы превратился в мясной фарш.

«Это тайные тренировочные методики! Разве существуют подобные приемы?».

Даже Цю Гун занервничал, увидев эту сцену.

Такой прием фехтования и подобный меч, вероятно, представляли опасность для Цзян Тяня.

«Он заслуживает места в списке Божественных Наставников, он такой сильный! Разве этот парень, Изначальный Цзян, может противостоять ему?».

Во взгляде Шэнь Мань Гэ появилось выражение лихорадочного почтения, а затем она презрительно посмотрела на Цзян Тяня, как будто тот уже был покойником.

«Подойди, мальчишка! Сегодня я разрублю тебя на тысячу кусочков!».

Волосы Хун Тяньчжао развевались от бесчисленных взмахов мечом, он был похож на бешеного тигра и издал громогласный рев.

«Тьфу, тьфу!».

В ответ на это Цзян Тянь лишь два раза плюнул в ладони и потер руки.

Это был очень грубый жест, разительно отличавшийся от его обычного поведения.

«Разрубишь меня на тысячу кусочков? Ублюдок, ты думаешь, ты такой необыкновенный? Я убью тебя одним ударом ладони!».

Цзян Тянь язвительно усмехнулся, а затем легко махнул рукой, словно отгоняя комара.

«Восемнадцать боевых приемов бессмертного!».

«Небесный Прием!».

«Какая жалость, у мастера Цзяна нет под рукой оружия!» – мрачно отметил Цю Гун, страшно испугавшись. Затем он и две девушки отступили назад.

Цзян Тянь был наставником Сферы Совершенства, но Цю Гун не имел достаточного представления о ступенях Сферы Совершенства.

Но Цзян Тянь только что поднялся в воздух, поэтому Цю Гун сделал вывод, что он был младшим последователем Сферы Совершенства. А его противник действительно был старшим последователем Сферы Совершенства, наставником, получившим известность больше десяти лет назад.

Цзян Тянь был безоружен, а у противника был подходящий меч. Разве Цю Гун мог не испугаться?

Но после того, как Цзян Тянь взмахнул рукой все вокруг словно облаками накрыло бурлящей аурой. Она была словно ураган, сметавший все на своем пути и сбивавший с ног мастеров боевых искусств, которые, спотыкаясь, отступали назад.

Послышался треск.

Непрерывно раздавался резкий звук. Меч, который мог разрубать металлы и камни на глазах рассыпался на куски, словно он был сделан из папье-маше.

«Как это возможно?».

Хун Тяньчжао, которого подхватило ураганом и мотало по воздуху, вытаращив глаза, смотрел на меч, не в силах поверить в происходящее.

Но внезапно Цзян Тянь мгновенно приблизился к нему, и пальцы его руки казались все больше и больше.

Хун Тяньчжао не успел увернуться, и Цзян Тянь с шумом воткнул ему пальцы в глазницы.

«А-а-а!» – Хун Тяньчжао издал вопль ужаса и с позором отступил назад, чуть не упав на землю.

Но Цзян Тянь еще не закончил. Вслед за этим он жестоко и бесстыдно ударил его ногой между ног.

«Мать честная!».

Хун Тяньчжао оступился и словно мертвая собака свалился на землю. Дергаясь в судорогах, он прижимал руку к промежности.

Из-за посиневших глазниц он был похож на панду и, убитый горем, заливался слезами.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 124**

Глава 124 Смерть наставника

«Боже, существует такой прием боя?».

«Вот так, грубо и просто? Без всякого порядка и системы?».

Все присутствующие люди были невероятно удивлена и пребывали в растерянности.

Легендарный поединок наставников. Он был потрясающим, свободным и внушительным, словно борьба небожителей.

Говорили, что, когда много лет назад на озере Сиху сражались лидер китайской Команды Драконов Е Чжаньтянь и глава Общины Линь Чжэньюй, рукава их одежд превратились в щиты, снежные хлопья обернулись стрелами, а от их ударов воды озера Сиху гигантскими волнами поднялись на десятки метров.

Однако между приемом, который продемонстрировал Цзян Тянь, между тем, как он ткнул пальцами в глаза Хун Тяньчжао и ударил его между ног и тем, как он дрался на улице была большая разница. Если, конечно, проигнорировать тот факт, что Цзян Тянь ходил по воздуху.

«Бесстыжий!» – презрительно крикнула Шэнь Мань Гэ.

Но Хун Тяньчжао сам предчувствовал беду. Когда он находился рядом с Цзян Тянем, его накрыло мощной аурой, и он почувствовал будто оказался в бочке с цементом. Он не мог пошевелиться и дал Цзян Тяню проткнуть себе глаза.

«Похоже, что этот парень силен, он обладает огромной мощью. Вероятно, любой, кто вступит с ним в бой потерпит неудачу!».

Хун Тяньчжао вспомнил об этом, внезапно издал крик и начал наносить отвесные удары Божественным Мечом Золотого Огня. Своими ударами он разрубил воздух на несколько сотен мечей за раз.

Эти воздушные мечи застыли и спокойно висели в пространстве. Они долгое время не исчезали, к тому же вокруг них вилось бушующее пламя.

В них отражались ослепительные лучи палящего солнца.

В конце концов он с силой ударил мечом и громогласно крикнул: «Прием фехтовального искусства Разгневанное Море! Огненный Дракон, Вышедший из Моря!».

Послышался хруст!

В этот момент сотни мечей выстроились в ряды по его приказу, своим видом они напоминали переливающегося золотом дракона с шипами в виде мечей.

Этот дракон пылал настолько жарким пламенем, что даже скалы могли покрыться трещинами от такой температуры.

Могущество и сила Хун Тяньчжао были велики, он действительно был настоящим наставником. Но он слишком торопился и от этого у него заболела голова.

Дракон с шипами в виде мечей издал причудливый рев. Неся с собой бешеную ауру ярости, он изогнулся вокруг Цзян Тяня, взяв того в кольцо. Дракон повернул голову и бросился к стоящему на террасе Цзян Тяню.

«Прием фехтовального искусства Разгневанное Море – самый сильный! К тому же с Божественным Мечом Золотого Огня его сила удвоилась!» – воскликнул Бу Суаньцзы с восхищением.

«Хм, этот злобный и бесстыжий парень точно погибнет!» – с уверенностью сказала Шэнь Мань Гэ.

«Это и есть сила наставника? Огненный Дракон?».

Увидев этого Огненного Дракона, вышедшего из Разгневанного Моря, Чэнь Бо побледнел, его глаза чуть не вылезли из орбит, ему так хотелось поклониться наставнику.

«Разве он человек?».

Цзян Линь широко распахнула свои красивые глаза, а ее прекрасное лицо побледнело. Ей казалось, что Хун Тяньчжао вовсе не человек, а великое божество.

«Хун Тяньчжао использовал свой воинственный дух, он достиг высочайшего мастерства!».

Цю Гун топнул ногой от волнения и пробормотал: «Почему мастер Цзян не прячется? В этот раз ему действительно грозит опасность!».

Этот Дракон, Вышедший из Моря, был несравненно силен, ничто не могло его сломить. К тому же горячее пламя вокруг него действительно внушало ужас. Простой наставник, не имеющий никаких чудодейственных методов уже вынужден был бы отступить.

Но Цзян Тянь спокойно дал себя окружить.

В этот момент Цю Гун невольно издал вздох сожаления. Хоть Цзян Тянь и обладал несравненными талантами, но он не так давно получил известность, ему недоставало боевого опыта и сейчас он попал в опасную ситуацию.

У всех адептов боевых искусств и людей из внешней охраны рябило в глазах, голова кружилась, и они завороженно смотрели на происходящее.

После того, как Хун Тяньчжао использовал прием Огненного Дракона, Вышедшего из Моря, он почувствовал уверенность и, подняв меч, с холодной усмешкой сказал: «Изначальный Цзян, как тебе мой тайный козырь, Огненный Дракон, Выходящий из Моря?».

«Как он мне? Это просто мусор!».

Несмотря на воинственную ауру Огненного Дракона, окружившую Цзян Тяня, выражение его лица оставалось спокойным. Он холодно усмехнулся, и уголки его рта растянулись в презрительной улыбке.

«Безумец, тебе грозит смерть, а ты все ухмыляешься!».

Услышав эти слова, Хун Тяньчжао пришел в ярость, ему так и хотелось разразиться бранью.

Однако голова дракона вот-вот должна была столкнуться с Цзян Тянем.

Цзян Тянь выставил вперед свои белоснежные ладони и внезапно схватился за шипы-мечи дракона голыми руками.

Раздался хруст!

Цзян Тянь сжал в руках острые, пылающие огнем мечи и раздробил их в пыль.

«Как это возможно!» – Хун Тяньчжао едва не подпрыгнул, в его округлившихся глазах виднелся испуг.

«Этот дракон такой слабый!».

Цзян Тянь разжал правую руку, переместил ее на другое место головы дракона, разочарованно вздохнул и покачал головой.

«Уничтожу!».

Левую руку Цзян Тянь сжал в кулак и поднял ее высоко вверх. Он повернулся и легко ударил дракона в туловище.

Простому человеку могло показаться, что удар был совсем невесомым, что в него не было вложено никакой силы. Он был похож на удар маленького ребенка, который в парке на рассвете практикует тайцзицюань.

Но знающие люди задрожали от страха.

Сила этого удара была равна силе огромного метеорита, упавшего с неба на землю. Этот удар был подобен обрушению горы Бучжоу.

Раздался грохот и хруст, от удара Цзян Тяня дракон развалился на куски. Раздался звук, похожий на раскаты грома, земля задрожала, в воздух поднялись клубы пыли. Яростная ударная волна, разлетевшаяся во все стороны, с шумом повалила людей на землю.

Дошло даже до того, что жизненная сила некоторых людей начала убывать и их сильно рвало кровью.

Поломанные мечи рассыпались во всех направлениях, проделав дыра в каменном столе и скамьях.

Ураганный ветер стих и пыль осела на землю.

Цзян Тянь лениво вышел из центра этой бури, выражение его лица было спокойным и довольным. Рассмеявшись, он сказал: «В такой битве нет ничего интересного! Если у тебя, Хун Тяньчжао, еще остались тайные козыри, то скорее используй их!».

«Ты зря потратил сокровенную силу Огненного Дракона, Вышедшего из Моря! Он погиб впустую!».

Хун Тяньчжао остолбенел, он не мог поверить в то, что произошло. Его лицо побледнело и на нем впервые отразился страх.

Он сильно испугался, просто до безумия!

Мечи Огненного Дракона, Вышедшего из Моря, могли стереть в порошок даже легковой автомобиль. Но Цзян Тянь одним простым ударом уничтожил его.

Разве это справедливо?!

«Я никогда не видел такую ужасающую сущность, такого сильного человека! Такое могло произойти только в глубокой древности!».

Бу Суаньцзы был в ужасе. Сила Цзян Тяня выходила за пределы его воображения, она была слишком устрашающей.

«Я так пренебрежительно относилась к нему!» – красивое лицо Шэнь Мань Гэ побледнело. Она впервые засомневалась, не была ли смертельная ловушка, которую она устроила, большой ошибкой.

«Этот негодяй – не человек, он злой дух! Злой дух!».

«Боже, я нанес оскорбление злому духу! Мне конец! Мне точно конец!».

Что же касалось Чэнь Бо, он уже осел на землю, а на его промежности виднелось мокрое пятно. Цзян Тянь так напугал его, что он обмочился.

«Хун Тяньчжао, ты уже много раз атаковал. Следует ли мне самому приступить к нападению?» – ровным тоном сказал Цзян Тяня, со спокойным выражением лица глядя на Хун Тяньчжао.

«Цзян…!».

Хун Тяньчжао еще не решил, стоит ли ему бросить все силы на то, чтобы довести начатое до конца или следует попросить прощения и признать свое поражение. Но Цзян Тянь уже взмахнул рукой.

«Преломление Млечного Пути!» – низким голосом крикнул Цзян Тянь, подняв брови.

Тут же появился меч длинной в три метра и размером со створку двери, который заслонил собой все вокруг.

«Формация мечей Полярная Звезда!».

В глазах Хун Тяньчжао меч становился все больше и больше. Хун Тяньчжао закричал, затопал ногами по земле, после чего послышался хруст. С резким звуком из земли словно золотые лотосы начали появляться мечи.

Эти мечи блестели золотом, они были охвачены пламенем и являлись универсальным оружием. Мечи вращались все быстрее и вскоре образовали вокруг Хун Тяньчжао несокрушимую защитную стену.

«Формация защитных мечей Полярная Звезда! Это самый сильный из приемов фехтовального искусства, включая даже прием Яростного Моря!».

Привлекательное тело Шэнь Мань Гэ дрожало от страха, в глазах отражалось волнение.

Она вздохнула от избытка чувств. Вот, что значит быть наставником, с такой силой она не могла соперничать!

Формация Мечей Полярная Звезда была похожа на известный прием культивации Большая Медведица и на броню из застывшего воздуха мастеров Сферы Духа. Вероятно, даже пулемет не смог бы нанести ей значительных повреждений, эта формация выдержала бы даже артиллерийский обстрел.

«Это и есть твой козырь?» – Цзян Тянь холодно усмехнулся, непрерывно делая взмахи руками.

Раздался треск!

Меч Преломления Млечного Пути бесцеремонно ударил по формации мечей Полярная Звезда!

Казавшаяся несокрушимой формация мечей Полярная Звезда была с легкостью разрублена словно говядина под острым ножом.

Меч Преломления Млечного Пути со свистом закрутился в урагане. Голова Хун Тяньчжао отлетела в воздух, фонтан крови из его шеи поднялся на три-четыре метра вверх, орошая все вокруг брызгами.

Вслед за этим формация мечей Полярная Звезда постепенно рассеялась, а обезглавленный труп Хун Тяньчжао упал на землю и остался неподвижно лежать.

Лидер семьи Хун из Хубэя, старший последователь и мастер Сферы Совершенства, один из Божественных Наставников, Хун Тяньчжао, умер!

Наступила мертвая тишина.

Все присутствующие остолбенели и не могли поверить в случившееся.

Цзян Тянь был мастером серийных убийств, сначала он голыми руками уничтожил дракона с шипами в виде мечей, затем разрушил защитную формацию мечей Полярная Звезда и обезглавил наставника Сферы Совершенства Хун Тяньчжао. Он вообще человек?

Все люди дрожали от холода, как будто их бросили в ледяной погреб. У них совершенно пропали силы к сопротивлению, некоторые из них лишь испытывали невероятный страх и были в смятении.

Цзян Тянь ступил в лужу крови, спокойно развернулся, окинул взглядом Бу Суаньцзы, Шэнь Мань Гэ и остальных, а затем холодно спросил: «Теперь вы подчинитесь мне?».

В этот момент Цзян Тянь выглядел таким беспечным. Вокруг него клубилась пыль, бушевал огонь, но на самом мужчине не было ни пятнышка, в своей белоснежной одежде он был похож на небожителя.

«Мы подчинимся!» – семья Лу, все охранники и слуги без исключения встали на колени и поклонились.

«Я покоряюсь тебе!».

Два ученика пигуацюань семьи Ню тоже встали на колени, подчиняясь Цзян Тяню, и начали безостановочно кланяться.

«Если мы, ученики школы Тан, когда-либо встретимся с мастером Цзяном, то будем держаться от него на почтительном расстоянии, чтобы проявить свое уважение!» – осторожно сказали представители школы Тан провинции Сычуань, встав на колени.

«Семья золотых мечей Ван из Лояна тоже подчиняется!».

«Мы подчиняемся!» – многие сильнейшие, обладающие властью люди молчаливо встали на колени и поклонились.

«Мой никчемный двоюродный младший брат оказался таким крутым! Он похож на небожителя!».

Глядя на адептов боевых искусств на террасе, которые встали на колени и поклонились Цзян Тяню, Цзян Линь казалось, что она видит сон и не могла ничего понять.

«Ублюдок, ты еще посмел обижать меня!».

Цзян Линь увидела Чэнь Бо, который стоял на коленях среди остальных. Она в гневе приблизилась к нему и самодовольно спросила: «Ты еще посмел заставлять старшую дочь семьи Цзян встать на колени?».

«Мисс, мисс Цзян, я никогда не посмею сделать это вновь!».

Больше всего боясь, что Цзян Тянь убьет его, Чэнь Бо полностью потерял присутствие духа, он дрожал от страха и непрестанно кланялся.

«Шлеп!».

Цзян Линь сняла туфлю, схватила Чэнь Бо за подбородок и начала озлобленно бить его по лицу.

На террасе раздавались громкие хлопки.

Цзян Линь так сильно била Чэнь Бо по лицу, что его щека посинела и опухла. Из его носа текли сопли вперемежку с кровью, казалось, что все зубы вот-вот выпадут.

«Госпожа Цзян, пощадите! Я больше не посмею так с вами обращаться! А-а, вы забьете меня насмерть!» – Чэнь Бо надрывно кричал и просил о прощении.

Цзян Линь не помнила, чтобы когда-либо чувствовала себя так свободно, как сегодня. Она была невероятно счастлива, она била Чэнь Бо и вспоминала слова Цзян Тяня: «Сражение не на жизнь, а на смерть требует не только внимания к деталям и притворства! Нужна также огромная храбрость и величественный дух! Только смельчак может победить!».

«Ты изворотливый и уделяешь внимание деталям, но тебе не хватит смелости драться до конца, до последней капли крови!».

Тогда ей казалось, что Цзян Тянь всего лишь высокомерный, невежественный и попросту безрассудный.

Сейчас, вспомнив слова Цзян Тяня, она поняла, что он сказал действительно мудрую вещь. И главное – он сказал эти слова с огромной внутренней силой!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 125**

Глава 125 Что с того, что я враждую со всем миром?

Увидев, что Цзян Линь дала волю чувствам, Цзян Тянь слегка улыбнулся и решил не вмешиваться.

Цзян Тянь перевел взгляд на старейшину Бу Суаньцзы и равнодушно сказал: «Старейшина Бу, что насчет вашей школы Шэньнун?».

Бу Суаньцзы била мелкая дрожь, но все же старейшина великой школы алхимии быстро взял себя в руки и глубоким голосом сказал: «Великий мастер алхимии Цзян, наша школы Шэньнун несомненно нанесла обиду великому человеку. Но худой мир лучше доброй ссоры, может быть, нам лучше заключить перемирие?».

«Худой мир лучше доброй ссоры? Хм! Это слова простака!».

Цзян Тянь холодно усмехнулся и пренебрежительно сказал: «Я, Изначальный Цзян, могу повелевать миром, стереть с лица земли все живое! Весь мир – мой враг! Как я могу пойти на перемирие?».

В прошлом Цзян Тянь уничтожил истинное учение, не имел себе равных на Десяти Ступенях Девятой Сферы Небес! Если бы он все время был уступчивым и шел на компромисс, чем бы все тогда закончилось для него?

В этом мире ресурсы были крайней ограничены, но желания людей не имели границ! Борьба часто шла не на жизнь, а на смерть!

«Изначальный Цзян, все это лишь громкие слова!».

Услышав эти слова, старейшина Бу пришел в ярость и с холодной усмешкой сказал: «Ты действительно очень смелый, но тебе должно быть известно, что у школы Шэньнун есть более тысячи учеников, три старейшины Сферы Совершенства и даже люди, заведующие изданием законов. Ты действительно хочешь рассориться со школой Шэньнун?».

«Ха-ха, вы просто стая мелких рыбешек!».

Цзян Тянь свысока посмотрел на Бу Суаньцзы словно на муравья, а затем, усмехнувшись, сказал: «Ты же понимаешь, что с того момента, как ты решил устроить засаду и подсыпать яд в чай, школа Шэньнун была обречена?».

«Ты встанешь на колени, признаешь меня повелителем, а глава школы Шэньнун станет моим мальчиком на побегушках, будет раздувать огонь и подносить уголь, пока я буду изготавливать пилюли. Иначе школа Шэньнун будет уничтожена. Тебе понятно?».

После этих слов все присутствующие удивленно застыли, Изначальный Цзян слишком много о себе думал!

Он хочет уничтожить школу Шэньнун!

Хочет заставить всех последователей школы Шэньнун встать на колени и почитать его как своего предводителя!

Хоть он и был молодым наставником, но у противника тоже есть несколько наставников. К тому же они могут расставлять защитную формацию Шаньда, обладают неисчерпаемым запасом чудодейственных средств и тысячей учеников. Их скрытая суть сильна, и они обладают численным перевесом. Разве может один человек уничтожить великую школу с многовековой историей?

«Бесцеремонный паршивец! Ты говоришь с нами так высокомерно!».

«Ты всего лишь ничтожный наставник, а думаешь, что ты такой необыкновенный?».

Шэнь Мань Гэ пришла в ярость. Несколько учеников тоже страшно разгневались, их лица покраснели от злости, и они начали громко кричать на Цзян Тяня.

«Я всегда ценил талантливых людей и уже хотел было предоставить тебе достойное место!».

«Но ты не уступил, отвернулся от моего предложения! Довольно! Сегодня я уничтожу тебя!».

Бу Суаньцзы покачал головой и вздохнул. Внезапно он вскинул руку и, задействовав черное полотнище, бросился на Цзян Тяня.

Это черное полотнище было похоже на маленький флаг. Когда Бу Суаньцзы взмахнул им, атмосфера вокруг сгустилась, заревел странный ветер, а над террасой забурлили темные тучи, заслонившие собой небо и солнце.

Дзинь! С черного полотна на террасу выпрыгнул закованный в броню злой дух. Он был весь покрыт кровью, его доспехи были прочны, а в руках он держал длинное копье. Он повернулся к Цзян Тяню, намереваясь проткнуть его насквозь.

«Это Свирепый Дух Воина! Боже, это Черное Знамя Десяти Тысяч Духов!» – тело Шэнь Мань Гэ охватил холод, и она почтительно смотрела на Бу Суаньцзы.

Говорили, что когда-то Бу Суаньцзы был главой секты Души Умершего великой школы Очищения Злых Духов. Десять лет назад его молили об искуплении грехов, но злой дух восстал против него и наслал тяжелую болезнь.

Он попросил об исцелении у школы Шэньнун и глава школы Цзо вылечил его. Тронутый добротой главы школы Цзо, Бу Суаньцзы пошел к нему в услужение.

Черное Знамя Десяти Тысячи Духов было величайшим сокровищем секты Души Умершего. Имея великое происхождение, оно также обладало незаурядной силой.

По легенде, во времена династий Мин и Цин глава секты Души Умершего служил командующему цинской армией в Усун, Ли Чэндуну. Прорвавшись через фронт в Цзядине, он устроил кровавую резню, длившуюся несколько дней. За это время он безжалостно убил сто тысяч героев, а эти события получили название 'Три резни в Цзядине'.

Тогда же основатель секты использовал души ста тысяч умерших и создал Черное Знамя Десяти Тысяч Духов.

В момент боевых действий внезапно появились тысячи Свирепых Духов Воинов, прорвали фронт сил Нанмина и совершили боевые подвиги.

«Мань Гэ, ты очень проницательна! Сегодня я использую Черное Знамя Десяти Тысяч Духов, чтобы убить Изначального Цзяна!» – самоуверенно крикнул Бу Суаньцзы холодно усмехнувшись и взмахнув Черным Знаменем.

Из Черного Знамени тут же появилось семь-восемь Свирепых Духов Воинов. Они излучали чудовищную ненависть, кто-то из них держал в руках ножи, кто-то сжимал мечи, а кто-то длинные копья. Они все направились к Цзян Тяню, намереваясь его убить.

Эти Свирепые Духи Воинов прошли множество испытаний и смерть, их ненависть и мрачная аура были сильны. Все вокруг заполнила темная сила, ароматные травы засохли и цветы поникли.

Среди них были злые духи разных рангов, в том числе Короли Духов. Их боевые способности ужасали, один удар их меча мог разрубить мастера Круга Внутренней Силы, достигшего состояния Железного Тела.

«Черт возьми, эти штуки выглядят устрашающе!».

Увидев эту сцену, Цзян Линь побледнела от страха. Она вся дрожала и тут же убежала, сломя голову.

«Ты собираешься сражаться со мной, Изначальным Цзяном, с помощью этих ничтожных духов?» – с насмешкой сказал Цзян Тянь, в его глазах светилось презрение.

Он тут же поднял руку и сказал: «Меч, приди!».

Послышался треск, и из рюкзака Цзян Тяня вылетел искусно сделанный Золотой Меч, Искореняющий Зло.

«А? Что это за сокровище?» – когда Шэнь Мань Гэ увидела меч, на ее красивом лице отразилась тревога.

«Хм, это лишь ложный маневр!».

Бу Суаньцзы с пренебрежением на лице, издевательским тоном сказал: «Кто еще в этом мире владеет магией и боевыми искусствами? Чтобы достичь такого уровня мастерства в боевых искусствах посредством культивации требуется очень много душевных сил и времени! А я смог овладеть еще и магическими заклинаниями!».

Он выглядел самоуверенно и смотрел на Цзян Тяня с пренебрежением. Казалось, что в следующее мгновение Свирепые Духи Воинов убьют Цзян Тяня.

Меч оказался у него в руке!

Цзян Тянь без раздумий взмахнул рукой, и золотой блеск меча разлился повсюду.

Фью, фью, фью!

Свирепые Духи Воинов горестно закричали, и в следующую секунду свет меча разорвал их в клочья.

К тому же вокруг них сформировалась колоссальная сила тяги, которая тут же заставила темную ауру забурлить.

Золотой Меч, Искореняющий Зло словно огромный кит втянул в себя всю черную, гнетущую ауру без остатка.

Острый меч с золотым блеском не прекращал рубить Свирепых Духов Воинов. К тому же он с шумом разрубил Черное Знамя Десяти Тысяч Духов, которое Бу Суаньцзы держал в руках.

Под испуганным взглядом старейшины Бу Суаньцзы Цзян Тянь спрятал меч и с холодной усмешкой сказал: «Теперь это просто рухлядь! Ты все еще хочешь использовать заклинания? Не позорься!».

Старейшина Бу Суаньцзы смотрел на Цзян Тяня и не мог поверить в случившееся. Постепенно в его взгляде появилась злость, и он ожесточенно крикнул: Ты такой жестокий! Ты уничтожил мое сокровище! Я не могу убить тебя сейчас, но подожди, когда я вернусь в школу Шэньнун и все расскажу главе школы Цзо! Все мастера-старейшины школы Шэньнун выступят против тебя и разорвут тебя на части!».

«Чего ты уставился!».

Цзян Тянь вдруг пристально посмотрел на него.

Он был похож на невероятно грубого мужчины с золотой цепочкой, торгующего барбекю в своем ларьке.

Не дав Бу Суаньцзы возможности напасть на него, Цзян Тянь поднял руку и ударил. В этот же момент возникшая в воздухе ладонь размером с шлифовальный диск с шумом атаковала.

«Как ты смеешь…».

Бу Суаньцзы попытался крикнуть, но не смог закончить фразу. Огромная ладонь разорвала его тело, из которого хлынула кровь. Бу Суаньцзы отлетел назад, как тряпичная кукла, рухнул на землю и испустил дух.

«Старейшина Бу…» – не поверив в случившееся, крикнула Шэнь Мань Гэ. Ее всю забрызгало кровью, и она внезапно начала дрожать.

Бу Суаньцзы все же был старейшиной школы Шэньнун! Он был важным человеком, на которого опиралась школа Шэньнун. По своему положению он уступал только главе школы Цзо. Даже Хун Тяньчжао был вынужден быть почтительным с ним.

Но Цзян Тянь сказал, что убьет его и он действительно убил. Он разорвал его как дворнягу, без каких-либо колебаний.

Когда адепты боевых искусств увидели это, то от страха задрожали с головы до ног и не смели сделать вдох.

Даже когда Цзян Тянь убил Хун Тяньчжао, это потрясло всех. Но он убил старейшину Бу Суаньцзы и это просто морально уничтожило всех присутствующих.

«Он просто дьявол, он потерял человеческий облик! Никто из нас не сможет победить его, несмотря на поддержку, которой мы обладаем!».

Мышцы опухшей щеки Чэнь Бо дрожали, и он помимо своей воли снова обмочился.

«Кто-то еще не хочет подчиниться мне?».

Цзян Тянь оглядел всех присутствовавших. Он выглядел так спокойно, как будто убийство старейшины Бу было для него не более серьезным делом, чем убийство мухи.

На этот раз все люди склонили головы и не осмеливались смотреть на Цзян Тяня.

«Я жду, когда ученики школы Шэньнун подчиняться мне!».

В этот момент даже Шэнь Мань Гэ была не в состоянии это вынести. Опозоренная и униженная, она опустилась на колени и поклонилась.

«Такие способности, не говоря уже о покровительстве семьи Цзян, не имеют себе равных в Китае!».

Цзян Линь почтительно посмотрела на Цзян Тяня, ее руки крепко сжались в кулачки. Она чувствовала себя так, будто только что получила огромную поддержку и опору.

…

Используя свое божественное сознание, Цзян Тянь стер память всем адептам боевых искусств и разогнал их.

Вечером он и его спутники вернулись в гостиницу Яодоу.

Цзян Линь нарядилась и, преисполненная радости, пришла в номер Цзян Тяня. Там она увидела Шэнь Мань Гэ, которая словно обиженная невестка сидела рядом с Цзян Тянем.

Чэнь Бо же стоял на полу на коленях и как верный слуга заваривал чай для Цзян Тяня.

На лице Цзян Тяня отражалось спокойствие и безмятежность. Он сидел на диване, закинув ногу на ногу, и имел вид величественного, уверенного в себе экзаменатора.

«Цзян Тянь! То есть, мастер Цзян, я пришла не вовремя?» – осторожно спросила Цзян Линь, испытывая тревогу.

«Ты тоже зовешь меня мастером Цзяном? Это смешно!».

Цзян Тянь махнул рукой и с мягким смехом сказал: «Неважно сколько конфликтов и ссор было у нас в детстве, ты все же моя старшая двоюродная сестра, этого у тебя никто не отнимет! Присядь!».

Эти слова растрогали Цзян Линь до слез, и она молча села рядом с Цзян Тянем.

«Мастер Цзян, эти целебные травы прошли через процесс орошения Водой Божественного Духа в треножнике школы Шэньнун, из-за этого в них появилась аура Зеленого Плюща». – объяснила Шэнь Мань Гэ.

«А, так значит древесный треножник стимулирует появление чудесной жидкости Зеленого Плюща. Должно быть он создавал ауру Зеленого Плюща на протяжении тысячи лет!».

«Он может стать элементом Древа для моей Формации Сосредоточения Духа!».

Цзян Тянь слегка улыбнулся и сказал: «Хорошо! Мы отдохнем пару дней, а послезавтра отправимся в школу Шэньнун!».

«Что, что вы собираетесь делать в школе Шэньнун?» – дрожащим от испуга голосом спросила Шэнь Мань Гэ.

«Разумеется, я собираюсь убить людей и отнять их сокровища! Глава твоей семьи понесет ответственность за твою ошибку, которую мог совершить только ребенок!».

Цзян Тянь щелкал тыквенные семечки и выплевывал шелуху прямо на пол, а Чэнь Бо тут же собирал ее, ползая на коленях.

«Мастер Цзян, вам не нужно вступать в эту смертельную схватку!».

Она была гораздо старше Цзян Тяня, но он все равно назвал ее ребенком! Шэнь Мань Гэ побледнела от злости, но вспомнила силу Цзян Тяня и не осмелилась действовать поспешно. Она лишь кокетливо улыбнулась, взяла Цзян Тяня за руку, придвинулась ближе к нему, а затем чарующим голосом сказала: «Полагаю, ты знаешь, что я дочь пекинской семьи Шэнь и к тому же являюсь главным учеником школы Шэньнун. В будущем школа Шэньнун должна будет перейти в мои руки!».

«И что с того?» – посмотрев на нее, спросил Цзян Тянь.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 126**

Глава 126 Отъезд в школу Шэньнун с целью грабежа

Кожа этой женщины была белоснежной, у нее были красивые глаза, стройная фигура и тонкая талия. Ее грудь поднималась и опускалась. Женщина оттопырила упругую попку, а в глубоком декольте рубашки можно было увидеть белую кожу груди. Она была мечтой любого мужчины.

Шэнь Мань Гэ была культиватором, и ее непостижимая натура была выше мирской суеты. Но когда-то она получила опыт жизни в мире простых людей, и от этого была еще более прекрасной. Шэнь Мань Гэ была обворожительной женщиной с капризным настроением, сводящая с ума мужчин, она действительно была их погибелью.

Поймав взгляд Цзян Тяня, Шэнь Мань Гэ застенчиво надула губки и сказала: «Я до сих пор не замужем. Нам стоило бы пожениться, ты бы вошел в школу Шэньнун, и тогда бы получил поддержку и этой школы, и пекинской семьи Шэнь!».

«Я держу школу Шэньнун в своих руках. И если я буду твоей женой, то множество чудодейственных эликсиров и трав, а также многие тома мистических книг окажутся для тебя в свободном доступе. Разве это не удобно?».

Пока она говорила, то изогнулась словно водяная змея и потянулась к Цзян Тяню. Ее упругая грудь уперлась ему в плечо, а красные губы приблизились к его красивому лицу, желая поцеловать.

«Черт меня побери! Цзян Тяню так везет по жизни!» – прокричал про себя Чэнь Бо, опустив голову и не смея смотреть на Цзян Тяня и Мань Гэ.

Будучи одним из лидеров школы Шэньнун, и дочерью семьи Шэнь, Шэнь Мань Гэ была словно принцесса, как среди различных школ, так и в мире простых людей. Многих юных, талантливых людей и молодых мастеров великих семей она не удостаивала даже взглядом.

Но в это минуту она по своей инициативе была такой страстной с Цзян Тянем, такой сексуальной и привлекательной.

Было ясно, что стоит Цзян Тяню согласиться, то она тут же разденется и преподнесет ему свое привлекательное тело как подарок.

Мать честная, он был просто отбросом по сравнению с Цзян Тянем. Чэнь Бо терзался самоуничижением, у него не хватало смелости даже на то, чтобы завидовать Цзян Тяню.

«Цзян Тянь, соглашайся…». – даже разволновавшаяся Цзян Линь подумала, что это неплохое предложение.

Если Цзян Тянь жениться на Шэнь Мань Гэ и вступит в школу Шэньнун, то у него появится шанс избавиться от тех, кто заставлял его выдать секреты приготовления пилюль и от тех, кто уже отслужил свое.

Семья Цзян находилась в упадке. Если Цзян Тяня заручится поддержкой великой школы Шэньнун, славящейся искусством приготовления пилюль и располагающей большим запасом лекарственного сырья, то статус семьи Цзян тут же повысится.

Тогда три великие пекинские семьи и их ничтожные приспешники отправятся так далеко, как он их пошлет!

«Ты – очаровательная женщина, ты мастер боевых искусств Круга Внутренней Силы и мастер алхимии. Это очень необычно!».

Эти слова Цзян Тяня заставили Шэнь Мань Гэ обрадоваться.

Но в следующее мгновение Цзян Тянь неожиданно ударил ее по лицу. От этого удара Шэнь Мань Гэ упала на пол.

«Убирайся! Ты так же красива, как скелет, твое тело – всего лишь кожаный мешок с костями! По-моему, ты – ничтожество!».

Столкнувшись с испуганными взглядами трех людей, Цзян Тянь успокоился и презрительно сказал: «С чего ты взяла, что подходишь на роль моей жены? Разве ты можешь сравниться с моей милой и красивой женой, которая к тому же так прекрасно готовит?».

«Однако мне не хватает прислуги! Ладно уж, ты можешь стать моей служанкой!».

«Слу… служанкой!» – заикаясь, произнесла шокированная Цзян Линь.

Что уж говорить о Чэнь Бо, он чуть не осел на пол от удивления, не в силах поверить в услышанное.

Шэнь Мань Гэ была дочерью пекинской семьи Шэнь, а также авторитетом и лидером школы Шэньнун. В будущем управление школой должно было перейти к ней. Она была выдающейся личностью, за которой увивались многие. Множество талантливых людей хотели жениться на ней, но у них ничего не вышло.

Но Цзян Тянь говорил так высокомерно и хотел заставить ее стать своей служанкой. Даже важные наставники не осмелились бы и думать о таком.

«Цзян Тянь, ты, ты зашел слишком далеко!» – слова Цзян Тяня заставили Шэнь Мань Гэ дрожать от злости.

Она была гордой женщиной, фавориткой школы, в ней было достаточно высокомерия.

Благодаря своей внешности и силе она всегда находилась в центре внимания. На ней хотели жениться многие талантливые молодые люди от Пекина до провинции Хубэй, таким женихам не было числа.

Сегодня она по своей инициативе проявила симпатию, соблазняя Цзян Тяня своей красотой и положением и предлагая пожениться. Но он ударил ее по лицу, отказался и предложил ей стать его служанкой. Пусть Цзян Тянь и был молодым наставником, но для Шэнь Мань Гэ это все равно был позор.

Раньше Шэнь Мань Гэ испытывала к Цзян Тяню глубокое уважение.

Но сейчас в ее сердце было лишь отвращение и ненависть к нему!

Как жаль, что он не мог умереть прямо на этом месте!

«Хорошо, будем считать, что я была слишком высокого мнения о своей привлекательности!».

Униженная Шэнь Мань Гэ поднялась с пола и, подавляя слезы, с вымученной улыбкой сказала: «Тогда через три дня мы отправимся в школу Шэньнун. Будем надеяться, что мастер Цзян добьется желаемого и вернется домой с богатой добычей!».

«Девчонка, я предоставляю тебе такую возможность, а ты отказываешься? Ты не хочешь стать моей служанкой?» – спросил Цзян Тянь, как будто ее желание стать его служанкой должно было быть в порядке вещей.

«Если ты сможешь захватить школу Шэньнун, то я навеки буду твоей рабыней! Но, боюсь, у тебя ничего не выйдет!».

Шэнь Мань Гэ залилась румянцем от злости на Цзян Тяня, ее белоснежная грудь поднималась и опускалась.

Она встречала безумных людей, но не до такой степени сумасшедших, как Цзян Тянь.

Она пренебрежительно усмехнулась, развернулась и ушла. Ей все еще трудно было унять свой гнев.

Эх, Цзян Тянь, что с того, что ты молодой наставник? Разве тебе известна скрытая сущность школы Шэньнун?

Во главе школы Шэньнун стояли несколько наставников, они могли расставлять защитную формацию Шаньда. Если ты отправишься туда, то угодишь в западню!

Сегодня я из любви к твоим талантам и способностям дала тебе возможность избежать смерти среди врагов, но ты пренебрег ей!

Когда-нибудь ты встанешь передо мной на колени и будешь пресмыкаться, будешь лизать мне ноги!

Чтоб ты сдох!

Шэнь Мань Гэ предполагала, что следующие три дня Цзян Тянь проведет в уединении, занимаясь культивацией, чтобы тщательно подготовиться ко встрече со школой Шэньнун. Но Цзян Тяню было на это наплевать, и он провел все три дня бродя по улицам и совершая покупки в компании своих спутников.

«Ах, этот воздушный змей такой красивый! Цин наверняка понравится! Я куплю несколько!».

«Хм? Такая большая восточная хурма? Она должна прийтись Цин по вкусу, я покупаю ящик!».

«Сладкое вино Лансян и каштаны? Неплохо будет передать Цин суп с тушеной курятиной! Покупаю, покупаю, покупаю!».

…

За три дня Цзян Тянь обошел весь рынок с местными товарами горного городка Цзяло и накупил множество вещей. А Шэнь Мань Гэ и Чэнь Бо таскали за него сумки с покупками.

Вернувшись в гостиницу Яодоу, он упаковал все свои приобретения и отправил их по почте в Линьчжоу.

Хлопнув себя по заду, Цзян Тянь сказал: «Вперед, грабить школу Шэньнун! А, нет, вперед за справедливостью!».

«Цзян Тянь, я пойду с тобой!».

За эти несколько дней Цзян Линь начала смотреть на Цзян Тяня другими глазами. В будущем Цзян Тянь станет главой семьи Цзян, почему бы ей не ухватиться за такого влиятельного человека?

«Забудь об этом! Ты должна немедленно вернуться домой!» – отмахнулся Цзян Тянь.

Поход в школу Шэньнун будет полон риска, и его никчемная двоюродная старшая сестра будет лишь обременять его.

«Но…». – растерянная Цзян Линь хотела что-то сказать.

«Тебе нужны рецепты лекарственных средств?» – тут же понял Цзян Тянь и хлопнул себя по лбу.

Цзян Линь приехала на встречу по обмену опытом в создании пилюль, поэтому она хотела попросить школу Шэньнун продать несколько лекарственных формул семье Цзян.

Но из-за того, что встреча по обмену опытом в создании пилюль обернулась смертельной битвой, она осталась с пустыми руками. Цзян Линь никак не могла вернуться домой без лекарственных формул.

«Да-да, верно!» – Цзян Линь закивала и с надеждой посмотрела на Цзян Тяня.

Цзян Тянь был мастером создания пилюль. Даже сестра-наставница школы Шэньнун хотела перетянуть его на их сторону. Вероятно, его рецепты лекарств были эффективнее формул школы Шэньнун.

«Это нетрудно!».

Цзян Тянь немного поразмыслил, летящим почерком тут же написал семь-восемь лекарственных формул и передал листок Цзян Линь.

В этих формулах использовалось простое сырье для лекарств. Но Цзян Тянь внес в рецепты свои мастерские изменения и сделал из них эффективные лекарственные средства. Как только они выйдут в продажу, то потрясут всех и станут популярны по всему Китаю.

«Спасибо тебе, Цзян Тянь! Я обязательно объясню все дедушке, чтобы он…». – поблагодарила его Цзян Линь, принимая листок с формулами словно бесценное сокровище.

«Нет! Не нужно говорить дедушке, не нужно вообще никому ничего говорить!».

Цзян Тянь помахал руками и строго сказал: «Ты не должна никому говорить ни слова о том, что здесь произошло!».

«Скажи, что ты купила эти лекарственные формулы у школы Шэньнун за большие деньги, поняла?».

«Почему?» – недоуменно спросила Цзян Линь.

В их семье все внуки пытались наперебой проявить себя перед дедушкой, чтобы их одобрили и оценили по достоинству. Это увеличивало их шансы на то, чтобы в будущем стать главой семьи.

«Если я прошу тебя не говорить, то не говори. К чему лишние объяснения?».

Цзян Тянь строго сказал: «Если ты скажешь хоть слово, то я не пощажу тебя!».

Жены старшего и младшего братьев отца, а также младшая сестра отца были ужасными сплетницами.

Если слух о его умениях и возможностях распространится, три великих семьи Нанкина могут пойти на отчаянный шаг и застать Цзян Тяня врасплох.

«Хорошо, хорошо! Я не буду болтать!» – поспешно согласилась Цзян Линь, ее красивое тело задрожало от испуга.

После того, как Цзян Линь ушла, Цзян Тянь со спутниками вышел из номера и на машине отправился в школу Шэньнун.

По дороге Шэнь Мань Гэ неожиданно сказала: «Цзян Тянь, ты убил Хун Тяньчжао, ты не собираешься поехать в Хубэй и уничтожить всю семью Хун?».

«Разве они хотят свести со мной счеты? Хорошо, я могу гарантировать, что никто не останется в живых!» – лениво сказал Цзян Тянь, сидевший на заднем сиденье.

Он такой высокомерный и своевольный! Он слишком надменный!

Шэнь Мань Гэ трясло от злости. Но тщательно поразмыслив, она поняла, что слова Цзян Тяня не были бессмысленными.

Хун Тяньчжао был самым сильным практиком в семье Хун. Он был наставником Сферы Совершенства, но Цзян Тянь убил его одной рукой. Если бы другие члены семьи Хун приехали, чтобы отомстить ему, то нашли бы здесь свою смерть.

Она выдавила из себя улыбку и сказала: «Ты верно говоришь, но семья Хун является авторитетом трехполья Уханя, они контролируют все судоходные порты вдоль по реке. Кроме того, они владеют гостиницами, недвижимостью и торговыми комплексами. Их официальные активы превышают десять миллиардов, а ведь еще есть и неофициальные. Ты не собираешься хитростью и силой обобрать их?».

«Нет, я не считаюсь с такой мелочью! Мне нужны сокровища вашей школы Шэньнун!» – с холодной усмешкой равнодушно сказал Цзян Тянь, даже не взглянув на Шэнь Мань Гэ.

Для него было проще простого забрать себе несметное множество сокровищ. Разве у него когда-либо не получалось получить то, что он хотел?

Главное – забрать тысячелетний Зеленый Плющ Духа школы Шэньнун. Если он расставит Формацию Сосредоточения Духа, то сможет прорваться на средний уровень культивации. И тогда он не будет иметь себе равных во всем Китае, он не испугается даже великих наставников.

«Ты слишком зазнаешься, бросаешься такими наглыми заявлениями!».

В глазах Шэнь Мань Гэ отражалась язвительная насмешка. Она прошептала: «Откуда тебе знать о скрытой сущности нашей школы Шэньнун, разве тебе известно о способностях главы школы Цзо? Когда ты о них узнаешь, у тебя уже не будет пути назад!».

«Разве у нас нет наставников Сферы Совершенства и культиваторов, вступивших на путь истинного учения?».

Она говорила шепотом, но Цзян Тянь все равно ее услышал и пренебрежительно сказал: «Твой наставник Цзо Цзыму достоин лишь того, чтобы подносить уголь к печи для изготовления пилюль! Я могу убить его одним ударом!».

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 127**

Глава 127 Господин Цзян – дьявол

«Ты…». – глаза Шэнь Мань Гэ метали гневные молнии, она дрожала с головы до ног и не могла произнести ни слова.

Она всегда была о себе очень высокого мнения, но встретившись с Цзян Тянем, постоянно терпела неудачи. Теперь же Цзян Тянь не считался даже с ее наставником. Но она ничего не могла поделать, она была заложницей Цзян Тяня.

Ей не хотелось ничего говорить, она обхватила себя за плечи и смотрела в окно, стиснув зубы. Она была в ярости и непрерывно проклинала Цзян Тяня.

Дорога через горы была опасна, вокруг клубился туман, и на пути постоянно возникали опасные ситуации.

К вечеру их машина подъехала к небольшому поселку горного хребта Шэньнунцзя. По пути Цзян Тянь высматривал отель или гостиницу. Они припарковали машину и решили поужинать.

Цзян Тянь и его спутники привлекли к себе много внимания. Из-за их Рейндж-Ровера и внедорожника марки Мерседес, а также незаурядной внешности старика Цю Гуна Тан Линлун, Шэнь Мань Гэ и Чэнь Бо были похожи на представителей золотой молодежи, приехавших с проверкой. Они излучали колоссальную энергию.

«Учитель, этот ресторан очень оживленный, многие люди пришли туда на ужин, значит там наверняка вкусно готовят!» – со смехом сказала Тан Линлун подняла руку и указала на ресторан в гостинице Чжайсин.

«Хм, тогда идем туда!» – безразлично кивнул Цзян Тянь.

Они прошли в ресторан и сели за столик. Их тут же поприветствовал управляющий и, любезно поклонившись, сказал: «Что желаете заказать?».

Тан Линлун взяла меню и заказала вино и закуски. Управляющий передал заказ на кухню и отправился заваривать чай.

Цзян Тянь холодно сказал: «Шэнь Мань Гэ, ты что, не поняла, что ты – моя служанка? Иди и налей нам чай! Иначе позже я преподам тебе урок!».

«Ты…!» – от возмущения Шэнь Мань Гэ налилась румянцем. Но она ничего не могла поделать, поэтому поднялась и начала разливать чай по чашкам.

«Такая женщина может быть только любовницей героев легенд!».

«Да, у нее грудь такая же огромная, как у моей дойной коровы Эхей!».

Несколько деревенских мужчин, которые ужинали в том же ресторане, рассматривали Шэнь Мань Гэ, обсуждали ее и размахивали руками.

От стыда Шэнь Мань Гэ залилась румянцем, она достала из сумочки солнцезащитные очки и надела их. А после того, как она прикрыла одну сторону лица рукой, разговоры посетителей ресторана стало не так хорошо слышно.

«Ха-ха, ты что, стала знаменитостью? Так тяжело быть кумиром, что ты даже очки нацепила? Это выглядит ужасно!».

Цзян Тянь пил чай и подшучивал над Шэнь Мань Гэ. От этих нападок она залилась слезами и стиснула зубы.

В это время перед гостиницей остановились два внедорожника с чжунхайскими номерами. Из первой машины вышли десять одетых в черную военную форму здоровяков. Они подошли ко второй машине и встали в два ряда по обеим сторонам дверей, образовав тем самым подобие стены. Один престарелый мужчина открыл дверцу машины.

Из машины показались длинные, белоснежные ноги, обутые в замшевые туфли на высоком каблуке из лимитированной коллекции Гуччи. У людей в ресторане заблестели глаза.

Красивые лодыжки, на которых были браслеты со стразами, притягивали взгляды и заставили нескольких деревенских мужиков нервно сглотнуть.

Наконец из машины вышла высокая красавица в короткой юбке, державшая в руках зонтик от солнца.

Красивой девушке с безупречно гладкой кожей, иссиня-черными бровями, вишнево-красным ротиком и блестящими глазами на вид было лет двадцать. От ее внешности захватывало дух.

Был самый разгар лета и на улице стояла страшная жара. На девушке был топ на бретельках, открывающий длинную, лебединую шею и белоснежную кожу в районе декольте. Эта девушка очаровывала и приводила мужчин в смятение.

«Черт возьми, какая красотка! При взгляде на нее сразу возникает… аппетит!».

«Поменьше болтай! Ты видел какая у нее охрана? Они могут схватить тебя и сдать в полицию!».

«Какая величественная осанка! Она еще красивее, чем та женщина, которую мы недавно видели! Две машины, а так много охраны!».

Под жгучими взглядами деревенских мужчин девушка презрительно нахмурила брови и вошла в ресторан.

Преисполненный величия молодой человек в дорогой одежде тут же догнал девушку быстрым шагом и подошел к столу. Он достал бумажную салфетку и тщательно протер стол и стулья, а затем со смехом сказал: «Яньэр, присаживайся!».

Как только молодой человек и девушка вошли, Цзян Тянь и его спутники тут же привлекли их внимание. При взгляде на них сразу стало понятно, что они не местные жители.

К тому же по виду Цю Гуна, одетого в белый тренировочный костюм и матерчатые туфли, сделанные вручную, было ясно, что он искусный боец.

«А этот парень довольно красивый!».

Девушку, которую молодой человек назвал Яньэр, по-видимому, привлек Цянь Тянь, и она некоторое время рассматривала его.

Цзян Тянь уже перешел на второй уровень культивации Великая Завершенность. И не было бы преувеличением сказать, что он обладал обновленной, лучезарной аурой бессмертного.

К тому же он избавился от всех инородных примесей в теле. Его кожа была похожа на белый нефрит, взгляд был чистым, Цзян Тянь был похож на незагорелого Гу Тяньлэ.

«Не смотри на него, Яньэр! Нужно поесть и ехать дальше! Скорее заказывай еду!» – холодно сказал молодой человек. Когда он посмотрел на Цзян Тяня, в его взгляде сверкнула ревность.

«Какое тебе дела того, смотрю я на него или нет?».

Хань Яньэр наморщила красивые брови, бросила меню Май Шилуну и продолжила смотреть на Цзян Тяня оценивающим взглядом.

Вскоре им принесли еду и все они приступили к ужину, а затем снова отправились в путь.

В дороге Цзян Тянь обнаружил, что машины с чжунхайскими номерами ехали следом за ними.

В полночь они добрались до другого горного поселка и остановились в единственной имеющейся там гостинице.

Зарегистрировавшись в гостинице, Цзян Тянь пошел в бар на первом этаже, подключился к Wi-Fi, позвонил Чжао Сюэ Цин по видеосвязи и рассказал ей о событиях прошедших дней.

Он уже хотел подняться в номер, чтобы отдохнуть, как к нему подошла Хань Яньэр, державшая в руках бутылку вина и бокалы. Она не могла сдержать любопытства и со смехом сказала: «Красавчик, ты тоже едешь в поселок Шэньнун? Приглашаю тебя выпить по стаканчику!».

Это вино она купила не в баре, а принесла из машины. Это было вино марки Шато Мутон-Ротшильд, один бокал такого вина мог стоит больше десяти тысяч.

«Да! Мы едем в поселок Шэньнун, ты тоже?» – со смехом сказал Цзян Тянь, принял бокал и отпил вино.

«Какое совпадение! Я тоже!».

Хань Яньэр обрадовалась, а затем, посмотрев на сидевшую в телефоне Шэнь Мань Гэ, с улыбкой спросила: «Ты его жена? Ты такая красавица!».

«Я вовсе не его жена, между нами ничего нет!» – с отвращением запротестовала Шэнь Мань Гэ и замахала руками.

Хань Яньэр мило улыбнулась и сказала: «Тогда прошу прощения! Я выпью бокал в качестве наказания!».

Хань Яньэр была очень разговорчивой девушкой, она пила вино и рассказывала о себе. Она происходила из чжунхайской семьи Хань, занимавшейся внешней торговлей, их состоянии оценивали в более, чем миллиард юаней.

Но ее отца настигла странная болезнь. Поэтому Хань Яньэр отправилась в поселок Шэньнун, чтобы найти там чудодейственное средство и вылечить отца.

Молодого человека, который ее сопровождал, звали Май Шилун. Он был ее поклонником и целыми днями следовал за ней словно верный пес. В этот раз он тоже вызвался поехать с ней, что ужасно ее раздражало.

Услышав это, Цзян Тянь удивился и со смехом сказал: «Вы едете в поселок Шэньнун, чтобы разыскать школу Шэньнун?».

«Ты тоже знаешь о школе Шэньнун?» – изумилась Хань Яньэр.

Школа Шэньнун была таинственной организацией, не выставлявшей свою деятельность напоказ. Обычный человек не мог о ней знать.

За эту информацию она заплатила одному искусному целителю два миллиона.

Хань Яньэр полагала, что только представители великих семей могли знать о существовании школы Шэньнун. Она никак не ожидала, что Цзян Тянь, который был простовато одет и походил на парня, приехавшего в город из деревни на заработки, мог знать о школе Шэньнун.

Увидев, что Цзян Тянь кивнул, Хань Яньэр сильно обрадовалась и весело сказала: «Так значит ты тоже едешь в школу Шэньнун, чтобы получить лекарственное средство! Я так тосковала без нормального попутчика, я переживала, что мы сбились с дороги в этом природном парке Шэньнунцзя! Тогда мы можем стать напарниками!».

Цзян Тянь лишь улыбнулся и ничего не сказал. Но сидевшая рядом Шэнь Мань Гэ стиснула зубы, а затем холодным тоном пробормотала: «Лучше бы он сбился с дороги. Он держит меня в заложниках! Ну почему он не собьется с пути?».

«Яньэр, пора идти отдыхать!».

В этом время к ним подошел Май Шилун, державший руки в карманах. С вызовом посмотрев на Цзян Тяня, он сказал: «Не нужно разговаривать с этими странными людьми, что, если у них на уме что-то дурное?».

Хань Яньэр не только не ушла в свою комнату, но крепко схватила Цзян Тяня за руку, от чего ее упругая грудь заколыхалась, и чарующим голосом сказала: «В этом баре так холодно, может продолжим разговор в моем номере? Мне страшно спать одной!».

«Почему этот парень настолько притягательный? Как он смог заставить такую красивую девушку броситься к нему в объятья?».

Шэнь Мань Гэ не верила своим глазам.

Цзян Тянь посмотрел на мрачного, внушающего страх Май Шилуна, стоящего за спиной Хань Яньэр, и понял, что был всего лишь предлогом избавиться от него.

«Ха-ха, ты боишься и хочешь, чтобы ночью я составил тебе компанию?».

Вновь взглянув на улыбающуюся девушку, которая кокетливо держала его за руку, Цзян Тянь хмыкнул и испытал отвращение.

«Почему бы и нет!».

Услышав слова Цзян Тяня, Хань Яньэр слегка удивилась, но затем мило улыбнулась, притворившись настоящей соблазнительницей.

«Ха-ха…». – Цзян Тянь рассмеялся и покачал головой.

Такие девушки думают, что из-за своей милой внешности могут вести себя как им угодно, не обращая внимания на других людей.

Эта девушка всего лишь использует его как прикрытие, а затем уйдет, оставив его разгребать все проблемы.

Не слишком ли она высокого мнения о себе, если думает, что использует его как прикрытие? Дело все же касалось его чести.

Отвращение Цзян Тяня не было безосновательным. Посмотрев на Май Шилуна, он сразу понял, что тот бы мстительным и ограниченным человеком. К тому же, использовав свое божественное сознание, Цзян Тянь уже давно выяснил, что у его охранников имеется огнестрельное оружие.

Май Шилун не смог бы справиться с практическими умениями Цзян Тяня.

Но Май Шилун, вполне вероятно, мог из ревности затеять ссору, а затем застрелить его и выбросить труп в безлюдном месте.

Хань Яньэр не придавала никакого значения возможной угрозе жизни Цзян Тяня. Не было бы преувеличением сказать, что у нее была внешность ангела, но невероятно жестокое сердце.

«Прости, меня это не интересует!» – Цзян Тянь высвободил руку и оттолкнул Хань Яньэр.

Увидев это, Май Шилун быстро подошел к покрасневшей от злости Хань Яньэр, чтобы поддержать ее под руку. Ткнув пальцем в сторону Цзян Тяня, он яростно сказал: «Ублюдок, как ты смеешь вести себя так грубо! Я убью тебя, не веришь?».

Хлоп!

Цзян Тянь отвесил ему пощечину, а затем шепотом сказал: «Убирайтесь отсюда! Я не имею к вам никакого отношения, не доставай меня! Ты только найдешь неприятностей на свою голову!».

Он десять тысяч лет парил по звездном небу, поэтому он сразу понял что было на уме у этого парня.

Он хотел раздавить Цзян Тяня и тем самым продемонстрировать свою заботу о Хань Яньэр.

Но если Май Шилун действительно хотел вывести его из себя, то Цзян Тянь был не против убить его. Кто будет расследовать убийство в безлюдных местах Шэньнунцзя?

К тому же у Май Шилуна не было никаких практических навыков. Разве Цзян Тянь мог испугаться человека, вышедшего из семьи простых смертных?

«Какая смелость!».

Цзян Тянь полагал, что этот парень тут же нападет. Но Май Шилун лишь гневно уставился на него и не стал атаковать. Поддерживая под руку Хань Яньэр, он ушел.

«Цзян Тянь, будь осторожней. Похоже, что у них есть оружие, ха-ха…». – со злорадством отметила Шэнь Мань Гэ.

«Ты думаешь, я не знаю? Ты полагаешь, что огнестрельное оружие может навредить наставнику Сферы Совершенства? Это смешно!».

Не удостоив Шэнь Мань Гэ взглядом, Цзян Тянь добавил: «Они испугались, поэтому и не стали нападать. Если бы они атаковали, я бы тут же убил их!».

«Ты такой грубый! Как ты можешь настолько низко ценить человеческую жизнь? Ты действительно такой крутой и безжалостный тип? У тебя нет никакого представления о законах!».

Шэнь Мань Гэ не могла поверить в то, что произошло. Она взбесилась и истерически крикнула: «Ты не человек, ты порождение дьявола! Ты злой дух, демон!».

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 128**

Глава 128 Прибытие в школу Шэньнун

Шэнь Мань Гэ трясло от злости. Она нехотя посмотрела на Цзян Тяня, а затем, вне себя от гнева, она поднялась в свой номер, чтобы лечь спать.

«Ха-ха, для этих богатеньких деток человеческие жизни ничего не значат! И закон им не писан!».

Цзян Тянь взял в руки бутылку вина, оставленную Хань Яньэр и наполнил свой бокал. Он сделал глоток, стараясь полностью распробовать вкус вина, а затем сказал: «В прошлой жизни я был таким невежественным, я не знал жестокую правду жизни, какую знаю сейчас!».

«Возродившись в этой жизни, я узнал внешнюю сторону порядков этого мира. Люди повсюду жестоко убивают друг друга и плетут интриги!».

Он допил вино и удовлетворенно вздохнул: «Ну разве это не забавно?».

Утром следующего дня Цзян Тянь выехал из номера и приготовился к отъезду. Но, к несчастью, на первом этаже гостиницы он столкнулся с Хань Яньэр и Май Шилуном.

Когда Хань Яньэр увидела Цзян Тяня, выражение ее лица стало холодным, а в глазах сверкнула ненависть.

Хоть вчера вечером она лишь играла с Цзян Тянем, пытаясь использовать его как прикрытие, но он сильно унизил ее, отвергнув ее предложение на глазах у Май Шилуна. Она всегда считала себя принцессой, девушкой из знатной семьи, поэтому теперь она испытывала к Цзян Тяню негативные чувства.

«Какой заносчивый тип без гроша в кармане! Когда мы доберемся до школы Шэньнун, я уговорю выдающихся людей школы прогнать его!».

Она окинула Цзян Тяня пренебрежительным взглядом, в ее сердце затаилась злость.

В это время к гостинице подъехала машина, из которой вышел Цзян Шао, с которым Цзян Тянь неожиданно столкнулся в гостинице Яодоу. Подойдя к Хань Яньэр и Май Шилуну, он поклонился и сказал: «Молодой господин Май, мисс Хань, я не опоздал!».

«Не опоздали, не опоздали, Цзян Шао! Вы хорошо потрудились!».

Май Шилун хлопнул мужчину по плечу и со смехом сказал: «Вам нужно только отвезти меня в школу Шэньнун и тогда можно будет сразу осуществить инвестирование, о котором мы заранее договорились!».

По виду Цзян Шао был никчемным человеком, привыкшим к роскоши, все это было написано у него на лице. Все эти годы он отвозил людей в школу Шэньнун. Он хотел помочь отцу привлечь инвесторов и, разумеется, он и сам должен был получить часть акций дарения.

Будучи проводником Хань Яньэр и Май Шилуна, он подготовил пакет акций стоимостью в несколько миллионов.

«Молодой мастер Май такой великодушный!».

Цзян Шао радостно огляделся по сторонам и внезапно увидел Шэнь Мань Гэ и Чэнь Бо в компании Цзян Тяня. Он тут же удивленно спросил: «Сестра-наставница, молодой мастер Чэнь, как вы оказались вместе с ним?».

Повисло молчание, никто не ответил ему.

Шэнь Мань Гэ пала духом и ей не хотелось говорить, а Чэнь Бо был так напуган Цзян Тянем, что не осмеливался произнести ни слова. По наставлению Цзян Тяня Цю Гун и Тан Линлун вели себя тихо и тоже не болтали попусту.

В конце концов Цзян Тянь с улыбкой сказал: «Мы уже подружились! Они сопровождают меня в школу Шэньнун, чтобы получить там лекарственное сырье!».

«Ах, вот оно что! Я сопровождаю в школу Шэньнун мисс Хань и молодого мастера Мая, в таком случае мы можем отправиться туда вместе!».

Цзян Шао не был особо проницательным человеком, поэтому и не заметил ничего необычного. Он дал Цзян Тяню прикурить и тут же начал считать его своим другом.

Увидев, что Цзян Тянь и Цзян Шао знакомы, Май Шилун помрачнел, ведь он намеревался дождаться возможности прикончить Цзян Тяня в горном лесу, но теперь это стало трудной задачей.

Две компании людей вновь пустились в путь на автомобилях и очень быстро добрались до поселка Шэньнун. Через несколько километров от последней гостиницы дорога прервалась, и им пришлось выйти из машин и отправиться дальше пешком.

Пробираясь через густой лес, Хань Яньэр сильно устала, по ее лицу тек пот, и она несколько подавленно сказала: «Почему этот дикий горный край такой бедный, они не могли даже проложить здесь дорогу, а по этой тропе слишком трудно идти!».

«Мисс Хань, вы недооцениваете школу Шэньнун! Эта школа очень богата, к тому же правительство все время порывается построить для них дорогу. Но отшельники школы Шэньнун ведут уединенную жизнь, они больше всего бояться того, что к ним за лекарственными средствами будут приезжать слишком много людей, и тем самым их скромное существование будет потревожено!».

Запыхавшись, объяснил Цзян Шао.

«Они очень богаты?» – Хань Яньэр была поражена.

«Вы же видели поселок Шэньнун! Хоть он и располагается в глухой горной местности, но у каждой семьи есть автомобиль и собственная вилла!».

Цзян Шао сказал: «За счет чего они живут? За счет того, что продают школе Шэньнун продовольствие, свежие овощи, изделия ручной работы и тому подобное! Годовой доход одной семьи может достигать пятисот тысяч!».

«Действительно немаленький доход, выше, чем у простого офисного планктона!» – кивнул Май Шилун.

«Это еще пустяки!».

Цзян Шао со смехом продолжил: «Если понравиться школе Шэньнун, вас могут взять в ученики, которые выполняют различные поручения, и ваш доход станет еще выше, он может достигнуть миллиона в год! Поэтому все в округе такие состоятельные!».

В их группе только Цзян Тянь сохранил безразличное выражение лица.

Разве у такой школы алхимии может быть нехватка денег?

Даже малой толики их денег хватит на то, чтобы крестьянская семья могла жить припеваючи.

«Молодой мастер Цзян, скажите, подарки помогут расположить к нам отшельников секты Шэньнун?» – чарующим голосом спросила Хань Яньэр, опершись на плечо Цзян Шао, чтобы перепрыгнуть через каменную глыбу.

Отец Цзян Шао был заместителем главы городского уезда, и он мог хвастать своей силой в городке Цзяло. Но он значительно уступал детям таким великих семей Чжунхая, как Хань Яньэр и Май Шилун.

«Мисс Хань, вы задаете верный вопрос!».

Когда Хань Яньэр обратился к нему в такой почтительной манере, он тут же испытал гордость и самодовольно сказал: «Все они выдающиеся люди, стоящие выше простых смертных. Их не интересуют такие мирские вещи, как деньги!».

«Я не могу в это поверить!».

Май Шилун пренебрежительно сказал: «Может их и не заинтересуют пять миллионов, но я не верю, что, если положить перед ними пятьдесят или сто миллионов, они останутся равнодушны!».

«Молодой мастер Май, вы слишком их недооцениваете!».

Цзян Шао закатил глаза от возмущения и с холодной усмешкой сказал: «Вы знаете семью Го, которая живет на юге?».

«Семью Го с юга? А почему вы спрашиваете?» – удивленно спросили Май Шилун и Хань Яньэр, немного испугавшись.

Семья Го регулярно входила в китайский список Форбс. Это была семья с многовековой историей, которая испытала бурный подъем и обладала большими финансовыми возможностями, их активы достигали нескольких миллиардов! Такие семьи, как Хань и Май, который возвысились совсем недавно, никак не могли сравниться с семьей Го!

«Несколько месяцев назад дочь семьи Го Лили попросила меня отвести ее в школу Шэньнун. Она готова была потратить миллиард юаней на покупку лекарств, чтобы вылечить своего дедушку. Но ее желание не увенчалось успехом, один из выдающихся людей школы прогнал ее!» – надменно и самодовольно сказал Цзян Шао.

«Что? Они отказались от миллиарда юаней?».

«Они не проявили уважение даже к семье Го!» – воскликнули Хань Яньэр и Май Шилун, на их лицах отразился испуг.

Цзян Тянь был слегка удивлен.

Вероятно, перед тем, как Го Лили отправилась в долину Белой Обезьяны за Кристаллом Жизни, она побывала в школе Шэньнун.

Цзян Тянь посмотрел на идущую рядом Шэнь Мань Гэ. Она высокомерно задрала белоснежный подбородок, как будто говоря: «Ну, ублюдок, ты понимаешь всю силу внутренней сущности нашей школы Шэньнун? Ты не посмеешь вызвать их гнев!».

Цзян Тяню стало от этого смешно, про себя он подумал: «Что с того, что Го Лили приезжала в школу Шэньнун, чтобы купить лекарства? Это говорит лишь о том, что в школе Шэньнун много сокровищ и мне будет сподручнее их украсть!».

Обеспокоенная Хань Яньэр на некоторое время задумалась, а затем выдавила из себя улыбку и сладким голосом сказала: «Братец Цзян, что же нам такое подарить, чтобы эти живущие в горах отшельники остались довольны?».

От обращения 'братец Цзян' Цзян Шао почувствовал, что все кости его тела стали легче и он почти взлетел в воздух. Он тут же выложил все, что знал: «Эти старые отшельники любят коллекционировать различные экзотические цветы и редкие лекарственные травы. А еще они любят старинные вещи, изделия из нефрита, картины и тому подобное…».

«О-о, хорошо!» – в этот момент Хань Яньэр слегка успокоилась.

К счастью в Цзяло они купили достаточно изделий из нефрита и старинных вещей, иначе в этот раз им бы пришлось вернуться домой ни с чем.

В этот момент она со злорадством во взгляде посмотрела на Цзян Тяня.

У Цзян Тяня и его спутников не было с собой никаких сумок, они явно не взяли с собой никаких ценных вещей. Вероятно, отшельники школы Шэньнун тут же выгонят их вон!

По лесу расползался белый туман и кругом бесчинствовали ядовитые насекомые. Дорога была неровной, разросшиеся лианы и кустарники скрывали ее так, что из-за них было трудно найти тропу.

Даже Цзян Шао, который был в школе Шэньнун много раз и хорошо знал дорогу, чуть не заблудился.

«Еще ничего, если по этой дороге попытаются пройти адепты боевых искусств. Но если здесь попробует пробраться обычный человек, то беды не миновать!».

«Нечего удивляться, что в нашу эпоху информационных технологий и научно-технического прогресса школе Шэньнун удалось скрыться от мира и жить в месте, далеком от суеты!».

Увидев все это, Цзян Тянь легко вздохнул.

Вдруг из подлеска выбежал дикий кабан и рванул в сторону людей.

Кабан был не выше половины человеческого роста, и около полутора метров в длину. Он был похож на теленка, с головы до ног обросшего похожей на стальные иглы шерстью. С его белоснежных клыков стекала слюна.

Бум, бум, бум!

Сопровождавшие их охранники сильно испугались, тут же выхватили пистолеты и несколько раз выстрелили в кабана.

Кабан был явно ранен и его пошатывало.

Но через мгновение кабан вновь помчался на них словно бульдозер, еще более свирепый и быстрый, чем раньше.

«Твою мать, он все еще жив!» – охранники пришли в ужас и несколько растерялись.

Обычно кабаны любили тереться о сосны, от чего их шкура покрывалась смолой, а потом затвердевала и становилась похожа на панцирь, который нельзя было пробить ни ножом, ни пулей.

«Ничего, пусть подойдет ближе!».

Старик по имени Лу Бо, стоявший за спиной Хань Яньэр, не торопясь вышел вперед и загородил собой всех людей.

Кабан быстро приближался, под его копытами поднимался черный вихрь. Когда между ним и группой людей оставалось пять метров, кабан пушечным ядром прыгнул со скалы и бросился на Лу Бо.

Лу Бо поднял руку и легко ударил кабана по голове.

Вокруг разнеслось эхо хлопка.

Кровь и мозги брызнули во все стороны. Кабан, весивший несколько десятков килограммов, отлетел на семь-восемь метров и упал замертво.

«Невероятно! Умения почтенного учителя сравнимы с мастерством отшельников школы Шэньнун!» – воскликнул Цзян Шао, вытерев с лица капли пота, и одобрительно поднял вверх большой палец.

Лу Бо совершенно не обратил внимания на его возглас и лишь бесстрастно сказал: «Идемте!».

Хань Яньэр окинула всех надменным взглядом и отчетливо произнесла: «Вы видели? Охранники моей семьи круче вас всех!».

Все продолжали идти, когда наступил полдень второго дня пути. Вдруг перед ними предстал крутой, прямой как стрела горный пик, который слово меч пронзал небо.

У подножья этого пика располагалась горная долина, обнесенная высокой каменной стеной. Она создавала окружность радиусом семь-восемь километров, внутри которой располагалось подобие города.

Они наконец добрались до школы Шэньнун!

«Как красиво, это просто рай!» – глубоко вздохнув, восхищенно сказала Хань Яньэр.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 129**

Глава 129 – Провести подготовку

В этот момент, молодой мастер Цзян извиняющимся тоном произнес: «Госпожа Хань, господин Май, я могу Вас довести лишь до этого места, у меня нет полномочий входить в ущелье!»

«Тогда возвращайся, за то, что привел меня сюда – уже большое спасибо.» - с улыбкой произнесла Хань Яньэр.

«Точно! Видите вон тот вход в ущелье? Он весь заполнен белым туманом ядовитых испарений, он крайне опасен, вам нужно быть очень осторожными!»- быстро пояснил молодой мастер Цзян и вместе со своим окружением спешно покинул территорию.

Хань Яньэр немного подумала, а затем, указав на нескольких своих телохранителей, скомандовала: «Сначала в ущелье должны войти вы и вступить с ними в переговоры. Скажите им, что к ним с визитом прибыли члены семьи Хань со Среднего Моря.»

«Не делайте никаких опрометчивых поступков!»

Шэнь Маньгэ высокомерно воскликнула: «Защитная формация Шаньда и вход в ущелье принадлежат секте, необдуманное вторжение может привести к очень плохим последствиям и оно будет расценено как оскорбление, вам нужно быть предельно осторожными, иначе – смерть!»

«Чего тут бояться? Разве что этого тумана? Как же вы трусливы !» - с пренебрежением ответила Хань Яньэр. Она была очень расстроена из-за Цзян Тяня, что даже присутствие Шэнь Маньгэ ее не радовало.

После того, как она отдала свой приказ, двое охранников тут же подскочили и быстро направились к туману, струящемуся из входа в ущелье.

Они оба были полностью экипированы и готовы были вступить в любой момент в бой. На них были тренировочные костюмы, бронежилеты, защитные шлемы, в руках они держали щиты, защищающие от взрывов и комплект боевого оружия. Они даже надели на себя противогазы на случай химической атаки. Лес ружей и ливень пуль были для них нипочем.

После того как двое экипированных телохранителей исчезли из поля зрения, не прошло и пяти минут, как внезапно показались клубы дыма и послышались завывания ветра и раскаты грома, как будто на вершину горы взгромоздился огромный дракон.

В эту секунду, из входа в ущелье с грохотом вылетело тело одного из охранников, скорость его полета была настолько быстрой, что он своим телом сломал находившееся рядом огромное дерево.

Все присутствующие вмиг остолбенели.

На поверхности его каски виднелось отверстие величиной с большой палец, из которого вытекала кровь и мозги, заливая все его лицо, его грудная клетка была разломана, а сам он был уже мертв.

«Сяо У, возвращайся!»

Тан Кайсюань был настолько испуган от этого зрелища, что по его лицу начался струиться пот, капли которого были величиной с горошину. Он весь побледнел и стал сразу же звать второго охранника назад.

Но было уже слишком поздно.

Второй охранник с грохотом, также движимый неизвестной силой, вылетел из ущелья и со всей силы несколько раз ударился о землю, после чего наступила смерть.

Было видно, что его лицо и руки были выжжены как будто кислотой, в глаза бросались обнажившиеся белоснежные кости и череп несчастного.

«Это очень сильный прием!»

Испуганы были все, даже Лу Бо застыл от шока.

«И что же делать? Кто туда сможет проникнуть тогда?»- дрожащим голосом, испуганно произнесла Хань Яньэр, она с трудом уже держалась на ногах.

Окружающие находились в смятении и не знали, что можно было дальше предпринять.

Насколько хороши они бы не были, все равно были не в силах противостоять таким сильным и опасным приемам.

«Господин Цзян, вы сможете туда войти?» - с еще большим пренебрежением спросила Шэнь Маньгэ, взглянув на Цзян Тяня.

«Идите за мной след в след!» - равнодушно усмехнулся Цзян Тянь и, сложив руки за спиной, неторопливо, словно гуляя по парку, направился в эпицентр событий.

«Вы настолько невежественны и высокомерны, что собираетесь туда войти и найти свою смерть? Только после Вас!» - презрительно усмехнулась Шэнь Маньгэ.

Даже если он и являлся Мастером Цзянем из Цзянбэя и был младшим последователем Сферы Совершенства, как он собирался противостоять этой таинственной и загадочной защитной формации Шаньда, которая постоянно трансформировалась и имела множество форм?

Во взгляде Чэнь Бо отразились злорадство и сарказм.

Тем временем, Цзян Тянь достиг формации и, подняв небрежно ногу, топнул по огромному камню на склоне горы. От его удара послышался лишь слабый шлепок.

В ту же секунду, на поверхности камня образовалось углубление, в котором был спрятан механизм.

Туман, заполнявший собой все пространство, тут же рассеялся, превратившись в узкую полоску дыма, открыв перед Май Шилуном, Хань Яньэр и остальными проход.

«Куда пропал туман?»

Лица Май Шилуна и Хань Яньэр были растерянными, они не понимали что только что произошло.

«Никуда не годится! Вы что, разбираетесь в управлении формациями старого типа?» - недоверчиво произнесла Шэнь Маньгэ, в ее душе поднялась огромная буря возмущения, когда она посмотрела на Цзян Тяня.

Тем временем Цзян Тянь шел вперед не останавливаясь, поворачивался в разные стороны, куда-то нажимал, на что-то наступал. По пути, на котором уже окончательно рассеялся туман, он обезвреживал механизмы парфянских стрел, ядовитых пик, каменных валунов и ловушек. При этом, он даже не применял свою могущественную силу.

Вскоре вся толпа, преодолев за Цзян Тянем расстояние в один километр, оказалась у каменной стены, которая казалась неотъемлемой частью цельного пейзажа.

Но Цзян Тянь сразу понял, что именно здесь находятся горные ворота школы Шэньнун.

Кругом виднелись следы мха и растений, поверхность скал была покрыта грязью, но только не в этом месте, на котором не росла трава, а поверхность была гладкой и чистой. Было очевидно, что здесь часто бывали люди.

В тот момент, когда Цзян Тянь как раз собирался простукивать эту стену, на вершине горы показалось несколько фигур и послушался голос: «Кто посмел притронуться к формации? Желаете своей смерти?»

После того, как эти голоса прозвучали, несколько человек, словно пронёсшийся вихрь, спрыгнули с каменного валуна высотой около десяти метров.

Лу Бо быстро вышел вперед, сделал поклон и, приветственно сложив перед собой руки, смиренно произнес: «Святой Мастер Ци Бин, ваш покорный слуга – тренер синъицюаня – Ху Дэлу, эти двое со мной – наследники семей Май и Хань со Среднего Моря, они специально прибыли в школу Шэньнун для того, чтобы получить пилюли.»

«О, так это ты - Ху Дэлу!»

Мужчина, стоявший впереди всех, улыбнувшись добавил: «Не нужно называть меня Святым Мастером, моя фамилия Юэ, я всего лишь привратник, можете звать меня старина Юэ.»

«Мастер Юэ, проявите, пожалуйста, небольшую поблажку и разрешите нам пройти в долину!» - стараясь говорить учтиво, попросил Ли Бо, молитвенно сложив руки перед грудью.

Он давно заметил, что мастера по фамилии Юэ чаще всего являлись младшими мастерами Сферы Внутренней Силы, и они были даже сильнее, чем те, кто достиг уровня Железного Тела. Энергия, которая присутствовала них, превращала их в очень ценных личностей.

Если уж мастера такого высокого уровня занимали в школе всего лишь позицию привратников, немудрено, что перед могуществом этой школы все преклонялись.

«Даже если старейшины и алхимики школы соберут совещательный совет, боюсь, все равно, за короткий промежуток времени пилюли получить не удастся.» - смущенно произнес страж по фамилии Юэ.

Цзян Тянь тайно от всех усмехнулся, наверняка новости о том, что он расправился с Бу Суаньцзы на встрече по обмену опытом в создании пилюль и связанный с этим скандал, уже достигли школы. В связи с этим, старейшины уже наверняка должны были провести подготовку.

«Дядюшка Юэ, уступите нам пожалуйста! Давайте мы сначала попадем внутрь и будем ждать сколько потребуется!» - Хань Яньэр медленно сделала шаг вперед и незаметно сунула в руку привратнику кусочек нефрита.

На самом деле, эта вещица являлась древней антикварной дощечкой и ее стоимость составляла примерно восемьсот тысяч юаней.

Но страж ворот как будто даже не посмотрел на это подношение, словно оно являлось чем-то неважным, тем не менее, смягчился и произнес: «Ладно, проходите!»

Он бросил беглый взгляд на Чэнь Бо и Шэнь Маньгэ, но ничего не сказал, так как Чэнь Бо был для него неизвестной личностью, поскольку не занимал высоких постов. Шэнь Маньгэ он тоже не узнал, поскольку на ней были огромные солнцезащитные очки, но все же смутно почувствовал в ней что-то знакомое.

Тяжелые каменные ворота раскрылись и страж Юэ, окруженный другими охранниками, строго пояснил: «После того, как попадете внутрь, вам не следует ходить где попало, и воздержитесь от разговоров, иначе старейшины и алхимики вышвырнут вас оттуда!»

«Не переживайте, мастер Юэ, мы все сделаем как вы говорите!» - смиренно пообещал Май Шилун, который также в этот миг был преисполнен благоговения.

После входа в ущелье, на противоположной стороне можно было увидеть величественный пик Шэньнун, уходивший в облака и окруженный со всех сторон горами. Его высота составляла около тысячи метров над уровнем моря и он представлял собой своего рода барьер ярко-зеленого цвета, который отделял долину от всего, что находилось вокруг, создавая вокруг нее уникальное и уединенное пространство.

Площадь долины, по самым грубым подсчетам, составляла примерно десять ли, рельеф отличался мягкостью, а почва плодородием. Вся территория была испещрена реками и источниками, которые сплелись между собой.

Кусочки изумрудных полей с лекарственными растениями напоминали мягкие ковры. На этих полях виднелись за работой послушники школы, одетые в черные даосские одежды, они занимались прополкой, удобрением и подвязыванием целебных растений.

На лужайках долины мирно паслись дикие олени, которые совсем не боялись людей. Животные спокойно пили воду из чистейших рек, а над озерами плавно кружились стаи японских журавлей.

В воздухе чувствовался легкий, свежий ветерок, который разносил вокруг чарующий аромат лекарственных растений, который хотелось без конца вдыхать полной грудью.

У подножия горы Шэньнун расположились бесчисленные храмовые постройки, выполненные из темно-синего кирпича и серой черепицы, карнизы их крыш были напарвлены к небу. Все было выполнено очень изящно и, по рассказам очевидцев, по своему масштабу, эти места очень напоминали горную местность Дачжай уезда Сиян, провинции Шаньси.

Позади храмового комплекса, на скалистых поверхностях горы Шэньнун были выгравированы лики мудрецов школы древних эпох, а по середине находилась огромная и величественная каменная статуя Божественного Земледельца Шэньнуна, бога-покровителя земледелия и медицины.

А одной руке каменный Шэньнун держал целебные растения, в другой - золотой треножник - сосуд для изготовления эликсира бессмертия. Выражение его лица было добродушным, а от самой статуи исходила огромная мощь, при взгляде на нее, у любого человека, задиравшего высоко голову, чтобы рассмотреть скульптуру, невольно возникало желание упасть перед ней ниц.

«Какой же у этого основателя рода невероятно могучий облик!» - непрерывно вздыхая, восхитился Лу Бо, восторженно преклоняясь перед статуей.

«Эй ты, Цзян, какое сокровище ты принес с собой в качестве поклонения высоким представителям школы? Неужто ты пришел с пустыми руками?» - с презрением спросила у Цзян Тяня Хань Яньэр.

«Ты ведь не притащился сюда с банковской карточкой? Она здесь бесполезна! Боюсь старейшины и алхимики за это прогонят тебя прочь очень скоро!»- с таким же презрением в голосе произнес Май Шилун, глядя на Цзян Тяня как на придурка.

«Я сюда не за целебными снадобьями явился!»- обескуражил присутствовавших короткой фразой Цзян Тянь, так что все они пришли в смятение.

«А зачем тогда ты сюда явился? Хочешь у них что-то выклянчивать под благовидным предлогом? Катись уже отсюда, ты не достоин находиться в таком торжественном месте!» - съязвила Хань Яньэр.

«Если ты сюда пришел не за пилюлями, тогда давай проваливай! Ты тут все только испортишь!»- задыхаясь от негодования, воскликнул привратник Юэ.

Ворота все еще были закрыты, когда Шэнь Мангэ сняла свои очки и, бросив презрительный взгляд на Цзян Тяня, холодно произнесла: «Привратник Юэ, сообщите старейшинам, что сюда с визитом прибыл Цзян Тайчу из Линьчжоу.»

«Ты – тот самый Цзян Тайчу?»- дрожащим голосом переспросил страж ворот и побледнел, глядя на Цзян Тяня.

«Так и есть.»- нараспев ответил Цзян Тянь, а потом внезапно громко вскрикнул: «Цзян Тайчу из Линьчжоу пожаловал с официальным визитом к руководителю школы Шэньнун Цзо Цзыму!»

Его голос прозвучал как раскат грома, будто бы он доносился со всех сторон, наполняя небеса. Он него резко закачались деревья, в водоемах поднялись волны, а на земле задрожали камни, словно вот-вот должно было начаться землетрясение.

Первым под удар попал привратник, которому ударная волна попала прямо в грудь, из его тела с шумом начала хлестать кровь и он, упав на землю, потерял сознание.

Лу Бо, спотыкаясь, нетвердой походкой отступил назад, испытывая отвращение и борясь с тошнотой от увиденного зрелища.

Май Шилун и Хань Яньэр, едва удерживаясь на ногах, испуганно посмотрели на Цзян Тяня и в ужасе закричали: «Ты – псих? Что ты делаешь?»

…

Школа Шэньнун, главный зал для совещаний.

В этот самый момент, несколько высокопоставленных старейшин и алхимиков как раз обсуждали дело Цзян Тяня. Помимо этого, там также присутствовали некоторые представители знати, которые также брали слово и выносили на обсуждение свои предложения.

В одном зале собрались мастера боевых искусств, которые достигли уровня внутренней силы и даже уже вошли в сферу совершенства, совершенные люди, которые обладали заклинаниями нескольких уровней, искусные врачеватели, которые являлись настоящими мастерами своего дела в изготовлении эликсира бессмертия.

«Я слышал, что этот Цзян Тайчу способен изготовить много волшебных пилюль он очень способный! Если он не придет, ничего страшного, но если он все-таки отважится появиться, его необходимо немедленно схватить, допросить и выведать все его рецепты и методы изготовления. Таким образом, наша школа не станет останавливаться на достигнутом и будет и дальше стремиться к новым успехам!» - горделиво произнес старец, одетый в черные одежды.

Он был одним из старейшин правоохранительного совета школы Шэньнун, постигший совершенную мудрость Хао Иньюэ. Он был мастером, который сумел постичь сферу заклинаний.

В обычное время, он занимался аттестацией послушников школы Шэньнун, а также строго следил за соблюдением норм морали, жестоко карая нарушителей.

«Я все же чувствую некоторое беспокойство!»- озадаченно произнес глава чиновничьего аппарата Цзан Аонянь: «Иньюэ, он смог одолеть Хун Тяньчжао и Бу Суаньцзы, это говорит о том, что он наделен немалой силой!»

«Аонянь, ты слишком заморачиваешься! Как можно сравнивать Хун Тяньчжао и выдающихся представителей нашей школы?»

Будучи ответственным за исполнение норм и законов школы, в то время, когда глава долины находился в затворничестве, положение Хао Иньюэ было самым высоким и почетным, поэтому он руководил всеми делами долины.

Он хитро усмехнулся, напоминая при этом старого лиса: «Даже если этот Цзян Тайчу является корифеем своего дела, нам не стоит его опасаться, тем более, по тем сведениям, которые передала Мангэ, он еще очень молод, ему чуть за двадцать и он всего лишь младший последователь Сферы Совершенства, уничтожить его будет так же просто, как убить курицу!»

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 130**

Глава 130 Один против всех

«Да! Аонянь, ты слишком много волнуешься!» – сказал еще один из следящих за исполнением законов старейшин, Вэй Буфань. Этот старик был сверхчеловеком Сферы Познания.

«Он всего лишь наставник низшего уровня Сферы Совершенства, в нем же нет ничего особенного?».

Блестящие глаза семидесятилетнего старика излучали высокомерие.

Он надменно покачал головой и сказал: «Во главе нашей стражи стоят несколько наставников Сферы Совершенства, ему будет трудно устоять против стольких людей! Он сам роет себе могилу!».

«Давай, давай, пропустим по рюмашке Обезьяньего вина, чтобы заранее отпраздновать то, что Изначальный Цзян попадет в ловушку!».

В главном зале стоял ужасный шум.

Вдруг послышался стук.

Невидимая воздушная волна с грохотом разбила окно, и осколки стекла легко разлетелись повсюду как бабочки.

Фью!

Воздушная волна обуяла все вокруг словно ураган. Ветер дул так сильно, что люди не могли открыть глаза, из-за давления воздуха им с трудом удавалось дышать.

Послышался хруст! На чашках из костяного фарфора появились внушительные трещины, которые непрерывно расползались по поверхности.

До людей долетел голос, подобный рокоту грома: «Изначальный Цзян из Линьчжоу пришел с визитом к главе школы Шэньнун Цзо Цзыму!».

«Что? Пришел Изначальный Цзян?» – все присутствовавшие там люди были напуганы.

Сверхчеловек Инь Юэ тут же пришел в ярость: «Это мерзкое отродье осмелилось бесчинствовать в нашей школе Шэньнун! Я убью его!».

Фью!

Сверхчеловек Инь Юэ молниеносно выбежал из главного зала.

В следующую секунду он взмахнул руками словно сокол и взмыл ввысь, а затем спикировал в направлении, откуда раздавался голос.

Цзан Аонянь, Вэй Буфань и другие старейшины и последователи школы Шэньнун выбежали наружу словно их подгонял ураган и попытались нанести удар по месту, из которого раздавался голос.

В этот момент вся школа Шэньнун напоминала котелок с кипящим маслом, который опустили в холодную воду. Вся школа забурлила, множество учеников выбежало наружу и, задрав головы, посмотрели вверх.

Еще десять мастеров словно кузнечики перепрыгивали с крышу на крышу, стремительно направляя удары в сторону, из которой раздавался голос.

«Цзян Тянь, я хотел принять тебя в школе Шэньнун как почетного гостя и обменяться с тобой знаниями по созданию пилюль! Как ты посмел убить моего соратника Бу Суаньцзы? А теперь ты еще явился сюда и бесчинствуешь в нашей школе! Тебе жить надоело?» –ледяным голосом крикнул сверхчеловек Инь Юэ. Он стоял на крыше главного зала и с высоты взирал на Цзян Тяня.

Цзян Тянь ударил Шэнь Мань Гэ по лицу так, что она упала на землю. Затем он, заложив руки за спину, поставил ногу ей на зад и с холодной усмешкой сказал: «Как почетного гостя? Хотел обменяться знаниями по созданию пилюль? Я вижу, что вы устроили этот прием со злым умыслом и преследуете совсем иные цели! Все, что вам нужно – это мои медицинские пилюли и знания о том, как их создавать!».

«Мастер Цзян, вы что-то не так поняли!».

Боясь мастерской атаки Цзян Тяня, Цзан Аонянь разволновался и решил потянуть время. Смеясь сквозь слезы, он сказал: «Немедленно отпусти Шэнь Мань Гэ! Мы с тобой сядем и все обсудим, придем к мирному соглашению, хорошо?».

«Какие еще обсуждения?».

Цзян Тянь безразлично сказал: «Твоя школа Шэньнун скрывает свои злые намерения! Вы хотите убить меня и присвоить себе мои ценные вещи! Вы должны просить у меня прощения!».

«Ох, ты уже убил одного из наших старейшин и нескольких учеников, нанес огромный урон нашей школе Шэньнун! И ты еще хочешь, чтобы мы извинились?» – гневно крикнул сверхчеловек Инь Юэ.

«По-вашему мнению, школа Шэньнун такая благородная?».

На лице Цзян Тяня появилось гневное выражение, он поднял брови и крикнул: «Неужели вы считаете, что я, Цзян Тянь, должен благородно подставить свою шею под ваш меч, раз вы хотите убить меня? Может я и невежественный, но я вам не мясо на разделочной доске, которое можно по желанию изрубить на куски!».

Сверхчеловек Инь Юэ лишился дара речи.

Бу Суаньцзы и Шэнь Мань Гэ, желая погубить Цзян Тяня, действительно расставили для него сети, из которых не выбраться. Кто бы мог подумать, что Цзян Тянь устроит такую резню.

Цзан Аонянь глубоким голосом спросил: «Цзян Тянь, тебя не затруднит сначала отпустить Шэнь Мань Гэ? Я не знаю каких извинений ты от нас ждешь, смело предлагай свой метод!».

С того момента, как Цзо Цзыму получил все сведения, он затворился и молился об искуплении грехов. Сейчас Вэй Буфань специально тянул время, чтобы дать Цзо Цзыму возможность внезапно напасть.

«Все очень просто!».

Цзян Тянь холодно сказал: «Вы либо должны почитать меня в качестве своего лидера, либо покинуть школу Шэньнун и оставить мне это долину, целебные травы, чудодейственные лекарства и все ваши сокровища!».

Все люди тут же пришли в ярость.

Цзян Тянь оказался слишком алчным.

Он хотел откусить кусок, который был не в состоянии проглотить. Цзян Тянь хотел занять землю, где они нашли себе приют, у него был просто чудовищный аппетит!

«В мире нет ничего постоянного, хозяином становится сильнейший!».

«Вы хотите присвоить мои пилюли и секреты их изготовления, но не хотите, чтобы я забрал то, что принадлежит вам!».

«Если вы не отдадите мне то, что я требую, то я подавлю ваш мятеж и в конце концов школа Шэньнун будет моей!» – холодно сказал Цзян Тянь, словно это было в порядке вещей.

«Наглец! Мы хотели все спокойно обсудить с тобой и завершить нашу вражду миром! Мы не ожидали, что ты окажешься таким заносчивым!».

Сверхчеловек Инь Юэ равнодушно пробормотал: «Ты считаешь, что раз ты наставник боевых искусств, то ты такой необыкновенный! Тебе далеко до нашей школы Шэньнун! Раз уж ты не понимаешь, когда надо отступить, то не удивляйся, что школа Шэньнун не пощадит тебя!».

Договорив, он взмахнул рукой, отдавая приказ убить Цзян Тяня.

«Сверхчеловек Инь Юэ, не нужно этого делать! Сестра-наставница все еще у него в руках!» – закричали некоторые ученики, от волнения упав на колени.

«Хм, я не могу позволить пострадать невинным. Но если сегодня мы не убьем эту дрянь, то последствия могут быть ужасными!».

Выражение лица Инь Юэ стало жестоким, его обуревала жажда убийства. Внезапно он выставил вперед палец и воспарил в воздух и ринулся на Цзян Тяня.

Раздался грохот, который эхом разнесся по округе.

В месте, где стоял Цзян Тянь вдруг возникло ужасное давление, земля вокруг него начала сжиматься. Казалось, что она могла смять даже сталь.

Май Шилун и Хань Яньэр тут же почувствовали, что воздух сгустился и им было тяжело сделать вдох.

Им казалось, что их кости вот-вот раскрошатся, их клонило к земле и они истошно завопили: «Сверхчеловек Инь Юэ, проявите снисхождение! Мы младшее поколение семьи Хань и семьи Май из Чжунхая! Мы приехали, чтобы купить у вас лекарственные средства! У нас нет никаких враждебных намерений в отношении вашей уважаемой школы!».

«Ого, по уровню заклинаний и культивации он вошел в Сферу Познания! Он может управлять Изначальной Ци Неба и Земли!».

Цзян Тянь слегка удивился практическим способностям и навыкам заклинаний сверхчеловека Инь Юэ. Затем он поднял руку и взмыл вверх.

Ш-ш-ш!

Вязкий воздух был разбит потоком чистого воздуха, сильно отличавшегося от того, что был вокруг. Цзян Тянь был цел и невредим.

«Что? Неужели эта сволочь тоже является мастером заклинаний?» – все старейшины и ученики школы Шэньнун крайне удивились и изменились в лице. В былые времена заклинание сжатого воздуха, которое только что использовал сверхчеловек Инь Юэ, могло превратить легковой автомобиль в груду металлолома. Но Цзян Тянь легко пробил дыру в этом заклинании, это было просто немыслимо!

«Отведай мой удар на вкус!».

Сверхчеловек Инь Юэ тоже не мог поверить в то, что сделал Цзян Тянь. Затем он несколько раз щелкнул пальцами и отправил волну воздуха в сторону Цзян Тяня.

Ш-ш-ш!

Перед Цзян Тянем появилась быстро вращавшаяся, похожая на смерч, белая воздушная воронка, она направилась к нему, намереваясь просверлить отверстие в его грудной клетке.

«Коническая воздушная воронка!».

На вид это была обычная воздушная воронка, но на самом деле это была сгустившаяся Изначальная Ци Неба и Земли. Она могла спокойно просверлить сквозную дыру в листе стали, толщиной пять сантиметров.

Плоть адептов боевых искусств не была настолько же прочной. Даже если они могли противостоять пулям, они не могли бороться с воздухом. Это было высокоэффективное заклинание.

Сверхчеловек Инь Юэ когда-то уже использовал это заклинание и легко убил мастера высокого уровня Сферы Совершенства, он нанес ему смертельный удар.

Воздушная воронка приближалась, она вздымала песок и двигала камни, отрывала от земли мох и оставляла отметины на кирпичной стене.

«Ничтожество! Ты не постеснялся использовать такое слабое заклинание, какой позор!» – Цзян Тянь пренебрежительно усмехнулся и не сдвинулся с места. И когда воздушная воронка почти пробила его грудь, он поднял руку.

Раздался щелчок.

Цзян Тянь схватил острие воздушной воронки и взмахнул рукой. Коническая воздушная воронка разбилась на части и полностью исчезла.

«Это прием Разрушения Тела! Он такой сильный!».

Сверхчеловеку Инь Юэ нанесли ответный удар, его тело дрожало, а в груди возникло отвратительное чувство. От отступил на шаг назад и, побледневший от страха, посмотрел на Цзян Тяня.

«Как это возможно?».

«Что это за мастерство?».

На лицах всех последователей школы Шэньнун отразился испуг.

Сила сверхчеловека Инь Юэ была очень велика, он был выдающимся человеком, знавшим заклинания Сферы Познания.

Он мог взмахом руки заморозить огонь, управлять Изначальной Ци Неба и Земли. Он вселял страх во всех последователей школы Шэньнун, не было человека, который бы не подчинялся ему.

Коническая воздушная воронка, которую он только что использовал могла убить даже мастера высшего уровня Сферы Совершенства.

Необходимо знать, что когда адепты боевых искусств сталкиваются с мастерами заклинаний, то редко осмеливаются давать отпор. Ведь заклинания – довольно странная вещь, с ними невозможно справиться. Только мастера высшего уровня Сферы Совершенства или Сферы Духа способны разрушить заклинания боевыми приемами.

Но сейчас, использовав прием Разрушения Тела, Цзян Тянь заставил их недоумевать и дрожать от страха.

Цзян Тянь что, мастер высшего уровня Сферы Совершенства? Или даже Сферы Духа? Как такой молодой человек может обладать такими навыками?

Май Шилун, Хань Яньэр и Лу Бо стояли на коленях и потрясенно смотрели на высокий и стройный силуэт Цзян Тяня.

Цзян Тянь гордо стоял на маленькой тропинке. Использовав свою силу против такого количества мастеров, он был похож на бога войны, который отбил нападение десяти тысяч воинов.

Он был таким молчаливым и спокойным молодым человеком!

Хань Яньэр была потрясена. Такой величественной манеры держаться она не встречала даже среди лучших молодых мастеров Чжунхая.

Увидев такую демонстрацию способностей и грозные атаки отважных мужчин, ей показалось, что она видит своего дедушку, сражающегося с храбрецами на поле боя.

«Атакуем все вместе!».

Лицо сверхчеловека Инь Юэ помрачнело, и он с трудом мог что-либо сказать. Сегодня они в самом деле повстречались с крепким орешком.

Эта была борьба за собственные интересы, здесь не было никакой возможности для переговоров, их разделяли непримиримые противоречия. В живых должен был остаться лишь один из них.

Раздался грохот.

После того, как сверхчеловек Инь Юэ отдал приказ, отовсюду выбежали десятки адептов боевых искусств и мастеров заклинаний и начали организованное наступление.

Неожиданно забурлила сила ударов, засверкали мечи, рубящие вдоль и поперек, пламя то вспыхивало, то снова гасло, земля покрылась ледяной коркой и все вокруг заполнил ядовитый газ, похожий на разведенные чернила.

Тридцать монахов и мастеров различных уровней Сферы Познания вместе начали использовать заклинания. Кто-то из них пустил в ход амулеты, кто-то – письменные заклинания, кто-то начал расставлять формации. В одно мгновение в Цзян Тяня с шумом тысячи выстрелов полетело множество оглушительных, вызывающих изумление, ударов молний.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 131**

Глава 131 - Массовые убийства начались

Этот вид формации заключался в том, что холм можно было сравнять с землей, тем более простому смертному, коим мог бы оказаться и Цзян Тянь.

Настоящие мастера боевых искусств никогда не должны были отступать и сдаваться, каждый хотел продемонстрировать свое небывалое мастерство.

Достигшие вершины Сферы Совершенства, были опытными воинами, которые были способны управлять энергией Ци, своих противников они одолевали с помощью воздуха, за мгновение создавая из абсолютной субстанции истинной Ци различные виды орудий, таких как пика, клинок, железный кулак или ганбянь. Все эти грохочущие и издававшие странный свист орудия, были направлены в сторону Цзян Тяня.

Младшие последователи Сферы Совершенства в свою очередь с помощью Ци могли управлять боевым орудием, за одно мгновение все эти длинные мечи, короткие клинки, люсины и стрелы, издавая страшные грохочущие звуки, начали разлетаться в разные стороны, очерчивая зигзаги в воздухе, образовали собой круг, в центре которого находился Цзян Тянь и все эти орудия были направлены на него.

Вся эта огневая мощь, независимо от того, каким образом действовало то или иное орудие, не говоря уже о том, какое орудие кому из воинов принадлежало, сейчас все они представляли большую угрозу. Страшнее было также и то, что эта атака распространилась на огромную территорию.

Окружен сейчас был не только Цзян Тянь, но и все кто находился вместе с ним – Шэнь Маньгэ, Май Шилун, Хань Яньэр и Лу Бо.

Напуганные таким большим количеством боевых орудий и проявлением истинной Ци, Май Шилун и Хань Яньэр повалились на землю и тот час же побледнели, сейчас у них была только одна мысль, что сейчас перед ними разгорелся поединок с участием настоящих богов, в котором обычным смертным нет шанса выжить.

«Госпожа-наставница!»

«Старейшины пошли на уступку и Госпожа-наставница Мангэ все еще находится у них!» - в один голос закричали послушники и по их лицам покатились слезы.

«Эй, Цзян Тянь, ты хоть и являешься мастером Сферы Совершенства, но ты все равно не в силах противостоять атаке мастеров школы Шэньнун! Очень скоро, ты превратишься в труп, заливая все вокруг своей кровью!» - холодно усмехнулся сверхчеловек Иньюэ, широкие рукава его одежды развивались по ветру и он был похож на святого, который вот-вот взлетит к небесам.

Он также бросил взгляд на Шэнь Маньгэ, Хань Яньэр и остальных и тихо произнес: «Вы умрете заодно, для уничтожения Цзян Тайчу, вас следует также принести в жертву, но оно того стоит!»

Это было одним из правил школы Шэньнун: нельзя оскорблять род, даже если будут жертвы, главное что врагу будет нанесен еще больший урон.

Раз уж Цзян Тянь осмелился противостоять членам школы и решился на провокацию, значит сверхчеловек Иньюэ должен был его уничтожить, даже не заботясь о судьбе госпожи Мангэ.

«Как хорошо, что, открытость и решительность присущи величественным манерам вашего рода!» - с восхищением произнес Цзян Тянь, а потом внезапно топнул ногой и закричал: «Но разве это мне сможет навредить?»

«Что это?»

Внезапно, глаза сверхчеловека Иньюэ округлились, так как он увидел, что все вокруг начало сотрясаться и вибрировать.

Вслед за этим, вокруг на десятки метров распространился золотистый свет, образуя собой подобие купола, который накрыл Цзян Тяня и остальных.

По всей поверхности этого купола, один за другим, начали распространяться многочисленные письмена.

Эти руны были как будто отлиты из золота и состояли из материи, они двигались в определенном порядке, озаряя своим ярким золотистым светом все, что находилось вокруг.

Этот яркий свет удивительным образом освещал бледные лица и испуганные глаза Май Шилуна, Хань Яньэр и остальных.

Любая атака, будь то магия или изначальная Ци, сталкиваясь с подобного рода золотой защитой, мгновенно исчезали, тогда как на поверхности золотого купола даже не образовывалось никаких колебаний, настолько эта поверхность была крепкая. Увидев это, многие оказывались шокированы.

В данный момент, Цзян Тянь совершал культивацию Ци второго уровня, не хуже чем знаменитые мастера сферы совершенства старой школы, свои божественные способности он применял в полную силу, умело расставляя формацию и читая заклинания.

Этот защитный золотистый свет, выпущенный Цзян Тянем, являлся приемом культиваторов, который никак нельзя было сравнивать с обычными заклинаниями или приемами боевых искусств.

Даже если бы на него наслали десятки заклинаний истинной Ци или напали бы воины со своим мощным орудием, все это не смогло бы причинить ему вреда, защита должна была остаться такой же твердой, как камень.

«Он умеет колдовать!»

«Ему подвластны магия, боевые искусства – это двойная культивация!»

«Как такое возможно, чтобы этот застывший защитный купол мог блокировать десятки различных атак?»

Множество членов школы Шэньнун были шокированы тем, что только что увидели, они с изумлением кричали и подпрыгивали на месте, не веря своим глазам.

«Неужели, это и есть двойная культивация магии и боевых искусств?» - голос сверхчеловека Иньюэ звучал недоверчиво, он пристально вглядывался во все, что происходило на его глазах.

В современном Китае, все, что касалось магии или боевых искусств находилось в строжайшем секрете.

Заниматься культивацией было все равно, что плыть на лодке против течения, требовалось затратить большое количество сил и энергии, для того, чтобы овладеть этими навыками.

Если культиватор был способен достичь такого уровня, это означало, что он являлся настоящим уникумом, которому было позволено смотреть на весь остальной мир свысока. Культиваторы магии вместе с боевыми искусствами существовали только в легендах.

Цзян Тянь поднял руку и послышался грохот.

Золотистый купол раздуло до невероятных размеров, как огромный воздушный шар, пока, наконец, он с грохотом не лопнул.

В этот момент, направленные на Цзян Тяня магические заклинания и истинная Ци рассеялись, а оружие попадало на землю.

При этом, колдовские приемы троих мастеров заклинаний обернулись против них самих, заставив их харкать кровью, оба мастера внутренней силы были пронзены своими же мечами, а среди всех остальных мастеров образовался полный хаос, все они смешались друг с другом и попадали вниз с высоты главного зала.

«Защита!» - громко закричал сверхчеловек Иньюэ, в его глазах читался испуг, от того, что он увидел, что над ним появился какой-то силуэт, становившийся в размерах все больше и больше. Оказывается, это Цзян Тянь внезапно взмыл в воздух и подлетел к нему.

«Ах ты самоуверенный паршивец! Умри!» - выкрикнул Цзан Аонянь, увидев что Цзян Тянь намеревался совершить убийство. Затем, он обеими ногами встал на небольшой участок земли и кровля главного зала развалилась на куски, обнажая огромное отверстие.

«Кулак Тигра!»

Земля затряслась и Цзан Аонянь, поднявшись вверх, бросился в атаку как тигр, нанеся в воздухе три удара.

Три кулака, размером с голову, хотя и были образованы при помощи Ци, но не отличались особой подвижностью. Повсюду в воздухе они оставляли за собой белые отметины и их удары отдавались жутким грохотом, однако сила удара была настолько высока, что он был способен пробить даже стальной лист.

Цзян Тяня впечатлил этот прием, но он уже подготовился дать отпор. Все еще находясь в воздухе, он применил Клинок Истинного Начала, направляя его во все стороны.

Послышался треск.

Кулак истинной Ци, которому нипочем были даже пули, не продержавшись и минуты, был разбит при помощи Клинка Истинного Начала и рассыпался словно каменная статуя.

При этом, тело Цзан Аоняня оказалось разрубленным этим клинком на две половины. Кровь брызнула в разные стороны и его останки упали на землю.

Окружающие были шокированы этой сценой, на лицах всех присутствовавших отразился ужас от увиденного.

Являясь главой чиновничьего аппарата, Цзан Аонянь был сильным культиватором – старшим последователем Сферы Совершенства, он был настоящим великим мастером в прямом смысле этого слова.

Он яалялся главой древнего рода мастеров боевых искусств на северо-западе, несколько десятков лет назад, участвуя в битве близ Цзян Ху, он был серьезно ранен и чуть было не лишился жизни. Тогда его спас Цзо Цзыму, воспользовавшись удивительным методом врачевания, он применил эликсир бессмертия.

В благодарность за свое чудесное спасение, Цзан Аонянь остался в школе Шэньнун, это был единственный способ, как такому вспыльчивому человеку как он удалось получить место старейшины.

Естественно, все были шокированы, увидев как клинок Цзян Тяня одним ударом разрубил этого славного героя.

«Это очень страшно! Насколько же он силен? Неудивительно, что он уже достиг Сферы Духа!» - всхлипывая, заговорили ученики школы. Они были настолько испуганы, после того, как Цзян Тянь одним ударом расправился с Цзан Аонянем, что с трудом стояли на ногах и не могли даже пошевелиться.

Великий мастер, старший последователь Сферы Совершенства Цзан Аонянь, был так быстро уничтожен, что уж говорить про других воинов?

«Эта сволочь атаковала сейчас так нагло и дерзко, ни в коем случае это нельзя просто так оставить!» - в сердцах воскликнул сверхчеловек Иньюэ, испытывая нечеловеческий страх: «Мастера боевых искусств переходят в оборону, в атаку вступают культиваторы!»

Перед достижением Сферы Сущности Дао, физическое тело мастера, как правило, находилось в ослабленном состоянии.

Если бы мастера боевых искусств дальше продолжили вести борьбу, то ни к чему хорошему это бы не привело, они бы просто зря потратили свои жизни. Кроме того, могли бы обнаружиться их слабые места, чем мог бы незамедлительно воспользоваться Цзян Тянь и просто порубить их как капусту.

Именно поэтому, мастера приняли оборонительную позицию, уступив место культиваторам.

Все они в спешном порядке обратились к мастерам заклинаний, для того, чтобы те восстановили их силы. Волшебники, в свою очередь, начали немедленно применять свои магические приемы.

После приказа сверхчеловека Иньюэ началась вторая волна атаки.

«Сковать льдом тысячу Ли, выпустить одновременно десять тысяч стрел!» - скомандовал сверхчеловек Иньюэ, размахивая руками, так что длинные рукава его одежд яростно затрепетали.

В ту же секунду, температура воздуха резко понизилась, будто внезапно пришла зима, в воздухе начали кружиться искрящиеся снежинки, а холод сковал землю.

В мгновение ока, ледяные стрелы и пики, прозрачные словно хрусталь, со всех сторон полетели прямо в Цзян Тяня.

«Алмазная Патра! Мне нужна дрожь земли!» - громко скомандовал один из представителей знати, который являлся буддийским монахом высочайшего уровня. При этом, он задействовал выполненную из чистого золота чашу, которую он применил против Цзян Тяня.

Мощь, которой обладала Алмазная Патра была безгранична, свет, проходивший через нее, преломляясь превращался в Свет Будды, переливавшийся всеми цветами радуги. Этот свет был направлен прямиком в голову Цзян Тяню.

«Огненный Дракон – выжигатель степей! Дай мне пожар!» - приказал даосский монах - младший последователь Сферы Сознания, ударив мечем персикового дерева по одной из желтых рун и также направил свой удар в Цзян Тяня.

В ту же секунду, магический атрибут вспыхнул пламенем и немедленно появился объятый пламенем огромный дракон, длиной более трех футов, который напоминал собой огненный снаряд, выпущенный из пушки. Совершив в небе удивительный изгиб, он направился в сторону Цзян Тяня.

Все это ничуть не напугало Цзян Тяня, он спокойно и горделиво зашагал по небу, как будто он шел по земле, приближаясь к толпе своих врагов.

«Вы – ничтожные насекомые, все также продолжаете лезть на рожон.» - выставляя вперед руку и указывая пальцем, спокойно произнес он.

В этот момент, бесчисленные ледяные стрелы и пики сверхчеловека Иньюэ со звоном рассыпались, как старые, сухие деревья.

Магия Иньюэ обернулась против него, получив сильнейшие раны и истекая кровью, он упал на землю.

Далее, Цзян Тянь поднял руку и, сконцентрировав в ней энергию Ци в виде орудия, ударил по Алмазной Патре.

После того, как в этой магической чаше была проделана огромная дыра, его орудие попало прямиком в сердце буддийскому монаху.

«Восемнадцатый прием бессметных воинов, накрыть все Великой Пустотой!»

Дождавшись, пока дракон поравняется с ним, Цзян Тянь, словно держа в руках солнце и луну, соединил их между собой и между его пальцев образовалась черная пустота, которая, увеличившись в размерах, полностью поглотила собой огненного дракона.

«Это же техника поглощения огня! Как такое возможно?» - аудитория замерла, не поверив своим глазам.

В следующее мгновение, Цзян Тянь небрежно взмахнул руками и на его ладонях возник пылающий огненный шар, свет от которого был настолько ярким, словно это было солнце, которое осветило все вокруг до мельчайших деталей.

«Он что, Небожитель?»- дрогнувшим голосом воскликнула Хань Яньэр, не веря своим глазам.

В это время, Цзян Тянь воспарил высоко в небеса, управляя огненным шаром так, как будто сам дьявол спустился на Землю.

«Если бы я вступил с ним в схватку в горах, боюсь я бы уже был мертв!» - лицо Май Шилуна побледнело, по лбу, словно капли дождя, начал струиться пот, а его тело сотрясалось в конвульсиях.

«Он слишком силен! Я даже не мог предположить, что он настолько выдающийся мастер, с такими впечатляющими способностями к магии и культивации!» - Лу Бо с криком упал на колени и начал совершать поклоны.

Тем временем, огненный шар, выпущенный Цзян Тянем, с грохотом взорвался, разорвав на куски всех этих магов, воинов, старейшин, представителей знати и алхимиков.

Даже те, кто после этого уцелел, были охвачены огнем, крича от боли и ужаса, пока совсем не испустили дух.

«Так страшно! Он очень мощный!» - по очереди отступая назад, в ужасе кричали члены школы Шэньнун.

«Это только начало моих массовых убийств, уже испугались?»

Цзян Тянь испытывал огромное наслаждения, с легкостью совершая убийства, он пикировал вниз, взмывал к потолку зала, проводил свои атаки, размахивая своим мечем, длина которого к этому моменту уже достигла двух с лишним футов, что позволяло ему расправляться стразу с восемью послушниками школы одновременно.

«Скорее! Бежим отсюда!» - в ужасе закричали покровители буддизма и представители знати, подпрыгивая словно кузнечики, они стремглав направились к выходу из главного зала в поисках укрытия.

«Что, не хотите сражаться? Куда делась ваша храбрость и решительность, с которыми вы обсуждали как меня следует загнать в ловушку?» - холодно усмехнулся Цзян Тянь и продолжил совершать убийства.

Он хлопнул в ладоши и трехметровая скала перед ним рухнула, похоронив под собой спрятавшихся в ущелье нескольких мастеров уровня внутренней силы, чьи останки разлетелись во все стороны как брызги.

Цзян Тянь взметнулся в воздух как дракон, появившийся из моря и, пролетев больше десяти метров, с грохотом обрушился на двух чародеев, впечатав их в землю.

Затем, Цзян Тянь достал магический амулет, который тут же превратился в свирепого огненного дракона, испепеливший своим огнем всех послушников школы, искавших в этот момент укрытие. Все произошло настолько быстро, что они даже не успели и звука издать перед тем, как превратились в пепел.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 132**

Глава 132 Борьба с помощью Нефритового Амулета Пяти Молний

В этот момент Цзян Тянь был похож на жатвенную машину, он убивал всех на своем пути.

Был ли ты мастером заклинаний Сферы Познания или адептом боевых искусств Круга Внутренней Силы Сферы Совершенства, он убивал всех одним взмахом руки как каток, давящий насекомых.

В один миг поселение школы Шэньнун превратилось в ад на земле, в кровавое поле битвы.

Вокруг один за другим раздавались крики ужаса, здания рушились, декоративный сад был разгромлен, а к небесам поднимался черный дым. Повсюду на земле валялись трупы и оторванные конечности, липкие лужи крови слились в одну, резкий запах крови перебивал аромат лекарственных трав и сбивал людей с ног.

«Это, это… Наша школа Шэньнун навлекла на себя гнев дьявола!».

Сверхчеловек Инь Юэ готов был лопнуть от ярости, он не находил себе места, его трясло от гнева. В его душе поднимались различные негативные чувства, а глаза покраснели.

Не прошло и десяти минут, а Цзян Тянь убил около двадцати адептов боевых искусств и мастеров заклинаний, да еще многих целителей, изготавливавших пилюли и бесчисленное множество избранных учеников внутреннего отделения школы.

Им был нанесен катастрофический ущерб!

Что печалило сверхчеловека Инь Юэ больше всего, так это то, что Цзян Тянь словно всемогущее божество обнаружил места, где прятались служители и ученики школы и убил их всех!

Цзян Тянь был слишком силен, сверхчеловек Инь Юэ не был ему достойным противником.

В этот момент сверхчеловек Инь Юэ осознал, что сильно недооценивал силу Цзян Тяня. Его душа будто была объята пламенем и, горестно вздохнув, он сказал: «Неужели настал день, когда наша школа Шэньнун будет стерта с лица земли?».

«Безумный паршивец, прекрати!».

В этот момент с высоты в один километр, с горного пика возле школы Шэньнун раздался голос.

Хоть голос доносился издалека, но он клокотал, как шум волн, заполнял собой всю школу Шэньнун и каждый человек отчетливо его слышал.

«Пришел глава школы!».

У отчаявшейся толпы тут же появилась надежда.

Сверхчеловек Инь Юэ упал на колени, обнял кулак одной руки ладонью другой и, с надеждой глядя вверх, сказал: «Старейшины, служители, мастера алхимии и ученики, с почтением поприветствуйте главу школы Шэньнун!».

Бум, бум, бум!

Сотни последователей школы Шэньнун упали на колени, на их лицах отражазились уважение и надежда. В один голос они восторженно крикнули: «Старейшины, служители, мастера алхимии и ученики, с почтением приветствуют главу школы Шэньнун!».

«Ах, поднимитесь! Глава школы с вами и больше никто не причинит вам вреда!».

Раздался вздох восхищения, и с высоты одного километра на землю начала опускаться белая точка. Она становилась все больше и в конце концов превратилась в силуэт человека с развеваемыми ветром рукавами одежды.

Когда человек должен был вот-вот опуститься на землю, он выпустил ауру и из его плеч появились два широких воздушных крыла, по меньшей мере пяти метров в длину. Человек парил в воздухе словно белый журавль.

Взмахнув белыми крыльями, Цзо Цзыму пролетел около ста метров и невесомо опустился перед Цзян Тянем.

Этому худощавому человеку с бровями вразлет было около сорока лет. Его глаза сияли, а даосское одеяние скрывало высокое и стройное тело. В нем чувствовался непостижимый характер небожителя.

«Глава школы Цзо, вы наконец-то появились!» – со смехом сказал Цзян Тянь.

Цзо Цзыму посмотрел на Цзян Тяня, в его глазах сверкнула ярость, и он холодно сказал: «Изначальный Цзян, тебе не занимать мужества, раз ты осмелился спровоцировать школу Шэньнун!».

«Я не провоцировал школу Шэньнун, я просто собираюсь уничтожить ее… Если вы не подчинитесь мне!» – непринужденно сказал Цзян Тянь со спокойным выражением на лице, как будто покупал на рынке пекинскую капусту.

Услышав это, Цзо Цзыму пришел в ярость и с ехидной усмешкой сказал: «Изначальный Цзян, ты так молод, а уже вступил в Сферу Совершенства. Это действительно впечатляет. Но, к сожалению, после встречи со мной ты не переживешь!».

Сказав это, он вытащил предмет из нефрита и внезапно крикнул: «Призываю гром!».

В этот момент духовная энергия атмосферы заволновалась.

На высоте триста метров над головой Цзян Тяня забурлила пелена облаков. Внезапно над ним сформировался водоворот черных туч, диаметром в сто метров.

Бум!

Послышался треск, и молния, толщиной с руку и длиной в десять метров, извиваясь словно серебряный дракон, ударила в голову Цзян Тяня.

«Боже! Чтобы уничтожить этого дьявола Цзян Тяня глава школы использовал Нефритовый Амулет Пяти Молний!».

«Наконец-то этот дьявол умрет!».

Многие старейшины, служители и ученики школы Шэньнун заплакали от потрясения и с ожиданием посмотрели на раскаты грома и молнии на высоте нескольких сотен метров.

Они знали, что это сделал Нефритовый Амулет Пяти Молний, но все же повелевал им Цзо Цзыму.

Много столетий назад высочайший наставник школы Лунхушань подвергся тяжелой болезни, его излечил тогдашний глава школы Шэньнун. Высочайший наставник школы Лунхушань был весьма признателен и подарил ему этот нефритовый амулет.

Нефрит из Нефритового Амулета Пяти Молний возник от удара молнии еще в доисторические времена и от природы содержал в себе сильнейшую энергию молний.

После того, как шестьдесят лет назад высочайший наставник выгравировал на нефрите магические рисунки, нефрит стал обладать невероятной сверхъестественной силой и стал Нефритовым Амулетом.

На протяжении этих шестидесяти лет амулет накапливал энергию во время каждого ненастья и ударов молний. Взрыва от накопленной им энергии хватило бы, чтобы до основания разрушить небольшую гору.

Что уж говорить о Цзян Тяне, который вошел лишь в Сферу Совершенства. Даже если бы он был бессмертным Сферы Духа, он бы не смог победить.

«Цзо Цзыму использовал Нефритовый Амулет Пяти Молний, чтобы защитить школу Шэньнун!».

Нефритовый Амулет Пяти Молний можно было использовать лишь один раз. В тот момент, когда он высвободил свою энергию молний, он превратился горстку пыли.

Многие ученики школы невольно испытали грусть и посмотрели в то место, где в Цзян Тяня ударила молния. Они дрожали, а по их лицам текли горячие слезы.

«Вот как! В этих молниях нет ничего интересного, они ничем не отличаются от молний естественного происхождения!».

Цзян Тянь поднял голову, его волосы хаотично развевались на ветру. Молния осветила его величественное, белоснежное лицо.

Молнии искрились словно серебристые реки, текущие по небу.

Цзян Тянь приподнял уголки рта в безумной ухмылке и неожиданно крикнул: «Я принесу твои молнии в жертву своим способностям!».

В следующий момент Цзян Тянь шагнул в воздух и поднялся ввысь. Слово бог войны он восходил вверх к раскатам грома и блеску молний.

«Что он собрался делать? Он ищет себе смерти?».

Под многочисленными испуганными взглядами Цзян Тянь поднялся вверх на сто метров. Все его тело освещалось вспышками молний, он купался в их свете и в раскатах грома.

«Прием Управления Молниями!» – низким голосом крикнул Цзян Тянь и вытянул вперед обе руки.

Послышался треск.

Молнии, словно послушные котята вклинились в пространство между рук Цзян Тяня и образовали электрическую сферу.

Эта электрическая сфера, размером с баскетбольный мяч, ярко горела белым светом, освещая собой всю школу Шэньнун. Каждая травинка, каждое дерево и каждый камень попал под лучи этого света, от которого у людей резало глаза.

Цзян Тянь гордо стоял в воздухе на высоте ста метров. Он контролировал молнии и был похож на древнее божество, сошедшее на землю!

«Как это возможно!».

Глаза Цзо Цзыму чуть не выкатились из орбит словно он увидел самую невообразимую вещь в мире.

«Что за убожество! Толпа изворотливых, коварных, подлых людишек! И вы еще считаете себя достойными стоять под знаменем школы Шэньнун!» – крикнул Цзян Тянь, стоявший в воздухе над главным залом. Рокочущие раскаты грома прокатились по долине и чуть не сбили с ног учеников школы.

«Вы не достойны даже поклоняться этой статуи Шэньнун!».

Озаряемый вспышками молний, Цзян Тянь, подобно божеству, спустившемуся на землю, излучал белый свет.

Не договорив, он взмахнул руками и отправил электрическую сферу в сторону статуи Шэньнун.

У-у-у!

Под крики и странный свист, похожий на вопли десяти тысяч демонов, электрическая сфера врезалась в огромную статую Шэньнун и с грохотом взорвалась.

Бум!

От взрыва статуя Шэньнун раскололась на две части. Ее верхняя половина, высотой в сто метров, словно гора Бучжоу мощно упала на землю.

Бум! Задрожала земля и зашатались горы!

Вся школа Шэньнун завибрировала.

Величественный главный зал был полностью разрушен и превратился в руины.

В воздухе закружились дым и пыль, которые заволокли все на расстоянии ста метров. Посыпался град из кирпичей, которые разлетались по всей площади перед главным залом.

Неизвестно скольких учеников эти кирпичи превратили в мясной фарш. Неизвестно скольких служителей взрывом опрокинуло на землю. Неизвестно сколько старейшин и мастеров алхимии попадали на землю и плевались кровью.

Эта сцена невероятно потрясла всех.

Цзян Тянь контролировал молнии и создал электрическую сферу. Он одним ударом разрушил гигантскую статую словно божество Гунгун, словно бог грома, молниями разбивший небо.

«Он, он человек?».

Сверхчеловек Инь Юэ не мог поверить в произошедшее и вытаращил глаза от изумления. Кто бы смог выстоять после такого удара?

«Статуя Шэньнун разрушена, разрушена! Я, я согрешил против школы Шэньнун!».

Цзо Цзыму потерял присутствие духа и нетвердой походкой, качая головой, отступил назад. В его глазах отражалось отчаянье.

Цзян Тянь плавно спустился, на его белой рубашке не было ни пятнышка. Он был похож на небожителя, спустившегося в мир простых смертных.

Он выглядел так, будто просто прогуливался по парку. Он беззаботно подошел к Цзо Цзыму и равнодушно сказал: «Цзо Цзыму, ты подчинишься мне или нет?».

«Я подчинюсь! Я не ожидал, что мастер Цзян силен как в заклинаниях, так и в боевых искусствах, что он вошел в Сферу Совершенства и познал суть заклинаний! Я выражаю полное доверие младшему поколению!».

Цзо Цзыму низко склонил голову перед небывалой мощью Цзян Тяня, а затем опустился на колени.

Молнии были такой высокой температуры, что могли плавить даже железо, а камни превращать в пыль. Их атака была такой быстрой, что превышала скорость звука и могла соперничать со скоростью света. Эту атаку не мог остановить никто.

Атака молний была самой сильной атакой в сфере заклинаний во всем Китае. Даже мастер Сферы Духа не смог бы ничего поделать с такой атакой.

Но Цзян Тянь не испугался молний, он взял их под свой контроль! Разве он человек! Он просто дьявол!

Этому есть только одно объяснение. С помощью заклинания Цзян Тянь достиг бессмертной сущности и с древности был защитником государства и наставником, на которого опирались императоры!

«А, так вы подчинитесь мне?».

Цзян Тянь обхватил плечи руками и с беспечным выражением лица окинул взглядом старейшин, мастеров алхимии и учеников школы Шэньнун.

«Мы подчинимся!».

То, как Цзян Тянь контролировал молнии заставило всех учеников школы Шэньнун страшно испугаться. Кто бы не подчинился ему после такого?

«Он действительно одной рукой подчинил себе школу Шэньнун!».

Шэнь Мань Гэ смотрела на Цзян Тяня, который гордо стоял в окружении поклонившихся ему людей, и ей казалось, что она видит сон. Она не могла поверить в то, что только что произошло.

Когда Цзян Тянь сказал, что он собирается в школу Шэньнун, чтобы добиться справедливости, Шэнь Мань Гэ подумала, что он лишь бесстыдно хвастается, что такая задача ему не по силам.

Но Цзян Тянь не испугался даже Нефритового Амулета Пяти Молний высочайшего наставника школы Лунхушань и атаковал. Их слабые боевые искусства и заклинания не могли соперничать с его мастерством.

Было видно, что Цзян Тянь ничуть не уступал известным наставникам по силе, он мог противостоять даже мастерам Сферы Духа.

Если бы школа Шэньнун продолжала сопротивляться, то Цзян Тянь уничтожил бы всех подчистую.

Цзо Цзыму испугался, подумав об этом. Дрожа от страха, он начал жалобно умолять: «Мастер Цзян, оставьте в живых одного из тех, кто обучался врачеванию в нашей школе Шэньнун!».

«Что? Я уже убил стольких учеников вашей школы, а теперь ты хочешь лишить меня возмездия?» – спросил Цзян Тянь, с интересом посмотрев на Цзо Цзыму.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 133**

Глава 133 – Ритуальный Треножник из Зеленого Плюща

Цзо Цзыму вздрогнул, затрясся всем телом и, не осмелившись посмотреть в глаза Цзян Тяню, глухим голосом произнес: «Могущество мастера Цзяна настолько велико, что во всем Китае не найдется равных ему по силе соперников. Все они не оказали ему должного уважения, оскорбили его, поэтому их смерть была заслуженной, никого кроме их самих в этом нельзя обвинить!»

Атака с помощью Нефритового Амулета Пяти Молний по своей силе не уступала собранным вместе усилиям нескольких мастеров Сферы Совершенства, но и она не смогла оказать никакого влияния на Цзян Тяня. Сейчас, собственную слабость нужно было превратить в силу, не нужно было больше продолжать бой, иначе они снова могли зайти в тупик в своих попытках его одолеть.

Цзо Цзыму являлся младшим последователем Сферы Познания, он был очень осмотрителен и прозорлив, хорошо разбирался в заклинаниях и магии, именно поэтому, он четко осознавал все последствия, которые могли произойти и этим он отличался от обычных людей.

«Ха-ха, а этот малый неплох!» - довольно рассмеялся Цзян Тянь, а затем спокойно продолжил: «На самом деле, я явился сюда за кое-какими вещами, я вовсе не собирался устраивать тут резню.»

«И что же за вещи Вам нужны, Мастер Цзян?»

Цзо Цзыму был старше Цзян Тяня на двадцать лет, поэтому его обращение «малый» возмутило его до глубины души, но вспомнив о пугающей силе Цзян Тяня, он не решился ему возразить. Почтительно сложив руки перед грудью, он произнес: «Пожалуйста, не торопитесь.»

Цзян Тянь достал несколько пилюль для излечения ран и сказал: «Пусть привратники их примут.»

Затем, он принялся излечивать остальных, вправляя им кости, применяя иглоукалывание, залечивая раны, как самый настоящий целитель, который делает сам всю сложную работу.

Окружающие с удивлением обнаружили, что у Цзян Тяня был настоящий дар врачевания, его пилюли действовали очень быстро, раны затягивались за секунды, оторванные конечности вырастали снова, на оголенных костях нарастали мышцы, и вскоре все жертвы снова были бодры и подвижны.

«Его магические пилюли – это и впрямь эликсир бессмертия!»

«Его искусство врачевания и вправду поражает!»

«Точно, он как древний небожитель может оживить даже мертвеца, все именно так!» - взволнованно переговаривались ученики школы, некоторые даже были растроганы до слез.

«Мастер Цзян, я преклоняю перед вами колени!»

Видя, как один за другим возвращались к жизни ученики, Цзо Цзыму встал на колени и начал кланяться Цзян Тяню.

Если от Цзян Тяня, который только что проводил свои страшные атаки, их сердце ушло в пятки, то сейчас, тот Цзян Тянь, который оказывал всем свою помощь, не вызывал ничего, кроме уважения и восхищения, ему хотелось поклоняться.

До этого момента, в их глазах он был демоном, сейчас же приобрел статус святого.

Одной рукой он совершал свои ужасные убийства, используя боевые приемы и заклинания, великих мастеров он резал как собак; другой рукой он возвращал к жизни, ставил иголки, залечивал раны и применял чудодейственные пилюли. Такие способности привели в восторг каждого.

Даже Шэнь Маньгэ, Хань Яньэр и все остальные, кто его сопровождал, поменяли свое отношение и теперь смотрели на него с благодарностью и уважением.

…

Поздняя ночь, зал лекарственный снадобий школы Шэньнун был залит огнями.

«Мастер Цзян, что это за снадобья, которые Вы сегодня использовали для лечения и воскрешения?» - уважительно поинтересовался Цзо Цзыму.

«Это Пилюли Жизненной Силы, они восполняют ци и кровь, Малые Пилюли Бессмертия заживляют раны и выводят яды…»

Цзян Тянь, расслабленно сидя в деревянном кресле в стиле династии Цин с резной спинкой и подлокотниками, находившемся на постаменте, по очереди доставал пилюли и с упоением описывал их свойства.

«Бог мой, пилюли Девяти Отверстий Тела - это произведение искусства! Настоящее божественное лекарство!» - восторженно воскликнул Цзо Цзыму, внимательно изучая пилюли.

Он гораздо лучше, чем Бу Суаньцзы разбирался в изготовлении чудодейственных пилюль, у него были свои специальные методики изучения. Взглянув лишь мельком на эликсиры и пилюли, он сразу понял, что они были гораздо мощнее и качественнее, чем те, что производились школой Шэньнун.

«Они имитируют божественные пилюли, но эффект у них средний.» - равнодушно улыбнувшись, спокойным голосом пояснил Цзян Тянь.

Все эти снадобья были изготовлены из земных лекарственных растений, если бы они были изготовлены их трав бессмертия и с помощью особой божественной техники, эффект от них был бы гораздо мощнее.

«А с помощью какой техники они изготовлены, Мастер Цзян? Не могли бы Вы дать нам парочку советов по этому поводу?» - робко спросил Цзо Цзыму, с дрожью в голосе обращаясь к Цзян Тяню, словно ученик к учителю.

«На самом деле, все очень просто…»

Далее, Цзян Тянь подробно рассказал о нескольких рецептах и техниках приготовления пилюль, не утаив ни одной важной детали.

И пусть Цзо Цзыму знал как происходит процесс изготовления пилюль, у него не было тех природных качеств мягкой культивации, которые были присущи Цзян Тяню. Он мог добиться только двадцати процентов из того, что описывал Цзян Тянь, поэтому тот не возражал передать ему все свои знания.

«Удивительно! Это просто поражает до глубины души! Оказывается еще и такой способ существует…» - на Цзо Цзыму словно снизошло озарение, он был так взволнован, словно Цзян Тянь сейчас открывал для него двери в новый неизведанный мир.

Все техники изготовления, которые раскрыл Цзян Тянь, был ему ранее неизвестны, казались мистическими и неизведанными, на их фоне, техники, которые использовались в школе Шэньнун выглядели как мусор, не достойный упоминания.

Больше всего, его восхитило то, что Цзянь Тянь поведал обо всем без утайки, выложил все начистоту, что говорило о его большой силе духа и высоких моральных качествах.

Выслушав его речь, Цзо Цзыму низко поклонился и в сердцах произнес: «Мастер Цзян, молодому поколению нужно уступать дорогу, поэтому мы искренне просим Вас возглавить нашу школу! Если Вам будет угодно, то я пойду на любые жертвы для Вас и меня ничто не остановит!»

Находившиеся внизу Шэнь Маньге и Тан Линлун были потрясены этими словами до глубины души.

Следовало понимать, что школа Шэньнун, насчитывавшая тысячелетнюю историю, имела очень глубокое содержание и прочные основы, такие как великие снадобья, хранилище классических канонов, большое количество выдающихся мастеров, связи по всему миру и сильнейшие боевые кланы, с которыми никто не в силах был сравниться.

Поэтому, было невероятно услышать то, что Цзо Цзыму готов был отказаться от своего статуса и уступить его Цзян Тяню.

Цю Гун, глядя на Цзян Тяня, начал ему подавать знаки, чтобы тот соглашался.

«Большое Вам спасибо за оказанное мне доверие, но я всего лишь простой смертный, у меня семья, родственники, красавица жена, куча рутины, боюсь, я не смогу все это достойно сочетать!» - мягко улыбнулся Цзян Тянь, с наслаждением сделав глоток зеленого чая Юньу.

«Неужели он отказывается?»- потрясенно воскликнула Госпожа Маньгэ и застыла на месте.

«Мастер Цзян…» - взволнованно вздохнул Цю Гун, ведь шанс возглавить школу был один на миллион, им нельзя было не воспользоваться.

«Мастер Цзян, обдумайте все хорошенько еще раз…» - слезно умоляли Цзо Цзыму и сверхчеловек Инь Юэ, от волнения они не находили себе места. Никто не хотел упускать такого великого человека, как Цзян Тянь.

Если бы он возглавил школу, со всеми ее направлениями в боевых искусствах, магии и алхимии, это могло бы поднять престиж школы на новый уровень, и школа могла бы составить достойную конкуренцию таким выдающимся сектам как Шушань, Куньлунь, Удан и Дяньцан.

На самом деле, Цзян Тянь все это хорошо осознавал, со спокойной улыбкой он произнес: «Цзо Цзыму, мне всего лишь нужен Ритуальный Треножник из Зеленого Плюща, взамен, я обучу вас всем техникам боевых искусств, заклинаний и алхимии, которыми сам обладаю, ничего не буду от вас скрывать. Если школа находится с беде, я также не оставлю это без внимания.»

«Если эта вещь Вам действительно необходима, мы немедленно дадим ее вам, без вопросов!»

Ни секунды не сомневаясь, Цзо Цзыму взмахнул рукой и приказал: «Немедленно принести сюда Ритуальный Треножник из Зеленого Плюща и все драгоценное сырье для изготовления пилюль!»

Все высококачественные лекарственные травы наполнялись духовной энергией с помощью этого треножника.

Если бы Цзо Цзыму не знал о чудесных способностях Цзян Тяня, вряд ли бы он так легко согласился на его просьбу.

Он был очень силен в изготовлении пилюль бессмертия, мог сделать любое чудесное снадобье из всего, что только можно, например из простейших лекарств китайской медицины. С помощью этих необычных приемов, школа могла бы восполнить все свои пробелы.

«Пожалуйста, Мастер!» - произнес сверхчеловек Иньюэ, который вернулся через некоторое время, бережно держа в руках древний ритуальный треножник.

Этот сосуд, величиной с мяч, хоть и был выполнен из древесины, имел очень внушительный вес, на его поверхности были выгравированы сложные и запутанные древние письмена, которые несли на себе отпечатки времен, начиная с глубокой древности.

«Это настоящий Зеленый Плющ!»

Глаза Цзян Тяня наполнились огнем, а сердце восторженно затрепетало, после того, как он взглянул на треножник. Он несомненно мог бы стать отличным материалом для установления формации пяти стихий.

«Мастер Цзян, он Вам подходит?» - нервничая, спросил Цзо Цзыму, боясь вызвать недовольство Цзян Тяня.

«Подходит!»

Приняв треножник, Цзян Тянь восхищенно добавил: «Теперь я в долгу перед Вашей Школой!»

«Ну что Вы, не стоит!»

Увидев с каким довольным видом Цзян Тянь принял их дар, Цзо Цзыму засиял от радости, низко кланяясь, как смиренный раб, он почтительно сказал: «Это большое счастье для последователей, когда их Мастер доволен!»

«Великий Мастер, вы не против взглянуть на сырье для изготовления снадобий?» - поставив коробку с различными предметами на чайный столик, сверхчеловек Инь Юэ низко поклонился.

«Ого, Пурпурный Подсолнух! Ему же целых триста лет! В нем заключена очень мощная духовная энергия, из него можно изготовить немало пилюль для очистки костей!»

«Дерево, пораженное молнией, еще в доисторическую эпоху, превратилось в окаменелость. Перед тем как окаменеть, дерево вобрало в себя энергию попавшей в него молнии, его можно использовать для изготовления различных амулетов, в которых будет присутствовать молния.»

«Вы только посмотрите на этот Пылающий Камень Дьявола! Я и не догадывался, что на земле он существует! Если его правильно применять, то можно контролировать огонь, увеличив свою мощь в несколько десятков раз!»

…

Как только Цзян Тянь просканировал все своим божественным сознанием и понял насколько ценные для культиватора артефакты были представлены, у него загорелись от возбуждения глаза.

Для школы Шэньнун это было всего лишь сырье для изготовления снадобий, тогда как для самого Цзян Тяня, это были настоящие сокровища, способные увеличить его силу и развить множество божественных способностей.

В этот момент, Цзян Тянь ясно понял, как мало в земном мире существует возможностей для культивации.

На самом деле, ресурсов было не так уж и мало, просто из-за того, что на Земле у культиваторов прервалась цепь наследования, все эти люди очень небрежно обращались с дарами природы, как малые дети, вокруг них были горы сокровищ, а они не знали как с ними обращаться и поэтому вечно ходили с пустыми руками.

«Мой визит в школу Шэньнун выдался отнюдь не напрасным!» - удовлетворенно вздохнул Цзян Тянь и попросил Тан Линлун все это собрать для него.

«Да, вот еще что… В каких отношениях вы находитесь с нанкинской семьей Чэнь? Поддерживали ли вы их в тех ситуациях, когда они учинили расправу над семьей Цзян?»

После небольшой паузы, внезапно, в голосе Цзян Тяня послышался холод и он внимательно прищурился.

«Мы бы не осмелились! У нашей школы и этой семьи довольно поверхностные отношения, они всего лишь хотели купить у нас несколько рецептов разных видов снадобья.» - голос Цзо Цзымо задрожал от страха, а сам он поспешно опустился на колени.

Стоявший рядом с ним сверхчеловек Инь Юэ спросил: «Великий Мастер, этот тип Чэнь Бо отнесся к вам неуважительно? Он вас чем-то оскорбил?»

Цзян Тянь с наслаждением сделал очередной глоток чая, хитро прищурился, но ничего не ответил.

В этот момент, Госпожа Маньгэ громко вскрикнула: «Приведите-ка сюда этот мешок с трухой – Чэнь Бо!»

В тот же момент, Чэнь Бо втащили в помещение и бросили на пол. Он остался лежать на земле, бледный, трясущийся словно осиновый лист, умоляющим голосом он запричитал: «Мастер Цзян, прошу Вас, пощадите меня!»

«Кто все эти люди, что стоят за тремя могущественными семьями Нанкина?» - спокойно поинтересовался Цзян Тянь.

«Я не знаю, я всего лишь должен подчиняться приказам! Всем занимается мой дед!» - поспешил ответить ему Чэнь Бо.

«Мастер, пощадите, я могу быть Вам полезен и делиться с Вами информацией…»

Из глаз Чэнь Бо потоком хлынули слезы, он встал на колени и начал без конца кланяться. Его голова снова и снова опускалась на пол, издавая глухие удары и оставляя на полу кровавый след, а сам он от страха даже обмочился.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 134**

Глава 134 – Все ради того, чтобы стать рабом.

«Мне это не интересно, разве в мире есть секреты, которые могут быть мне не доступны?» - с пренебрежительным тоном, холодно отозвался Цзян Тянь.

«Мастер Цзян, пощадите! Я готов служить для вас верой и правдой! Я сделаю для вас все, что угодно, пройду ради Вас огонь и воду!» - громко заплакал Чэнь Бо, его слезы полились ручьем, а в носу начали надуваться пузыри. И куда же в этот момент делся тот надменный мажор, каким он был до этого?

Цзян Тянь смотрел на Чэнь Бо, который в прошлом вел себя как потомок императора, а сейчас выглядел как побитая собака, и эта картина несомненно радовала его глаз, а затем он пробормотал: «Раньше, ты строил козни группе «Яован», поливал ее грязью и отлично справился с задачей нас разорить, что косвенно привело к смерти моих родителей!»

«А сейчас, я намереваюсь смыть свой позор и поражение твоей кровью, дабы почтить память невинно принесенных в жертву дорогих мне людей!»

Вспомнив о своих родителях, Цзян Тянь еле сдержался от слез, взмахнув рукой, он сказал лишь одно слово: «Умри!»

Быстрым шагом, Цзо Цзыму вышел вперед и ударил Чэнь Бо по голове ладонью так, что его мозги разлетелись во все стороны и он скончался на месте.

«Скормите его собакам!» - со злобной ухмылкой приказал Цзян Тянь и махнул рукой в сторону трупа Чэнь Бо.

Ученики школы немедленно унесли тело несчастного.

Цзян Тяню было совершенно неинтересно, как этот инцидент представители школы Шэньнун будут объяснять семье Чэнь, это была их собственная забота.

Хота по правде сказать, им даже не нужно было ничего объяснять, так как семья Чэнь была просто аристократической семьей, которая даже и мизинца не стоила любого представителя такой могущественной школы, как Шэньнун.

«Мастер Цзян, аудиенции с Вами просят Хань Яньэр и Май Шилун со Среднего Моря, Вы примете их?» - подобострастно спросил Иньюэ.

«Пусть войдут!»

Цзян Тянь сохранял все такой же безразличный вид, но был готов перекинуться с ними парой слов.

«Входите, Мастер Цзян вас примет!»

Хань Яньэр и Май Шилун на трясущихся ногах вошли в помещение и сразу же упали на колени и начали неистово кланяться, выражая свое почтение.

Они также являлись представителями знатных родов такого развитого международного района, как Срединное Море, как и остальные наследники, отличались тем, что вели себя очень разнузданно и распоряжались всеми как хотели.

Но при виде Цзян Тяня, они были очень напуганы, что даже не могли вздохнуть.

Хань Яньэр была очень бледной, у нее так бешено колотилось сердце, что она даже не посмела взглянуть на Цзян Тяня.

«Зачем вы хотели меня видеть?»

Цзян Тянь, положив ногу на ногу, спокойно пил чай и вел себя как настоящий руководитель школы.

«Мастер Цзян, просим Вас простить нам нашу вину за неуважительное поведение по отношению к Вам!» - дрожащим голосом, взмолился Май Шилун.

Перед его глазами все еще стояла картина, как Цзян Тянь взмыл в воздух на сто метров и, контролируя гром, взорвал величественную каменную статую Божественного Земледельца Шэньнуна.

Эта страшная картина оставила в его сердце глубокий отпечаток, при воспоминании о ней, его сердце начинало учащенно биться и он испытывал необычайный ужас, находясь перед Цзян Танем, словно он был сам дьявол.

«О, да ладно вам, если больше у вас ко мне ничего нет, можете идти!» - отмахнулся Цзян Тянь.

Они оба переглянулись и начали осторожно подниматься с пола, при этом, Хань Яньэр, глубоко вздохнув, сказала: «Я бы хотела взять на себя смелость обратиться к Вам с просьбой!»

«Говори.»

Девушка немного поколебавшись, с застывшим лицом, тихо прошептала: «У моего отца был обнаружен боковой амиотрофический склероз, он медленно умирает, не могли бы Вы, Мастер, дать мне лекарство от этой болезни?»

«О, все очень просто, ему нужна всего лишь одна пилюля Огненного Духа, я пожалую ее тебе!» - сказал Цзян Тянь и выкатил перед девушкой пилюлю.

Она безмерно обрадовалась этому сокровищу и, низко поклонившись, с благодарностью произнесла: «Мастер Цзян, если Вам доведется побывать в Срединном Море, вы будете самым желанным гостем в доме моей семьи!»

«И в семье Май тоже!» - быстро добавил Май Шилун.

«Да ладно вам, это все пустая болтовня.» - спокойно ответил Цзян Тянь, а затем добавил: «Все что вы видели за последние дни – забудьте и никому не рассказывайте, иначе я уничтожу ваши семьи.»

«Мы не посмеем этого сделать!» - парень и девушка, словно парализованные, в страхе, опять упали на пол.

…

Все последующие дни, Цзян Тянь занимался тем, что с помощью нефрита, растений и трав устанавливал небольшую формацию Возбуждения Духа, с помощью которой можно было собирать божественную энергию земли, эффект от нее должен был получиться такой же, как при использовании ритуального треножника из Зеленого Плюща. Духовная Ци, полученная таким способом, должна была быть еще более наполненной и мощной.

Таким образом, было совершенно не страшно, что школа отдала свой треножник Цзян Тяню, она все равно, как и ранее, смогла бы заниматься изготовления эликсиров и пилюль.

Кроме того, по просьбе Цзо Цзяму и Иньюэ, Цзян Тянь провел ряд наставлений, которые были обращены к мастерам боевых искусств, мастерам заклинаний и алхимикам школы Шэньнун.

Все эти наставления с восторгом и интересом слушали лучшие ученики Госпожи Маньгэ, не говоря уже о таких великих представителях школы, как Цзо Цзыму и Иньюэ.

Все эти старейшины, прославленные алхимики и лучшие представители школы с упоением и огромным наслаждением, открыв рты, ловили каждое слово Цзян Тяня.

Ходила легенда, что техника боя «Девять Правил Шэньнун» была создана древними мудрецами – основателями школы и передавалась из поколения в поколение.

Но из-за того, что эта техника была разрозненной и не достаточно полной, представители школы отказались от ее использования и переключились на другие методы совершенствования.

Цзян Тянь, пробежавшись по этой технике всего лишь беглым взглядом, сразу же понял, где были ошибки и тут же доработал и усовершенствовал ее, вызвав у окружающих бурю восторгов и восхищения.

В своих лекциях, он был невероятно красноречив, переходя от простого к сложному, объяснял запутанные вещи очень доступным и понятным языком, сокровенный смысл его слов потряс аудиторию до глубины души.

Канон «Стотравье Шэньнун» был классическим пособием по алхимии школы, он также был заново истолкован и интерпретирован Цзян Тянем и, таким образом, теперь можно было превратить бесполезное в чудесное. Теперь последователи школы могли собирать еще больше урожая лекарственных растений, а качество их снадобий могло быть улучшено в сотни раз.

…

Когда Цзян Тянь закончить проводить свои лекции, все находились в оцепенении от получения новых, столь невероятных знаний, что не могли из этого состояния еще очень долго выйти.

«Проповеди мудрецов древности и самых талантливых последователей даосизма никогда не сравняться с тем, что мы узнали от Мастера Цзян Тяня!»

Когда Госпожа Маньгэ наконец-то пришла в себя, она вздрогнула, не в силах поверить в то, что ей довелось услышать.

Слушая разъяснения Цзян Тяня, она внезапно поняла, какой ограниченной и невежественной она была в вопросах боевых искусств и алхимии.

После новой интерпретации Цзян Тяня, все эти классические каноны вновь заиграли красками и обрели новую жизнь, в свих знаниях базовых основ, даже Цзо Цзыму был не так силен, как Цзян Тянь.

Было трудно поверить в то, что такой молодой человек как он, мог обладать столь глубокими знаниями и пониманием сути вещей.

«Цепь наследования знаний нашей школы, которая была прервана на многие годы, теперь, благодаря Мастеру Цзян Тяню, может быть снова восстановлена!»

«Благодаря Мастеру, престиж нашей школы без сомнений взлетит до вверх!»

Цзо Цзыму и сверхчеловек Иньюэ рыдали навзрыд, не веря своему счастью, волнение переполняло их настолько, что они готовы были лишиться чувств.

Когда лекция завершилась, несмотря на то, что все без исключения уговаривали Цзян Тяня остаться, он все же отказался и, переполненный тоской по родным местам, двинулся в обратный путь.

Десять дней назад, он пришел сюда с пустыми руками, а теперь возвращался нагруженный с ног до головы.

Большое количество ценных растений и различных ресурсов для культивации, помещенные в большие ящики, теперь позволяли ему совершить большой прорыв и раскрыть другие его божественные способности.

Но самым радостным было то, что он смог получить Ритуальный Треножник из Зеленого Плюща и сейчас, ему необходимо было лишь добыть элемент земли, чтобы установить Формацию Сосредоточения Духа Пяти Стихий.

«Мастер Цзян, я хочу стать Вашей служанкой, не знаю, согласитесь ли Вы…»

Перед расставанием, находясь у входа в ущелье, подойдя к Цзян Тяню и, покраснев, застенчиво предложила Шэнь Маньгэ.

Она была наследницей знатной семьи Шэнь из Пекина, первой ученицей школы Шэньнун, пользовалась большим уважением старейшин этой школы, как госпожа-наставница, имела большой авторитет, наравне с руководителем.

Но в этот момент, ее проникновенный взгляд и тихая просьба, сделали ее слабой и беспомощной.

«Ну я давал уже тебе шанс, ты им не дорожила.» - фыркнул Цзян Тянь и от злости взмахнул руками, а затем холодно продолжил: «Не поздно ли сейчас об этом просить?»

«Мастер Цзян, пожалуйста, не отвергайте меня!» - возбужденно взмолилась Шэнь Маньгэ, торопливо упав перед Цзян Тянем на колени. Она никак не могла забыть о всех тех выдающихся знаниях о боевых искусствах, заклинаниях и алхимии, о которых поведал он.

«А твой наставник на это согласится?»- Цзян Тянь перевел взгляд на стоявшего неподалеку Цзо Цзыму.

Тот быстро поклонился и искренне воскликнул: «Мастер Цзян, как я могу быть против? Если вы готовы ее принять, это будет настоящим благословением для нее самой и для всей нашей школы!»

«Ну тогда ладно.»- кивнул Цзян Тянь, затем, заложив руки за спину, довольно бесцеремонно, насмешливым тоном, объявил: «Отныне, ты будешь моей рабыней, а я твоим хозяином.»

«Неужели Вы сделаете из меня рабыню?» - лицо Шэнь Маньгэ покраснело и она выглядела опозоренной.

«Маньгэ, зачем ты сейчас придираешься к словам? Суть ведь одна и та же!»

«Да-да! Главное, что ты будешь рядом с Мастером, его нужно поблагодарить за эту милость, подаренную тебе!» - поспешно заговорили Цзо Цзыму и Иньюэ, опасаясь, что Цзян Тянь передумает и откажется от нее.

«Рабы должны быть благодарны своему хозяину за то, что их приняли…»

Лицо Шэнь Маньге побагровело, в этот цвет окрасились даже шея и уши женщины, а мочки ушей горели так, что готовы были начать кровоточить.

Выкрикнув это, она поклонилась до земли, чувствуя радость от своего подчинения.

В глубине души, она была полна удивления: «Неужели мне действительно нравится, когда меня унижают сильные мира сего? Может я и правда, подсознательно, чувствую от этого наслаждение?»

«Вставай!»

Услышав приказ Цзян Тяня, женщина торопливо поднялась с земли и, тронув за плечо Тан Линлун, тихо прошептала: «Сестра, ты наверное устала, давай я поведу машину!»

«Навязываешься в друзья? Раб не имеет права нарушать порядок обращения по старшинству и статусу!»

«Запомни, ты - моя рабыня, а вовсе не мой ученик! Ты не заслуживаешь называться сестрой!»

Этими словами, Цзян Тянь довел Шэнь Маньгэ до слез, при этом, Тан Линлун молчала, не говоря ей ни слова.

…

Ханькоу, особняк семьи Хун.

Гроб с телом Хун Тяньчжао был установлен в ритуальном зале, вокруг него собрались все многочисленные родственники и члены семьи, громко оплакивая его.

Рыдания и крики раздавались по всему дому, вокруг царила леденящая душу атмосфера страшной скорби.

В это время, в конференц-зале особняка проходило собрание, на котором присутствовали важные члены клана Хун.

Среди них было несколько председателей правления, которые контролировали финансовые потоки предприятия, а также являлись сильными мастерами уровня внутренней силы и железного тела.

Хун Цзюньшань, один из глав семьи, который являлся биологическим отцом Хун Тяньчжао, также был сильным мастером, достигшим пика внутренней силы.

Ему уже было под семьдесят, но при этом он отлично сохранился, был полон сил, доброжелательно обходился с людьми и всегда пребывал в хорошем настроении.

Но сейчас, восседая во главе собрания, он был наполнен бесконечной скорбью и непередаваемым горем, и выглядел так, будто лишился разом всех своих жизненных сил. В глубине его взгляда, можно было разглядеть огромное намерение убийства, которое он был готов совершить из мести.

Любой родитель, который хоронил собственного ребенка, должен был испытывать подобные чувства.

«Нам необходимо отомстить! Цзян Тайчу, этот бесцеремонный выродок из Линьчжоу, как он вообще посмел поднять руку на нашу семью Хун?»

Хун Цзюньшань свирепо закричал: «Все члены семьи, находящиеся на пике железного тела должны выступить одновременно против него! Направляйтесь в Линьжоу и уничтожьте его, чтобы даже тела не осталось!»

«Убьем Цзян Тайчу, покажем силу нашей семьи!» - со слезами на глазах, вскинув высоко руки, воскликнул сын Хун Тяньчжао, Хун Хэту, который достиг среднего уровня состояния железного тела.

«Убьем Цзян Тайчу, покажем силу нашей семьи!»

Также воздав к небу свои руки, его слова подхватили многочисленные члены семьи Хун, движимые жаждой мести.

«Дедушка, плохие новости…» - внезапно, с криком, в помещение ворвался один из младших членов семьи Хун.

«Ло Шуй, что вызвало в тебе такую панику?» - нахмурился Хун Цзюньшань.

Это был внук его старшего сына, у котрого были неплохие задатки культиватора и три года назад он поступил на службу в школу Шэньнун в статусе уборщика. Сейчас, он уже являлся младшим последователем сферы внутренней силы и уверенно двигался вперед, развивая в себе все новые и новые качества своего таланта.

«Цзян Тайчу разбил школу Шэньнун! Он уничтожил Цзан Аоняня, Вэй Буфаня и десятки других сильных мастеров заклинаний и воинов Сферы Совершенства!» - прокричал Хун Лошуй, упав на землю и дрожа от страха.

«Что ты сказал?» - старик не верил своим ушам, он был настолько ошеломлен, что застыл, словно пораженный ударом молнии.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 135**

Глава 135 Слухи распространяются по миру

«Сверхчеловек Инь Юэ получил серьезные ранения, его чуть не убил воздушный воин Изначального Цзяна…».

«Цзо Цзыму задействовал Нефритовый Амулет Пяти Молний, который подарил ему высочайший наставник школы Лунхушань. Этот амулет выпустил молнии, длиной в несколько десятков метров, но Изначальный Цзян взмыл вверх и словно купался в них! Он взял молнии под контроль и разрушил двадцатиметровую статую Шэньнун! Затем Цзоцзыму встал на колени и признал свое поражение…».

Вспоминая ту ужасающую битву, Хун Лошуй с головы до ног дрожал от страха, в его лице не была ни кровинки.

«Он смог подавить самого сверхчеловека Инь Юэ и Цзо Цзыму! Он выстоял даже против Нефритового Амулета Пяти Молний…».

Хун Цзюньшань пришел в ужас, словно увидел призрака посреди бела дня. Дрожащим голосом он сказал: «Он мастер заклинаний и боевых искусств!».

«Верно! Глава школы Цзо сказал то же самое! Сказал, что Цзян Тянь достиг совершенства в заклинаниях, а его боевое мастерство сравнимо с мастерством известных наставников! Его также можно назвать королем изготовления пилюль!».

После слов Хун Лошуя воцарилась мертвая тишина. Все присутствующие оцепенели, вытаращили глаза и не могли поверить в услышанное.

Выражение лица Хун Цзюньшаня резко изменилось, затем он наконец горестно вздохнул и сказал: «Его можно назвать сверхчеловеком, его боевое мастерство сравнимо с мастерством известных наставников, и он владеет искусством создания пилюль… Мы не можем позволить себе вызвать гнев такого человека!».

«Дедушка, что ты хочешь этим сказать? Неужели мой отец умер по своей глупости?» – проревел покрасневший Хун Хэту, который был вспыльчивым по характеру человеком.

«Замолчи! Неужели тебе не знакома истина о том, что нужно скрывать свои истинные способности и ждать своего часа?».

Хун Цзюньшань ударил рукой по столу, посмотрел на всех присутствующих властным взглядом и ледяным тоном сказал: «С сегодняшнего дня, если кто-то затеет ссору с Изначальным Цзяном, тот навлечет бедствие на семью Хун и будет убит без права на помилование!».

После того, как члены семьи Хун услышали эти слова, из них будто выпустили весь воздух. Их лица помрачнели, на них отражались отчаянье и беспомощность.

Более того, эта новость дошла и до школы Тан из провинции Сычуань, до школы пигуацюань из провинции Хэнань и до других семей и школ.

«Вы слышали? В Линьчжоу появился наставник боевых искусств! Говорят, ему чуть больше двадцати лет!».

«Вздор! Наставник должен войти в Сферу Совершенства, невозможно стать наставником боевых искусств, если тебе нет сорока лет!».

«Разве я бы стал тебя обманывать? В Ханькоу он обезглавил лидера семьи Хун, Хун Тяньчжао, наставника Сферы Совершенства!».

«Что? Хун Тяньчжао вступил в Сферу Совершенства более десяти лет назад, и этот человек смог его убить! Кто он, в конце концов, такой?».

«Изначальный Цзян из Линьчжоу!».

За три месяца с момента возвращения Цзян Тянь стал человеком, не имеющего себе равных. Он потряс большую часть Китая, превратился из никому не известного человека в современную легенду, стал самым молодым наставником!

Через несколько дней по Китаю разнеслась шокирующая новость: Команда Дракона назвала Цзян Тяня одним из двадцати лучших наставников в Китае!

Имя Цзян Тяня тут же стало известно по всему миру!

…

Сингапур, резиденция семьи Го.

Эта резиденция, располагавшаяся в центральном районе Сингапура, где земля была на вес золота, занимала площадь около сорока гектаров. Казалось, что такой огромный участок земли не купили, а попросту захватили.

Четыре ровные асфальтированные дороги, бескрайняя лужайка, искусственный пруд, по водной глади которого пробегала рябь. Все это неощутимо показывало невероятное богатство семьи Го.

Семья Го входило в двадцатку лучших семей китайских эмигрантов, их состоянии достигало нескольких сотен миллиардов сингапурским долларов. Они владели гостиницами, отраслью водных перевозок, энергоресурсов и информационных технологий. Можно сказать, что они владели несметными богатствами.

Обладая такими деньгами, они могли величественно восседать в своей огромной резиденции.

В роскошном кабинете находился нынешний глава семьи Го, Го Цзюньфэн. Разносторонний человек, которому на вид было не более сорока лет сидел в кресле и смотрел видеоролик.

Это видео было снято в Китае, в Линьчжоу и показывало битву между Цзян Тянем и Син Шаньху.

В кабинете стояла мертвая тишина, атмосфера была крайне напряженной.

Этот ролик был очень коротким и через пять минут Го Цзюньфэн закрыл окно с этим видео. Он посмотрел на молча сидящую в углу Го Лили, глаза которой были полны слез, и сказал: «Лили, не плачь. Можно понять почему ты не смогла отобрать у него Кристалл Жизни!».

Будучи старшим сыном, в свои сорок пять лет Го Цзюньфэн встал во главе семьи Го по причине болезни своего отца.

У него был прямой нос, а от лица исходило красноватое сияние. Он был незаурядной личностью с мощной аурой.

«Теперь я верю тебе! Вероятно, вы действительно встретили чудовище, и он действительно отрубил голову Белой Обезьяне!».

Он посмотрел на сидящую у его ног Го Лили, ритмично постучал по столу пальцем и спросил: «Что вы думаете о Кристалле Жизни и Цзян Тяне?».

«Брат, только Кристалл Жизни может дать отцу надежду на исцеление!».

Мужчина средних лет сказал: «Этот Цзян Тянь очень силен, но мы заберем у него Кристалл Жизни!».

«Верно! Но ты подумал о том, что он подчинил себе даже мастеров Общины? Кто сможет напасть на него?» – спросил старик в традиционной китайской одежде.

Этот старик был младшим братом прошлого главы семьи Го, дядей Го Цзюньфэна и старейшиной семьи Го. Он обладал большим авторитетом.

Все присутствующие погрузились в глубокое молчание. Они знали насколько силен был Цзян Тянь, простые люди не могли с ним соперничать!

Внезапно Го Цзюньфэн вздохнул и со смешанными эмоциями на лице сказал: «По-видимому, нам придется попросить Ван Чжуняня вмешаться!».

«Если он согласиться, то Цзян Тянь не сможет ему противостоять. Ван Чжунянь входит в пятерку лучших наставников среди этнических китайцев!».

Услышав это, на лице дяди Го Цзюньфэна отразилось почтение и благоговейный трепет, и он глубоко вздохнул.

«Кто такой Ван Чжунянь?» – недоуменно спросили многие люди из молодого поколение.

«Ван Чжунянь известный наставник боевых искусств. Он прославился еще во времена Китайской Республики и когда-то исполнял обязанности главы охраны Чан Кайши».

Дядя Го Цзюньфэна вздохнул и сказал: «Когда мы со страшим братом жили на юге Китая, Ван Чжунянь был кем-то вроде живого божества! Он на равных общался с такими гангстерами, как Хуан Цзиньжун, Ду Юэшэн и Чжан Сяолинь!».

«Он сформировал группировку 'синерубашечников', чтобы подавить Зеленую Банду и тайное общество Хун Бан. Его группировка стала информационной организацией, которую Чан Кайши уважал больше всего. У Ван Чжуняня было множество учеников, и он был невероятно силен. Даже глава бюро расследований и статистики военного комитета Национального правительства боялся его».

«Когда-то от проиграл Е Тяньжэню и покинул Китай. Вы не знаете Е Тяньжэня, но, возможно, вы слышали о кое-ком другом!» – сказал он, беззаботно вздохнув.

«О ком?».

«Е Чжаньтянь! Сильнейший человек в Китае, глава Команды Дракона, он сын Е Тяньжэня!».

Словно погрузившись в воспоминания, дядя Го Цзюньфэна вздохнул и сказал: «После битвы за переправу на реке Янцзы мастер боевых искусств Е Тяньжэнь, выступавший на стороне Яньаня, отправился на юг и упрочнил свое влияние среди людей. Своим мечом он уничтожил тайное общество Хун Бан, группировку 'синерубашечников', Зеленую Банду и другие организации. Проиграв Е Тяньжэню, Ван Чжунянь уехал из Китая и осел в одной из южных стран!».

«Сейчас Ван Чжунянь в Сингапуре? У семьи Го есть связь с ним?» – спросили некоторые из присутствовавших.

«Да, Ван Чжунянь в Сингапуре. К тому же он основал Общество Этнических Китайцев Сингапура. Многие мастера магии южных стран подчиняются ему!».

Дядя Го Цзюньфэна со вздохом сказал: «Можно сказать, что он ангел-хранитель Сингапура. Если бы не он, то Община уже давно взяла бы Сингапур в свои руки! Пять великих китайских семей Сингапура подчиняемся ему. Каждый год в праздник нового года по лунному календарю мы приезжаем к нему, чтобы поклониться и выразить свое почтение!».

Дядя Го Цзюньфэна сказал удивительную вещь: «К тому же все президенты Сингапура должны получить его одобрение перед назначением на должность!».

«Разве он не подобен императору?» – присутствовавшие не могли поверить в услышанное.

В Сингапуре их семья Го считалась кем-то вроде семьи императора. Среди членов их семьи было немало депутатов, которые общались с президентом и были хорошо осведомлены. Но они впервые слышали эту тайную информацию.

«Дядя, младшее поколение нашей семьи слишком незначительно. Вероятно, Ван Чжунянь проявит уважение только к твоим словам!» – вздохнув, сказал Го Цзюньфэн.

«Верно!».

Его дядя кивнул и взял в руки трубку старинного телефона. Он несколько раз покрутил телефонный диск, набирая нужный номер.

После нескольких минут беседы, дядя Го Цзюньфэна сказал: «Ван Чжунянь сейчас в затворничестве. К тому же он сказал, что младший последователь Сферы Совершенства не стоит его беспокойства!».

Члены семьи Го потеряли надежду и выглядели беспомощно.

Однако лицо старика озарилось улыбкой, и он сказал: «Ван Чжунянь согласился отправить в Линьчжоу последователя Общества Этнических Китайцев Сингапура, Куньтяня Басуна и мастера тайского бокса Мэн Куна, чтобы они разобрались с Цзян Тянем!».

«Эти люди могут летать, пользуются благосклонностью тайских божеств Куман Тонгов и являются мастерами заклинаний, который могут бороться со злыми духами!».

Го Лили тут же испуганно вскрикнула, в глубине ее глаз виднелось волнение.

Все в Сингапуре знали имя Куньтяня Басуна. Многие высокопоставленные, богатые и могущественные люди принимали его у себя как почетного гостя.

Ходили слухи, что он был буддийским наставником из Таиланда. Он мог подниматься в воздух на сто метров, Куман Тонги приносили ему счастье и удачу, он мог спасти 'околдованное сердце', заставить блудного сына одуматься и отвернуться от жизни, ослепленной страстями.

Го Цзюньфэн надменно усмехнулся и самоуверенно сказал: «Куньтянь Басун – таец, магия Юго-Восточной Азии входим в тройку самых ужасающих видов магии. Ван Чжунянь высоко его ценит! Даже если Цзян Тянь и является мастером боевых искусств, но он все же состоит из плоти и крови. Разве он будет достойным противником Куньтянь Басуну?».

Он поднял руку, указал на Го Лили и со смехом сказал: «Лили, ты встречалась с Цзян Тянем и много раз бывала в Линьчжоу, ты хорошо знакома с городом. В этот раз ты будешь сопровождать Куньтянь Басуна!».

«Да, отец! В этот раз я обязательно оправдаю твои ожидания и вернусь домой не с пустыми руками! Я вылечу дедушку!».

Го Лили поднялась и крепко сжала розовые кулачки, выражая свою преданность. Но в ее душе пылала ярость: «Цзян Тянь, ох, Цзян Тянь! Ты так часто был непочтителен со мной. В этот раз меня будут сопровождать двое великих мастеров. Смотри, как бы я не приказала разорвать тебя на мелкие кусочки! Ты будешь стоять на коленях и в страхе просить пощады!».

За те двадцать дней, что Цзян Тянь отсутствовал, Чжао Сюэ Цин все время страстно ждала его возвращение.

«Мерзавец, тебя не было так долго! Ты уехал больше, чем на полмесяца! Ты вообще еще любишь меня или нет?».

«Ты думаешь, что меня можно купить несколькими местными деликатесами? Хм! Меня так просто не купишь!».

«Подожди, как только ты вернешься, я надеру тебе задницу!».

Временами она скрежетала зубами от ярости и приходила в бешенство.

«Хм, ему наверняка понравятся новые блюда, которые я научилась готовить. Он будет так хвалить меня, когда вернется!».

Временами она всем сердцем ждала возвращения Цзян Тяня, вспоминала о нем, и тогда ее душа наполнялась нежностью.

«Ха-ха, он такой забавный! Заставил Ян Гочана встать на колени за то, что тот оскорбил меня! Он боялся, что я обиделась! Он так беспокоится обо мне!».

«Он действительно тупица… Ходил сдавать кровь за деньги, да еще сделал для меня этот дурацкий амулет!».

«Пусть ты и контролируешь гром и молнии, можешь управлять воздухом, чтобы ранить людей, но для меня ты просто сумасшедший! Кретин, который смотрит на меня как на сокровище!».

Подперев подбородок рукой, она часто погружалась в прекрасные воспоминания и с глупым видом, как дурочка лила слезы.

В дверь позвонили.

Чжао Сюэ Цин резко вскочила и увидела в дверях силуэт человека. Это определенно был Цзян Тянь.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 136**

Глава 136 Земляной Кувшин Вселенной

«Цзян Тянь, ты вернулся!».

Чжао Сюэ Цин резко подскочила и подошла к Цзян Тяню. Приложив руку ему к лицу, она с любовью сказала: «Посмотри-ка, ты загорел! Ты сильно устал во время этой поездки?».

Слезы катались по ее лицу, но она не думала о них. Она с обожанием смотрела на Цзян Тяня, по которому так скучала.

«Ха-ха, все в порядке. Это был просто отдых!» – Цзян Тянь слегка улыбнулся и вытер ее слезы.

В этот момент Чжао Сюэ Цин наконец обнаружила, что позади Цзян Тяня стояла высокая и красивая женщина, ее кожа блестела, словно была намазана кремом. Она была не накрашена, но тем не менее сияла как утренняя заря.

«Кто, кто она такая?» – когда Чжао Сюэ Цин начала говорить, то поняла, что ее голос ужасно дрожал.

Она разволновалась, сжала руки и с трудом дышала.

Ее красивое лицо побледнело.

Раньше Цзян Тянь вел себя как избалованный мальчишка, целыми днями торчал в барах и спал со множеством девушек.

Теперь же Цзян Тянь был выдающимся мастером боевых искусств и обладал необыкновенной силой. Ему подчинялись многие богатые и могущественные люди. У таких людей было в порядке вещей иметь множество жен и любовниц. Разве Цзян Тянь мог устоять?

«А, это наша служанка. Ты можешь сделать ее своей горничной и сопровождающей. Ее зовут Шэнь Мань Гэ».

Цзян Тянь тепло улыбнулся, затем обернулся, пристально посмотрел на Шэнь Мань Гэ и сказал: «Подойди и поприветствуй мою жену!».

«Ты каждый день должна приветствовать мою жену поклонами! И если ты посмеешь проявить хоть каплю неуважения, я не пощажу тебя!».

«Как в этом мире могут быть такие красивые женщины? Она похожа на богиню!».

Шэнь Мань Гэ была красавицей, но когда она увидела Чжао Сюэ Цин, то восхитилась ее красотой и поняла, что сильно ей проигрывает.

У нее были изящные брови и возвышенная натура, вокруг нее вилась неясная, особенная аура. Она была словно Фея Девяти Небес, вот-вот готовая взлететь. Она как будто не принадлежала к этому миру.

В этот момент Шэнь Мань Гэ поняла почему даже в Ханькоу, в школе Шэньнун Цзян Тянь не забывал о ней. Шэнь Мань Гэ невольно восхитилась этим, но в то же время заревновала.

«Рабыня Шэнь Мань Гэ приветствует хозяйку!».

Шэнь Мань Гэ быстро отреагировала на замечание Цзян Тяня и задрожала. Затем она подошла к Чжао Сюэ Цин, почтительно поклонилась ей и встала на колени.

«Она, она наша… рабыня?».

Чжао Сюэ Цин испугалась до глубины души.

Шэнь Мань Гэ излучала благородную ауру, она наверняка происходила из богатой семьи, такую ауру нельзя было подделать. Но сейчас она встала перед Чжао Сюэ Цин на колени и назвала ее хозяйкой!

Из-за этого настороженность Чжао Сюэ Цин полностью исчезла, она успокоилась и помогла Шэнь Мань Гэ подняться, а затем с улыбкой сказала: «Сестра Мань Гэ, пожалуйста, поднимись! Не слушай Цзян Тяня! Мы с тобой будем считаться сестрами, так что ни к чему эти церемонии!».

Шэнь Мань Гэ была огорчена тем, какую учтивость заставил ее проявить Цзян Тянь, его правила поведения были еще строже, чем в школе Шэньнун.

Поэтому, услышав слова Чжао Сюэ Цин, Шэнь Мань Гэ невольно прониклась к ней симпатией, и про себя подумала, что она гораздо лучше, чем ее дьявольский муж.

Она снова взглянула на Цзян Тяня, чтобы узнать его мнение по этому поводу. Он лишь слегка махнул рукой и сказал: «В этом доме моя жена – главная, как она сказала, так и будет. Если она сказала, чтобы ты не вставала на колени, то не вставай!».

«Да, хозяин я вас поняла!».

В душе Шэнь Мань Гэ испытала презрение к Цзян Тяню. Она не ожидала, что тот, кто так хвастался своей силой, окажется подкаблучником!

Пока она думала об этом, Цзян Тянь поднял руку и ткнул в нее пальцем: «Ты чего застыла! Иди и приготовь нам поесть!».

«Да, да, да! Уже бегу!» – сдерживая слезы, Шэнь Мань Гэ вошла в кухню и принялась за работу.

«Цзян Тянь, будь повежливее с теми, кто живет в нашем доме! Слуги тоже люди!».

Чжао Сюэ Цин рассердилась на Цзян Тяня и, последовав за Шэнь Мань Гэ, сказала: «Не надо, я сама! Я выучила два новых рецепта!».

«Хорошо, хорошо! Тогда я помогу подготовить овощи!».

Шэнь Мань Гэ не посмела возражать и уступила Чжао Сюэ Цин место шеф-повара, а сама осталась у нее на подхвате.

Через некоторое время две девушки закончили приготовление еды и накрыли на стол. Цзян Тянь и Чжао Сюэ Цин ели и разговаривали.

«Мань Гэ, твои кулинарные способности ужасны!».

Цзян Тянь попробовал кусочек окуня, приготовленного на пару, и его лицо застыло. С холодным блеском в глазах он начал отчитывать Шэнь Мань Гэ: «Я даже не могу это проглотить! С такими навыками ты никогда не выйдешь замуж, тебе нужно еще много практиковаться!».

Шэнь Мань Гэ неловко улыбнулась, не смея возразить.

Но лицо Чжао Сюэ Цин помрачнело, она надула губки от обиды и сказала: «Цзян Тянь, все эти блюда готовила я! Сестра Мань Гэ только помогла мне помыть и нарезать овощи…».

«О, правда?».

До этого Цзян Тянь размышлял о расстановке формаций и не обращал внимания на готовку. Но, услышав слова Чжао Сюэ Цин, он понял, что оплошал и побледнел от страха.

Он тут же улыбнулся и торопливо сказал: «Я говорил о навыках нарезки овощей, да, о том, что ее навыки нарезки ужасны!».

Чжао Сюэ Цин нахмурилась и молчала. Было непонятно, была ли она недовольна критикой Цзян Тяня или своими кулинарными способностями.

«Вкусно! Как вкусно!».

Цзян Тянь набивал себе рот едой, чтобы доказать, что не врал, а затем умоляющим тоном сказал: «Не сердись, Цин! Хочешь я помою посуду?».

«Ха-ха, дьявол, получил по заслугам!» – сдерживая смех, позлорадствовала про себя Шэнь Мань Гэ.

Цзян Тянь быстро сменил тему разговора, начав рассказ о своей поездке. Он безудержно хвастался, его умению преувеличивать можно было позавидовать.

В конце концов Чжао Сюэ Цин заинтересовалась его рассказом и время от времени задавала вопросы.

Покончив с едой, Чжао Сюэ Цин собралась подготовить комнату для Шэнь Мань Гэ.

Цзян Тянь замахал руками и сказал: «Разве она будет жить здесь? Она потревожит нашу супружескую идиллию! Пусть живет на Королевской вилле!».

После того, как Гуй Цзяоти увел Шэнь Мань Гэ на Королевскую виллу, Чжао Сюэ Цин насмешливо сказала: «Как ты смог отослать такую красавицу? Разве не было бы хорошо, если бы она осталась тут и согревала тебя?».

«Кхэ-кхэ!».

Цзян Тянь, который как раз в этот момент пил чай, поперхнулся и чуть не задохнулся, а его лицо покраснело. Он замахал рукой и сказал: «Сюэ Цин, что ты такое говоришь? Какая еще красавица? По-моему, она не стоит и волоса с твоей головы!».

….

У него было демоническое сердце Белой Обезьяны, Ледяной Кристалл, золотой порошок стихии Металла, Ритуальный Треножник Зеленого Плюща – основные элементы пяти стихий. Ему не хватало лишь предмета стихии Земли.

Но Цзян Тянь добивался своей цели, действуя в двух параллельных направлениях.

Разумеется, он не стал отказываться от идеи найти сырье стихии Земли, но нужно начать собирать и вспомогательные материалы.

На следующий день Цзян Тянь собрал Тан Ваньняня, Е Гуфэна, Лун У, Сюэ Минъи и других авторитетов Цзянбэя на вилле Волун и поручил им собрать дополнительное сырье для расстановки формации.

Тысяча шелковых полотен, лоза Владыки Ада, окаменелая древесина, базальтовая вакка, пятицветная глина, халцедон… Цзян Тянь предоставил им очень длинный список.

На то, чтобы приобрести эти вещи уйдет, по меньшей мере, двести-триста миллионов. Не говоря об оплате труда людей и платы за информацию.

«Великий мастер Цзян, будьте спокойны! Мы перевернем весь Китай и если вернемся с пустыми руками, то примем свою смерть!».

Тан Ваньнянь ударил себя в грудь, принося эту клятву, и невольно вспомнил какую оценку дал Цзян Тяню старый Тан.

Вчера Тан Линлун вернулась домой, и рассказала все, через что прошел Цзян Тянь в школе Шэньнун.

Дослушав ее, старый Тан был потрясен. Он долго думал, а затем сказал эти удивительные слова: «Великий мастер Цзян превосходно владеет и заклинаниями, и боевыми искусствами! Его мастерство растет день ото дня! Он смог подавить даже школу Шэньнун! В течении десяти лет великий мастер Цзян сравняется по положению с Е Чжаньтянем из Команды Дракона!».

Вспомнив слова отца, Тан Ваньнянь взбодрился и испытал душевный подъем.

Чтоб меня! Если великий мастер Цзян достигнет уровня Е Чжаньтяня, а я буду его верным приспешникам, то мой статус невероятно возрастет!

Говорят, что все псы попадают в рай! Значит я, как верный пес Цзян Тяня, тоже вознесусь до небес и займу высокое положение!

Остальные выдающиеся люди тоже взяли на себя ответственность по поиску необходимых вещей. Они были готовы удовлетворить запросы Цзян Тяня, даже если им придется потратить на это все свое состояния.

«В этот раз ваши шансы на успех высоки!».

Цзян Тянь сидел в кресле, закинув ногу на ногу, выражение его лица было спокойным и уверенным. Он равнодушно сказал: «Эти вещи не такие редкие, как элементы пяти стихий, так что вы наверняка их найдете!».

Он вздохнул и с горьким смешком сказал: «Вот только материал стихии Земли очень трудно достать! Этот материал должен обладать способностью пробудить ауру кровеносной системы Земли, он должен обладать свойствами плотной земли Вселенной!».

В этот момент мастер Ци, специалист по фэншую, неожиданно оцепенел, а затем поднялся и сказал: «Мастер Цзян, я слышал об одном сокровище, который как раз называется Земляной Кувшин Вселенной!».

«Что? Где ты его видел? Как он выглядит?» – с интересом спросил Цзян Тянь.

Мастер Ци тут же поклонился и сказал: «Мастер Цзян, я ученик великого гонконгского мастера фэншуя, Сюй Мочжая, я его последователь!».

«О, я не ожидал, что у тебя такая впечатляющая биография…». – слегка рассмеявшись, сказал Цзян Тянь.

«Я не стою смеха мастера Цзяна!».

Мастер Ци поспешно сказал: «Десять лет назад, когда Гонконг уже вернулся в состав Китая, семья Вэй из Гуанчжоу и несколько великих семей Гонконга боролись за власть над несколькими торговыми портами и водными путями. Все семьи безостановочно скандалили и несли потери».

«Затем гонконгская сторона попросила Сюй Мочжая вмешаться и с помощью заклинаний надавить на семью Вэй. После этого Вэй Шофэн поднялся на вершину горы Девяти Драконов и вступил в трехдневную магическую битву с Сюй Мочжаем!».

Дойдя до этого момента своего рассказа, мастер Ци выглядел одновременно потрясенным и восторженным. Он не мог забыть о той битве.

«Эта битва сотрясла гору Девяти Драконов, ударная волна разошлась на пять километров от места сражения. Начался ураган, в небе звучали раскаты грома, весь остров Гонконг трясло!».

«Битва длилась три дня, но ни один из мужчин не мог взять верх, нельзя было определить победителя и проигравшего. Тем не менее, они уважали способности друг друга. В конце концов Сюй Мочжай применил сильный прием Десяти Убийственных Пальцев Формации Пальцев. Вэй Шофэн использовал Земляной Кувшин Вселенной. Он воздействовал на подземную ауру горы Девяти Драконов и горные хребты зашевелились, будто под ними ворочался подземный дракон. Эта вселенская аура сформировала десятиметрового зеленого дракона, который одолел прием Десяти Убийственных Пальцев Сюй Мочжая!».

«После этой битвы Сюй Мочжая рвало кровью. Я ничего не знаю про его ранения, но после этой битвы он ушел на гору Даюйшань и занялся культивацией. Прошло уже десять лет, а он так и не вернулся оттуда!».

«Но после этой битвы Сюй Мочжай сказал, что Вэй Шофэн и его атака с помощью элемента Земли были сильнейшими в Китае!».

Услышав это, Цзян Тянь немного разволновался и спросил: «У тебя есть какие-нибудь фотографии или видео этого предмета?».

«В тот день полицейское управление Гонконга приняло жесткие меры, запретило фото- и видеосъемку. Но один журналист использовал мощный фотоаппарат и сделал один снимок. Но это фото довольно мутное!».

Мастер Ци тут же передал Цзян Тяню снимок.

«Это бессмертный?».

Все присутствовавшие встали за спиной у Цзян Тяня, вытянули шеи, чтобы лучше рассмотреть снимок и тут же ужасно испугались.

На фото был смутный человеческий силуэт, который поднялся на сто метров вверх над бескрайней вершиной горы Девяти Драконов. В его руках был какой-то предмет.

Промежуток между небом и землей был подернут желтоватой пеленой. Вселенская аура образовала огромного дракона, который излучал золотистый свет.

В глазах Цзян Тяня зажегся огонек, он вздохнул и сказал: «Ага, раз он может воздействовать на вселенскую ауру земли, то этот Земляной Кувшин Вселенной мне и нужен!».

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 137**

Глава 137 Фармацевтическая компания Чжао вырывается вперед

Все присутствовавшие обменялись растерянными взглядами и надолго погрузились в молчание.

«Почему вы в такой нерешительности? Не иначе, как не хотите тратить свои деньги?».

Тан Ваньнянь хлопнул себя по ноге и сказал: «Раз уж эта вещь в руках семьи Вэй, то мы должны ее выкупить! Неважно сколько она стоит, мы дадим мастеру Цзяну деньги на то, чтобы купить этот кувшин!».

Е Гуфэн недовольно посмотрел на Тан Ваньняня и сказал: «Глупец! Семья Вэй имеет многовековую историю, они гораздо богаче нас с тобой! Разве они нуждаются в деньгах?».

«В словах господина Е есть смысл».

Мастер Ци кивнул и сказал: «К тому же этот кувшин является фамильной реликвией семьи Вэй, он был в распоряжении Вэй Шофэна несколько десятков лет. Боюсь, для него он уже стал Ритуальным Сосудом Судьбы, и он не расстанется с ним ни за какие деньги!».

«Что еще за Ритуальный Сосуд Судьбы?» – недоумевали многие присутствовавшие.

«Вещь, называемая Ритуальным Сосудом Судьбы, прошла через процесс заклинаний и молитв и сформировала кровную связь со своим хозяином!».

Мастер Ци продолжил: «В случае, если Ритуальный Сосуд обладает интеллектом, он может обмениваться мыслями со своим хозяином. Как только предмет становится Ритуальным Сосудом, им можно с легкостью управлять, он следует приказам хозяина. Но в то же время он обладает одним значительным недостатком!».

«Каким?» – спросили все.

Мастер Ци с благоговением сказал: «Если хозяин утратит свой Ритуальный Сосуд, то это нанесет вред его телу и долголетию. Одним словом, когда хорошо одному, хорошо всем. Когда страдает один, страдают все».

«Значит семья Вэй не сможет продать нам кувшин?» – до всех начал доходить смысл сказанного мастером Ци.

«Тогда нужно отобрать его силой!».

Чжоу Чжэнхао ударил рукой по столу и со злостью во взгляде сказал: «Я найду за границей нескольких киллеров, бах-бах, и семья Вэй будет уничтожена в беспорядочной перестрелке!».

«Уже было сказано, что семья Вэй сильна в заклинаниях, у них даже есть мастера Сферы Познания. Так ты только найдешь свою смерть!» – Лун У презрительно посмотрел на Чжоу Чжэнхао и начал ругать его за неразумность.

Чжоу Чжэнхао расстроился, как безумный схватил себя за волосы и сказал: «Тогда как же нам быть? Мы не сможем купить этот кувшин или отобрать его силой!».

«Ладно, на сегодня встреча окончена!».

Цзян Тянь махнул рукой, поднялся и направился наружу.

«Вам нужно сделать только одно: собрать информацию на всех основных членов семьи Вэй и передать ее мне!».

Он посмотрел на звездное небо своими бездонными глазами, и его губы изогнулись в улыбке. Невозможно было понять о чем он думает.

…

С тех пор, как месяц назад Чжао Сюэ Цин начала исполнять обязанности президента совета директоров фармацевтической компании Чжао, выпуск всей старой продукции был остановлен. В соответствии с планом Цзян Тяня, были созданы три новые производственные линии, сосредоточившиеся на выпуске пластыря для ухода за кожей.

Как только они выпустили пластырь на рынок, он стал ужасно популярным и его тут же смели с прилавков.

Пластырь был недорогим, но чрезвычайно эффективным. Стоило только наклеить пластырь на кожу и после курса лечения с нее исчезали любые нарывы, гнойные язвы, струпья и пятна. Кожа исцелялась и как будто молодела.

«Президент Чжао, у нас еще один крупный заказ! Нам не хватает мощности производства!» – задыхаясь, сказала влетевшая в кабинет помощница Чжао Сюэ Цин, Чжоу Ливэнь.

В последние дни их засыпало заказами словно снегом. Поставки товара были расписаны на год вперед.

Активы фармацевтической компании Чжао тоже начали стремительно расти. На банковском счету компании уже было несколько сотен миллионов.

«Муж, нужно расширить производство!» – с нескрываемой улыбкой на лице сказала Цзян Тяню Чжао Сюэ Цин после того, как Чжоу Ливэнь вышла из кабинета.

За тот месяц, что она управляла всеми делами, она подняла фармацевтическую компанию Чжао на такой уровень, о котором раньше не смела и мечтать.

Разумеется, она понимала, что все это произошло не из-за ее управленческих способностей, а из-за того, что Цзян Тянь усовершенствовал лекарственную формулу.

Чжао Сюэ Цин уже приспособилась к своему положению президента совета директоров, и теперь ее изящную фигуру подчеркивал деловой костюм.

Нефритовая подвеска Восьми Благополучий на ее шее отражала солнечные лучи, которые окутывали ее лицо ореолом света и делали ее еще более прекрасной.

Она выглядела по-деловому, но при этом элегантно, сияла свежестью и здоровьем и выглядела как успешная деловая женщина.

«Не нужно…».

Сидевший на диване Цзян Тянь опустил старую книгу по традиционной китайской медицине и равнодушно сказал: «Реализация продукции группы Яован сейчас идет не так ровно. Возможно, останутся свободные линии производства, ими и воспользуемся!».

В последние дни он бездельничал и приходил на работу к Чжао Сюэ Цин, чтобы составить ей компанию. Он даже принимал участие в некоторых коммерческих делах.

Чтобы все выглядело прилично Цзян Тянь получил в фирме номинальную должность ассистента президента совета директоров.

Но их реальные отношения по-прежнему не были достоянием общественности.

«Хм, тогда я позвоню маме!» – Чжао Сюэ Цин тут же набрала номер Чжан Ваньцин.

Та ответила на звонок, и Чжао Сюэ Цин со смехом сказала: «Мам, у нас все хорошо с продажами, но производство не поспевает. Мы хотим воспользоваться линиями производства группы Яован!».

«Продажи какого продукта идут так хорошо?» – спросила Чжан Ваньцин, которая с трудом поверила в то, что сказала Чжао Сюэ Цин.

Это было неприятной правдой, но фармацевтическая компания Чжао дышала на ладан, все линии производства работали лишь на половину мощности. С чего это им понадобилось расширять линии производства?

«Пластыря для ухода за кожей!».

«Что? Продажи вашего продукта идут так хорошо? Откуда вы взяли эту секретную лекарственную формулу?».

«Ее создал Цзян Тянь!».

Чжао Сюэ Цин, не сдерживая радости, сказала: «Мам, ты разве не знала?».

«Чушь! Он что, получил фармацевтическое образование, о котором я не знаю?».

Чжан Ваньцин совершенно не могла поверить словам Чжао Сюэ Цин и со смехом сказала: «Цин, не позволяй ему хвастаться! Ты разработала эту формулу в результате долгих исследований!».

Она уже проверила регистрационный номер патента и с улыбкой добавила: «К тому же патент на этот пластырь оформлен на твое имя!».

«Ах, мам, эту формулу правда создал Цзян Тянь! Он не хочет это афишировать, поэтому и настоял на том, чтобы патент был оформлен на меня!» – Чжао Сюэ Цин не знала как все объяснить.

Слушая ее, Цзян Тянь сам выглядел беспомощным. Видимо, матери Чжао Сюэ Цин было трудно в одночасье изменить свое отношение к нему!

«Ладно, оставим этот вопрос!».

Чжан Ваньцин со смехом сказала: «Мои линии производства работают в половину мощности, так что вы без проблем можете перенести часть своего производства сюда! Я буду строго следить за качеством продукции!».

«Спасибо, мама! Мы подсчитаем все издержки по рыночной стоимости! Я немедленно пришлю тебе всю информацию по технологическому процессу производства!» – сказала Чжао Сюэ Цин, очаровательно рассмеявшись.

«Не благодари! Ты ведь помогла мне в непростом деле!» – сказала Чжан Ваньцин.

Они еще обсудили некоторые детали, а затем Чжао Сюэ Цин закончила разговор. Крепко обняв Цзян Тяня, она со смехом сказала: «Муж, ты такой классный! И этот пластырь просто потрясающий!».

Она отлично понимала ценность лекарственной формулы, созданной Цзян Тянем.

Эффект Бай-яо юньнанской фармацевтической фирмы не идет ни в какое сравнение с пластырем для ухода за кожей, чья рыночная стоимость уже составила несколько десятков миллиардов. Если через пять-десять лет фармацевтическая компания Чжао останется на рынке, то они полностью вытеснят Бай-яо из продажи!

«Ха-ха, разве он потрясающий! Позже я составлю лекарственные формулы, которые будут еще лучше!» – с легкой улыбкой сказал Цзян Тянь.

Он непреднамеренно улучшил формулу пластыря для ухода за кожей. Он занимался алхимией множество лет и создал бесчисленное количество лекарственных формул. Пластырь для ухода за кожей был не самым лучшим из созданных им лекарственных средств.

Если он воспользуется своими тайными формулами, то они потрясут весь Китай и весь мир! Даже руководители фармацевтических компаний почувствуют свою ничтожность!

«Муж, ты такой крутой!» – со смехом сказала Чжао Сюэ Цин, чмокнув Цзян Тяня в губы.

Цзян Тянь обнял свою красивую жену, прижал к груди словно драгоценность и радостно сказал: «Ох, девчонка, ты хотела так легко от меня отделаться! Не выйдет! Я еще получу свое!».

«Получила все по дешевке и еще радуешься! Так не пойдет! Я не дам тебе меня поцеловать!».

«Президент Чжао!» – в этот момент Чжоу Ливэнь постучала в дверь и вошла.

Покрасневшая Чжао Сюэ Цин тут же отскочила от Цзян Тяня и спросила: «Что-то случилось?».

Чжоу Ливэнь удивленно посмотрела на Цзян Тяня, а про себя подумала: «Президент Чжао что, сидела у него на коленях?».

Этот тип раньше работал в отделе по связям с общественностью, а теперь стал ассистентом Чжао Сюэ Цин? Неужели президент Чжао завела себе любовника?

Об этом неудобно было бы спрашивать, поэтому Чжоу Ливэнь тут же сказала: «Господин Цзи, глава фармацевтической компании Юаньфан из Гуанчжоу очень хочет встретиться с вами! Он приглашает вас поужинать с ним!».

«Фармацевтическая компания Юаньфан?».

Чжао Сюэ Цин остолбенела, а затем поспешно сказала: «Хорошо, я согласна! Внеси это в расписание! Грядет крупная сделка!».

Эта фармацевтическая компания пользовалась блестящей репутацией на юге Китая. Она занимала ведущую позицию по производству медикаментов в Гуанчжоу, а ее продукция продавалась по всему Китаю. К тому же у компании Юаньфан было более ста филиалов по всей стране и разветвленная сеть поставок.

Если фармацевтическая компания Чжао добьется сотрудничества с компанией Юаньфан, то они смогут продавать свою продукцию по всей стране и их доходы выйдут на новый уровень.

Как только Чжоу Ливэнь вышла, из-за двери донеслись голоса: «Прибыл секретарь Тан! Добро пожаловать, секретарь Тан!».

«Какой еще секретарь Тан?» – ошарашено спросила Чжао Сюэ Цин, услышав возгласы, доносившиеся снаружи.

Цзян Тянь слегка улыбнулся и со спокойным выражением лица сказал: «Это всего лишь Тан Вэйминь!».

Как только он это сказал, Тан Линлун вприпрыжку забежала в кабинет и со смехом сказала: «Наставник, сестра Цин!».

«Разве ты не должна заниматься культивацией у себя дома? Зачем ты пришла сюда? Ты уже отработала Великий Прием Тринадцати Мечей, которому я обучил тебя в прошлый раз?» – спросил Цзян Тянь, строго посмотрев на Тан Линлун.

Этот прием он показал Тан Линлун по дороге из школы Шэньнун. Он наказал ей год не выходить из дома и усердно тренироваться.

«Я что, не могу соскучиться по наставнику и по матушке-наставнице?».

Тан Линлун обиженно сжала руку Чжао Сюэ Цин и сказала: «Матушка-наставница, посмотрите как он жесток со мной!».

«Не слушай его!».

Добродушно улыбнувшись, Чжао Сюэ Цин сказала: «Но и ты не жалуйся на своего наставника! Ведь только у строгих учителей выдающиеся ученики!».

«Само собой! Этот Прием Тринадцати Мечей действительно очень крутой! Мы с дедушкой мерялись силой, и я каждый раз побеждала!» – гордо сказала Тан Линлун.

«Ты так довольна от того, что победила старого Тана?» – не удержавшись от смеха, сказал Цзян Тянь и легко покачал головой.

Откуда этой девчонке знать насколько сильным был Великий Прием Тринадцати Мечей!

Он создал этот прием на Небесном Континенте вместе со своим старым другом, Великим Бессмертным. Он был известен своим свирепым мастерством фехтования, бесстрашием и жестокими атаками.

Когда-то Великий Бессмертный начинал как простой дровосек. Но, полагаясь на этот прием фехтования, он поразил весь мир, потряс вселенную, нанес поражение тринадцати сильнейшим семьям культиваторов и навел ужас на весь Небесный Континент. В конце концов он взял судьбу в свои руки и стал Бессмертным Императором.

Вероятно, во всем Китае не найдется людей, которые могли бы противостоять этому приему фехтования, даже известные адепты боевых искусств с школы Шушань не смогут с ним справиться.

В окружении секретаря Цая и других, секретарь муниципалитета Тан Вэйминь радостно вошел в кабинет и сказал: «Поздравляю супругу мастер Цзяна! Пластырь для ухода за кожей стал известен по всей стране!».

«Добро пожаловать, секретарь Тан! Мы бы не смогли достичь такого успеха без поддержки муниципалитета!» – Чжао Сюэ Цин с радостью пожала руку Тан Вэйминя.

И эти слова были не просто вежливостью со стороны Чжао Сюэ Цин.

Стоимость новой линии производства фармацевтической компании Чжао составляла сто миллионов. А с недостаточным денежным потоком компания Чжао не могла сдвинуть дело с мертвой точки.

Но Тан Вэйминь лично позвонил в национальную инвестиционную компанию и добился беспроцентного кредита в сто миллионов и слияния с лучшей государственной фармацевтической компанией.

Кроме того, член горкома предоставил им широкие возможности в отношении налогов и создании новой линии производства на земле для промышленной застройки.

«Мастер Цзян лично усовершенствовал лекарственную формулу! Это чудодейственное средство улучшит жизнь населения! Поэтому мы были обязаны помочь вам!» – смиренно сказал Тан Вэйминь, который уже было позволил себе кичиться собственными заслугами, а затем поклонился Цзян Тяню.

Цзян Тянь лишь холодно улыбнулся.

После того, как они обменялись любезностями, Тан Вэйминь отослал своих сопровождающих и сказал: «Мастер Цзян, я пришел потому что у меня для вас большой заказ!».

«Насколько большой?» – со смехом спросил Цзян Тянь.

«На два миллиарда!» – с улыбкой ответил Тан Вэйминь.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 138**

Глава 138 – Визитер семьи Ли из Гуанчжоу

Услышав эти слова, Чжао Сюэцин замерла. Что это был за корпорация, которая смогла разместить такой крупный заказ?

Цзян Тянь давно все понял и, смеясь, пояснил: «Должно быть это заказ от военных.»

Только у военных была возможность разместить настолько крупный заказ, к тому же, пластырь применялся для лечения внешних повреждений, в современных условиях, только военные день и ночь тренировались и получали большое количество травм, поэтому потребность в таком лекарстве была выше всех именно у них.

«Мастер Цзян, Вы и вправду очень сообразительны!» - засмеялся Тан Вэймин: «Это – заказ главного управления тыла, сперва средство будет опробовано в военном округе Гуандун - Гуанси, если результат будет удовлетворительным, его начнут применять повсеместно.»

«Во всей армии!»

Щеки Чжао Сюэцин раскраснелись от волнения, и это сделало ее и без того красивое лицо еще более привлекательным.

Ее радость от услышанной новости превзошла все ожидания, если шесть военных округов смогли бы совершить закупку, это означало бы, что товарооборот должен вырасти в пять-шесть раз, а это - заказов на десять миллиардов юаней!

«Секретарь Тан, Ваша семья внесла огромный вклад в это дело, наверное, это было очень утомительно!» - кивнув головой в знак благодарности, произнес Цзян Тянь, спокойно выпив чая.

Провести переговоры с начальством главного управления тыла и получить положительный результат, во всем Линьчжоу был только один человек, который был на это способен и занимал пост в генеральном штабе – Тан Хунту.

А роль по распространению средства именно в военном округе Гуандун – Гуанси, скорее всего, взял на себя Инструктор Тигров – Старейшина Тан.

Цзян Тянь покачал головой. Было очевидно, что семья Тан пошла на все это радо того, чтобы все-таки заманить его в Отряд Боевых Тигров, и теперь ему было неудобно отказываться.

«Ну что Вы, не стоит, Мастер Цзян, Вы столько добра принесли нашей семье! Для нас это – всего лишь небольшой пустяк.» - торопливо, но со всей любезностью отозвался Тан Вэймин.

На этом, вопрос был окончательно решен и на второй день, Чжао Сюэцин, исполняя роль главы корпорации, подписала соглашение.

Большая сделка, на которую многие претендовали, была заключена с невероятной легкостью.

…

В один из последующих дней, фармацевтическая компания Юаньфан из Гуанчжоу направила в Линьчжоу человека для проведения деловых переговоров с Чжао Сюэцин.

Проведение переговоров было намечено в пятизвездочном отеле, где вечером, Цзян Тянь сопровождал свою жену.

От имени фармацевтической компании Юаньфан участвовал заместитель генерального директора Ли Чжофань, который являлся третьим наследником своей семьи.

«Председатель совета директоров, госпожа Чжао, приветствуем Вас!»

Ли Чжофаню на вид было около двадцати семи, он был высок, статен и внешне очень привлекателен, одет в белоснежную рубашку, а стрелки его безупречно отглаженных брюк были острыми как бритва.

Этот молодой и перспективный мужчина держался очень вежливо и представительно, проявлял изящные манеры, и при взгляде на него, было сразу понятно, что он из приличной светской семьи.

На самом деле, Ли Чжофань входил в двадцатку лучших молодых мастеров Гуанчжоу, его положение в фармацевтической компании Юаньфан также было очень высоким.

«Вы, должно быть, являетесь культиватором духовных секретных техник?»

Цзян Тянь ощутил, что от этого молодого человека веяло очень сильной харизмой, или, точнее сказать, от него так и веяло бесконечным обаянием.

Это соблазнительное обаяние Цзян Тянь ранее встречал в мире культиваторов только у одного человека – основателя учения Дьявольских Лис с Девятью Хвостами.

Но все же, эта сила соблазнения, конечно же, очень сильно отличалась.

«Меня зовут Сюэцин, а это - мой муж и помощник!» - вежливо представилась Чжао Сюэцин и пожала руку своему оппоненту.

«Я не ожидал, что госпожа – председатель правления настолько прекрасна!»

В тот момент, когда Ли Чжофань рассмотрел внешность девушки, он не смог оторвать от нее взгляд, в его душе запылал пожар и он не переставал восхищаться ею.

Честно говоря, было непонятно, как такое захолустье как Линьчжоу могло дать столько красавиц! Уж насколько привлекательна была Чжоу Сянья, но даже она, на фоне красоты и изящества Чжао Сюэцин, смотрелась как простушка-служанка.

Ли Чжофань бросил взгляд на Цзян Тяня, но не воспринял его всерьез.

Он вспомнил, что Чжоу Сянья рассказывала, будто Цзян Тянь был мастером боевых искусств, превосходящим по силе даже Ли Чжэньвэя, скорее всего он находился на пике Внутренней Силы.

Но даже если бы он был Мастером Сферы Совершенства, сила его атаки все равно уступала мастерству культиваторов-невидимок, по шкале силы ему можно было присудить три балла.

«Цзян Тянь, Чжао Сюэцин, вот так встреча!»

К удивлению Цзян Тяня, Чжоу Сянья тоже была здесь и сопровождала Ли Чжофаня, по ее манере держаться, было похоже, что она – его девушка.

Раньше, семья Чжоу неоднократно оскорбляла и унижала Цзян Тяня, согласно убеждениям Лун У, они должны были быть уничтожены, но Цзян Тянь это предотвратил.

После того, как Цзян Тянь и его жена зажили новой жизнью, их чувства сострадания и милосердия также вышли на новый уровень, даже если кто-то к ним относился не уважительно, не стоило решать этот вопрос самым радикальным образом.

Ходили слухи, что семья Чжоу также пребывала в глубоком беспокойстве, так как раньше очень плохо относилась к Цзян Тяню. Возможности скрыться в маленьком Линьчжоу у них не было, поэтому они были вынуждены переехать в Гуанчжоу и продать свою аптеку одной из фармацевтических компаний.

Сейчас, было похоже на то, что покупателем их бизнеса как раз и была фармацевтическая компания Юаньфан, возможно, семья Чжоу передала им бизнес в обмен на акции.

Скорее всего, в процессе решения этих вопросов, между Чжоу Сянья и Ли Чжофанем возникли взаимные чувства…

Тогда, встретившись с Цзян Тянем в Линьжоу, Чжоу Сянья была зажата и нервничала, как мышь, увидевшая на своем пути кошку.

Сейчас же, рядом с молодым человеком, девушка выглядела вполне раскованно, ее взгляд излучал уверенность, если не сказать высокомерие.

«Думаешь, что при поддержке семьи Ли ты неуязвима? Как же ты наивна, что дальше своего носа не видишь!» - презрительно покачал головой Цзян Тянь и, не глядя на девушку, прошел и занял место за столом.

«О, Цзян Тянь, ты все также чванлив и высокомерен! Ты думал, то Ли – обычная семья из мира фармацевтов?»

«Семьи Ли и Вэй дружат между собой, Ли Чжофань получал инструкции от самого Вэй Шофэна! Даже Ли Чжэньвэй ему в подметки не годится!»

«Насколько бы высокомерной ты не была, все равно годишься только для такого захолустья, как Линьчжоу, тебе не место рядом Ли Чжофанем!»

Эти слова очень расстроили Чжоу Сянья, тихо притопнув, она надула губы, а ее грудь высоко вздымалась от возмущения.

«Госпожа Чжао так любезна!»

Услышав восхищение в словах Ли Чжофаня, Чжао Сюэцин любезно на него посмотрела, а затем направилась к столу и села рядом с мужем.

Принесли еду и напитки и начался банкет, за которым завязалась светская беседа.

Партнеры привезли с собой коммерческого директора, который ознакомил Чжао Сюэцин с общим положением дел в компании Юаньфан.

За все это время Цзян Тянь не проронил ни звука, молча поглощая еду. При этом, он вел себя как заботливый муж: периодически подливал супруге чай, накладывал еду, подавал салфетки и пил вместо нее во время приветственных тостов.

За его поведение, многие присутствовавшие на переговорах представители фармацевтической компании, испытывали к нему презрение, неодобрительно вздыхали и качали головами.

Некоторые из них считали, что он в их семье исполняет роль подкаблучника, боясь вызвать гнев своей жены.

Другие же полагали, что в нем абсолютно не было никаких достоинств, что вел он себя как настоящая тряпка, так как был слишком податлив и уступчив.

Говоря в общем, все они считали, что он был не достоин такой энергичной и приятной женщины, как Чжао Сюэцин. Но тем не менее, она все же вышла замуж за такого безвольного и слабого мужчину, а это для Китая было совсем не редкостью, когда женщина исполняла роль главы семьи, а муж при ней был слабак-слабаком.

…

После трех тостов и пяти смен блюд, Ли Чжофань поднял свой бокал и произнес: «Госпожа Чжао, Вам не нужно себя долго описывать, я все про Вас уже давно знаю, благодаря известности Вашего чудодейственного пластыря! По правде говоря, сегодня я приехал на нашу встречу с целью начать сотрудничество по этому продукту!»

«Господин Ли, какого рода сотрудничество вы предполагаете?» - отпив чай, спокойно спросила Чжао Сюэцин.

«Фармацевтическая группа Юаньфан и группа Чжаоши будут на равных обладать патентным правом на данное средство, прибыль от всей продукции будем делить пополам!» - улыбнулся Ли Чжофань.

«Нет, так не пойдет.» - покачала головой Чжао Сюэцин и твердо добавила: «Мы никогда не раскроем рецепт и процесс изготовления нашего продукта! Никаких утечек!»

«Госпожа Чжао, не спешите отказываться!» - самоуверенно улыбнулся Ли Чжофань и спокойно продолжил: «Аптечная сеть нашей компании распространена по семидесяти крупнейшим городам Китая, головные филиалы присутствуют в каждом из этих городов. Активы нашей корпорации составляют десять миллиардов юаней, семья Ли входит в первую десятку богатейших домов по всему Гуанчжоу, у нас очень сильные позиции. Мой дядя возглавляет департамент здравоохранения провинции. Можно сказать, что мы контролируем погоду в целом регионе.»

«Качество продукции Вашей компании и вправду очень высокое, если включить ее в ассортимент нашей розничной сети, результаты продаж будут очень хорошими, при сумме продаж на десять миллиардов в год, чистая прибыль сможет составить пять-шесть миллиардов, это очень неплохой результат!»

Чжао Сюэцин еще не успела ответить на это, как Цзян Тянь высокомерно возразил: «Вы не поняли, что вам было сказано? Только одна компания будет заниматься продажей этого средства, у нас уже открыта сеть из десяти филиалов, мы сможем наладить каналы сбыта и без Вас!»

Ли Чжофань усмехнулся на слова, сказанные Цзян Тянем: «Может все таки уступите? Давайте сделаем совместный патент, я смогу увеличить вашу прибыль на восемьдесят процентов!»

«Мы никогда не откроем Вам нашу рецептуру!» - Цзян Тянь взял зубочистку и спокойно продолжил: «Это не обсуждается.»

«Цзян Тянь, я знаю, что в Линьчжоу вы приобрели определенную известность, но я бы не советовал Вам ставить себя здесь выше других! Даже самый известный человек в Вашем городе и в подметки не годится моей семье Ли!»

Внезапно, выражение лица Ли Чжофаня стало злым и он холодно добавил: «Если я захочу узнать рецепт, меня никто не остановит!»

Сказав это, он повернул голову и посмотрел на Чжао Сюэцин, глаза его были полностью черными.

Чернота его глаз была как засасывающая воронка, полная неизведанной притягательной силы, которая засасывала любого, кто в нее попадал.

«Хозяин, Вы так привлекательны!»

Лицо сидевшей рядом с ним Чжоу Сянья имело застывшее выражения, глаза были пустыми, будто сам дьявол высосал из нее всю душу.

«Эй, а ну-ка на мне потренируйся, посмотрим как передо мной станешь выпендриваться своим ничтожным колдовством!» - презрительно обратился к Ли Чжофаню Цзян Тянь.

Колдовство, которое он применял, называлось «Техникой Сатанинского Зрачка» - магия, которая была способна атаковать духовную силу.

В этой магии, в первую очередь, развивалась возможность видеть сквозь объекты, затем можно было научиться контролировать астральное тело и, наконец, достигнув пика возможностей, появлялось умение побудить подопытного самоуничтожиться.

На самом деле, Ли Чжофань не обладал абсолютно никакими талантами в области медицины и фармацевтики, но когда ему было восемь лет, Вэй Шофэн разглядел в нем талант культиватора со способностями управлять взглядом, когда он принял мальчика к себе в ученики, вся семья Ли была в восторге.

К своим двадцати годам, он достиг уже больших успехов, его сила была не хуже, чем у самого Ян Гочана, что позволило ему встать в один ряд с сильнейшими культиваторами заклинаний.

После того, как молодой человек поступил на работу в фармацевтическую корпорацию Юаньфан, он стремился стать заместителем директора, и хотя на начальном этапе он всего лишь контролировал работу команды бизнес-аналитиков.

С помощью своей колдовской техники, он мог в один миг загипнотизировать кого угодно и даже поработить душу этого человека.

Не зная препятствий, он мог творить все что угодно, мог достичь успехов в выведывании коммерческих тайн и даже получить доступ к секретной рецептуре любого вещества.

«Цзян Тянь, ты ведь мастер боевых искусств, как собираешься отстаивать свой рецепт?» - холодным тоном спросил Ли Чжофань, его черный гипнотический взгляд, словно стрела, все глубже проникал в сознание Чжао Сюэцин, пытаясь достать на поверхность мысли о рецептуре средства.

Он сам уже со счета сбился, скольких чиновников он поработил, скольких женщин соблазнил с помощью этой колдовской техники.

«С ума сошел!?» - закричал Цзян Тянь прямо посреди этого незапланированного сеанса гипноза. В этот момент, из его лба вырвался золотой луч, похожий на вспышку молнии и перебил черный свет, который струился из глаз Ли Чжофаня.

Божественное сознание Цзян Тяня было сконцентрировано благодаря пилюлям духа, поэтому его атака была очень мощной и несокрушимой, с которой Ли Чжофань не смог справиться, обладая столь ничтожной духовной силой.

Их битва была подобна схватке льда и пламени, как будто в сливочное масло вошло острое лезвие ножа, Ли Чжофань не смог одолеть атаку Цзян Тяня.

Раздался треск и в воздухе стали отчетливо видны искры, как от электрического разряда.

По голове Ли Чжофаня как будто кто-то со всей силы ударил кувалдой, его тело задрожало и он повалился назад.

В один миг, кровь захлестала из всех отверстий, а лицо его сделалось таким бледным, словно к нему явился сам дьявол из преисподней.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 139**

Глава 139 - Блаженное пиршество

«Чжо Фань, как ты?» - побледнев, вскочила Чжоу Сянья и метнулась к Ли Чжофаню чтобы поддержать его.

«Ты смог сломать мою атаку техникой сатанинского зрачка?» - потрясенно спросил молодой человек, дрожа всем телом то ли от того, что его атака была прервана, то ли от того, что он получил повреждения его духовной силы.

Ментальные битвы были гораздо опаснее сражений с применением техник боевых искусств, когда секретные колдовские техники рушились, эта сила всегда обращалась против того, кто ее использовал и уничтожала духовную силу обладателя этих способностей. Поражение могло послужить причиной того, что обладатель сверх способностей мог превратиться в обычного заурядного человека.

Если говорить об атаке Цзян Тяня, которой только что подвергся Ли Чжофань, то после нее, все его способности улетучились.

Если бы Цзян Тянь не вмешался из-за беспокойства за свою супругу, то Ли Чжофаня бы ничего не остановило, он мог бы свести с ума или убить ее на месте.

«Что еще за чушь такая – техника сатанинского зрачка? Ты думаешь, что это что-то уникальное, а на самом деле это полная дрянь!»

Лицо Цзян Тяня не выражало никаких эмоций, он спокойно пил чай и равнодушно продолжал: «Если бы я намеревался тебя убить, то твоя башка уже разлетелась бы вдребезги.»

«Ты сумасшедший?» - скрипнув зубами спросил Ли Чжофань, но ему все же пришлось признать, что высокомерие Цзян Тяня в данном случае было объяснимо.

«Лучше бы тебе заткнуться, никто не давал тебе права вести со мной диалог, даже главе твоей семьи это не дозволено!» - тихо произнес Цзян Тянь: «Хотите со мной пообщаться – пусть приходит этот ваш Вэй Шофэн, я покажу этой швали, что такое настоящее колдовство!»

После этих слов, все присутствующие в страхе уставились на Цзян Тяня, а он, тем временем, взяв жену под руку, как ни в чем не бывало, направился прочь.

По силе атак в техниках боевых искусств, он ни в коем случае не хотел назвать себя самым лучшим в Китае, в конце концов, он пока еще не сравнивал себя с мастерами старой школы и мастерами Сферы Духа.

Но если говорить о магических способностях, которые он практиковал в течении десяти тысяч лет, овладев большим количеством техник и заклинаний, в этой сфере ему просто не было равных и в себе он нисколько не сомневался.

Он совсем не опасался такого насекомого, как Ли Чжофань, и если бы он встретил его еще раз, непременно бы уничтожил.

Поэтому, он очень сильно жаждал встретиться с Вэй Шофэном, от которого очень многого ожидал. Этой возможностью он обязательно должен был воспользоваться, чтобы отобрать у него его «сокровище».

«Он разрушил мои способности и отобрал мой дух!»- лихорадочно бормотал Ли Чжофань, после того как ушел Цзян Тянь. Он все еще продолжал сидеть на полу, на его лице виднелись пятна засохшей крови, вперемешку с каплями пота.

Начиная с тех времен, когда он дебютировал на магическом поприще, он никогда никому не проигрывал, но сегодня, будучи поверженным Цзян Тянем, он никак не мог принять эту новую чудовищную для него реальность.

«Чжофань, с тобой все в порядке, не переживай…» - успокаивала его Чжоу Сянья, вытирая с его лица пятна крови влажной салфеткой. О, как же она была далека от мира магии и заклинаний!

«Все в порядке!? Все очень плохо!» - Ли Чжофань бал настолько подавлен поражением, которое он испытал от Цзян Тяня, что ему ничего не оставалось делать, как выплеснуть весь свой гнев на девушку.

В следующий момент, он со всей силы ударил ее ладонью по лицу так, что опрокинул на пол. Девушка упала и из ее рта потекла струйка крови, а на щеке обозначился красный отпечаток ладони.

«За что ты так со мной?» - ошеломленно спросила Чжоу Сянья. У нее горело лицо, кружилась голова, а выглядела она очень подавленной и несчастной.

«Ты меня дезинформировала и тем самым свела в могилу! Ты говорила, что Цзян Тянь - обыкновенный мастер боевых искусств, а он, оказывается, владеет магией!»

В этот момент, он ненавидел девушку всей душой, ругал ее и одновременно со всей силы пинал ее в грудь и живот: «А еще ты говорила, что у него не все дома, что он безобидный и его можно будет с легкостью одолеть! Ты все испортила! Если бы не ты, я бы не стал нарываться, ты самая настоящая мразь!»

Свирепо пнув девушку еще раз так сильно, что она откатилась по полу, он вдруг завыл как собака, его вырвало остатками ужина, из глаз покатились слезы, а лицо сделалось несчастным и жалким.

«Я… я правда ничего не знала… Что еще за магия?» - полная обиды, заплакала Чжоу Сянья, ее тело было покрыто многочисленными побоями.

Через некоторое время, Ли Чжофань, собрав остатки своих сил, тяжело дыша, поднялся с пола, облокотившись о стену и скрипя зубами, с усилием произнес: «Цзян Тянь, ты уничтожил мое колдовство, я не остановлюсь ни перед чем, найду тебя и отомщу!»

Его взгляд был наполнен невероятной злобой, и хотя он во всех своих бедах обвинял Чжоу Сянья, истинным виновником того, что его жизнь была разрушена, был конечно же Цзян Тянь.

«Я обязательно попрошу наставника вступиться за меня и порвать этого ублюдка на клочки!» - со злобной гримасой на лице прорычал Ли Чжофань.

Когда действие магии Ли Чжофаня окончательно прошло, девушка почувствовала, как будто ее окатило ледяным душем, все ее тело внезапно забилось в конвульсиях.

Она вдруг осознала, что его притягательность теперь полностью отсутствовала, наоборот, он теперь выглядел как настоящий монстр и это заставило ее испытать невероятный ужас.

«Очень странно, почему я была все это время просто одержима этим человеком? Как я могла продать ему наш семейный бизнес по столь низкой цене?» - с тяжелым вздохом сожаления, прошептала Чжоу Сянья.

Она всегда была общительной девушкой, которая с легкостью заводила любые знакомства, была очень предприимчивой и никому не удавалось ее провести.

Но на этот раз, она попалась в ловушку обаяния Ли Чжофаня, который с легкостью обвел ее вокруг пальца. От этой мысли ее затрясло.

…

В тот же вечер, приведя свою жену в чувства, Цзян Тянь поднялся на чердак и начал применение методов культивации.

«Поездка в школу Шэньнун была очень кстати, помимо того, что мне удалось заполучить ритуальный треножник из зеленого плюща, который я смогу использовать в качестве элемента дерева, я смог также добыть такую важную вещь, как Пылающие Камни Дьявола.»

Цзян Тянь раскрыл ладонь и, с трепетом в сердце, посмотрел на маленькие кусочки, которые мерцали в его руке ярким и мистическим светом.

Пылающие Камни Дьявола, сотворенные Небом и Землей, обладали колоссальной огненной силой, которая отлично дополняла возможности Цзян Тяня вызывать огонь, увеличивая его силу в десятки раз.

Эти камни просто взрывались от переизбытка энергии, заключенной в них. Обычные люди, после контакта с этой энергией, умирали за несколько дней, поэтому, все это время, камни хранились в свинцовом коробе.

Если применять простейшие методы культивации, то получить невероятную энергию также не представлялось возможным, наоборот, можно было получить обратный эффект – лишиться всех своих способностей и даже жизни.

Но Цзян Тянь применял оригинальный способ культивации, сочетающий в себе основы практик предков и даосских отшельников, поэтому ему все эти побочные эффекты были нипочем.

Необходимо отметить, что впервые подобную технику начал применять старый дьявол Таотэ - пятый сын дракона, свирепое и прожорливое чудовище, утверждавшее, что если ничего не поглощать, то возможностей культивации не возможно добиться.

Когда-то, между этим существом и Цзян Тянем произошел спор, что оно за раз сможет проглотить звезду размером с солнце. Мало того, что ему с легкостью это удалось, так еще и силы его увеличились в несколько раз, а Цзян Тянь при этом потерял значительную часть звездного неба.

Помотав головой, чтобы разогнать нахлынувшие неприятные воспоминания, Цзян Тянь тот час же взялся за работу.

В один миг, море Ци Цзян Тяня стало глубоким и бескрайним, подобно пространству, пожирающему все вокруг.

Энергия огня, содержавшаяся в Пылающих Камнях Дьявола, тут же образовала вокруг него область низкого давления, окрашенную в темно-красный цвет, которое незамедлительно и ожесточенно проникло в море Ци Цзян Тяня.

За всем этим незаметно пролетело достаточно много времени.

В один из моментов, внезапно раздался треск и камни, до конца отдав свою энергию огня, превратившись в кучку обычного серого мусора.

«Итак, теперь море Ци заполнено энергией огня и мой уровень культивации вырос до третьей ступени! Интересно, когда же я теперь смогу использовать эту энергию Пылающих Камней Дьявола?!»

Цзян Тянь вздохнул, встряхнул пальцами и воздух вокруг него тотчас же заколыхался, а на кончиках его пальцев появилось слабое синеватое пламя.

Он удовлетворенно кивнул и направил руку в сторону.

Сумасшедший огонь, вырвавшись наружу, тот час же сжег дотла огромное дерево во дворе.

«Неплохо! Наконец-то Орудие Дьявольского Пламени теперь у меня!» - снова кивнул Цзян Тянь и взгляд его сделался возбужденным.

В мире культивации, существовало деление на разные типы огня: медленный и быстрый, светлый и темный и так далее. С помощью медленного огня изготавливался эликсир бессмертия, быстрым огнем убивались враги и добывалась победа.

Дьявольское Пламя относилось к виду быстрого огня и находилось в двадцатке наиболее популярных разновидностей.

Его температура достигала десяти тысячи градусов, оно уничтожало все на своем пути, не оставляя ничего живого, даже обычный огонь отступал перед ним.

Самым главным было то, что энергией Дьявольского Пламени теперь обладал Цзян Тянь и это отличало его от тех, кто мог управлять амулетами огненного шара, и теперь он ждал подходящего момента, чтобы воспользоваться своими новыми навыками.

…

Время пролетело очень быстро, уже прошел месяц с момента возвращения Цзян Тяня из школы Шэньнун.

За этот месяц, благодаря стараниям героев из Цзянбэя, все необходимые для Формация Сосредоточения Духа материалы были найдены и постоянно доставлялись на место.

Цзян Тянь собрал вместе мастеров Фэн-шуя, позвал госпожу Маньгэ и остальных и все вместе, на королевской вилле, под его руководством они принялись устанавливать основы Формации Сосредоточения Духа.

И теперь, когда все было готово, им оставалось совсем немного, а именно выставить Земляной Кувшин Вселенной, чтобы круг замкнулся и формация была активирована.

Все это время Цзян Тянь потратил на изготовление магических инструментов и рун, на случай если они могли им пригодиться.

Но в тот вечер ему прислали загадочное письмо.

Это было приглашение на торжественный банкет, который устраивала семья Вэй в Гуанчжоу и на участие в котором была приглашена глава корпорации, госпожа Чжао Сюэцин с супругом.

На приглашении значилось имя устроителя: Вэй Шофэн.

Этот человек явно имел недобрые намерения.

Цзян Тянь принялся спокойно рассуждать: «Чего же ты добиваешься, Вэй Шофэн? Ты хочешь отомстить за своего ученика Ли Чжофаня? Или нагреть руки на славе Цзянбэя? Или ты что-то слышал обо мне и хочешь завладеть моими ресурсами культиватора?»

«Но в любом случае, ты не посмеешь поднять на меня руку, а если и так, то Земляной Кувшин Вселенной станет моим!»

Да будет блаженное пиршество в богатейшем доме Вэй Шофэна – первого заклинателя Южной Школы!

…

«Данный банкет организован общими силами знатных семей Гуанчжоу, таких как Вэй, Тан, Те и Бай!» - с упоением описывала предстоящее грандиозное событие Чжао Сюэцин, находясь в своем кабинете: «В этом событии будут участвовать все знатные люди Цзяннаня, нам нужно хорошо к нему подготовиться, купить подарок для Вэй Шофэна!»

«И это еще не все! В банкете примут участие семьи, приближенные к властям страны, которые состоят в хороших отношениях с семьей Вэй!»

«Рынок сбыта семи самых крупных городов Цзяннаня огромен, он во многом превышает Цзянбэй! Мы никак не можем позволить себе его упустить! Но этот фармацевтический рынок контролируется семьями Ли и Вэй, а мы обидели Ли и боюсь, что…»

«Когда я рядом с тобой, чего тебе бояться? Если мы туда не явимся, это будет означать, что мы испугались!» - рассмеялся Цзян Тянь, а затем продолжил: «Не беспокойся, настанет день, когда препараты нашей компании сделают ее известной на весь мир, а ты станешь самой богатой и знаменитой женщиной на всем земном шаре! И первым полем битвы для нас станет Гуанчжоу!»

Вся речь Цзян Тяня была пронизана высокомерием и самоуверенностью.

«Когда ты со мной, мне ничего не страшно! Я хочу продвинуться на рынке Цзяннаня!» - увидев с каким уверенным лицом Цзян Тянь говорил свою речь, его жена тут же просияла и успокоилась.

«Мастер Цзян, приезжайте скорее! На вилле Волун сейчас начнется!» - послышался взволнованный голос Тан Линлун в телефонной трубке.

Цзян Тянь немедленно явился на виллу, где важные персоны Цзянбэя устраивали экстренное заседание, атмосфера там была очень напряженной.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 140**

Глава 140 Встреча представителей Цзянбэя

«Мастер Цзян!».

«Пришел мастер Цзян!».

Люди один за другим поднялись и почтительно поклонились Цзян Тяню, обхватив кулак одной руки ладонью другой. Цзян Тянь махнул рукой, давая понять, что собрание можно продолжать.

«По-видимому, все получили приглашения?» – спросил Е Гуфэн, окинув взглядом присутствующих.

«Да!» – все закивали.

«Вам что, неясно? Вэй Сяофэн хочет устроить облаву на Цзянбэй, он хочет прибрать вас всех к рукам!» – с горьким смехом сказал Е Гуфэн и покачал головой.

«Мне плевать на него! Из-за семьи Вэй моей вилле Волун был нанесен ущерб в несколько сот миллионов! Разве я могу пощадить его?» – задыхаясь от возмущения, сказал Тан Ваньнянь.

«Ты собрался драться с ним? Семья Вэй мастерски владеет искусством заклинаний, кто из вас может с ними соперничать?» – Е Гуфэн беспомощно развел руками.

«У нас же есть мастер Цзян!».

Чжоу Чжэнхао рвался в бой: «Мастер Цзян атакует их, и им придется встать на колени! Неужели господин Е не верит в мастера Цзяна?».

«Молодой мастер Чжоу, не нужно сеять раздор!».

Е Гуфэн сердито ударил по столу кулаком и сказал: «Я не говорю, что мастер Цзян не справится. Но начальный период становления Цзянбэя еще не окончен, мы не можем действовать второпях!».

Увидев положение дел, Цзян Тянь сразу все понял.

По-видимому, авторитетные люди Линьчжоу высказывались в пользу войны, а Е Гуфэн, имеющий солидный опыт, предлагал избегать столкновения. Из-за этого между сторонами возникли разногласия.

В этот момент Чжэн Гуанша, который был самым старшим среди присутствующих, попытался разрядить обстановку и со смехом сказал: «Не нужно ссориться, давайте послушаем мнение мастера Цзяна!».

Все посмотрели на Цзян Тяня и ждали его решения.

Цзян Тянь отпил чай и равнодушно сказал: «Если он хочет войны, то будет ему война. Разве мы можем пустить его в свою сферу влияния? Если семья Вэй нападет на нас с намерением убийства, разве мы не станем принимать участия в Блаженном пиршестве, а спрячемся, поджав хвосты?».

«Верно! Нам нужно с ними разобраться! У нас есть мастер Цзян, так чего нам бояться!» – Чжоу Чжэнхао закатал рукава и подскочил от волнения.

Лун У, Тан Ваньнянь и Чжэн Гуанша согласно закивали.

Лю Цзыкунь был похож по характеру на Чжоу Чжэнхао, он также любил бравировать своей мужественностью и ввязываться в драки. Он сказал Е Гуфэну, у которого был крайне серьезный вид: «Господин Е, мастер Цзян говорит дело!».

«Господин Фэн, разве вы забыли? Пять лет назад он уже подговорил своих учеников убить вас! Три наших мастера фэншуя были убиты, прежде чем мы смогли преодолеть это несчастье!».

«Разумеется, я не забыл!».

Е Гуфэн не хотел уничтожать семью Вэй, но он полагал, что их шанс на победу вряд ли можно считать стопроцентным.

С горестным выражением лица он сказал: «По-видимому, Блаженное пиршество началось. И в нем примет участие не только семья Вэй и семья Бай из Цзяннаня, но и семья Тан, семья Мо, семья Те и другие авторитетные семьи. Возможно к войне присоединятся даже силы из других провинций, из Пекина и Чжунхая!».

«Господин Е, не переживайте так!».

Цзян Тянь довольно отпил чай и не торопясь сказал: «В этот раз я лично возглавлю команду, принимающую участие в Блаженном пиршестве! Раз уж между нами существует такая непримиримая вражда, то война с семьей Вэй – это лишь вопрос времени. Если кто-то встанет у меня на пути, тот будет безжалостно убит!».

«Господин Фэн, мастер Цзян вернулся из школы Шэньнун целым и невредимым, разве он может испугаться ничтожной семьи Вэй?» – принялся убеждать Е Гуфэна Цю Гун.

От этих слов Е Гуфэн немного успокоился. После долгих раздумий он ударил кулаком по столу и гневно сказал: «Хорошо, тогда мы соберемся на Блаженное пиршество! И посмотрим какие карты прячет в рукаве семья Вэй!».

В этот момент Цзян Тянь сказал: «Тогда вам не нужно будет сражаться за меня, я сам, в одиночку разберусь со всеми великими семьями Цзяннаня!».

«Меня и Сюэ Цин будут сопровождать лишь Гуй Цзяоти и Шэнь Мань Гэ!».

Лицо Цзян Тяня оставалось спокойным, но в его голосе слышалась уверенность, он принял окончательно решение.

Все присутствовавшие сильно удивились.

В этом и состояла ужасающая сила мастера Цзяна. Он проявил героизм, решив в одиночку разобраться с сильнейшими семьями в семи городах Цзяннаня.

Затем все люди низко поклонились Цзян Тяню, обняв ладонью одной руки кулак другой, и хором сказали: «Желаем мастеру Цзяну быстрой победы и славы!».

«Раз уж семья Вэй может атаковать, вам нельзя оставаться безоружными!».

Цзян Тянь легко кивнул, раздал всем несколько десятков браслетов и сказал: «Это браслеты Восьми Благополучий, каждый из членов торговой ассоциации Цзянбэя должен взять себе по одному!».

«Ах, не тот ли это браслет, который раньше искала госпожа Чжао?».

Тан Ваньнянь жадно смотрел на браслет, из его рта почти начала течь слюна. Он поспешно взял браслет и нацепил себе на запястье.

Как только браслет оказался у него на руке, Тан Ваньнянь неожиданно воскликнул: «Ах, как странно! Моя головная боль утихла!».

Раньше, из-за того, что на вилле Волун происходили разные неприятности, Тан Ваньнянь постоянно находился в подавленном состоянии.

Он ночи напролет страдал от бессонницы, а его голову пронзала острая боль, как будто в мозг втыкали иголки. Из-за этого он потерял немало волос.

Врач объяснил ему, что головная боль вызвана нервным напряжением, но огромное количество лекарств так и не помогли Тан Ваньняню. И вот, в эту минуту ему внезапно полегчало.

«Как? Моя старая травма тоже перестала болеть!».

Чжоу Чжэнхао потрогал шрам на груди и изумленно сказал: «Как это произошло?».

Десять лет назад, когда Чжоу Чжэнхао еще был уличным хулиганом, один из его врагов ударил его ножом в грудь, оставив на память этот шрам. Время от времени рана побаливала, но в этот момент все болезненные ощущения вдруг исчезли.

«Мастер Цзян, это настоящее сокровище!» – не сдержавшись, крикнул Чжэн Гуанша, вертевший в руках свой браслет.

Его мучили ревматические боли в коленях. Когда он был молод, ему пришлось, стоя на холодном ветру, копать ямы для балок на стройке, и он промочил ноги в ледяной воде. Но сейчас он почувствовал, как все недомогания в ногах полностью исчезли.

«Мастер Цзян, что же это, в конце концов, за предмет? Как только я надел этот браслет, в голове прояснилось и зрение стало острее, все мое тело с головы до ног наполнилось силой!» – в глазах Е Гуфэна светилось изумление.

«Это сокровище!».

Цзян Тянь со спокойствием на лице довольно отпил чай и сказал: «На каждой нефритовой бусине этого браслета расставлена небольшая Формация Сосредоточения Духа. Этот браслет может направлять к вам в тело рассредоточенную в мире духовную энергию. Если вы будете носить эти браслеты длительное время, то ваши тела окрепнут, болезни исчезнут, и вы сможете прожить дольше!».

«Что? Это невероятно!» – воскликнули многие люди и восторженно посмотрели на Цзян Тяня.

«Благодарю мастера Цзяна за такую драгоценность!» – в знак признательности Чжэн Гуанша низко поклонился.

Он был стар и понимал ценность жизни. Для него было очевидно истинное значение этого браслета. Этот браслет мог продлевать жизнь, такое нельзя было купить ни за какие деньги!

Можно сказать, что все, что он ранее вложил в Цзян Тяня вернулось к нему в десятикратном размере в виде этого браслета.

«Древние мастера заклинаний могли перемещаться в райские места и длительное время получать оттуда духовную энергию. Они могли не только продлить себе жизнь, но даже стать бессмертными».

Мастер фэншуя Ци тоже получил нефритовый браслет. Он восхищенно вздохнул, будто получил бесценный клад, и сказал: «Мастер Цзян, этот браслет словно переносит каждого из нас в землю обетованную!».

«Верно!» – Цзян Тянь кивнул.

После этих слов все люди с еще большим восторгом посмотрели на Цзян Тяня и со смехом сказали: «Получив подарок Цзян Тяня, мы словно почувствовали себя легендарными бессмертными! Такой браслет не купишь за деньги!».

Цзян Тянь спокойно сказал: «Кроме того, на каждой нефритовой бусине выгравированы защитные символы, которые могут оградить вас от одного выстрела из огнестрельного оружия! Восемь бусин защитят вас от восьми выстрелов!».

«Боже, этот браслет действительно обладает такой силой? Если кому сказать, так никто не поверит!» – Тан Ваньнянь подпрыгнул от волнения, ему с трудом верилось в силу браслета.

«Тан Ваньнянь, ты не веришь? Так проверь!» – с коварным смехом неожиданно предложил Цзян Тянь.

Услышав это, все люди отступили на три шага назад. Они не хотели переступать границу дружбы с Тан Ваньнянем.

«Я верю, еще как верю! Мастер Цзян, не нужно ничего проверять!».

От страха Тан Ваньняня прошиб холодный пот, он ненавидел себя за свой длинный язык!

«Выстрели в него разок!» – со смехом сказал Цзян Тянь, обращаясь к Чжоу Чжэнхао.

«Тан Ваньнянь, не вини меня! Мастер Цзян приказал мне это сделать, у меня нет выбора!».

Чжоу Чжэнхао рассмеялся, вытащил пистолет, нацелил его в грудь Тан Ваньняня и выстрелил.

Бум!

Раздался звук выстрела. Тан Ваньнянь испугался и закричал: «Мамочка!».

Но, открыв глаза, он обнаружил, что был цел и невредим. Лишь одна из нефритовых бусин его браслета разлетелась на кусочки.

Лун У поднял с пола деформированную пулю, восторженно хлопнул себя по ноге и сказал:

«Боже! Это действительно магический предмет!».

«Это сокровище, настоящее сокровище! Этот браслет сильнее любого телохранителя» – люди начали восхищенно переговариваться, им с трудом верилось в произошедшее.

«Раз у нас есть такие браслеты, разве Вэй Шофэн со своими способностями может нам навредить?» – с уверенностью сказал Е Гуфэн.

«Так не пойдет! Мастер Цзян, одна из бусин моего браслета уже разбилась, подарите мне еще одну! А за то, что я был вашим подопытным кроликом, вы должны подарить мне две бусины!».

Тан Ваньнянь потянул Цзян Тяня за рукав словно ребенок, требовавший конфету, чем вызвал всеобщий смех.

Неожиданно Чжоу Чжэнхао подумал об основной проблеме и спросил: «Мастер Цзян, у вас есть еще такие нефритовые браслеты?».

«Такие браслеты могут быть сделаны из самого обычного нефрита! На несколько десятком браслетов у меня ушло всего полдня работы!».

Цзян Тянь махнул рукой и равнодушно сказал: «Просто скажите сколько вам еще нужно браслетов, и вы их получите!».

Глаза Чжоу Чжэнхао забегали, и он со смехом сказал: «Мастер Цзян, а сколько будет стоить один такой браслет, если попытаться его продать?».

«Один миллион!» – ответил Цзян Тянь.

Все присутствовавшие были потрясены. За один день Цзян Тянь мог изготовить тридцать-сорок таких браслетов, значит за один день можно получить тридцать-сорок миллионов. А за год выйдет целых десять миллиардов!

Можно считать, что чистая прибыль составит десять миллиардов, ведь нефрит не такой уж дорогой материал.

«Один миллион – это слишком много за браслет! Найдутся люди, которые захотят его купить?» – спросил ошарашенный Чжоу Чжэнхао.

«Его купят даже за десять миллионов, не говоря уже об одном миллионе! Что важнее для таких людей как мы, десять миллионов или жизнь?» – с холодной усмешкой сказал Е Гуфэн.

Среди присутствовавших там людей Е Гуфэн считался самым сильным, но у него было много врагов, поэтому он прекрасно понимал ценность этого браслета.

Сейчас в Китае бесчинствовали сильнейшие авторитеты. Какая польза будет от денег? Для тиранов, мастеров боевых искусств и наемных убийц из разных провинций люди по-прежнему были не более, чем мясом на разделочной доске.

Заполучить такой браслет – все равно, что получить несколько дополнительных жизней и здоровье в придачу. Такой браслет захотят купить все, у кого найдется десять миллионов!

Цзян Тянь слегка кивнул.

«Это будет прекрасный бизнес! Нам не нужно заниматься ничем другим, начнем продавать браслеты и все будет отлично!» – при мыслях о таких деньгах, Тан Ваньнянь загорелся этой идеей и взволнованно хлопнул себя по ноге.

«Пока что мы не будем их продавать. На данный момент только мои друзья могут носить браслеты Восьми Благополучий!» – слегка улыбнувшись, сказал Цзян Тянь.

…

После окончания встречи Е Гуфэн позвал Цзян Тяня в свою машину и с серьезным выражением лица передал ему сигарету, помог прикурить и сам затянулся.

После долгого молчания Е Гуфэн выпустил изо рта дым и медленно сказал: «Цзян Тянь, в глазах всех людей ты мастер Цзян, а я твой подчиненный. Но для Цзывэй ты – младший брат, она любит тебя всей душой. Ты понимаешь о чем я говорю?».

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 141**

Глава 141 – Дорога в Гуанчжоу

«Я понял…» - горько улыбнувшись, вздохнул Цзян Тянь.

Е Гуфен сейчас определенно беспокоился именно себе, а противостояние Цзянбэя и Цзяннаня сейчас для него было делом второстепенным.

«Я сейчас не призываю вас стремиться к богатству и славе, просто живите дружно, в мире и согласии!»

Глаза Е Гуфена покраснели, казалось, что он вот-вот заплачет.

«Я всю свою жизнь тяжело трудился, мне пришлось взять на себя грех за то, что я когда-то бросил свою жену, с этим позором я жил долгие годы. Я всегда хотел лишь одного – чтобы вы, младшее поколение, жили беззаботной жизнью, а не так как я – в вечных поисках способа как урвать свой кусок и заработать денег, в борьбе с противниками не на жизнь а на смерть, в вечном недосыпе!»

«Господин Е, не волнуйтесь, я Вас не подведу и с Цзывэй тоже будет все в порядке!»

«Говоря проще, я верю в победу!»

Цзян Тянь улыбался, но говорил при этом очень самодовольно: «В Ваших глазах семья Вэй – ужасный зверь, рожденный из хаоса пустоты, для меня же они – всего лишь кучка безобидных насекомых, я могу призлопнуть их одним пальцем!»

После того, как Цзян Тянь ушел, Е Гуфэн посмотрел на звездное небо из открытого окна машины и, тяжело вздохнув, воскликнул: «Не знаю, правильным ли было это решение… Главное, чтобы с Цзян Тянем ничего не случилось, иначе Цзывэй никогда не согласится, чтобы я пожертвовал собой…»

…

Новость о грандиозном банкете, который устраивала семья Вэй за считанные дни облетела пол Китая.

Подобного рода значимые мероприятия не устраивались каждый год, время организации не было фиксированным, однако, все значимые люди Цзяннаня, а также богатые представители других провинций всегда с восторгом ожидали этого события и тщательно к нему готовились.

Только на этом банкете можно было встретиться с несравненным Вэй Шофеном, получить награду из его рук в виде магических ритуальных предметов, эликсира бессмертия или каких-то других ценных вещей. Там всегда была возможность обратить свои какие-либо неудачи в собственные победы.

Очень многие представители известных домов готовились к этому событию с особой тщательностью, подбирали подарки в виде драгоценностей, дорогостоящего нефрита, антиквариата, раритетных картин, золотых слитков и облигаций. Взамен всем этим подаркам, они надеялись получить благосклонность Вэй Шофэна.

Семья Вэй славилась своими несметными богатствами, их состояние исчислялось десятками миллиардов юаней, простым смертным вход в их дом был закрыт.

Однако, в высшем обществе, ходило немало слухов о том, как загадочна и таинственна была эта семья. Поговаривали, что Вэй Шофэн являлся создателем Южной школы заклинаний, он собственноручно создавал амулеты с магическими формулами, за мгновения устанавливал формации и был наделен колоссальными сверхъестественными способностями.

Но никто доподлинно не знал его биографию, кто-то утверждал, что он выучился всему самостоятельно, используя древние свитки с заклинаниями, другие говорили, что он был последователем мистической школы Маошань, третьи предполагали, что он был членом древней секты шаманов, затерянной в секретных многовековых горах народности Мяо.

…

В один из дней, по скоростному шоссе из Линьчжоу в направлении Гуанчжоу выдвинулись два автомобиля: Роллс-Ройс Фантом и внедорожник Мерседес-Бенц.

В первом автомобиле играла громкая рок-музыка, а на месте водителя сидела длинноногая красотка, одетая в платье на бретельках и скейтерские ботинки, она ритмично покачивала головой в такт музыке.

На заднем сидении находился молодой человек, на котором были надеты белоснежная рубашка и черные брюки, в одно руке он держал медицинский трактат, который с упоением изучал, а другой рукой обнимал девушку потрясающей внешности и темперамента.

Это были Цзян Тянь и его супруга, а за рулем автомобиля находилась ее младшая сестра - Чжао Цяньжу.

На сегодняшний день, девушка уже окончила Университет и поступила на работу в фармацевтическую корпорацию «Чжао Ши» в качестве помощника председателя правления.

Узнав, что ее сестра и ее муж собирались посетить столь значимое событие, такое, как банкет семьи Вэй, девушка настояла, что ей просто необходимо было тоже принять в нем участие, прежде всего для обмена опытом и повышения уровня своих знаний.

Цзян Тянь был сильно удивлен, узнав что об этом уникальном событии были наслышаны даже простые обыватели.

Оказалось, что данный банкет был поделен на два вида: внутренний и внешний.

Во внутреннем могли принять участие только выдающиеся сливки общества, это была покрытая тайнами встреча тех, кто добился благосклонности самого Вэй Шофэна.

А внешний банкет представлял собой международную ярмарку-выставку различных брендовых вещей, включая яхты, бизнес-джеты и недвижимость, которые являлись признанными атрибутами шикарной жизни. В данном событии принимали участие все знаменитости и современные звезды.

Именно это и привлекло особый интерес со стороны Чжао Цяньжу, так как девушка являлась большой поклонницей всего модного и дорогостоящего.

Цзян Тяню ничего не оставалось делать, как согласиться на просьбу взять ее с собой.

Во внедорожнике, который ехал следом находились слуги Цзян Тяня – Шэнь Маньгэ и Гуй Цзяоти.

Линьчжоу находился в двухстах километрах от центра провинции, городе Гуанчжоу, поэтому по пути оба автомобиля остановились на заправке, чтобы передохнуть.

Цзян Тянь вышел из машины, встряхнул руки и закурил.

Когда Чжао Сюэцин и Шэнь Маньгэ отправились в туалет, Чжао Цяньжу приклеила на автомобили особые наклейки.

«Это что?» - спросил ее Цзян Тянь.

«Дорогой зять, это – спецпропуска на банкет, только с ними мы сможем попасть на территорию этого мероприятия.»

Девушка с удовлетворенным лицом взглянула на пропуска: «Какая же я все таки крутая, что тоже могу принять участи в таком событии!»

«Я сначала хотел участвовать только во внутренней части, но смотря на твое довольное лицо, боюсь, придется идти и на внешний банкет!» - улыбнувшись, покачал головой Цзян Тянь.

Его супруга отличалась очень спокойным темпераментом, была очень скромной, и тихой, как вода в озере – без малейших эмоциональных всплесков.

Тогда как ее младшая сестра своим характером пошла в мать – резкая, дерганная, за все что не бралась, она делала с большим энтузиазмом и усердием.

Если по каким-то причинам ей не удалось бы попасть на внешний банкет, она обязательно устроила бы сцену, любой ценой, любыми уговорами, ей во что бы то ни стало необходимо было бы туда попасть.

«Дорогой, будешь клубнику?» - к Цзян Тяню подошла Чжао Сюэцин и протянула коробку ягод, которую она купила в лавке рядом с заправкой.

«Какая же она холодная!» - скривился Цзян Тянь, а затем улыбнувшись своей жене, произнес: «Дорогая, я не ем лед!»

«Ах ты наглец! Отказываешься от моего угощения!» - недовольно посмотрела на мужа Чжао Сюэцин, но глаза ее все так же светились нежностью.

«Я не буду это есть.» - разочарованно протянул Цзян Тянь и равнодушно пожал плечами.

Внезапно, Чжао Сюэцин поднялась на цыпочки, подошла к мужу и слегка приоткрыла свои ярко-красные губы. Затем, положив в рот ягоду клубники, она протолкнула ее языком прямо в рот Цзян Тяню.

На его губах остался сладкий вкус от ее вишневой помады и Цзян Тянь, засмеявшись, воскликнул: «Очень вкусно! И очень сладко!»

«Ах, как это все мило!» - завистливо вздохнула младшая сестра, приложив свою руку к сердцу.

«Ладно, пусть будет по-твоему!» - с довольным видом произнес Цзян Тянь. Почувствовав прилив невероятной нежности к своей жене, он обнял и поцеловал ее.

«Я протестую! Как вам не стыдно выставлять напоказ свои чувства перед одинокой девушкой?» - вытянув вперед руки, младшая сестра подошла к Цзян Тяню и обняла его: «Малышка тоже хочет обнимашек!»

«Хорошо, хорошо! Садись в машину.» - обнял ее в ответ Цзян Тянь и усадил в салон.

«Сестрица, сегодня ночью мы будем спать все вместе!» - засмеялась Чжао Цяньжу.

«Ну тогда заветное желание твоего зятя точно сбудется!» - поддержав шутку сестры, Чжао Сюэцин насмешливо посмотрела на мужа.

В ответ на эту шутку, Цзян Тянь лишь отмахнулся: «Совсем не смешно, ты уже не ребенок, чтобы спать вместе с нами!»

На этот забавный диалог, послышался смех женщины и мужчины из машины, которая стояла рядом.

«А этому парнишке нравится забавляться с сестричками похлеще, чем герою любовного романа!»

«Не только с сестричками, вон смотри какая красотка рядом с ними! Партия на четверых!»

Увидев находившуюся неподалеку статную фигуру Шэнь Маньгэ, они начали показывать на нее пальцем и громко хохотать.

«Что вы сейчас имели ввиду?» - недовольно спросила Шэнь Маньгэ, окинув холодным взглядом тех, кто находился в машине.

Несмотря на то, что для Цзян Тяня она стала безымянной рабыней, она все еще оставалась наследницей столичной семьи Шэнь и первой ученицей школы Шэньнун. Такую похабщину в свой адрес она вытерпеть не могла.

«Девушка, вы чем-то недовольны?»- холодно спросил здоровяк за рулем автомобиля.

Тем временем, разъяренная Шэнь Маньгэ уже подошла к их машине и со всей силы пнула по колесу. В этот момент, машина дрогнула и послышался свист спускаемой шины.

«Ладно, Маньгэ, поехали!» - приказал Цзян Тянь, не обращая внимание на людей в автомобиле.

Он решил, что с ними лучше не связываться, ведь на машине виднелись военные номера округа Линнань.

Этому поколению золотой молодежи только и было нужно, чтобы с ними кто-то вступил в спор – чем больше на них кто-то ругался, тем большее возбуждение они испытывали.

После этого, вся команда Цзян Тяня расселась по своим машинам и уехала.

«Крошка, я пойду проверю, кажется шину спустило.»

Здоровяк вышел из машины и, посмотрев на колесо, покачал головой и полез за запаской.

«А он и вправду красавчик, но боюсь ночью он не справится!» - снова послышался мужской и женский смех.

После того, как смех прекратился, одна молодая особа, в модной одежде и очках Prada внезапно нахмурилась: «Очень странно, зачем Цзян Тяню и его жене понадобилось ехать в Гуанчжоу!»

«Это еще кто такие?» - начали задавать вопросы окружавшие ее люди.

В той машине с военными номерами находилось пятеро человек: двое мужчин и три девушки. Кроме здоровяка за рулем, там еще присутствовал холеного вида молодой человек с модной прической, одетый в стиле корейской модной молодежи.

Среди троих девушек особо выделялась своей изящной фигурой, высоким ростом и искусным макияжем с алой помадой на губах девушка, на которой были темные очки Prada.

За ее потрясающие ноги ей можно было присудить звание «Лучшие ноги года», на которые любой мужчина начинал тут же пускать слюни.

Это была Чжоу Сянья.

Две другие девушки безусловно уступали ей в красоте, но их тоже можно было назвать симпатичными.

Сейчас на дороге, рядом с дорогим автомобилем, находились совсем не простые люди, одетые в брендовую одежду и дорогие украшения, все они с недоумением посмотрели на Чжоу Сянья.

Внезапно, холеного вида молодой человек, обратившись к Чжоу Сянья, спросил: «Не хочешь ли ты сказать, что это та девчонка из линьчжоуской семьи Чжао?»

«Что это еще за семья?»

Обе других девушки были из Гуанжоу и только недавно вернулись из заграничного путешествия, поэтому никогда не слышали о том, что происходило в Линьчжоу.

Чжоу Сянья снова нахмурилась и подтвердила: «Да, это именно они. Недавно, они оскорбили семью Ли, и зачем только им понадобилось в Гуанчжоу, они совсем что ли больные!?»

«Сянья, ты много времени провела в Линьчжоу и хорошо знаешь, как выглядит Чжао Сюэцин, ты точно не могла бы ошибиться.» - сдвинув брови, сквозь зубы процедил молодой пижон: «Как она вообще осмелилась поехать в Гуанчжоу? Они что, совсем не боятся, что наследнички Тан и Ли их прикончат? Семья Чжоу принесла семье Тан много неприятностей, теперь им с этим позором жить всю жизнь!»

«Это вы сейчас о чем?»

«Кто эта девушка? Как она связана с Ли и Тан? И что это за противостояние такое с Тан Шаоцзе?»

Обе девушки никак не могли понять о чем была речь.

Молодой пижон смерил их презрительным взглядом, они хоть и вращались в одних кругах провинциального центра, но он считался одним из самых выдающихся представителей так называемой «золотой молодежи».

Его обычно не привлекали подобного рода грудастые и глупые курицы, только лишь из-за того, что они были подругами Чжоу Сянья, он согласился взять их с собой на эту прогулку.

Но справившись со своими негативными эмоциями, он спокойно пояснил: «Вы наверняка слышали, что три года назад семья Тан устраивала свадьбу для Тан Шаоцзе?»

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 142**

Глава 142 Падчерица

«Да! Тогда эта новость разлетелась со скоростью света. Этой девушке так повезло, она смогла добиться расположения молодого мастера Тана!».

Две девушки взволнованно болтали без остановки.

Красивый мужчина сказал: «Тогда немало знатных и богатых девушек хотели выйти замуж за Тан Шаоцзэ! Ходили слухи, что к нему сваталась даже дочь секретаря комитета партии одной из западных провинций! Но молодой господин Тан выбрал эту девушку из Линьчжоу!».

«Линьчжоу? Разве в этом маленьком городе есть достойные девушки, кроме Сянья?».

«Да, да, да! Кроме семьи Тан с приличным состоянием, там нет достойных людей!» – пренебрежительно сказали обе девушки.

«Верно!».

Красивый мужчина вздохнул и сказал: «Нельзя ставить семью Чжао в один ряд с семьей Тан. Но отец Вэй Фэн, Вэй Цзинху все-таки выступил в роли сводника, и молодой мастер Тан обратил внимание на Чжао Сюэ Цин!».

«Чжао Сюэ Цин называют одной из самых красивых девушек Линьчжоу. Хотя состояние ее семьи не превышает ста миллионов, но ее внешность и характер превосходны! В Линьчжоу о ней все очень хорошо отзываются! Как только молодой господин Тан увидел Чжао Сюэ Цин, он тут же помешался на ней!».

«Ходят слухи, что семья Чжао очень благосклонно относилась к молодому господину Тану, ведь он умеет вести дела. Семья Чжао владеет фармацевтической компанией, а молодой господин Тан одним росчерком пера мог закупить у них продукции на пятьдесят миллионов!».

«Кто бы мог подумать, что Чжао Сюэ Цин откажется? В конце концов эта идея со свадьбой провалилась!».

Две девушки напряженно молчали, не смея произвести ни звука.

Раньше они так свободно обсуждали эту тему, а сейчас просто обезумели от страха.

Семья Тан была одной из немногих великих семей Гуанчжоу, а молодой мастер Тан был самым лучшим представителем семьи, над ним никто не смел подшучивать. Если бы этот слух распространился, то все люди бы до ужаса перепугались.

Если бы кто-то из Линнаня вздумал так шутить с молодым господином Таном, это было бы самоубийством.

«Это происшествие было позором для молодого мастера Тана, никто не смеет упоминать об этом случае!».

Красивый мужчина покосился на двух девушек и повелительным тоном произнес: «Вы не должны болтать об этом, понятно?».

Две девушки кивнули головами словно цыплята, клюющие зернышки.

«Ты заметила? На их машине знак Блаженного пиршества! Вероятно, они едут принять участия в Блаженном пиршестве!» – обхватив себя за плечи, с насмешкой сказала Чжоу Сянья.

«Ха-ха, этой падшей женщине не занимать храбрости!».

Красивый молодой человек, скрепя сердце, сказал: «Семья Чжао так обошлась с Шаоцзэ, а теперь они еще смеют ехать на Блаженное пиршество! А ведь семья Тан – одни из организаторов Блаженного пиршества!».

Договорив, красивый молодой мужчина посмотрел на здоровяка, который закончил менять колесо и теперь сидел на месте водителя, и глубоким голосом сказал: «Юнь Пэн, ты хороший друг молодого мастера Тана, разве ты не хочешь вмешаться?».

Юнь Пэн был рослым и крупным мужчиной, его камуфляжная футболка чуть не лопалась от его бугрящихся мышц. Он словно гора разместился на водительском сиденье и стучал мозолистыми пальцами по рулю. С мрачным выражением лица он сказал: «Люй Фань, будь спокоен, если они попадутся мне, то я разорву их на мелкие кусочки!».

Услышав это, уголки губ Чжоу Сянья изогнулись в улыбке, и она с насмешкой подумала: «Цзян Тянь, Чжао Сюэ Цин, хоть вас и ценят в Цзянбэе, но в Гуанчжоу вы – никто! Люй Фань и Юнь Пэн точно убьют вас!».

Она обняла себя за плечи, в ее глазах отражалось высокомерие, а улыбка становилась все более зловещей: «Хм, кто бы могу подумать, что я буду девушкой Люй Фаня и смогу пообщаться с молодым мастером Таном. Когда-нибудь, я заставлю вас встать передо мной на колени!».

…

В одиннадцать часов утра ничего не подозревающий Цзян Тянь прибыл в Гуанчжоу. Шэнь Мань Гэ и Гуй Цзяоти заселились в отель неподалеку от места проведения Блаженного пиршества, а Цзян Тянь, Чжао Сюэ Цин и ее сестра отправились на виллу в пригороде.

«Зять, сестра, когда мы встретимся с дедушкой, дядей и старшим двоюродным братом, вы должны вести себя предельно вежливо!» – выйдя из машины, велела им Чжао Цяньжу.

Чжао Сюэ Цин, мягко улыбнувшись, сказала: «Не волнуйся! Ведь господин Вэй для меня как родной дедушка!».

«Да, успокойся!».

Держащий множество пакетов с подарками Цзян Тянь кивнул, а в его глазах блеснул свет.

Они приехали в Гуанчжоу не только, чтобы посетить Блаженное пиршество, но и чтобы нанести визит дедушке и дяде Чжао Цяньжу по материнской линии.

Дедушку Чжао Цяньжу звали Вэй Цзинху, Вэй Фан была его младшей дочерью. В 90-е годы прошлого столетия Вэй Цзинху исполнял обязанности заведующего оргкомитетом Гуанчжоу и был уважаемым работником провинции.

Вэй Цзинху имел связи и хорошо разбирался в отношениях между людьми. У него было несколько сыновей и дочерей, все члены семьи занимались бизнесом или состояли на государственной службе. Вэй Цзинху был патриархом своей многочисленной семьи.

У Цзян Тяня не сформировалось четкого впечатления о Вэй Цзинху, так как в те несколько раз, что он приезжал в Линьчжоу, он не удостаивал Цзян Тяня и Чжао Сюэ Цин своим вниманием.

Когда Вэй Фан вышла замуж за Чжао Хучэна, к которому в придачу шла Чжао Сюэ Цин, Вэй Цзинху сильно разозлился.

В прошлой жизни, когда семья Цзян была уничтожена, а фармацевтическая компания Чжао находилась в кризисе, Цзян Тянь и Чжао Сюэ Цин обратились к Вэй Цзинху за помощью. Но Вэй Цзинху хлопнул дверью у них перед носом словно величественный император.

Хотя прошла уже целая вечность, но Цзян Тянь хорошо помнил хладнокровное и безжалостное поведение семьи Вэй, и от этого воспоминания его сердце забилось чаще.

Чжао Цяньжу подошла к двери, позвонила и сказала в видеодомофон: «Старший брат, старшая сестра, мы приехали!».

Двери с электроприводом шумно открылись.

К ним вышла красивая и высокая девушка и с очаровательным смехом сказала: «Цяньжу, ты стала такой красавицей!».

«Старшая двоюродная сестра!» – приобняв девушку за плечи, смеясь, сказала Чжао Цяньжу.

Эту девушку звали Вэй Цзецюн, она была дочерью дяди Чжао Цяньжу, Вэй Тяньхэ. Ей было двадцать семь-двадцать восемь лет, она окончила факультет менеджмента университета Цинхуа и сейчас исполняла обязанности начальника отдела планирования в торговой компании Вэй.

Чжао Сюэ Цин тоже направилась девушке навстречу и со смехом сказала: «Старшая двоюродная сестра!».

Когда Вэй Цзецюн посмотрела на Чжао Сюэ Цин и Цзян Тяня, в ее глазах тут же промелькнуло пренебрежение и она высокомерно кивнула в знак приветствия.

Она взяла Чжао Цяньжу под руку и прошла внутрь виллы, а затем шепотом сказала: «Цяньжу, это хорошо, что ты приехала. Но зачем здесь эти двое? Не нужно злить дедушку!».

Вэй Цзецюн не испытывала никакой симпатии к Чжао Сюэ Цин и Цзян Тяню.

По ее мнению, Чжао Сюэ Цин была слишком самонадеянной и плохо разбиралась в жизни. Когда-то старый Вэй планировал выдать ее замуж за молодого мастера семьи Тан, Тан Шаоцзэ, но Чжао Сюэ Цин решительно отвергла эту возможность и поставила семью Вэй в неловкое положение. После этого старый Вэй не хотел ничего слышать о Чжао Сюэ Цин.

Изначально у них были большие надежды в отношении Чжао Сюэ Цин, все думали, что она сможет выйти за молодого мастера из известной семьи. Но она неожиданно вышла замуж за невежественного отброса Цзян Тяня!

К тому же ходили слухи, что Цзян Тянь был пьяницей, от чего у него стало не в порядке с головой, он абсолютно выжил из ума.

И Чжао Сюэ Цин, и Цзян Тянь были объектами насмешек семьи Вэй.

«Моя сестра и ее муж уже не те, что были раньше! Они достигли огромного успеха со своим пластырем для ухода за кожей, и мама передала фирму в их управление! Моя сестра исполняет обязанности президента совета директоров!» – бесхитростно сказала Чжао Цяньжу.

Как только Вэй Цзецюн услышала это, выражение ее лица изменилось. Как эти двое смогли заполучить контроль над фармацевтической компанией Чжао? Это просто удивительно!

В этот момент Вэй Цзецюн топнуло ногой от волнения и сердито сказала: «Цяньжу, она стала президентом совета директоров? Как вы с мамой могли допустить такое? Как вы могли передать им контрольный пакет акций?».

Пока они говорили, они вошли в роскошную гостиную.

Посреди гостиной сидел седеющий стрик внушительного вида.

Вокруг него, на диванах, сидело множество людей, включая двух дядей и тетушек Чжао Цяньжу.

Мужчины сохраняли серьезность, а женщины демонстрировали свои благородные манеры.

Там также присутствовали красивые парни и девушки младшего поколения, которые уже добились успехов в своих сферах деятельности.

На стенах висело множество фотографий, но которых был запечатлен Вэй Цзинху в окружении руководящих лиц разных городов и провинций.

Чжао Цяньжу тут же подошла к Вэй Цзинху и сказала: «Здравствуй, дедушка!».

Вэй Цзинху с теплом кивнул и со смехом сказал: «Цяньжу, я слышал ты закончила университет! Теперь ты должна усердно работать!».

Он достал изящную подарочную коробку и с улыбкой сказал: «Я хочу подарить тебе эти наручные часы! Тебе нужно обладать чувством времени, ведь на работу нельзя опаздывать!».

«Ух-ты, Patek Philippe! Спасибо, дедушка!» – с сияющим от радости лицом сказала Чжао Цяньжу.

Эти часы стоили более ста тысяч юаней, их стоимость превышала годовую зарплату офисных работников.

Цзян Тянь поставил сумки с подарками на чайный столик, а Чжао Сюэ Цин подошла к Вэй Цзинху и тоже сказала: «Здравствуй, дедушка!».

Вэй Цзинху вздохнул, в выражении его лица не было ни холодности, ни теплоты. Он опустил голову и отпил чай.

«Сестра, зять, присаживайтесь!».

Чтобы спасти Цзян Тяня и Чжао Сюэ Цин из затруднительного положения Чжао Цяньжу тут же потянула их за руки, заставляя присесть.

Сказав несколько незначительных фраз, Вэй Цзинху, смеясь, обратился к Чжао Цяньжу: «Цяньжу, узнав о том, что ты приедешь, твои дяди и тети хотели устроить для тебя банкет в отеле Хилтон. Но я слишком стар, для меня лучше всего оставаться в спокойной обстановке. Ты не против, если мы пообедаем дома?».

«Дедушка, дома даже удобней!» – с улыбкой сказала Чжао Цяньжу.

Банкет был устроен в столовой дома семьи Вэй, но еду для него готовили лучшие шеф-повара!

Сначала были поданы искусно приготовленные холодные закуски: печень трески в апельсиновом уксусе, заливное из свинины, оленина в соевом соусе и соленая говядина. Все было приготовлено из отборных продуктов именитыми шеф-поварами. Можно сказать, что вся еда была изыскана и мастерски приготовлена.

За этим последовали европейские закуски и основные блюда. Суп под названием 'Будда прыгает через стену', который являлся одним из основных блюд кантонской кухни, томился на плите со вчерашнего дня. Своим изменчивым соленым и кисло-острым вкусом он всегда вызывал у людей аппетит.

«Я слышал, что в последнее время дела у твоего отца идут хорошо. Его повысили до члена городского комитета?» – отпив вина, равнодушно спросил Вэй Цзинху.

После того, как он ушел на покой, его тревожило высокое давление, поэтому он полностью отказался от гаоляновой водки. Сейчас он пил первоклассное белое вино с винодельни в Тоскане.

Оно было не таким дорогим, всего пятьдесят тысяч за бутылку. Вэй Цзинху слышал, что вино активизирует кровообращение и предотвращает застой крови, поэтому каждый день пил по несколько глотков этого вина.

Сестры Чжао еще ничего не успели ответить, как их дяди и тети с пренебрежением сказали: «Папа, какое значение имеет то, что ее отец стал заведующим канцелярии городского комитета в каком-то ничтожном Линьчжоу? Наш старший брат уже заведующий канцелярии в городском совете Гуанчжоу! Это же столица провинции!».

Все с завистью посмотрели на Вэй Тяньдуаня.

Чжао Сюэ Цин и ее сестра тут же почувствовали себя неловко.

Вэй Тяньдуань с вежливой улыбкой сказал: «Это пустяки! Мне еще далеко до успехов отца!».

«Старший брат так серьезно относится к делам, в будущем он наверняка станет вице-мэром города!» – со смехом сказал второй сын Вэй Цзинхуна, Вэй Тяньхэ, который был руководителем компании государственных инвестиций.

«Ха-ха, когда-нибудь старший брат точно догонит отца и члены нашей семьи определенно станут высокопоставленными чиновниками на уровне провинций и министерств!» – провозгласила тетя Чжао Цяньжу.

«Хм, братья станут мэром и его заместителем. Тогда посмотрим посмеет ли кто-нибудь сказать что-то против руководителя инвестиционной компании Тяньхэ!» – хмыкнув, надменно сказала вторая тетя.

«Ах, но я больше всего волнуюсь за Вэй Фан и ее мужа!».

Вэй Цзинху вздохнул и сказал: «Если бы тогда Вэй Фан послушала меня, кхэ-кхэ, разве бы она была замужем за ничтожным членом горкома?».

«Папа, здесь нет ничего удивительного!».

Вэй Тяньхэ прокашлялся и сказал: «Когда-то за Вэй Фан увивалось столько мужчин, а она вышла за Чжао Хучэна! Мало того, что они с трудом начали свой бизнес, так Чжао Хучэн еще и притащил в дом падчерицу! Как они могли добиться успеха, если у них даже не хватало времени на работу?».

Услышав слово 'падчерица', Чжао Сюэ Цин задрожала, а ее красивые глаза наполнились слезами.

Но она была настолько мягкой и доброжелательной по характеру, что не смогла ничего возразить.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 143**

Глава 143 Гнев Вэй Цзинху

«Что еще за падчерица, тебе бы следовало проявить больше уважения! Для меня моя жена – настоящая принцесса! Вы не стоите даже волоса с ее головы!».

Увидев, что его любимую жену обидели, Цзян Тянь тут же рассердился, нахмурил брови и начал громко ругаться: «С моей помощью моя жена стала выдающимся руководителем фармацевтической компании, она войдет в список самых богатых людей мира! Как вы смеете так говорить о ней?».

По-видимому, члены семьи Вэй остались прежними. Они цеплялись за людей с высоким положением и презирали бедных, им было плевать на родственные чувства.

Такие семьи не могут действовать сплоченно, разве они могут достичь успеха?

Строго говоря, они были родственниками лишь для Чжао Цяньжу, они не имели никакого отношения к Чжао Сюэ Цин.

Если бы не его уважение к супруге Чжао Хучэна, Вэй Фан, Цзян Тянь не стал бы наносить визит семье Вэй. Разве такие грубые люди заслуживают его внимания?

«Наглец, как ты смеешь говорить со старшими таким тоном!».

«Значит так семья Цзян учит младших разговаривать со старшими?».

«Выдающийся руководитель фармацевтической компании, одна из богатейших людей в мире! Скажи, сумасшедший, ты знаешь такую фразу: врать без зазрения совести?».

Все присутствовавшие тут же вышли из себя и начали язвительно высмеивать Цзян Тяня.

«Ладно, он наш гость, но нельзя позволять ему порочить имя великой семьи Вэй!».

Вэй Цзинху, нахмурившись, махнул рукой. Однако в его глазах отражались презрение и насмешка над бесцеремонной грубостью Цзян Тяня.

«Господин Вэй, семья Вэй имеет отношение к Вэй Шофэну?» – внезапно холодно спросил Цзян Тянь, посмотрев на развешанные по стенам фотографии.

«Ты, оказывается, знаешь Вэй Шофэна!».

Все люди были удивлены. По-видимому, они полагали, что Цзян Тянь такой кретин, что не имеет ни малейшего представления о таких великих людях, как Вэй Шофэн.

«Хм, я и Вэй Шофэн – земляки и учились в одной школе. И хотя мы не так близки, но состоим в неплохих отношениях!».

Вэй Цзинху говорил безэмоционально, но в его глазах виднелась нескрываемая гордость.

На самом деле он любил хвалиться своими отношениями с Вэй Шофэном, чье положение был таким высоким и, который, казалось, не принадлежал миру людей. Семья Вэй никогда бы не смогла достичь такого положения.

В последний раз он виделся с Вэй Шофэном десять лет назад, когда поздравлял его с днем рождения. Но Вэй Цзинху не обладал достаточно высоким положением даже для того, чтобы поесть с Вэй Шофэном за одним столом.

После многих просьб Вэй Шофэн согласился сделать с Вэй Цзинху совместную фотографию. Вэй Цзинху увеличил эту фотографию в десять раз и повесил ее на самое видное место. Если к нему приходили гости, он всегда обсуждал с ними свою крепкую дружбу с Вэй Шофэном.

«Господин Вэй, Вэй Шофэн скоро сойдет со сцены, вам лучше держаться от него подальше!» – невозмутимо сказал Цзян Тянь, с наслаждением попивая фруктовый сок.

«Что ты в этом понимаешь? Вэй Шофэн подобен небожителю, а ты говоришь о нем такие вещи!».

«Наглец! Ты просто сумасшедший! Кто дал тебе право обсуждать такого великого человека?».

«Ты врешь без зазрения совести, говоришь так высокомерно! Ты представляешь насколько господин Вэй выдающийся человек?».

Услышав слова Цзян Тяня все люди пришли в бешенство, они били кулаками по столу и кричали, им так и хотелось прикончить Цзян Тяня.

«Цяньжу, Сюэ Цин, не слушайте его! Если он будет говорить такое в открытую, то последователи бессмертного господина Вэя разорвут его на кусочки!

Вэй Цзинху сильно изменился в лице, он был крайне недоволен.

Если бы Цзян Тянь не был в таком скверном расположении духа, то Вэй Цзинху не стал бы с ним спорить, а попросту выгнал бы его вон.

В этот момент Вэй Цзецюн прошептала несколько слов на ухо Вэй Цзинху, на лице старика тут же отразился гнев, он хлопнул рукой по столу и закричал: «Безобразие!».

«Папа, что такое?» – закричали дети Вэй Цзинху.

Вэй Цзинху был мрачнее тучи и ничего не ответил, но его руки тряслись от злости.

Вэй Цзецюн с презрительной усмешкой сказала: «Я не знаю как это произошло, но тетя передала фармацевтическую компанию Чжао в руки Сюэ Цин и Цзян Тяня».

«Что? Она передала фирму им? Что с ней сотворит этот сумасшедший идиот!».

«Тетя такая мудрая, почему же она поступила так глупо! Фармацевтической компании Чжао пришел конец!».

Все члены семьи Вэй не могли поверить в произошедшее, они были взволнованы и охвачены яростью.

«Сумасшедший Цзян Тянь, ты своей хитростью мошенническим путем заставил Вэй Фан передать тебе акции?».

«Тетя полжизни трудилась над этой фирмой, как она могла так просто передать ее им? Они же приведут компанию к полному краху!».

«Да, он настоящий сумасшедший! Он только и делает, что пьянствует и предается разврату! Не пройдет и полгода, как он уничтожит компанию!».

Многие молодые люди, не скрывая эмоций, ругали Цзян Тяня.

«Ха-ха, я ничего не отбирал хитростью, тетушка Вэй Фан передала нам компанию по собственной инициативе!».

Столкнувшись с гневными высказываниями в свой адрес, Цзян Тянь ничуть не изменился в лице. Он так и сидел, закинув ногу на ногу, и с удовольствием пил чай.

«Цяньжу, что, в конце концов, происходит? Почему я ничего не знал о таком серьезном деле?» – сердито крикнул Вэй Цзинху, хлопнул рукой по столу.

Чжао Цяньжу, обезумев от страха, подскочила и сказала: «Дедушка, не волнуйся! Это старшая сестра и ее муж вместе разработали рецепт мази для ухода за кожей!».

«И папу приняли в городской комитет только потому что секретарь муниципалитета Тан очень уважает Цзян Тяня!».

После этих слов, все присутствующие уставились на Чжао Цяньжу как на сумасшедшую. Они просто не могли поверить в то, что она сказала.

«Психические расстройства… не заразны?» – со смехом сказала Вэй Цзецюн, широко распахнув глаза.

«Он ненормальный, какие еще лекарственный формулы он мог разработать!».

«Цяньжу, ты сошла с ума? Секретарь муниципалитета Тан уважает Цзян Тяня? Как этот возможно?».

Младшее поколение семьи Вэй, не веря в услышанное, начали оживленную дискуссию.

«Семья Цзян находится на грани краха, но даже когда она была в расцвете сил, то не могла дотянуться своими щупальцами до Линьчжоу!» – хлопнув себя по ноге, сказал Вэй Тяньхэ.

«Цзян Тянь разозлил свою семью, его изгнали из Цзиньлина! Разве его семья могла помочь ему сейчас?» – с холодной усмешкой сказала одна из тетушек Чжао Цяньжу.

«Да! Цяньжу, он обманул всю вашу семью!» – подытожил муж ее тетушки.

«Но это правда! Я своими глазами видела, что семья Тан из Линьчжоу принимает мужа сестры как почетного гостя, Тан Гочжу полон почтения по отношению к Цзян Тяню и Чжао Сюэ Цин!».

Чжао Цяньжу была готова расплакаться: «Более того, даже Е Гуфэн из Дунхая и Сюэ Минъи из Цзянчжоу относятся к Цзян Тяню с невероятным почтением! Имя мужа сестры гремит по трем городам Цзянбэя, никто не осмеливается бросить ему вызов!».

«Хм, это безобразие! Продолжайте есть, а я отправляюсь спать!» – Вэй Цзинху от злости кусок в горло не лез, и он раздраженно удалился в свою комнату.

Дяди и тети Чжао Цяньжу отправились к Вэй Цзинху, чтобы его успокоить.

На первом этаже осталось лишь несколько представителей младшего поколения.

«Пойдем мы не будем обедать здесь!» – Цзян Тянь нахмурился и потащил за собой Чжао Сюэ Цин.

«Зять, сестра, не сердитесь! Это я во всем виновата, я не объяснила им все как следует! Они все неправильно поняли, но они ведь наша семья!».

Чжао Цяньжу тут же схватила Цзян Тяня за рукав, она была готова расплакаться.

«Забудем об этом! Они ведь не знали, в этом нет их вины! Цзян Тянь, не нужно вот так разрывать с ними отношения!».

Чжао Сюэ Цин примирительно сказала: «Сам подумай, если ты сейчас разозлишься и уйдешь, как мой отец потом сможет показаться на пороге у семьи Вэй? Давай пообедаем здесь, а потом уже уйдем!».

Цзян Тянь ничего не мог поделать. Из-за того, что Сюэ Цин стремилась всегда проявлять гибкость, ему пришлось вернуться за стол и молча обедать.

Среди младшего поколения, сидевшего на первом этаже, больше всех выделялись Вэй Цзецюн и Вэй Цзехуэй. Вэй Цзехуэй был сыном Вэй Тяньдуаня, он окончил чжунхайский Университет путей сообщения и теперь работал в отделе управления торговли Гуанчжоу. Ему не было еще и тридцати, а он уже стал заведующим этого отдела, и перед ним открывалось прекрасное будущее. Он был одним из самых выдающихся представителей младшего поколения семьи Вэй.

К тому же было видно, что Вэй Цзехуэй был серьезным и солидным человеком. Когда недавно Цзян Тяня язвительно высмеивали, когда на месте не усидели даже представители старшего поколения, Вэй Цзехуэй был единственным, кто промолчал. Он лишь наблюдал за происходящим со стороны.

Все люди окружили Цзян Тяня, Чжао Сюэ Цин и Чжао Цяньжу, но Вэй Цзехуэй не обращал на них внимания.

Слово за слово, разговор дошел до обсуждения предстоящего Блаженного пиршества, и все люди заволновались.

«Брат Цзехуэй, я слышал, что там будет много моделей и девушек легкого поведения, это правда?» – подмигнув, спросил один из парней.

Вэй Цзехуэй лишь слегка улыбнулся, но ничего не ответил.

Но Вэй Цзецюн начала громко ругаться: «Негодяй, откуда у тебя такая информация? На этом Блаженном пиршестве соберутся выдающиеся люди, занимающие высокое положение в обществе! Это отличная возможность для привлечения инвесторов, которую устроили несколько великих семей Гуанчжоу и правительство провинции! В Блаженном пиршестве примут участие великие семьи Гуанчжоу и даже руководители провинциального и городского уровня!».

«Какие еще великие семьи?» – с любопытством спросили многие.

«Семья Тан, семья Бай, семья Те, семья Мо…». – Вэй Цзецюн перечислила несколько семей, чьи имена вразумили представителей младшего поколения.

«Семья Тан? Они владеют Первой Компанией Недвижимости Гуанчжоу!».

«Семья Бай? Они обладают фактическим контролем над крупнейшей кинокомпанией Линнаня!».

«Семья Те? Их состояние оценивается в несколько десятков миллиардов! Они входят в десятку лучших семей страны!» – многие люди поцокали языками от удивления.

Эти семьи держали в своих руках почти все ключевые отрасли экономики Линнаня, они проникли во все сферы промышленности. Активы каждой из этих семей оценивались в несколько десятков миллиардов. Семья Вэй могла лишь с надеждой смотреть на них снизу-вверх.

«Брат Хуэй, ты же знаком с Тан Шаоцзэ? Ты мог бы взять нас с собой на это Блаженное пиршество?» – внезапно спросил молодой человек, который ранее интересовался девушками легкого поведения.

Его звали Вэй Ян, он был младшим братом Вэй Цзецюн. Когда-то этот привыкший к роскоши лентяй сдал единый экзамен для поступления в университет всего на двести баллов, поэтому отец отправил его на учебу в Австралию.

В Австралии жило мало этнических китайцев, поэтому он часто сбегал оттуда в Китай.

Он не посвящал время образованию, а предавался пьянству и разврату. Когда-то он посетил все увеселительные заведения Гуанчжоу и теперь скучал по таким сборищам знаменитостей.

«Разве вы можете принять участие в таком мероприятии?».

Вэй Цзехуэй окинул их взглядом.

Все тут же скривили лица и впали в уныние.

Увидев это, Вэй Цзехуэй вытащил несколько пригласительных билетов и со смехом сказал: «Молодой господин Тан действительно дал мне несколько приглашений на вечеринку в рамках Блаженного пиршества?».

«Вечеринку?».

«Это тоже вполне сойдет! Вечеринка не считается официальной частью Блаженного пиршества, но на ней будет даже веселее!».

Молодые люди тут же с шумом это одобрили и начали наперебой тянуться к билетам, ведь на всех их не хватило бы.

В этот момент Вэй Цзецюн посмотрела на Цзян Тяня и с виноватой улыбкой сказала: «Прости, Цзян Тянь, входных билетов не так много… К тому же, какой был бы толк от того, что ты пришел бы туда…».

После этих слов многие молодые люди посмотрели на Цзян Тяня и Чжао Сюэ Цин. Каждый смотрел на них с разными эмоциями: кто-то с насмешкой, кто-то с безразличием, кто-то с любопытством.

Для них Цзян Тянь был всего лишь невежественным бедняком, да к тому же сумасшедшим. Если такой никчемный отброс, как он попадет на встречу выдающихся людей, то лишь станет объектом для насмешек!

«Не стоит извиняться. У нас есть пригласительные билеты!».

От такого оскорбления кто угодно бы покраснел. Но Чжао Сюэ Цин лишь достала пригласительный билет и с холодной улыбкой показала его всем.

Все люди тут же остолбенели. Откуда у нее взялось приглашение?

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 144**

Глава 144 – Кругом одни знаменитости

Вэй Ян саркастически улыбнулся: «Одного билета будет достаточно, ты что бросишь Цзян Тяня здесь?»

«Это - пропуск на всю семью, по нему могут пройти двадцать человек.» - холодно заметила Чжао Цяньжу.

«Это точно подделка!»

«Как вас вообще пригласили на такое торжество?»

«К тому же, это событие, на которое приглашают семьями, в Линьчжоу есть только одна семья, которая этого достойна – семья Тан!»

Окружающие начали с недоверием и презрением на лицах высказываться по-очереди.

Чжао Цяньжу, улыбнувшись сказал: «Сюэцин, Цзян Тянь, вы сейчас пытаетесь сделать вид, что не понимаете в чем дело? Но рано или поздно ваш обман все равно раскроется! Ладно, надеюсь, что смогу вас увидеть на банкете.»

Вдруг зазвонил сотовый Вэй Цзехуэя, он посмотрел на дисплей и вид его сделался испуганным, он грозно зашипел на окружающих: «Тихо все, это Тан Шаоцзэ!»

«Тан Шаоцзэ?» - аудитория в страхе замерла и больше никто не произнес ни единого звука.

Вэй Цзехуэй поднялся с места и ответил на звонок: «Тан Шаоцзэ, какие будут указания?»

Даже разговаривая по телефону, он говорил заискивающим тоном и всем своим видом показывал неприкрытую лесть, в этом и была вся суть китайского чиновничества.

После нескольких фраз, он удивленно взглянул на Цзян Тяня и его жену и ответил: «Да, они здесь, понял, я обязательно их приведу!»

Повесив трубку, он недоверчиво обратился к Цзян Тяню: «Тан Шаоцзэ приглашает вас принять участие в званном ужине, а также совместно поучаствовать во внешней части банкета.»

Люди в толпе разом повернули головы и удивленно уставились на Цзян Тяня и Чжао Сюэцин.

Неужели у них и вправду был входной билет? Как этот недоумок вообще мог попасть в поле зрения самого Тан Шаоцзэ?

«Хорошо!» - радостно согласился Цзян Тянь.

Ему необходимо было померяться силами с семьей Вэй, понять чего стоят эти молодые мастера, и чем скорее он это проверит, тем лучше.

Вэй Цзецюн на мгновение задумался, а потом вдруг язвительно рассмеялся: «Вы действительно хотите туда пойти? Не боитесь, что Тан Шаоцзэ сломает вам ноги?»

«Ах, вот как?»

Вэй Ян, как будто внезапно что-то осознал и издевательским тоном обратился к Цзян Тяню: «Если вы туда войдете, то непременно подвергнитесь унижению со стороны Тан Шаоцзэ и мы этому никак не сможем помешать!»

Он был очень болтлив, поэтому говорил напрямую обо всем, что думал: «А ты в курсе, что Тан Шаоцзэ и Чжао Сюэцин были когда-то помолвлены? Ее семья уже готовилась выдать ее замуж, но она в конце концов выбрала тебя! Как ты думаешь, после этого Тан Шаоцзэ будет вести себя с вами обоими?»

«Оказывается, в этой истории столько интересных поворотов!»

«Сюэцин, ты тогда чем думала? Отвергла самого Тана Шаоцзэ!»

«Наверное это приглашение все-таки было выдано на нее одну.»

«Цзян Тянь, ты осмелишься туда войти?»

Окружающие внезапно осознали, какая у всей этой истории была подоплека и начали насмехаться над Цзян Тянем, делая упор на то, что он сошел с ума, раз собирался дальше участвовать во всем этом действии.

Как вообще могло случиться, что этого недоумка стали называть грозой Цзянбэя, сам Е Гуфэн склонил перед ним голову, а семья Тан принимала его как самого дорогого гостя?

У него или вправду были настолько выдающиеся данные, что он не боялся нарваться на гнев Тана Шаоцзэ, или просто был хвастун, которого тот мог раздавить как насекомое.

«Мне тем более нужно туда, чтобы показать, что моя женя сделала правильный выбор, предпочтя себе в мужья меня!»

Цзян Тянь внешне выглядел очень спокойным, он мягко улыбался, держа за руку маленькую ручку своей жены.

«Ты действительно хочешь нарваться на неприятности?» - брови Вэй Яна от удивления поползли вверх и он посмотрел на Цзян Тяня как на умалишенного: «Если сегодня он тебе не сломает ноги, то я тебя буду называть своим зятем!»

«Правду говорят, что с ограниченным человеком нечего обсудить, все эти люди считают, что если какая-то собака назовется мастером, то нужно непременно восхищаться, но откуда они знают о способностях настоящих культиваторов?»

На эти слова Цзян Тянь лишь равнодушно улыбался, ему было лень на них реагировать, да и родственнички они были так себе – седьмая вода на киселе.

В прошлой жизни, семейство Вэй никогда не помогало ни ему, ни Чжао Сюэцин.

Если бы не уговоры младшей сестры его супруги, он бы давно ушел хлопнув дверью, или вообще бы не приходил.

Проведя там еще какое-то время, все трое ушли.

Чжао Цяньжу даже не захотела здороваться с дедом, наручные часы она оставила себе. То, как он сегодня обошелся с Цзян Тянем, было ей очень неприятно.

«Цзян Тянь, вечером туда нужно сходить обязательно, ничего не случится…»

Сидя в машине, Чжао Сюэцин долгое время напряженно молчала, не в силах подобрать слова, но потом, тяжело вздохнув, она произнесла: «Тогда наша корпорация «Чжао Ши» согласилась выполнить заказ семьи Тан, у нас были определенные обязательства перед ними…»

«Дорогая, не стоит об этом, дело давнее, вы приняли их заказ, чтобы не потерять своего лица!» - улыбнулся ей в ответ Цзян Тянь.

В тот год он находился в другом измерении, совершал многочисленные карательные походы, жестоко истреблял непокорных и подчинил себе бесчисленное количество звезд и континентов. Платежи на десятки миллионов юаней для него были ничего не значащей мелочью.

Он успокаивающе сказал своей жене: «Ты ведь знаешь, я всегда с тобой! Пока я рядом, в Гуанчжоу тебе ничего не угрожает!»

«Тогда все в порядке!» - наконец-то улыбнулась Чжао Сюэцин, окончательно успокоившись.

А младшая сестра, напротив, была слишком возбуждена, лицо ее раскраснелось и она взволнованно воскликнула: «Зять, ты сегодня в прекрасной форме, будешь с кем-то драться?»

«Как я могу проявлять грубость, находясь в таком великосветском обществе? Больше всего на свете, я ненавижу насилие…»

«Воспитание превыше всего, я ведь джентльмен!» - Цзян Тянь покачал головой, оставаясь все таким же невозмутимым.

«Это ты сейчас прикидываешься так перед сестрой?» - по лицу Чжао Цяньжу пробежала тень, так как она вспомнила, что именно сотворил Цзян Тянь в тот раз с Чжоу Чжэнхао. Если это было не проявление насилия, то что?

Цзян Тянь самодовольно улыбнулся ей в ответ: «Вэй Шофэн ведь считается главным заклинателем? Ему поклоняются представители знатных домов Цзяннаня? Сегодня я покажу им, что такое настоящая магия!»

Через некоторое время к ним присоединились Вэй Цзехуэй, Вэй Цзецюн и Вэй Ян.

Сидя в Роллс-ройсе, Цзян Тянь в месте с супругой и ее сестрой направились к месту проведения банкета, Шэнь Маньгэ и Гуй Цзяоти следовали за ними в Мерседесе.

…

Гуанчжоу, место проведения грандиозного банкета

Приглашенные не банкет люди были потрясены широтой размаха: огромная трехкилометровая территория пляжа, на котором проводилось это событие, была полностью обнесена металлическим забором и ярко освещена. Вся территория была заполнена бесконечным гулом голосов, среди собравшихся были одни сплошные знаменитости.

Вся территория проведения тщательно охранялась, по всему периметру были выставлены наряды полиции.

В небе яркими огнями были выложены слова «Блаженное пиршество».

На стоянке были представлены одни сплошные автомобили класса люкс. BMW и Мерседес среди этого количества машин, были самыми простыми марками, в основном там присутствовали такие супер кары как Maserati, Lamborghini, McLaren и даже Bugatti Veyron и Aston Martin.

У пристани были пришвартованы роскошные яхты, которые в Китае можно было встретить нечасто. В этот вечер им не было конца и края, в основном были представлены такие известные марки как американская Brunswick, французская Bernardo и итальянская Faraday, цены на эти яхты начинались от десяти миллионов юаней.

Рядом с пляжем, на котором проходило мероприятие, простиралась на десятки километров пологая горная цепь, которая являлась знаменитым горным хребтом Тинчаошань.

На горе виднелась великолепного вида роскошная вилла-гостиница, ее история была покрыта тайнами, а владельца никто не знал. Но Цзян Тянь уже имел точные сведения о том, что это место была частная собственность семьи Вэй.

От автомобильной стоянки вела красная ковровая дорожка длиной в три мили, по обеим сторонам виднелось множество букетов, видео и фото камер, повсюду было много ярких вспышек, так как представители всех известных китайских СМИ присутствовали на этом вечере.

В рамках данного мероприятия планировалось проведение регаты и аукцион, один процент средств от которого должен был быть направлен в благотворительные фонды.

Когда гости шли по красной ковровой дорожке, казалось, будто глаза разбегаются, столько там было вокруг финансовых и промышленных гигантов, а также звезд эстрады и политических деятелей.

Вечеринку обслуживали шикарные девушки в бикини и вечерних платьях, все сплошь модельной внешности, высокие и изящные, с красивыми лицами и искусным макияжем. Они, подобно облакам, окружали гостей вечера.

«Это и есть то самое «взять в кольцо» модельками?» - нервно сглотнул Вэй Ян, глаза его были полны возбуждения.

Вэй Цзецюн, покосившись на него, ответил: «Ты можешь взять любую из них с собой на банкет, но думай о последствиях…»

«Братец, успокойся, я знаю, что делаю!»

Вэй Ян, вздрогнув, покачал головой: «Я их опасаюсь!»

Сегодня все ждали появления знаменитого мастера Тана Шаоцзэ и в случае ссоры с ним, последствия для их семьи могли быть очень плохими.

Вэй Цзехуэй покачал головой и снова бросил взгляд на Цзян Тяня. Тот стоял спокойно и вел себя так, как будто находился в привычной для себя обстановке, на его лице не было никаких следов волнения.

Хотя ему было на это наплевать, так как Цзян Тяня он считал отбросом их семейства, который не шел ни в какое сравнением с мастером Таном Шаоцзэ.

Пройдя досмотр перед входом на мероприятие, Чжао Сюэцин взяла своего мужа под руку и, держа высоко голову и выпячивая вперед грудь, они вошли на территорию.

…

На пляже уже собралось большое количество знаменитостей и звезд, слышались громкие голоса, атмосфера вокруг была очень оживленная, состояния людей которые здесь присутствовали оценивались в миллиарды юаней.

«А вот и глава семьи Мо – Хаосюн!» - раздался голос в толпе.

В этот момент показался старик в окружении десятков учеников, которые держались очень гордо.

Старику было далеко за семьдесят, но держался он очень бодро, вокруг него была сильная энергетика, которая завораживала всех вокруг, его взгляд был как у тигра – излучал храбрость и могущество, который внушал волнение и страх даже некоторым богачам.

Он являлся младшим последователем Сферы Совершенства, был единственным наставником боевых искусств в Линнане, считался главным покровителем этого вида искусств и стоял в одном ряду с Хун Тяньчжао из Хубэя. При этом, он принадлежал к старому поколению мастеров, из под наставничества которого вышли такие знаменитые мастера как Ли Чжэньвэй и Тан Гочжу.

«Как-то раз его даже просили стать наставником Отряда Свирепых Тигров военного округа Линнань, но он отказался, так всегда был сам по себе и эта новость дошла до самого Тана Гочжу!»

«Если бы он был инструктором у тигров, они бы сейчас были в сто крат мощнее!»

«Но, не смотря на отказ, даже сейчас военные все еще тщательно присматривают за ним, часто просят его провести мастер-классы, все командиры его очень уважают.»

Толпа с восхищением и завистью смотрела на приближавшегося Мо Хаосюна.

«А вот и Мастер Бай Чоуфэй!»

«Сегодня он явился в сопровождении популярной звезды Го Цзичжан, а она является обладательницей Оскара! Повезло же ему!»

Среди толпы начались новые обсуждения.

Бай Чоуфэю было уже тридцать пять, но он все еще не был женат, поэтому считался самым завидным женихом Линнаня.

Он был высоким и статным, обладал изящными манерами и очень вежливо обходился с окружавшими его людьми.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 145**

Глава 145 – Выдающийся молодой мастер Гуанчжоу

Его спутницей в красном вечернем платье была очаровательная звезда китайского кинематографа Го Цзичжан.

Ей удалось попасть в Голливуд и даже оставить свои отпечатки на Алее Звезд, на сегодня ее гонорар исчислялся сотнями миллионов и среди китайских звезд кино тех, кто мог составить ей реальную конкуренцию, можно было пересчитать по пальцам одной руки.

«Состояние семьи Бай составляет примерно пятьдесят миллиардов юаней, они занимают лидирующие позиции в сфере культуры, большая часть их инвестиций приходится на кино бизнес, доход от проката нескольких картин составляет сотни миллионов!»

«Кроме того, семья Бай находится на лидирующих позициях в сфере развлечений, среди семи сильнейших магнатов этой индустрии в Цзиннане, имя Бай Чоуфэя находится в первых строчках рейтинга самых влиятельных людей Китая, а его корпорация «Фэй Юнь» в Цзяннане считается самой успешной, он опережает даже Е Гуфэна из Цзянбэя!»

Аудитория с завистью обсуждала молодого человека, который в своем молодом возрасте сумел добиться такого головокружительного успеха.

В следующий момент в небе послышался гул и над территорией банкета в воздухе один за другим показались несколько вертолетов, которые своими лопастями подняли облака пыли и заставили флаги яростно трепетать.

«Прибыла семья Те!»

«Да это же целый вертолетный отряд!»

«Скорее всего, эту колонну возглавляет молодой мастер семейства – Те Минхуан!» - воскликнули люди в толпе, указывая пальцами на вертолеты в небе.

Стоимость каждого из этих вертолетов доходила до десяти миллионов и все они являлись частной собственностью семьи Те.

Корпорация «Нань Хуа» семьи Те возглавляла список предприятий гражданской авиации с активами в десятки миллиардов юаней.

Они также занимались инвестициями в военно-гражданские предприятия, добились больших успехов в области авиации общего назначения, получив несколько престижных наград и премий. Бизнес-джеты на данное мероприятие были предоставлены именно этой семьей.

«Дядюшка Мо, братец Бай, вы сегодня что-то рано!»

Несмотря на то, что Те Минхуан не являлся военным, сегодня он был одет в камуфляжную форму и высокие армейские ботинки, на его глазах были надеты очки ночного видения и при нем была вся стандартная военная атрибутика.

Быстрым шагом он приблизился к Мо Хаосюну и Бай Чоуфэю и поздоровался с ними.

На мероприятие постепенно стекалось все больше и больше знаменитостей.

«Те Минхуан, я смотрю, что все эти вертолеты из твоей колонны – сплошь новые модели? Как сейчас с их продажами? Много заработал?»

«Братец Бай, а ты ведь меня дразнишь! Я каждый день на заводе пашу как проклятый, пока ты развлекаешься с модельками, зарабатывая горы денег за прокат всего лишь одной картины!»

«Чжан Дун, и ты здесь! Слышал, вы уже открыли свой городской комплекс, и как? Хорошо его продали?»

«Директор Лю, Вы снова надо мной подшучиваете? Я слышал, что Ваши запасы редкоземельных металлов просто космические, а инвестиции за последнее время выросли в десятки раз!»

«Я – руководитель развлекательного холдинга «Зеленый апельсин» Чжан Ячжи, позвольте узнать Ваше имя?»

«Госпожа Чжан, приятно познакомиться, я давно о Вас наслышан! У меня есть одно важное мероприятие, которое я хочу провести, потому я искал именно Вас! Не хотели бы Вы вечером обсудить в моем отеле?»

Именно такого рода разговоры сейчас велись на площадке мероприятия.

Держа в руках бокалы с выпивкой, люди общались друг с другом, заводя полезные знакомства и произнося тосты. За неспешными разговорами заключались сделки на сотни миллионов юаней.

Большое количество моделей порхали словно бабочки от цветка к цветку, своим присутствием они делали атмосферу банкета более праздничной и живой.

Вдруг, несколько человек начали указывать в сторону автомобильной стоянки и ошеломленно восклицать: «Черт, да это же новая модель Bugatti Veyron! Да она стоит не меньше двухсот миллионов, таких по всей стране и десятка не наберется!»

«Номер машины Гуандунский, это явно машина Тана Шаоцзэ! Он приехал!» - радостно заголосили и захлопали присутствующие.

«Давайте встретим его скорее!»

После этих фраз, многие побежали на встречу к выходу, не смогли усидеть на месте даже только что прибывшие фавориты банкета.

Считалось что в Гуанчжоу, крупнейшем мегаполисе Цзяннаня, помимо злого гения в лице семьи Вэй, самой значимой фигурой среди молодого поколения влиятельных людей был Тан Шаоцзэ.

«Этот парень – просто уникум! В своем таком молодом возрасте он владеет состоянием в десятки миллиардов юаней, он пол Гуанжоу застроил своими зданиями!»

Даже такой выдающийся наставник, как Мо Хаосюн, растрогался до глубины души при виде молодого человека и не смог сдержать слов восхищения.

Когда Тан Шаоцзэ вошел, старик не решившись показаться высокомерным, лично его поприветствовал: «Тан Шаоцзэ, очень рад встрече!»

Среди остальной аудитории, многие воротилы и магнаты закачали головами и начали вздыхать: «Пять лет назад Тан Шаоцзэ открыл филиал в Дунхае, бросив вызов местным воротилам Е Гуфэну и Лю Цзыкуню, ему удалось довести до банкротства предприятия самых влиятельных лиц региона и теперь там осталась куча недостроенных объектов!»

«Да ладно, как можно вообще сравнивать эту старую гадюку Е Гуфэна с Таном Шаоцзэ?» - некоторые люди, знакомые с обстоятельствами той истории, отреагировали очень пренебрежительно.

Остальные богачи, услышав подобные разговоры, изменились в лице и осознали, что перед ними сейчас находился очень интересный персонаж.

В те времена Тан Шаоцзэ только что вернулся с Уолл-стрит и был направлен своей семьей возглавлять филиал их корпорации в Дунхай. Там, применяя блестящую стратегию, он вступил в ожесточенную конфронтацию с Е Гуфэном за раздел территории.

Ему потребовалось всего лишь пол года, чтобы такой матерый воротила, как Е Гуфэн потерпел позорное и сокрушительное поражение. С тех самых пор, старик больше не занимался недвижимостью, направив все свои силы на развитие каботажного бизнеса.

С того времени, Тан Шаоцзэ носил звание самого опасного противника в сфере недвижимости, он был очень влиятелен, участвовал в ужинах с мэром Гуанчжоу и считался самым выдающимся коммерческим талантом в отрасли.

«Проходите, Господин Тан!»

«Как же я рад увидеть Вас лично, Господин Тан!»

Войдя на территорию мероприятия, Тан Шаоцзэ немедленно оказался в центре всеобщего внимания, от него как от магнита веяло притягательностью, все богачи и известные люди, учувствовавшие в этом событии, немедленно окружили его со всех сторон.

Ему было около тридцати, он обладал приятной внешностью, его высокий рост, симпатичное лицо и интеллигентные манеры приковывали мечтательные взгляды многих красавиц.

Он очень вежливо и обходительно поздоровался со всеми по очереди.

«На этом банкете собралась тройка сильнейших, я не зря приехал!»

«Если вместе собрались Тан Шаоцзэ, Бай Чоуфэй, Те Минхуан и тот мистический персонаж из семьи Вэй, то считай, что великолепная четверка Гуанчжоу вся в сборе. Можно сказать, что на город сегодня опустились небеса.»

Многие богачи завистливо вздыхали, глядя с восхищением в сторону самых главных людей этой вечеринки.

Эти люди были слишком выдающимися и известными, как звезды на небе, недосягаемы для большинства собравшихся.

Однако, через некоторое время Бай Чоуфэй заметил, что вид Тан Шаоцзэ был слегка растерянным, взгляд как будто потух, а улыбка была натянутой.

Притянув к себе за руку младшего брата Тана Шаоцзэ Люй Фаня, он спросил: «Что с ним сегодня? Он как будто не в своей тарелке!»

«Ох, лучше не спрашивай!»

Люй Фань был тем самым молодым пижоном, которого по дороге в Гуанчжоу встретила компания Цзян Тяня. Горько улыбнувшись, он покачал головой и ответил: «Чжао Сюэцин из Линьчжоу вместе со своим мужем тоже приехали на этот банкет! Как ты думаешь он себя должен при этом чувствовать?»

«Что еще за семья Чжао? Это не та ли девушка, которая разорвала с ним помолвку?» - упавшим голосом спросил Бай Чоуфэй.

«Она самая...» - кивнул Люй Фань.

«О боже, она сошла с ума? Что она вообще здесь делает? Разве не понимает, что своим присутствием она разбивает ему сердце?» - жестко воскликнул Бай Чоуфэй и его лицо вмиг сделалось мрачным.

Во взгляде Те Минхуана, услышавшего этот разговор, вспыхнул огонь и он шепотом произнес: «Люй Фань, твой брат, как он вообще?»

«К ней у него больше не осталось нежных чувств, он не собирался ей мстить или как то ее унижать…» - вздохнув, покачал головой Люй Фань: «Но она притащила сюда своего мужа, чем очень расстроила брата, поэтому…»

«Понял!» - щелкнув пальцами, Те Минхуана перевел взгляд на Бай Чоуфэя и с каменным лицом сделал знак, дотронувшись до своей шеи рукой.

Бай Чоуфэй кивнул и начал давать наставления Люй Фаню: «Следи за входом, когда он войдет, скажешь нам!»

«Будьте спокойны, я его не упущу!» - кивнул Люй Фань и расплылся в улыбке.

«Интересно что только что рассказал Люй Фань, отчего Те Минхуан аж позеленел от злости?»

«Это связано с бывшей невестой Тана Шаоцзэ, она явилась сюда со своим мужем!»

«Что? Да она с ума сошла…»

Не прошло и десяти минут, как эта горячая новость разлетелась среди всех гостей.

«Чжао Сюэцин из Линьчжоу явилась на банкет со своим мужем!»

Эту информацию о присутствии Чжао Сюэцин и Цзян Тяня люди передавали друг другу из уст в уста.

Все только и говорили о деревенщине из богом забытого Линьчжоу, которая непонятным образом попала на столь значимое светское мероприятие.

Все эти махинации с многомиллионными контрактами, разорванной помолвкой, создавали у всех ощущение, что она была брачной аферисткой.

Впечатления от Цзян Тяня тоже были не лучше: наследник обанкротившейся семьи, любитель хорошо есть и сладко спать, зависимый от азартных игр, неуч с признаками душевнобольного, одним словом тюфяк.

«Все просто, если хочешь подсуетиться перед Таном Шаоцзе, сегодня надо как следует отделать этого Цзян Тяня!» - молодые мастера передавали эту идею друг другу.

«У меня с собой семь или восемь телохранителей!» - отвечал один мастер другому: «Если это поможет мне прогнуться перед Таном Шаоцзе, я готов убить этого Цзян Тяня, только вот не знаю, смогу ли я совершить нечто подобное на банкете?»

«Вы только посмотрите на этого утырка! Увел у Тана женщину и еще посмел явиться на банкет! Ему такое не простят!» - покачивая бокалом красного вина в руке, обращаясь к молодым звездам рядом с собой, громко возмущался мужчина средних лет в черном костюме.

«Ничего веселого и интересного не происходит, где здесь настоящая конфронтация?» - презрительно фыркнул богач, стоявший поблизости.

Другой мужчина был еще более презрителен: «Да он же просто кусок дерьма, если каждый из присутствующих здесь в него плюнет, он захлебнется!»

Атмосфера на банкете со стороны выглядела оживленной и шумной, но на самом деле ситуация накалялась, намерение пролить кровь нарастало с каждой минутой. Все знаменитости, собравшиеся там напряжённо ожидали развития событий.

«Влияние Тана Шаоцзэ слишком велико, он может одним лишь своим взглядом обречь Цзян Тяня и его спутников на неминуемую гибель.»

Посмотрев на то, что происходило вокруг, Чжоу Сянья не смогла сдержать злорадства, насмешливым тоном она заявила: «Цзян Тянь, Чжао Сюэцин, наконец-то вы получите по заслугам! Ты заставил моего отца встать на колени и кланяться, но на такого смельчака как ты найдутся люди посильнее, здесь не ваш деревенский Линьчжоу! Здесь вам придется иметь дело с серьезными людьми, такими как Тан Шаоцзэ и его брат, расплаты вам не избежать!»

Вдруг, девушка потянула Люй Фаня за руку и нервно вскрикнула: «Они идут!»

Тот торопливо обернулся и громким голосом произнес: «Пришли!»

«Что, это и есть тот самый? Он создает впечатление какого-то простофили!» - насмешливым тоном произнес Те Минхуан, качая головой и глядя на Цзян Тяня.

Предполагалось, что банкет должен был стать величайшим событием города, поэтому на него гости оделись в абсолютно разных стилях: кто-то предпочел удобный стиль casual, другие нарядились в крикливые и вычурные наряды, но один лишь Цзян Тянь дотошно подошел к делу и пришел на вечер в строгом костюме и лаковых туфлях. Этот наряд делал его похожим на деревенского простачка, заблудшего на званный ужин по ошибке.

«Он и есть тот самый Цзян Тянь? Но в нем нет ничего выдающегося! Он увел у Тан Шаоцзэ женщину и еще посмел явиться сюда!» - не поверив своим глазам произнес один из гостей.

«Женушка ему под стать, не такая уж и красотка, у меня грудь больше, чем у нее! И чем она так приглянулась Тану Шаоцзэ?» - с кислым выражением лица прошипела кинозвезда Го Цзичжан.

«Вы наверное не в курсе, что этот Цзян Тянь допился до чертиков и у него поехала крыша? Психами нас не запугать!» - насмешливо отозвался еще один богач.

«Она и правда пришла…»

При взгляде на Чжао Сюэцин, в глазах Тана Шаоцзэ, который как раз в этот момент разговаривал со стариком Мо, разгорелся огонь страсти и одержимости.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 146**

Глава 146 – « Маньгэ, пощечины!»

Сегодняшним вечером Чжао Сюэцин выглядела очень элегантно, на ней было белое вечернее платье с открытыми плечами и глубоким декольте, которое обнажало ее белоснежную кожу. Ее тонкая шея, безупречная, как нефритовая статуэтка, была украшена ожерельем с гравировкой иероглифом «счастье». Своим элегантным видом она приковала внимание всех на этом вечере.

Ее чистое лицо было слегка припудрено светлой пудрой, ясные глаза искрились словно звезды, а насыщенный блеск на губах напоминал свежие капли вишневого сока. От нее исходила очень светлая и чистая аура, которая восхищала и оставляла в душе лишь положительные эмоции, без какого-либо намека на коварство и алчность.

При ходьбе, из под ее длинной плиссированной юбки, едва выглядывали тонкие пальчики ног, напоминавшие собой лапки маленькой изящной птички. Все это делало ее образ еще более беззащитным и вместе с тем соблазнительным.

После появления на площадке мероприятия, она обратила на себя большое количество взглядов, так как затмила собой всех присутствовавших там дам. Мужчины не сводили с нее глаз, ритм их сердец стал учащенным, поэтому женщинам ничего не оставалось делать, как завистливо вздыхать.

Даже такая известная кинозвезда как Го Цзичжан отошла на второй план, почувствовав свою ущербность перед Чжао Сюэцин.

Она превзошла всех не только в красоте, но и в своей притягательной энергетике, которая от нее исходила. Она выглядела словно фея, спустившаяся с небес – чиста и непорочна.

Но ее прекрасное милое лицо казалось немного беззащитным, поэтому у Тана Шаоцзэ появилось естественное желание ее защищать и оберегать, словно маленькую девочку.

Он громко заявил, чтобы все окружающие его хорошо слышали: «Это – моя любимая женщина, никто не смеет ее обижать!»

Однако, когда он увидел, что она шла под руку с Цзян Тянем, на него словно вылили ушат ледяной воды, его взгляд тут же стал холоден, а в голосе появились злобные нотки.

«Это и есть тот самый прохвост?» - с ненавистью спросил Тан Шаоцзэ, он был настолько взбешен, что на его лице заиграли желваки.

«Ты посмел явиться ко мне на мероприятие? Что ты хотел этим продемонстрировать? На что хотел меня спровоцировать? Неужели ты настолько бесстрашный?»

«Я слышал, что этот недоумок – просто мешок с дерьмом, у него нет никаких достоинств, сплошные недостатки! Я буду выглядеть опозоренным, если решусь разделаться с ним, связываться с таким как он - означает оскорблять себя самого!»

«Хорошо, друзья мои, можете делать с ним все, что захотите, а я тем временем понаблюдаю за всем этим весельем со стороны!»

За одно мгновение, в голове Тана Шаоцзэ пронеслось большое количество разных мыслей, однако он все еще продолжал улыбаться. Словно не замечая Цзян Тяня, он подал знак глазами своему брату, а затем, взяв под руку старика Мо, повел его в сторону виллы, активно что-то рассказывая.

«Старейшина Мо, я слышал, что один мастер по фамилии Цзян из Линнаня убил Хун Тяньчжао, самого знаменитого мастера боевых искусств их Хубэя! В это просто невозможно поверить, как вы считаете, это правда?»

Вскоре они оба скрылись на территории виллы.

Получив знак от Тана Шаоцзэ, Люй Фань сразу понял его, гордо задрав голову, он направился к Цзян Тяню и надменно произнес: «Это разве не мисс Чжао из Гуанчжоу? Три года назад наша семья сделала у вашей фирмы заказ на пятьдесят миллионов, вы слышали что-то об этом?»

«О, Вы и есть гендиректор Люй? Я знаю о том деле!» - лицо Чжао Сюэцин стало немного нервным, но у нее все-таки получилось изобразить улыбку.

«С тем товаром возникли вопросы по качеству, ни одной коробки продать так и не смогли, он все еще лежит на складах, верните нам наш платеж!»

Его лицо стало еще жестче: «Иначе, из-за низкого качества вашего продукта, ни одна приличная компания не захочет иметь с вами дела, я об этом позабочусь!»

«Вот как? Эта компания-помойка осмелилась надуть самого Тана Шаоцзэ? Неслыханная дерзость!»

«Нужно их закрыть!»

«Пусть их проверят власти провинции, необходимо решать вопрос в правовом ключе!»

«С такого рода предприятиями, которые нарушают гарантии, никто не захочет связываться!»

Кругом слышались возгласы богатых людей, которые находились на мероприятии, среди них было немало руководителей медицинских и фармацевтических предприятий.

От всего что происходило вокруг, Чжао Сюэцин начала одолевать паника.

Она никак не ожидала, что на нее обрушится столь резкая критика во всех сторон, после нескольких восклицаний, она уже была готова провалиться сквозь землю, на нее как будто нашло оцепенение.

Девушка снова попыталась выдавить из себя улыбку, но прежде чем она смогла что-либо сформулировать, Цзян Тянь, помахав руками, воскликнул: «И откуда здесь столько мух взялось? Они здесь уже всех достали!»

Услышав сказанные им слова, аудитория замерла от удивления, не в силах что-либо сказать, все лишь обменивались между собой растерянными взглядами.

Этот Цзян Тянь по-видимому и вправду был полоумным, раз решился говорить подобную чушь в присутствии Люй Фаня, тот хоть и был всего лишь братом Тана Шаоцзэ, при этом считался одним из главных людей во всей провинции.

Его дядя находился в должности секретаря провинциального управления контроля за лекарствами, а семья Чжао как раз занималась продажей лекарственных средств, поэтому ему не стоило вести себя перед Люй Фанем подобным образом.

Если бы Цзян Тянь занимал какой-то значимый пост, это было бы ему простительно, но он всего лишь явился из какого-то захолустного Линьчжоу и, кроме того, является сумасшедшим зятем, которого впустили в дом жены из жалости, ему бы лучше было вообще помалкивать.

Услышав слова Цзян Тяня, Люй Фань покраснел от негодования и хотел уже предпринять что-то в ответ, как вперед вдруг вышел одетый в камуфляжную форму Юнь Пэн и, показывая пальцем на Цзян Тяня, возмущенно сказал: «Ты слишком наглый, мелкий ты говнюк! То, что с тобой говорит сам Люй Фань уже должно считаться для тебя огромным подарком!»

Он был очень взвинчен, поэтому громко закричал: «А ну становись передо мной на колени и кланяйся мне, иначе я тебе ноги выдерну!»

«Вот это да! Юнь Пэн является членом отряда Тигров и уже достиг уровня железного тела, он очень мощный, с ним шутки плохи!»

«Да, у него очень взрывной характер, если против него сказать хоть слово, то мало не покажется! Боюсь, этому парнишке лучше сделать то, что он сказал!»

Увидев, что в дело вступил Юнь Пэн, все присутствующие взволнованно зашептались.

«Цзян Тянь, ты с ума сошел? Разговаривать подобным образом в присутствии Люй Фаня? А ну живо извинись и признай, что был неправ!» - отчитал Цзян Тяня Вэй Цзехуэй.

Он не испытывал никаких добрых чувств к Цзян Тяню, поэтому никак не мог смириться, с тем, что тот являлся родственником их семьи Вэй.

Взгляд Вэй Цзецюна тоже сделался ледяным: «Мальчик, ты вообще в курсе насколько глубоки воды в реках Гуанчжоу? Не стоит быть столь высокомерным!»

Увидев появление Люй Фаня и Юнь Пэна, лицо Вэй Яна побледнело, он отвел в сторону некоторых девушек их семьи и тихо пояснил: «Держитесь от них подальше, если их разозлить, то непременно прольется чья-то кровь!»

«Это будет тебе расплатой за то, что тогда на Вилле Волун ты заставил моего отца встать на колени, испытывая адское унижение! Сегодня тебе все воздастся!»

Выражение глаз Чжоу Сянья было крайне озлобленным, со гримасой злорадства на лице она наблюдала за тем, что сейчас происходило с Цзян Тянем.

В этот момент, взгляды всей аудитории были прикованы к Цзян Тяню, все они были наполнены презрением, равнодушием и злорадством над чужой бедой.

Было ощущение, что Цзян Тяню ничего больше не оставалось делать, как преклонить колени и тем самым стать самым большим посмешищем на этом вечере.

Неожиданно, выражение его лица резко поменялось, он поманил к себе прислугу с подносом, чтобы взять пару бокалов с шампанским, один из которых он дал своей жене, а из другого сделал глоток сам и произнес: «Маньгэ, пощечины!»

«Есть, хозяин!» - качнувшись всем телом, Шэнь Маньгэ, со скоростью дракона, начала отвешивать пощечины, одну за другой, по щекам Юнь Пэна так быстро, как будто стреляла из лука. Из его носа пошла кровь, а тело начало шататься как при сильном ветре.

Звук последней ее пощечины разнесся по округе так громко, как будто случилось землетрясение, тело Юнь Пэна, который весил больше ста килограмм, словно пушинку, подбросило в воздухе.

Затем он упал, от удара земля содрогнулась, и в воздухе поднялось огромное облако пыли.

Тем временем Шэнь Маньгэ уже приступила к раздаче пощечин Люй Фаню, который оказался совсем не стойким к ударам – после первого он упал на землю, потеряв сознание.

«Он осмелился поднять руку?»

«Как такое возможно? Он сумасшедший!»

«Мы ведь все-таки на важном мероприятии находимся!»

«Они оба самые близкие люди Тану Шаоцзэ, как он осмелился на них напасть? Это как надо было страх потерять!»

Люди между собой начали переговариваться, обсуждая приказ Цзян Тяня, никто не мог поверить своим глазам, увидев то, что сейчас произошло.

«Цзян Тянь, как ты посмел поднять на них руку?» - взвизгнула Чжоу Сянья и задрожала всем своим прекрасным телом, то ли от страха, то ли от ярости.

«А почему бы и нет!? Я могу сделать с этими насекомыми все, что захочу!» - улыбнулся в ответ Цзян Тянь.

«Ах ты тварь такая, я с тобой сейчас разберусь!» - в бешенстве закричал Юнь Пэн, надвигаясь на Шэнь Маньгэ словно бульдозер, ему потребовалось достаточно много времени для того, чтобы прийти в чувства и встать с земли.

«Ничтожество, я решила, что помилую тебя, но ты продолжаешь нарываться! Умри же!»

Лицо Шэнь Маньгэ сделалось безжалостным, она вскинула брови, достигнув пика своей силы и затем щелкнула пальцами, после чего ее сила вырвалась наружу.

Раздался грохот, после которого Юнь Пэн снова упал на землю, а изо рта потекла кровь, после чего он больше не подавал признаков жизни.

Подняв свое изящное тело над поверхностью земли, Шэнь Мангэ предприняла еще одну атаку с воздуха, ее движение было едва уловимо, но было наполнено огромной мощью. После этого удара, культиватор – обладатель железного тела, гроза среди всех военных, Юнь Пэн, уже не смог подняться.

«Как такое возможно?»

«Как такая хрупкая девушка смогла одолеть самого Юнь Пэна?»

Аудитория была взбудоражена.

«Она – мастер боевых искусств и, кажется, что уже достигла уровня внутренней силы! И с каких это пор такая деревня, как Линьчжоу стала давать таких гениальных женщин-культиваторов?»

Этими вопросами стали задаваться не только собравшихся знаменитостей, но и мастера боевых искусств, которые стояли и смотрели на Шэнь Маньгэ раскрыв рты.

Никто не мог понять, каким образом такая молодая особа как Шэнь Маньгэ смогла достичь таких высот, что ее можно было по праву записывать в гениальные мастера, о которых слагали легенды.

«Откуда в ее руках столько силы?» - ошеломленно спросил Вэй Цзецюн.

«Ну и что с того, что она победила Юнь Пэна? Всего лишь вызвала этим всеобщее недовольство!» - покачав головой, презрительно отозвался Вэй Цзехуэй.

Он был всего лишь служащим государственных структур, на совсем незначительной должности и в обычное время пересекался в основном с простыми людьми, откуда ему было знать кого-то, подобного Шэнь Мангэ, которая одним щелчком пальцев могла уничтожить любого.

«Этот парень не имеет никакого отношения к нашей семье Вэй, если его уничтожат, нам на это наплевать!» - в панике воскликнул Вэй Ян и попытался изобразить улыбку на своем лице.

«Щенок, у тебя хватает наглости развязать со мной войну?»

К этому моменту Юнь Пэн наконец-то смог прийти в себя и с трудом подняться на ноги, он как яростный зверь, готовый вцепиться в глотку своего противника, направился прямиком к Цзян Тяню.

«Да ты даже с моей служанкой не можешь справиться, куда тебе до меня! Катись отсюда!»

Голос Цзян Тяня был спокойным, он поправил прядь волос Чжао Сюэцин и неторопливо произнес: «Я не то чтобы хочу вас запугать, но ни один обитатель Цзяннаня мне не конкурент, кроме одного человека!»

Под негодующие взгляды собравшихся, Цзян Тянь неторопливо сделал глоток шампанского из своего бокала и отчетливо произнес: «Не пройдет и трех дней, как все, кто здесь присутствует, примчатся ко мне и будут валяться в ногах, умоляя сделать их моими псами. Сегодня я здесь всего лишь для того, чтобы приглядеться к тем, кто этого действительно будет достоин!»

Не обращая внимания на полные ненависти взгляды в свою сторону, он спокойно продолжал: «Вы должны себя сегодня показать с самой лучшей стороны!»

После этих слов, возмущению толпы не было предела, все начали ругать Цзян Тяня самыми последними словами.

Среди сильных мира сего, которые присутствовали на мероприятии, начались обсуждения, того, кто смог бы сравниться с Цзян Тянем по уровню наглости и заносчивости.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 147**

Глава 147 Все присутствующие здесь люди просто отбросы

«Он действительно сумасшедший! Он осмелился так нагло хвастать даже в таком месте!».

Когда люди семьи Вэй увидели мощь Шэнь Мань Гэ, они подумали, что Цзян Тянь тоже обладает некоторой силой. Но после этих слов они поняли, что он был просто-напросто слишком заносчивым.

«Во всем Цзяннане только один человек достоин того, чтобы сразиться с тобой? Ты имеешь ввиду Ли Чжэньвэя из Фошаня?» – с любопытством спросили некоторые богатые и влиятельные люди.

«Разве он что-то из себя представляет? Он не достоин даже того, чтобы стать моим учеником!» – с холодной усмешкой сказал Цзян Тянь и покачал головой.

«Значит ты имеешь ввиду наставника боевых искусств Мо Хаосюна?» – бросив на него холодный взгляд, неожиданно сказал Бай Чоуфэй.

Он сам практиковал прием Железного Тела и когда-то был вхож в дом господина Мо, поэтому знал его ужасающую силу.

«Он? Нет, он недостаточно силен!» – Цзян Тянь вновь покачал головой.

«Тогда кого ты имеешь ввиду? Чэнь Сюньлэя из Хуэйчжоуской школы Восьмигранного Удара Летящего Дракона или Ли Цзюяна из школы тайцзицюаня Млечный Путь…». – с любопытством спрашивали его люди.

«Идиоты!».

Цзян Тянь с холодной усмешкой сказал: «Даже Мо Хаосюн недостаточно силен! А все эти отбросы даже не достигли Сферы Совершенства, разве они могут тягаться со мной?».

«Я говорил о Вэй Шофэне из семьи Вэй! Лишь он один во всем Цзяннане может выстоять под моими атаками хотя бы три минуты!».

«Кто такой Вэй Шофэн?» – недоумевали некоторые молодые знаменитости, когда услышали это имя.

«Бессмертный Вэй Шофэн сможет выдержать под твоими атаками три минуты!».

«Это просто сумасшествие! Его безумию нет предела!».

Люди, знающие силу Вэй Шофэна, вытаращили глаза, а их лица сильно покраснели. Они смотрели на Цзян Тяня как на полного идиота.

Те Минхуан громким голосом проревел: «Невежественный паршивец! Ты вообще представляешь, что за человек господин Мо? Он младший последователь Сферы Совершенства, он держит в страхе весь Линнань, можно сказать, что он наш ангел-хранитель!».

«Бессмертный господин Вэй подобен божеству на небесах! Он более ста лет постигал искусство бессмертных. В будущем он, вероятно, станет настоящим небожителем! У тебя вообще есть хоть какое-то уважение к этому?».

На лице Цзян Тяня отразилось презрение, он разочарованно покачал головой и сказал: «Этот человек по фамилии Мо – младший последователь Сферы Совершенства? Я полагал, что ему много лет и он является известным наставником, старшим последователем Сферы Совершенства! Он так стар, а прожил все эти годы впустую?».

«Бессмертный господин Вэй? Вы действительно ничего не знаете, а еще пресмыкаетесь перед ним! Что за вздор? Вы вообще знаете как выглядит настоящий бессмертный? По моему мнению, Вэй Шофэн не более, чем бешеный пес! Если я пару раз ударю его, то он тут же станет смирным и послушным!».

«Он смеет так оскорблять Мо Хосюна! Он сумасшедший!» – все люди были ошарашены и пришли в смятение.

Вэй Шофэн вел закрытый, таинственный образ жизни. Простые богачи не имели возможности познакомиться с ним. Но разве кто-то мог не знать славное имя Мо Хаосюна?

«Когда я увидел, что его сопровождают сильные телохранители, я подумал, что он обладает определенными способностями! Кто же мог знать, что он просто сумасшедший, который так нагло хвастает!».

Бай Чоуфэй холодно усмехнулся, гнев в его взгляде сменился презрением, он не желал больше тратить свое время на Цзян Тяня.

Те Минхуан вспылил, подошел ближе и, ткнув пальцем в сторону Цзян Тяня, начал ругаться: «Что с того, что ты сумасшедший? Ты же должен хоть немного соображать! Ты посмел быть таким непочтительным в отношении бессмертного господина Вэя и наставника Мо, ты оскорбил героев Цзяннаня! Я точно убью тебя!».

«Убьешь меня! Да ты высокого мнения о себе!».

Цзян Тянь с довольным видом седлал глоток шампанского, распробовал его, а затем беззаботным тоном, как само собой разумеющееся сказал: «Ты всего лишь отброс из ничтожной семьи Те, а смеешь так хвастать! Тебе не занимать храбрости, раз ты посмел угрожать мне! Я доведу начатое тобой до конца. Мань Гэ, ударь его в качестве наказания!».

«Слушаюсь!».

Без лишних слов Шэнь Мань Гэ с холодным выражением лица вышла вперед и ударила Те Минхуана так, что у него из носа фонтаном брызнула кровь, а три коренных зуба вылетели изо рта.

Те Минхуан был молодым мастером из Линнаня. Неизвестно насколько он был сильнее Люй Фаня, но сейчас это было неважно, ведь от удара Шэнь Мань Гэ он упал на пол.

Все присутствовавшие лишились дара речи, их всех парализовал страх перед Цзян Тянем.

Гуанчжоу был плацдармом для проведения политики реформ и открытости. Это был процветающий край, где было много заносчивых молодых людей. Но здесь никогда не видели настолько наглого человека, как Цзян Тянь!

Он посмел пренебрежительно отзываться о великой семье Те, посмел ударить Те Минхуана. Либо за ним стоит могущественная сила, либо он сумасшедший!

«Наглец! Ты смеешь бесчинствовать даже на Блаженном пиршестве?».

Бай Чоуфэй пришел в ярость, он нахмурил брови и закричал: «Охрана, схватите его!».

Около десяти охранников в темной одежде приблизились к Шэнь Мань Гэ. Было отчетливо видно, что за поясом у каждого был пистолет. Среди них были мастера боевых искусств, доведшие прием Железного Тела до совершенства.

Если столько людей нападут разом, то даже Шэнь Мань Гэ, которая вступила в Круг Внутренней Силы, придется хорошенько все обдумать.

«Хм! Неужели в Линьчжоу появилось такое безрассудное и невежественное молодое поколение?».

В этот момент до них донесся холодный голос.

Все обернулись и увидели красивого молодого человека, который, заложив руки за спину, вышел из виллы Морской Прибой под номером 12.

«Цзи Вансунь!».

Во взгляде всех присутствующих появилось почтение, и несколько человек выкрикнули: «Любимый ученик Вэй Шофэна! Младший брат Ли Чжофаня!».

Цзи Вансунь был одет в белоснежный традиционный китайский наряд, а на его ногах были мягкие матерчатые туфли. Эта одежда была слегка старомодной, но в таком наряде этот молодой и красивый юноша был действительно похож на достойного наследника Китая.

«Своей суматохой мы разволновали даже учеников бессмертного господина Вэя!» – покачав головой и вздохнув, сказал один из богачей.

«Я слышал, что Цзи Вансунь уже стал мастером заклинаний, в особенности заклинаний иллюзий и успокоения духов! Господин Вэй оценил вас по достоинству!».

Знающие люди посмотрели на Цзян Тяня как на мертвеца, пренебрежительно покачали головами, а их лица были полны злорадства.

Когда Цзи Вансунь подошел ближе, все присутствующие разошлись перед ним словно волны, уступив ему дорогу.

«Пришел молодой господин Цзи!».

Даже Те Минхуан и Бай Чоуфэй изменились в лице и скромно поклонились Цзи Вансуню, обхватив кулак одной руки ладонью другой.

По своему богатству, власти и происхождению семья Цзи не могла соперничать с четырьмя великими семьями, однако у семьи Цзи были Цзи Чжофань и его младший брат, которые были знакомы с Вэй Шофэном. В этом никто не мог их превзойти.

Молитвы Цзи Вансуня были услышаны, и он успешно вступил на путь истины. Он использовал заклинания, чтобы помогать людям противостоять воле неба и менять их жизни, чтобы привлекать благополучие и ограждать людей от беды. Он был почетным гостем многих высокопоставленных лиц, а в будущем мог стать приемником Вэй Шофэна.

Цзи Вансунь был невероятно изящен. Куда бы он ни пошел, он везде выделялся из толпы.

Заложив руки за спину и будто беззаботно прогуливаясь, Цзи Вансунь подошел к ним.

Он был незаурядным человеком и был далек от мирской суеты, на нем даже не было никаких дорогих украшений. Все это заставляло богатых и влиятельных людей почтительно склонять перед ним голову, волновало известных красавиц и вызывало их симпатию.

«Невежественный идиот, ты думаешь, что раз у тебя есть поддержка Цзянбэя, то ты можешь делать все, что взбредет в голову?».

Глаза Цзи Вансуня так ярко сияли, что, казалось, могли пронзить небо. Он пристально посмотрел на Цзян Тяня и медленно сказал: «На этом великом пиршестве собрались потенциальные таланты и выдающиеся молодые люди! У тебя есть некоторый опыт, но на их фоне ты всего лишь ничтожный светлячок, который не стоит даже упоминания!».

«Вы так кичитесь этим сборищем потенциальных талантов и выдающихся молодых людей!».

Несмотря на подавляющую ауру Цзи Вансуня, Цзян Тянь по-прежнему был в хорошем настроении. Уголки его рта изогнулись в пренебрежительной ухмылке, и он равнодушно сказал: «Что такого неподобающего я сказал?».

«Что?» – машинально спросил Цзи Вансунь.

«Все присутствующие здесь люди просто отбросы!».

Лицо Сяо Фаня оставалось спокойным, и он с довольным видом отпил шампанское. Однако его взгляд излучал презрение.

«Что!».

«Какое безумие!».

Ядовитые слова Цзян Тяня заставили всех представителей крупных сил Цзяннаня закричать, все люди практически потеряли головы от злости.

Игнорирую яростные взгляды, Цзян Тянь самодовольно сказал: «Вы не тигры и драконы, а всего лишь дохлые кошки и вшивые собаки! Вы не годитесь даже для того, чтобы стать моими домашними питомцами, какие еще выдающиеся молодые люди! Для меня вы всего лишь стадо тупиц! Даже выдающиеся люди, появляющиеся раз в сто лет, должны поумерить свой пыл в моем присутствии!».

«Откуда у него, в конце концов, такая сумасшедшая самоуверенность?» – глупо пробормотали себе под нос некоторые богачи.

«Он же сидит на шее у своей жены Чжао Сюэ Цин! Полагается на помощь женщины, вот это мастерство!» – заносчиво сказала одна известная красавица.

«Неужели он не знает, что семья Чжао – ничто в сравнении с этими великими семьями?» – недоуменно спросил кто-то из присутствующих.

«Сумасшедший!».

Некоторые люди презрительно покачали головами и сказали: «Он действительно ненормальный! Неужели вы не знали, что он был алкоголиком и из-за этого тронулся умом?».

«Что с того, что я полагаюсь на свою жену? У тебя хватает смелости попрекать меня этим?».

Эти слова привлекли внимание Цзян Тяня. Чтобы потешить самолюбие своей жены, он крепко обнял Чжао Сюэ Цин за плечи, притянул к себе и капризно сказал: «Жена, посмотри на них! Скорее защити меня! Посмотри как эти злые люди обижают меня!».

«Ох, с момента своего прихода ты вызвал гнев стольких людей, а теперь еще и решил пошутить?».

Из-за поступка Цзян Тяня Чжао Сюэ Цин хотелось одновременно и смеяться, и плакать. Она схватила его за ухо и, надув губки, сказала: «Немедленно разберись во всем этом безобразии!».

«Раз уж ты такой сумасшедший, и у тебя шарики за ролики заехали, то не нужно больше показываться на людях и позориться! Остаток жизни ты должен провести как овощ, лежа дома на кровати!».

В глазах непрерывно оскорбляемого Цзян Тянем Цзи Вансуня вспыхнул холодный огонек, он с шумом топнул ногой, и земля задрожала. В воздух поднялось облако желтой пыли и рванулось к кончикам его пальцев.

Цзи Вансунь сжал правую руку в кулак и пробормотал себе под нос: «Изначальный ян был дарован небом, но его форма пришла из земли. Для совершенного человека небо – отец, а земля – мать. В этом заключается мастерство трансформации! Большая река собирает в себе ци, а в ручейке и капле воды нет силы!».

В его глазах отражалось презрение, а лицо покраснело. Он намеревался действовать беспощадно. В конце концов, Цзян Тянь уничтожил дух его старшего брата Цзи Чжофаня.

Основываясь на своих предположениях и в соответствии с утверждениями даосизма, Цзян Тянь, вероятно, был тяжело болен. Этот злой рок нужно было обернуть в удачу, он должен был получить ответ на свои молитвы или вступить на путь истины.

«Мастерство гадания владыки земли проложит путь к чужому сознанию!».

Прошептав эти слова Цзи Вансунь потянулся к сознанию Цзян Тяня.

Внезапно поднимающийся от земли желтый туман, который контролировал Цзи Вансунь, устремился в атаку на Цзян Тяня, намереваясь проникнуть вглубь его мыслей.

«Тебе еще хватает наглости позориться и использовать такие ничтожные заклинания?».

В эту секунду все люди почувствовали себя странно, а в их глазах отразился страх. Но Цзян Тянь оставался спокоен и продолжал неспешно пить шампанское. Затем он со смехом сказал: «Цин, Цяньжу, я покажу вам один фокус, не предназначенный для детских глаз!».

Как раз в тот момент, когда его сознание должно было подвергнуться атаке, Цзян Тянь поднял брови, превратил свое бушующее божественное сознание в острый меч и мгновенно вонзил его вглубь сознания Цзи Вансуня.

Голову Цзи Вансуня пронзила острая боль, а его заклинания прокладывания дороги к чужому сознанию тут же рассеялось.

Цзи Вансунь пришел в смятение. Вдруг у него в животе забурчало, и его охватило огромное желание сходить по-большому, которое он был не в силах сдержать.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 148**

Глава 148 Недетская борьба

«Твою мать, что происходит?».

Цзи Вансунь вдруг сжал ноги, стиснул кулаки, выпучил глаза, на всем его теле выступил пот. Он развернулся и побежал к вилле.

Однако расстояние в несколько сот метров показалось ему бесконечностью. Он невольно издал жалобный стон, но попытался сохранить последнее достоинство мастера заклинаний!

«Я не могу больше терпеть…».

По лицу Цзи Вансуня ручьем текли слезы, он без конца издавал жалобные стоны и всхлипывал.

Внезапно он обнаружил, что совсем рядом находился густой лес. Цзи Вансунь стиснул зубы и прошептал: «Удача у тебя перед носом, ты выдержишь!».

Он бросился бежать и наконец добрался до леса, оставив позади себя толпу людей.

Цзи Вансунь обессилел, как после последнего рывка, и в его голове крутилась только одна фраза: «Пусть хоть сам небесный император увидит, мне плевать!».

Наконец его сфинктер не выдержал, и теперь никто не мог помешать его экскрементам выйти наружу. Дамбу прорвал стремительный поток.

«Хорошо, что никто не видит!» ¬– радостно пробормотал себе под нос Цзи Вансунь, забежав в мрачный лес и стянув штаны.

«Как хорошо…».

Цзи Вансунь удовлетворенно вздохнул и пошарил в карманах. Не найдя никакой бумажки, ему пришлось подтереться рукой.

Внезапно он услышал шум, похожий на жужжание насекомых. Звук постепенно приближался и становился громче, в конце концов превратившись в гомон толпы.

Пейзаж перед его глазами становился все отчетливее, а свет все ярче.

«Цзи Вансунь, ты сошел с ума? Почему ты испражняешься у всех на виду?».

«Твою мать, он еще и подтерся рукой! Это просто тошнотворно!».

Люди начали кричать, не в силах поверить в то, что происходило на их глазах.

«Я всегда считала его выдающимся человеком, кто бы мог подумать, что… он такой бесстыжий!».

Одна из молодых девушек стыдливо отвернулась, в ее взгляде читалось презрение и отвращение.

«Ужас! Молодой мастер из Гуанчжоу Цзи Вансунь публично обгадился! Это крах нравственности и гибель морали!».

«Потрясающе! Молодой мастер Цзи Вансунь обделался! От этого зрелища молодую звезду Го Цзичжан три раза вырвало!».

В этом месте было полно журналистов, все они уже давно включили свою камеры и фотоаппараты. Они безостановочно делали снимки и громко переговаривались, обсуждая будущие новостные заголовки.

И действительно, все присутствующие видели, что после того, как Цзи Вансунь топнул ногой, он начал бесцельно метаться как безголовая курица, бегать туда и обратно как сумасшедший, а затем стянул штаны так, словно вокруг никого не было, и навалил кучу.

«Оказывается, я был на глазах у всех…».

Цзи Вансунь тут же вытаращил глаза, его лицо сначала стало красным, потом побледнело, а затем приобрело сине-фиолетовый оттенок. Оно меняло цвет словно экран компьютера, у которого были проблемы с видеокартой.

Он испытывал невыносимый стыд и был готов провалиться сквозь землю!

Если бы сейчас земля разверзлась, он бы без колебаний прыгнул в эту расщелину, даже если бы внизу его ждали восемнадцать ступеней ада!

Ему хотелось плакать, ведь вся его репутация в одночасье была разрушена.

Вероятно, завтра эта новость разлетится по всему Гуанчжоу, по всему Китаю и даже по всему миру! Все-таки фото и видео служили достаточным доказательством случившегося.

«Цзян Тянь, что за магию ты использовал?».

Красивое лицо Чжао Сюэ Цин пылало. Она неловко посмотрела на безобразие, которое устроил Цзи Вансунь, а затем сжала кулачки и начала колотить ими Цзян Тяня в грудь, при этом надув губы и сказав: «Ты поступил так плохо, просто бессовестно! Зачем ты заставил его сделать такое?».

«Он ведь не покончит жизнь самоубийством? Не станет биться головой об стену?» – сочувственно спросила Чжао Цяньжу.

«Забавно, правда?» – со смехом сказал Цзян Тянь, обняв за талию свою любимую жену.

«Умереть не встать! Это так смешно, просто умора!».

Чжао Сюэ Цин притворно обрадовалась, но в следующую секунду с каменным лицом сказала: «Это верх вульгарности!».

«Что ты делаешь! Ты продолжаешь снимать! Ты что, хочешь умереть?».

Несколько грубых молодых людей подошли к журналисту и отобрали у него камеру. Они начали угрожать всем присутствующим, заставляя их удалить все фото и видео.

Еще несколько молодых мастеров прикрыли Цзи Вансуня своей одеждой и зонтиками, чтобы тот смог переодеться, не попав в объективы камер.

Цзи Вансунь привел себя в порядок, но продолжал дрожать всем телом. Скривив лицо, он указал на Цзян Тяня и закричал: «Цзян Тянь, ты слишком жестокий, я не прощу тебе этого!».

Он озлобленно смотрел на Цзян Тяня, в его глазах искрились слезы. Он был похож на приличную девушку из бедной семьи, которую оскорбили хулиганы. Это очень тронуло всех людей.

«Ха-ха, ты со мной не справишься! Пусть лучше придет твой наставник!».

Цзян Тянь холодно усмехнулся и сказал: «Хотя твои заклинания такие слабые, что я не возлагаю особых надежд и на твоего наставника!».

«Ты просто мусор! И твой наставник такое же ничтожество!».

Это заявление Цзян Тяня ошеломило всех.

«Ладно, дай только срок!».

В этот момент Цзи Вансунь понял, что угодил в магическую иллюзию Цзян Тяня, которая была словно настоящая, была так похожа на реальность. Цзян Тянь так достоверно выдал свою иллюзию за реальность. Цзи Вансунь не мог с ним в этом сравниться.

К тому же, даже если бы его заклинания были сильнее заклинаний Цзян Тяня, после такого скандала он утратил всякую смелость, а в его сердце царил хаос. Разве он мог после такого сразиться с Цзян Тянем?

В сопровождении нескольких молодых мастеров опозоренный Цзи Вансунь покинул собравшихся и стремительно ретировался на виллу.

Бай Чоуфэй и Те Минхуан поняли, что Цзян Тянь все же обладал некоторыми способностями, иначе бы он не смог заставить Цзи Вансуня проделать такое. Хотя они и испытывали к Цзян Тяню ненависть, но не осмеливались легкомысленно на него напасть.

Бай Чоуфэя сжигала злость, его взгляд оставался мрачным. Но внезапно он холодно усмехнулся и, указав на Цзян Тяня, сказал: «Цзян Тянь, ты посмел ударить человека на Блаженном пиршестве, тебя нужно отправить в полицейский участок!» – сказав это, он достал мобильный и набрал номер.

Услышав это, Те Минхуан, который до сих пор прикрывал распухшее лицо рукой, со смехом сказал: «Цзян Тянь, ты безумец! Ты не осмелишься в открытую противостоять представителям власти, иначе тебя ждет смерть!».

На территории, где проводилось Блаженное пиршество присутствовало множество полицейских. Не прошло и трех минут после звонка Бай Чоуфэя, как на место конфликта прибыло около десяти полицейских.

Во главе них стоял человек, который, судя по погонам, был заместителем начальника управления полиции Гуанчжоу. Он был высоким мужчиной сорока лет с квадратным лицом, который обладал незаурядной властью. Глубоким голосом он сказал: «Меня зовут Шэнь Ган, я заместитель начальника полиции города. Господин Цзян, вас подозревают в умышленном нанесении телесных повреждений. Прошу вас пройти с нами для дальнейшего разбирательства!».

«Ха-ха, вот и пришел конец этому сумасшедшему негодяю!».

«Точно! Всего лишь бедняк из Линьчжоу, а еще посмел бесчинствовать на Блаженном пиршестве!».

Все с презрением смотрели на Цзян Тяня, язвительно насмехались над ним и злорадствовали.

Цзян Тянь оскорбил нескольких молодых мастеров, за которыми стояли крупные силы, обладающие обширными политическими связями. Объединившись, они могли преодолеть любые трудности и поставить на уши всех городских чиновников. Разве они не смогут уничтожить какого-то никчемного Цзян Тяня?

«Негодяй, теперь ты осознал нашу силу?».

«Тебе лучше покорно сдаться! Если ты станешь бороться, то это будет считаться сопротивлением при аресте, и обвинения против тебя станут еще серьезнее!» – высокомерно сказал Те Минхуан. Он, Бай Чоуфэй и остальные молодые мастера думали, что победа уже у них в кармане и с презрением смотрели на Цзян Тяня.

«Хм, Цзян Тянь, в Цзянбэе ты пользуешься популярностью? Как жаль, что мы в Гуанчжоу!» – сказала Чжоу Сянья, с отвращением глядя на Цзян Тяня, как будто тот уже был мертвецом.

«Ты посмел бороться с молодыми мастерами Гуанчжоу, считая, что обладаешь достаточными навыками. Но ты, к сожалению, не довел дело до конца!».

«Он значительно уступает нам по силе! Народ с древних времен не смел противостоять государственным служащим! Ему следует знать, что Гуанчжоу – политический центр Линнаня, здесь все молодые мастера знакомы с представителями городских властей!».

Смена настроений Вэй Цзецюн, Вэй Цзехуэй и других напоминала американские горки.

До этого они были поражены силе Цзян Тяня, но сейчас они даже не удостоили его взглядом, считая, что он несомненно потерпит поражение.

«Да, да, да! Цзян Тянь посмел устроить потасовку в Цзяннане и вел себя слишком высокомерно! Посадите его в тюрьму!» – с холодной усмешкой крикнула Вэй Цзецюн.

Цзян Тянь вызвал недовольство семьи Цзи, семьи Те, семьи Бай, семьи Люй и других великих семей, за которыми стояла невероятно могущественная семья Тан.

Если сейчас семья Вэй не обозначит свою позицию, не проведет четкую грань, то, вероятно, остальные семьи, сожрут ее без остатка.

«Старшая двоюродная сестра, как ты можешь говорить такое!» – гневно сказала Чжао Цяньжу, она не могла поверить своим ушам.

Хоть Цзян Тянь и был родственником семьи Вэй, но, когда Вэй Цзецюн крикнула, чтобы его арестовали, ее поддержали другие члены семьи Вэй. Такое отношение заставило Чжао Цяньжу похолодеть.

«Цзян Тянь, что же делать? Ты же не станешь с ними драться?».

В этот момент даже Чжао Сюэ Цин забеспокоилось, а ее красивое лицо побледнело.

Цзян Тянь обладал большим влиянием в Цзянбэе.

Но Гуанчжоу был политическим центром Линнаня, и связи, которыми Цзян Тянь обладал в Линьчжоу, не имели здесь никакого значения.

«Не стоит сопротивляться, иначе ты будешь немедленно убит!».

Несколько полицейских вытащили пистолеты и достали наручники. Они вплотную подошли к Цзян Тяню, к этому дьяволу во плоти, и к остальным собравшимся вокруг него.

В этот момент все подумали, что Цзян Тянь уже ничего не сможет поделать.

Вдруг Шэнь Мань Гэ шагнула вперед, поравнявшись с Цзян Тянем, и со смехом сказала: «Заместитель начальника Шэнь, вы собираетесь арестовать меня?».

Шэнь Ган, вытаращив глаза, посмотрел на Шэнь Мань Гэ. Он сдвинул ноги, цокнув каблуками и отдал честь, а затем с почтением, дрожащим от волнения голосом сказал: «Мисс, как… как вы оказались здесь?».

Шэнь Ган происходил из боковой линии семьи Шэнь. Он приходился Шэнь Мань Гэ дальним родственником.

Однако Шэнь Ган сильно полагался на дальнее родство с семьей Шэнь. Всего за пять лет он из обычного участкового полицейского без гроша в кармане возвысился до заместителя начальника управления полиции города.

Все из-за того, что он принадлежал к великой пекинской семье Шэнь. Три члена семьи Шэнь некогда были крупными чиновниками министерского уровня, а один даже занимал должность государственного значения. Во всем Китае людей, способных держать семью Шэнь под контролем, можно было сосчитать по пальцам.

Когда Шэнь Ган увидел Шэнь Мань Гэ, он походил на нищего, увидевшего принцессу. Разве он мог не удивиться и не проявить почтение?

Люди, не знавшие всей истории, застыли и удивленно смотрели на эту сцену.

Даже Бай Чоуфэй и Те Минхуан были в растерянности и не могли поверить собственным глазам.

Почему заместитель начальника управления полиции проявляет к этой ничтожной служанке, к этому телохранителю такое почтение?

«Ха-ха, я сопровождаю своего господина!» – со сдержанной улыбкой сказала Шэнь Мань Гэ, которая в одно мгновение превратилась из служанки и телохранителя в высокомерную императрицу.

«Господин Цзян, он ваш… господин?».

Шэнь Ган с трудом мог в это поверить. Его губы дрожали от волнения, и он с благоговейным страхом посмотрел на Цзян Тяня.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 149**

Глава 149 – Пусть появится старый небожитель Вэй

Тем не менее, это была Шэнь Маньгэ, наследница своей семьи, первая красавица Пекина со статусом, как у императрицы, а молодой человек рядом с ней являлся ее хозяином и повелителем.

Кем же он был на самом деле? Молодой мастер, который прошел обучение в императорских покоях за красными стенами? Но все это было недостаточно для уровня, которого он достиг! Скорее всего он являлся любовником Шэнь Маньгэ!

Мысли путались в голове у Шэнь Гана, он напряг все свои извилины, но так и не смог предположить, кем в действительности являлся Цзян Тянь.

«Начальник Шэнь, я могу идти?» - спокойно спросил Цзян Тянь, улыбнувшись.

«Конечно, конечно, господин Цзян, Вас проводить?»

Шэнь Ган проигнорировал знаки, которые подавали ему Бай Чоуфэй и остальные, он кивнул Цзян Тяню и, слегка поклонившись, заискивающе взглянул ему в глаза.

Конечно, Бай Чоуфэй и другие были весьма достойными людьми, но до Шэнь Маньгэ им всем было еще очень далеко, на ее фоне они выглядели как настоящие бездари.

«Не стоит!» - Цзян Тянь отверг предложение Шэнь Гана и лениво скрестив руки на груди, воскликнул: «Маньгэ, ты себя сегодня неплохо проявила, своей милостью, разрешаю тебе дальше действовать со мной сообща.»

От этих слов окружающие на мгновение замерли.

Эта молодая женщина, которая с легкостью могла контролировать Шэнь Гана, теперь смошла иметь возможность быть с ним наравне и действовать вместе.

Но дальнейшие события заставили аудиторию еще больше окаменеть. Девушка мило улыбнулась и прикоснулась своей рукой к руке Цзян Тяня, ее вид был очень покорным и она выглядела как рабыня перед своим повелителем.

Под пристальными взглядами толпы, которые были наполнены шоком и негодованием, Цзян Тянь продолжал вместе с супругой спокойно пить шампанское из своего бокала в окружении зевак. Затем, допив последний глоток, слегка пошатываясь он направился за пределы площадки.

Поравнявшись с Бай Чоуфээм, Цзян Тянь высокомерно улыбнулся ему и произнес: «После того как я ударил тебя по лицу, что ты ко мне испытываешь? Я уже говорил вам, что все вы – отбросы!»

«И еще я говорил, что вы приползете ко мне на коленях молясь, чтобы я взял вас в мои приспешники! Это разрушит вашу репутацию и успеха в жизни вы больше никогда не добьетесь! Пока оставлю вас в покое на время.» - сказав это, Цзян Тянь с надменным видом пошел дальше.

От этих его слов Те Минхуана и Бай Чоуфэя затрясло, к горлу немедленно подступила тошнота.

Но они ничего не могли с этим поделать, равно как и полиция, поэтому им пришлось лишь наблюдать со стороны, как Цзян Тянь удалялся, показывая своим видом как он всех их презирал.

Почувствовав, что произошло что-то неладное, они в срочном порядке завели Шэнь Гана на виллу и начали допрос с пристрастием: «Что с вами случилось? Почему дали ему уйти? Как нам теперь смотреть в глаза окружающим?»

Шэнь Ган беспомощно улыбнулся им в ответ: «Хотите его схватить, валяйте, но лично я в этом участвовать не буду!»

Он покачал головой и продолжил: «Та, которая за ним стояла – прямая наследница пекинских Шэней!»

«Она и впрямь наследница известной столичной семьи!

«С чего бы ей вдруг начать подчиняться ему? Все это не с проста!»

Окружающие начали перешептываться, услышав слова Шэнь Гана и не поверив своим ушам.

Все эти представители высшей знати были совершенно не опасны, даже если бы они собрались все вместе, все равно они были ему не конкуренты.

«Все эти мужчины и женщины, которые собрались здесь, пришли разряженные кто во что горазд, как можно среди них угадать кто есть кто на самом деле?» - грустно улыбнулся Шэнь Ган, затем, потеряв всякий интерес к аудитории, он удалился.

«Вот же черт, что это вообще за дикость сидеть на шее у жены и зависеть полностью от женщины?» - злобно произнес Те Минхуан, скрипнув зубами. Он мечтал, что получит огромное удовольствие, наконец-то разделавшись с Цзян Тянем.

«Мы разве позволим этому недоумку спокойно разгуливать по Гуанчжоу? Это просто недопустимо! Нужно ему отплатить за его выходки!» - глухим голосом отозвался Бай Чоуфэй.

…

После того, как Цзян Тянь наделал много шума на банкете, новости об этом со скоростью звука распространились по всему городу и за его пределами.

В высшем обществе такого огромного города, как Гуанчжоу не было никого, кто не слышал об этом, поэтому, ничего удивительного не было в том, что эта информация быстро дошла и до Вэй Цзинху.

В одну из ночей, несмотря на позднее время, его вилла по прежнему была ярко освещена.

Там собралось большинство высших представителей семьи Вэй, даже Вэй Фан была вызвана на эту встречу из Линьчжоу.

Вэй Цзинху выглядел взбешенным, от этого его крик разносился по всей округе: «У этого идиота абсолютно отсутствует мозг! Как он вообще может управлять фармацевтической компанией «Чжао Ши» и заниматься производством лекарств? Вэй Фан, ты что думаешь по этому поводу?»

«Отец, в Линьчжоу он известен как величайший мастер Цзян, он пользуется авторитетом у такой важной семьи, как Тан, я видела это все собственными глазами!» - ответила Вэй Фан.

«Это все чушь! Такого просто не может быть! Как этот слабоумный дурачок может быть Мастером Цзяном?» - усмехнулся шурин Вэй Тяньхэ: «Сестрица, ты знаешь в какую историю он на этот раз нас всех втянул? Он избил Люй Фаня и Юнь Пэна, а еще поднял руку на Те Минхуана и Бай Чоуфэя! Все эти действия равносильны тому, что он оскорбил семью Тан!»

«Не может быть! Все это устроил Цзян Тянь?» - взволнованно переспросила Вэй Фан.

Она знала, насколько сильно его уважали представители знати всего Цзянбэя и никогда лично не видела, чтобы она как-то проявлял агрессию по отношению к кому-либо, но несмотря на все это, она до конца не понимала, какие угрозы таил в себе человек, который носил звание Великого Мастера Цзяна.

«Все это просто невероятно!»

Старейшина Вэй Тяньдуань был тоже взбешен: «Цзехуэй, вы же тоже там были? Посему не остановили его? Не вызвали охрану? Почему допустили, чтобы этот недоумок создал нам столько проблем?»

Вэй Цзехуэй сконфуженно опустил голову.

На самом деле, это он привел Цзян Тяня, надеясь на то, что Тан Шаоцзэ разделается с ним, он даже не предполагал, что Цзян Тянь смог бы дать ему отпор.

Следующим, слово взял Вэй Цзецюн: “Дядя, мы тоже всего этого не ожидали, все началось с невинной шутки, на которую Цзян Тянь быстро ответил грубостью, мы просто не успели среагировать!»

«Ладно, прекратим этот спор!» - ледяным тоном подвел итог Вэй Цзинху: «Вэй Фан, слушай меня. Вам нужно немедленно разорвать с Цзян Тянем все отношения и забрать у него акции корпорации! Нужно всеми силами постараться оградить нашу семью от неприятностей, связанных с ним,чтобы наше доброе имя не пострадало!»

«Нет, папа!» - уверенным тоном, твердо заявила Вэй Фан: «Цзян Тянь отнюдь не так прост, он должен продолжать управлять корпорацией!»

«Ты хочешь меня разгневать?» - давно смирившийся с тем, что его младшая дочь выбрала себе в мужья такого прохвоста, как Чжао Хучэн, Вэй Цзинху на этот раз не смог сдержать своей ярости. Он закричал, хлопнув рукой по столу: «Если вы не порвете с ним, то и с нашей семьей у тебя будет все кончено, я откажусь от такой дочери, как ты!»

«Ты сама замуж вышла за урода, теперь еще и дочь твоя выбрала в мужья полудурка! Что ж вы за семейка такая? О каком будущем вообще может быть речь?»

«Если не сведет нас всех в могилу, то уже хорошо!» - презрительным тоном добавила тетка и остальные с ней согласились.

Вэй Фан, до этого момента сидевшая в задумчивости, услышав эти слова, решительно поднялась с места и с обидой в голосе произнесла: «Я знаю, вы все меня всегда ненавидите, поэтому я нас вас никогда и не полагалась. Хотите разорвать со мной связи, валяйте!»

Махнув рукой, перед тем как уйти, она холодно добавила: «Вы даже не знаете, на что способен ваш зять, которого вы знать не хотите! Однажды, вы будете умолять меня вас всех простить!»

Все члены семьи Вэй, увидев с каким гордым видом Вэй Фан покидала дом, ошеломленно замолчали, отказываясь поверить в то, что они только что услышали.

Цзян Тянь сумасшедший, она, кажется, тоже сошла с ума. Да вся их семейка просто сборище полоумных!

«Это просто неслыханно! Как такое вообще может быть?» - Вэй Цзинху встал со своего места и снова хлопнул по столу: «Тяньдуань, тебе нужно немедленно связаться с прессой и опубликовать публичное заявление о том, что семья Вэй разорвала всяческие отношения с семьей Чжао и что выходка Цзян Тяня к нам не имеет никакого отношения!»

…

На следующий день, новость о том, что какой-то безумец по фамилии Цзян устроил дебош, облетела все СМИ и теперь в Линнане и с обеих сторон Жемчужной реки только об этом и говорили.

Люй Фань получил сотрясение мозга, от чего впал в кому.

У Юнь Пэна, после того, как Шэнь Маньгэ отправила его в полет, были сломаны три ребра, он просто чудом избежал опасности.

Молодой мастер семьи Цзи - Вансунь, был оскорблен Цзян Тянем,

Те Минхуан и Бай Чоуфэй также от него пострадали.

Весь Линнань следил за этими новостями: на одной чаше весов находился никому неизвестный загадочный персонаж Цзян Тянь, пользовавшийся поддержкой из Пекина.

Ну другой чаше находились такие известные семьи как Тан, Цзи, Бай, Те, Ду и Люй.

В этот конфликт были вовлечены многие выдающиеся деятели, в особенности ученик самого Вэй Шофена - Цзи Вансунь.

Большая часть людей была уверена, что Цзян Тянь скоро сойдет с дистанции, потому что, объединившись, все эти знаменитые семьи могли свернуть горы, даже поддержка Пекина в таком случае Цзян Тяню не смогла бы помочь.

В тот день, когда семья Вэй опубликовала новости о разрыве отношений с Вэй Фан, заголовки всех газет Гуанчжоу запестрели информацией, в которой все время упоминалось имя Цзян Тяня, основной упор был на то, что он привык все дела решать с особой жестокостью, пренебрежительно относясь к старшим.

«Вэй Цзинху отлично разбирается в ситуации и терпеть не может Цзян Тяня, это означает, что в случае, если все объединятся против него, он не будет пользоваться поддержкой со стороны!»

Именно так рассуждали многие.

В это время в отделении интенсивной терапии Первой Народной Больницы Гуанчжоу.

Около больничной койки стоял и угрюмо смотрел на своего сына один из богатейших людей города – Люй Чжэнь.

Позади него стояли и другие члены семьи, в том числе заплаканные мать Люй Фаня и Чжоу Сянья.

«Дорогой, доктор сказал, что повреждения очень серьезные и теперь наш сын просто овощ! Он будет прикован к кровати до конца своих дней!» - сквозь рыдания произнесла мать Люй Фаня.

«Свое злодеяние он совершил с особой жестокостью! Он – настоящий монстр!» - скрепя зубами, ледяным голосом сказал Люй Чжэнь и добавил: «Я должен ему отомстить! Кровь за кровь!»

«Люй Фань защищал меня, все это произошло из-за меня! Я тоже не буду сидеть сложа руки!» - произнес виноватым голосом стоявший рядом Тан Шаоцзэ и слегка поклонился.

Несмотря на боль, которую в данный момент испытывал Люй Чжэнь, он все же следуя этикету, ввиду своего высокого происхождения, постарался приободрить Тана Шаоцзэ: «Не нужно корить себя слишком сильно, во всем этом виноват только один человек – Цзян Тянь! Из-за его высокомерного поведения, банкет превратился в сплошной кошмар!»

Сверкнув глазами, молодой человек ответил: «Этот Цзян Тянь совершенно не в себе, он посмел поднять руку на Цзи Чжофаня, ученика старейшины Вэя! Я буду просить его о том, чтобы он все таки появился и лично убил Цзян Тяня!»

«Да, в этот раз старейшина Вэй должен взять все в свои руки!» - от этих слов Люй Чжэнь немного приободрился.

Старейшина был в статусе ангела-хранителя Цзяннаня, с его появлением такая проблема как Цзян Тянь должна была быть устранена.

«Что ж, не только я, но и все остальные влиятельные семьи будут просить старейшину вмешаться и усмирить этого буйно помешанного по имени Цзян Тянь!» - со злорадным видом произнес Тан Шаоцзэ.

На самом деле, он сам никак не ожидал, что Цзян Тянь решится на противостояние с самыми известными героями Цзяннаня, это обстоятельство застало его самого врасплох.

Но хорошо все обдумав и покопавшись в деталях, он был даже рад, что все произошло именно так.

Своими действиями Цзян Тянь навлек на себя гнев множества людей и теперь известные люди все ополчились против него. Это было намного эффективнее, чем он вступил бы с ним в одиночное противостояние.

«Со своей стороны я также попрошу друзей из департамента надзора за оборотом лекарственных средств провести проверку корпорации «Чжао Ши»!» - холодно отозвался дед Люй Фаня – Люй Гунхоу: «Я отомщу этому Цзян Тяню за своего бедного внука так, что даже могилы его никто не найдет!»

После этой фразы, его глаза заблестели как у волка, который вышел на охоту.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 150**

Глава 150 Атака на Цзянбэй

Выйдя из больничной палаты, Тан Шаоцзе холодно усмехнулся и сказал: «Цзян Тянь, ох, Цзян Тянь! В этот раз мне даже не придется самому применять силу. Ведь столько богатых и влиятельных семей Гуанчжоу хотят разорвать тебя на кусочки!».

Он обернулся и посмотрел на своих телохранителей, а затем спросил: «Да, кстати, а где Юнь Пэн? Как обстановка?».

«Его перевели в главную больницу военного округа. Он все еще непрерывно что-то бормочет: 'почетный гость семьи Тан', 'наставник боевых искусств' и тому подобное. Так странно! Нам нужно съездить на базу Свирепого Тигра!» – передал странные новости один из телохранителей.

«О, возможно, у него появилось какое-то срочное задание…».

Тан Шаоцзе уже не обращал внимания на разговор. Он думал о том, что ему будет достаточно поддержки органов власти и семьи Вэй, чтобы разобраться с Цзян Тянем.

Что же касалось Цзян Тяня, который находился в самом центре этих событий, то он пребывал в абсолютном спокойствии и со своей любимой женой играл на цитре, читал священные книги, пил ароматный чай и наслаждался запахами сандалового дерева и зеленой сливы. Он был доволен и беззаботен.

«Муж, почему тебе удается извлекать такие прекрасные звуки из цитры из кости Белой Обезьяны, а мне нет?».

Чжао Сюэ Цин сидела на маленьком стульчике возле гостиничного окна и перебирала струны цитры из кости Белой Обезьяны. Но даже когда ее пальцы уже начали сильно болеть, она не смогла извлечь из цитры ни одного звука.

Но она своими собственными глазами видела как Цзян Тянь играл на этой цитре приятную мелодию. Иногда эта мелодия была чистой словно ручей, плещущийся о камни в сосновом лесу, а иногда была суровой и мрачной как топот боевых коней.

Однажды она даже видела, что после того, как Цзян Тянь тронул струны, появился Воин Сосредоточенной Ци и растер огромный булыжник в порошок.

«Цин, ты сможешь играть на этой цитре только после того, как только займешься культивацией» – слегка улыбнувшись, сказал Цзян Тянь, державший в руках 'Канон Желтого Двора', и с любовью посмотрел на жену.

«Разве культивация – это не слишком монотонный процесс? Я видела, как ты несколько дней и ночей подряд медитировал, поджав под себя ноги. Ты не пил и не ел, и совсем не отдыхал!».

Чжао Сюэ Цин вспомнила сколькими трудностями сопровождается процесс культивации, покачала головой и, надув губки, сказала: «Я лучше продолжу управлять своим маленьким бизнесом!».

«Тоже неплохо!».

Цзян Тянь перевернул страницу, отпил чай, а затем со смехом сказал: «Я надеюсь, что ты будешь заниматься тем, что тебе по душе, что у тебя не будет никаких печалей и никаких забот. Надеюсь, что ты всегда будешь оставаться такой же простой и чистой, как шестнадцатилетняя девушка!».

Цзян Тяню было все равно, станет ли Цин заниматься культивацией или нет. В культивации были свои плюсы и минусы.

Плюсы культивации состояли в том, что Чжао Сюэ Цин могла стать сильнее и даже достичь бессмертия, стать божеством. Недостатки же заключались в том, что путь культивации сопровождались многими трудностями, потом и кровью. На этом пути пришлось бы много бороться и убивать.

Цзян Тянь вернулся после десяти тысяч лет культивации, он уже давно отличался от обычных людей.

По его мнению, счастье и спокойствие, пусть даже на короткий срок, были гораздо лучше бессмертия.

…

День прошел очень быстро.

Ночью вторых суток, прямо перед рассветом Тан Шаоцзе прибыл в богатое поместье на горе Тинчао.

Это поместье располагалось на самой вершине горы Тинчао, прямо на морской границе с Гонконгом. Из поместья открывался прекрасный вид на бухту Виктория.

Здесь проходил тайный банкет в рамках Блаженного пиршества.

Войдя в экстравагантную гостиную, Тан Шаоцзе увидел там Те Минхуана, Бай Чоуфэя и других молодых мастеров Гуанчжоу. Здесь собрались все талантливые представители молодого поколения.

Здесь также присутствовали главы семьи Те, семьи Бай и другие выдающиеся представители старшего поколения.

Состояние каждой из этих богатых семей превышало десять миллиардов. Кроме того, многие члены этих семей занимали высокие должности в правительстве, а один из членов этих семей был даже заместителем председателя Народного политического консультативного совета Китая.

Кроме того, здесь присутствовало много представителей южной школы заклинаний, в том числе сверхчеловек Хун Е, Сюй Вэньцзе, наставник Тао Фан и другие.

Эти люди могли найти логово дракона, гадать по лицу или форме облаков, были мастерами фэншуя или геомантии, занимались гаданием по 'Цветку сливы'… Каждый из них добился значительного успеха и обладал определенным сверхъестественными силами. Они были почетными гостями высокопоставленных лиц и пользовались всеобщим уважением.

Когда они получили приглашение Вэй Шофэна, то были очень тронуты и признательны ему. На сегодняшнем банкете они все высказали свои добрые пожелания бессмертному господину Вэю.

Одетый в белый традиционный костюм старик гордо восседал на террасе возле северной стены.

На вид ему было около семидесяти лет, но он имел цветущий вид, моложавое лицо и излучал бодрость.

От этого человека исходила подавляющая аура, которая действовала даже на наставника боевых искусств Мо Хаосюна.

За его спиной возвышалась гора подарков, среди которых были редкие антикварные вещи, драгоценности из нефрита, ключи от загородных домов, банковские карточки и денежные чеки. Все вместе эти подарки тянули на несколько сотен миллионов.

Несмотря на свой статус, в таких местах Тан Шаоцзе предпочитал держаться незаметно. Поприветствовав бессмертного господина Вэя, Тан Шаоцзе сел рядом с Те Минхуаном.

«Минхуан, о чем говорит бессмертный господин Вэй?» – шепотом спросил Тан Шаоцзе.

«О союзе лидеров Цзянбэя».

С серьезным выражением лица он шепотом объяснил: «Сейчас все обсуждают то, что какой-то мастер Цзян объединил лидеров Цзянбэя!».

В этот момент глава семьи Бай начал свою речь: «Полагаясь на тайные сведения, которые я получил, на борту лайнера Е Гуфэна мастер Цзян сразил героя Общины Син Шаньху, освободил Цзянбэй от гнета Общины и получил всеобщую поддержку!».

Выражение лица главы семьи Те стало сосредоточенным, в его глазах блеснул свет, а затем он глубоким голосом сказал: «Этот союз – серьезная штука, в него вступила даже семья Тан из Линьчжоу, которая всегда оставалась в стороне от проблем Цзянху! Теперь же они относятся к мастеру Цзяну как к почетному гостю!».

«Даже семья Тан встала на его сторону, какими же способностями он, в конце концов, обладает?» – изумленно сказал Тан Шаоцзе, услышав это.

В этот момент Мо Хаосюн со вздохом сообщил очень важную новость: «Я слышал, что мастер Цзян убил великого авторитета Хун Тяньчжао из провинции Хубэй! Вероятно, он уже стал старшим последователем Сферы Совершенства!».

«Оказывается, в Цзянбэя появился наставник боевых искусств!».

«Хун Тяньчжао был одним из двадцати лучших наставников боевых искусств в Китае! Этот мастер Цзян действительно представляет собой серьезную проблему, раз он такой могущественный!».

«Кто сможет остановить такого выдающегося наставника боевых искусств, если он атакует Цзяннань?».

Все люди со страхом слушали эту новость.

Никто не хотел говорить это вслух, но Хун Тяньчжао был гораздо сильнее Мо Хаосюна. Поэтому, если мастер Цзян нападет на Цзяннань, Мо Хаосюн не сможет его остановить.

Многие богатые и авторитетные люди заволновались: «Бессмертный господин Вэй, раз лидеры Цзянбэя заключили союз, то, боюсь, следующим их шагом станет атака на Цзяннань! Вы должны найти выход!».

«Цзяннань и Цзянбэй много лет боролись словно огонь и вода! Даже Тан Шаоцзе когда-то вел ожесточенную борьбу за рынок сбыта с Е Гуфэном!».

В последние годы благодаря покровительству Вэй Шофэна многие люди с большой выгодой расширили свой рынок сбыта до Цзянбэя. Однако из-за этого у них возникли противоречия со многими силами Цзянбэя.

Если Цзянбэй окрепнет, то, вероятно, захочет установить свое командование над югом, забрать себе сферу влияния Цзяннаня и отомстить многим людям, которые присутствовали на этом банкете.

«Этот мастер Цзян такой ужасный?» – спросил побледневший, охваченный беспокойством Тан Шаоцзе.

Этот наставник боевых искусств был таким могущественным!

За несколько последних десятилетий не было случая, чтобы авторитеты Цзяннаня испугались наставника из Цзянбэя! Все относились к представителям Цзянбэя как к никчемным насекомым.

Но из-за того, что в Цзянбэе появился мастер Цзян, ситуация тут же изменилась, и это встревожило всех.

Те Минхуана прошиб холодный пот, и он шепотом сказал: «Шаоцзе, если верить словам моего отца, в этот раз Блаженное пиршество организовали для того, чтобы обсудить возвышение мастера Цзяна и создание союза лидеров Цзянбэя…».

Все были в замешательстве, один лишь Вэй Шофэн сохранял спокойствие, как будто он не услышал ничего особенного.

Красивый молодой человек, сидевший у ног Вэй Шофэна, поднялся, окинул взглядом всех присутствовавших и равнодушно сказал: «Господа, не нужно паниковать! На самом деле, мой дедушка уже давно был в курсе ситуации в Цзянбэе».

В его глазах промелькнул холодный блеск, и он сказал: «К тому же, мы уже начали действовать!».

«Молодой сверхчеловек Вэй, что ты такое говоришь? Семья Вэй уже предприняла какие-то меры?» – услышав эти радостные новости, люди переглянулись.

Этого выдающегося молодого человека звали Вэй Пэн, он был внуком Вэй Шофэна. Он считался красивым и талантливым, и уже стал младшим последователем Сферы Познания, а также являлся мастером заклинаний, гадания по лицу, фэншую и геомантии. В Цзяннане его называли молодым сверхчеловеком.

Цзи Чжофань и Цзи Вансунь были его братьями-наставниками, но сильно уступали ему в искусстве заклинаний.

Он был лидером четырех молодых мастеров Гуанчжоу, и имел власть над Тан Шаоцзе, Бай Чоуфэем и Те Минхуаном.

«Мой дедушка обладает невероятной прозорливостью! Он наблюдал за небесными знамениями и уже давно заметил, что обстановка изменилась, в Цзянбэе появился новый выдающийся лидер!».

Взгляд Вэй Пэна оставался холодным, и он равнодушно сказал: «Нужно воспользоваться тем, что он пока не окреп. Нужно уничтожить его, пока он еще не так силен!».

«Это логично! Бессмертному господину Вэю следует так и поступить, взять инициативу в свои руки!» – восхищенно закричали богатые и авторитетные люди, и главы семей.

«Семья Вэй пригласила мастера Цзяна на Блаженное пиршество».

Вэй Пэн выглядел так, словно обладал тайным знанием. Он рассмеялся и сказал: «Сегодня вечером семья Вэй направила двадцать восемь учеников, вступивших на путь истины и в Сферу Познания, пересечь реку Чжуцзян и прибыть в Цзянбэй. Их целью являются Е Гуфэн, Сюэ Минъи, Чжэн Гуанша, Лун У, Чжоу Чжэнхао, Лю Цзыкунь, а также Чжао Хучэн!».

«Это прекрасно! Просто превосходно!».

Все люди начали громко аплодировать и поздравлять друг друга с успехом.

Но дальновидный лидер семьи Бай сказал: «Даже если этот мастер Цзян обладает такими потрясающими способностями, то, вероятно, он не сможет разорваться на несколько частей? Он не сможет вести войну на несколько фронтов, он не способен уследить сразу за всем, что происходит в Цзянбэе! Семья Вэй непременно сможет устроить облаву в Цзянбэе!».

«Глава семьи Бай, ты не совсем прав!».

Вэй Пэн холодно усмехнулся и сказал: «Мастер Цзян уже прибыл, сейчас он находится в Гуанчжоу! Он не только не сможет вмешаться во все дела одновременно, он оказался полностью вне пределов досягаемости!».

«Он действительно осмелился приехать? Он не боится, что бессмертный господин Вэй убьет его одним движением руки?».

«Да! Его жалкие умения – ничто в сравнении с силой бессмертного господина Вэя!» – высокомерно сказали многие из присутствовавших.

«Ха-ха, он приехал! Нам же лучше!».

Один мужчина хлопнул себя по ноге и, разразившись диким смехом, сказал: «Какие там авторитеты Цзянбэя! Если мы схватим мастера Цзяна, то они останутся беспомощны как насекомые! От Цзянбэя останется лишь кучка дерьма!».

«Бессмертный господин Вэй такой мудрый! Такой гениальный!».

«После нашей атаки Цзянбэй станет нашей сферой интересов!».

«В этот раз бессмертный господин Вэй объединит Линнань, это великое дело будут помнить еще много столетий!» – льстиво говорили многие люди. Они кланялись Вэй Шофэну, обхватив кулак одной руки ладонью другой.

Вэй Шофэн абсолютно неподвижно восседал на террасе словно огромное дерево. В его глазах не было ни капли интереса, как будто все, что происходило вокруг никак его не касалось.

Но людей это не удивляло, они просто продолжали заискивать перед ним. Вэй Шофэн был выдающимся человеком, он обладал эксцентричным нравом, был нелюдимым и неразговорчивым. Он переложил все заботы по устройству банкета на плечи своего внука Вэй Пэна.

Вэй Пэн вытащил старинные карманные часы, глянул на них и с ленивой улыбкой сказал: «К этому времени они должны уже быть в Цзянбэе и начать атаку! Будем ждать хороших вестей!».

«Если мы захватим Цзянбэй, то я выкуплю компанию водных перевозок Е Гуфэна…».

«Глава семьи Тан, нам нужно вместе захватить инвестиционную компанию Чжэн Гуанша! Как вам такая идея?».

…

Все думали, что победа у них уже в кармане, они были спокойны и довольны. Они переговаривались и спорили, обсуждая как следует разделить территории Цзянбэя.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 151**

Глава 151 – Он пришел!

У Тана Шаоцзэ возможность вмешаться появилась только в этот момент. Он выпрямился, почтительно сложил руки и, немного засомневавшись, спросил: «Молодой сверхчеловек Вэй и многоуважаемый старейшина Вэй, если вы решитесь выступить против Е Гуфэна, я вас пойму. Но зачем вам все-таки сдался этот никому неизвестный Чжао Хучэн?»

Вэй Пэн усмехнулся: «Потому что он – тесть Цзян Тяня! Если мы его схватим, то этот юнец по фамилии Цзян сдастся нам без боя!»

«Что вы сказали? Цзян Тянь и есть тот самый мастер Цзян? Он разве не сумасшедший?»

«Он что, мастер боевых искусств? Как это вообще возможно?»

Все собравшиеся как будто внезапно что-то поняли, выражение их лиц поменялось, они потеряли дар речи и вытаращили глаза, а холодный пот начал струиться по их лбам.

«Оказывается, он и есть тот самый цзянбэйский Мастер Цзян! Это ведь он всегда и во всем ставит себя выше других?»

«Он подмял под себя весь Цзянбэй, Е Гуфэн и остальные преклонили перед ним колени, кто из нас с ним сможет сравниться?»

«Если бы в тот раз он себя проявил в полной мере, боюсь от нас всех и мокрого места не осталось бы!»

Лица Тана Шаоцзэ, Бай Чоувэя и Те Минхуана были бледными, от воспоминаний их бросало в дрожь, так как события того дня стояли перед глазами и от этого колотило еще сильнее.

У всех было такое чувство, будто наступили на муравья, который, при ближайшем рассмотрении, оказался огромным и страшным зверем, способным одним укусом выпить всю кровь. Как можно было от такого не испугаться?

«Все верно, это он, Цзян Тянь, тот самый Великий Мастер. Он нарочно старается не выделяться в обычной жизни, представляясь всем только по имени и фамилии.»

С неизменным выражением лица, Вэй Пэн продолжал: «Но вы раньше времени не паникуйте, я наблюдал за вашим с ним конфликтом, я потому и не выступил, чтобы понять, какова его настоящая сила.»

«Какое счастье, что вы тогда там были, ведь он все-таки мастер боевых искусств…» - в сердцах воскликнул Тана Шаоцзэ и остальные поддержали его.

«Ну и как тогда мы поступим?»

Хлопнув себя по бедрам, Те Минхуан гордо сказал: «Когда во главе нас сам великий старейшина Вэй, осмелится ли он начать противостояние? Я думаю, он будет в панике!»

«Нет, думаю, что в заклинаниях он тоже силен!»

Вэй Пэн ледяным голосом сказал: «Мне не составит никакого труда забрать его никчемную жизнь, просто в тот раз было слишком много людей вокруг, еще и пресса, если бы он там внезапно умер, начался бы настоящий переполох и ваше мероприятие имело бы скандальную репутацию!»

В этот момент Тан Шаоцзэ снова встал и опять, почтительно сложив руки, спросил: «Сверхчеловек Вэй, могу ли я взять на себя смелость просить Вас кое о чем?»

«Валяй!»- повелительным тоном ответил Вэй Пэн.

«Не убивайте, пожалуйста, Чжао Сюэцин и ее отца, я всегда мечтал…» - не закончив фразу, молодой человек горько улыбнулся.

В ответ ему Вэй Пэн рассмеялся: «Я понял. А ты в душе настоящий романтик, еще испытываешь к ней чувства? Будь уверен, после сегодняшнего вечера красотка будет твоей!»

«Благодарю Вас от всей души!»

Тан Шаоцзэ был взволнован, поклонившись он добавил: «Однажды, я вам отплачу за это добром!»

«Договорились!» - улыбнулся ему в ответ Вэй Пэн.

«Прими наши поздравления, брат! Хоть она и замужем, но стать птичкой в золотой клетке у тебя тоже неплохо!»

«Да, ту девушку я видел тогда издалека, и она действительно стоит того, чтобы за нее побороться. Самый прекрасный из всех цветов Линьчжоу теперь будет твоим!» - все по очереди начали поздравлять Тана Шаоцзэ.

«В этом и есть сила Цзяннаньцев: забрать и переспать с чужими женами!» - весело воскликнул Те Минхуан и выпил вина из своего бокала.

Казалось, что боль от пощечины Цзян Тяня уже его совсем не беспокоила.

«Всем спасибо! Я очень рад!»

Перед глазами Тана Шаоцзэ возник прекрасный образ красавицы Чжао Сюэцин и от этого душа его словно запела от счастья.

Он втайне для всех решил, что независимо от того, как закончится сегодняшний вечера, он получит ее, чего бы ему это не стоило!

«Очень жаль, что семья Вэй уже начала противостояние с Цзянбэем, боюсь, что Цзян Тянь не осмелится явиться на званный ужин, да и времени на это нет, а если даже он и решится все-таки появиться, я непременно разорву его на мелкие кусочки!» - сердито произнес Бай Чоуфэй: «Я думаю, что он захочет вмешаться!»

«Если во главе у нас сам великий старейшина Вэй, как он осмелится прийти на банкет?» - засомневавшись, некоторые гости начали качать головами.

«Кто это говорит, что я не осмелюсь появиться?»

Внезапно, раздался голос, похожи на раскат грома, который сотрясал виллу. Он был настолько мощным, что в помещении потрескалась посуда и картины попадали со стен.

К тому же, звук этого голоса приближался очень быстро.

Слово «кто» как будто прозвучало в нескольких километрах от виллы и звук слышался издалека, тогда как слово «появиться» уже отчетливо слышалось в ушах у всех, заставляя кровь стынуть в жилах.

Голос как будто уже звучал непосредственно из-за двери.

«Он пришел!» - все в страхе переглянулись между собой.

От громкого звука этого голоса, двери виллы сорвались с петель и разлетелись на куски.

Эта дверь немецкого производства была пуленепробиваемой и с функцией защиты от взрывов, но в этот момент она сложилась как простой лист бумаги.

«Кто?»

Снова послышался этот голос и появилась фигура молодого человека в белом, который намеревался войти внутрь, сложив руки за спиной.

Былые одежды оказались футболкой и повседневного вида брюками, вид молодого человека был довольно будничный, а внешность ничем не примечательная.

Выделял его лишь взгляд: глубокий, темный, холодный и жестокий, как у самого дьявола из преисподней.

«Цзян Тянь!»

«Мастер Цзян из Цзянбэя!»

Беспомощно воскликнула аудитория и всех в один миг одолели липкий ужас и невероятная паника.

Сегодня они впервые увидели силу Цзян Тяня в действии.

Принимая во внимание то, что ему ничего не стоило разбить стальную дверь, все присутствующие даже не усомнились в том, что он действительно обладал мощнейшей силой, в Великим Мастером его назвали не зря.

«Господин, поднимайтесь на второй этаж!»

Охрана при виде Цзян Тяня достала свое оружие, всеми силами стараясь защитить своих господ от опасного молодого человека.

«Мой дед тоже здесь, бояться нечего!» - высокомерно фыркнул Вэй Пэн, а потом холодно уставившись на Цзян Тяня добавил: «Цзян Тянь, мы тебя не ждали!»

«А почему вы думали что я не осмелюсь сюда явиться? Я думаю, в будущем, я сделаю это место своей загородной резиденцией!»

Цзян Тянь говорил расслабленно, движения его были неторопливы, его окутало облако пыли, но при этом одежда оставалась абсолютно чистой.

Этим вечером, многие воспринимали его как дьявола, однако были и те, кто сомневался.

«Сдохни, отброс!»

Лу Тяньлун в этом году стал командующим летных войск специального назначения, побывал в сотне горячих точек и абсолютно не верил в то, что в мире есть мастер боевых искусств абсолютной силы.

Увидев, что Цзян Тянь даже не замедлил шаг, он решительно спустил курок своего пистолета, выпустив в него семь или восемь пуль, целясь в жизненно важные органы.

«Ты думаешь, что ты бессмертный? Не боишься никого и ничего? Посмотрим, что ты на это скажешь!»

На лице Цзян Тяня появилось презрение, он разочарованно покачал головой и слегка пошевелил своими белоснежными пальцами, как если бы он играл на музыкальном инструменте.

В это мгновение, все выпущенные в него пули резко развернулись и не меняя своей скорости, со свистом полетели обратно.

Затем послышалось несколько глухих шлепков.

Лу Тяньлун и еще несколько вооруженных охранников упали на пол, при этом из отверстий на их лбах начала сочиться кровь.

«Это…» - произошедшее вызвало огромную панику и невероятный переполох среди всех присутствующих, они смотрели на открывшуюся им картину, вытаращив глаза и раскрыв рты.

Они конечно слышали о том, что есть такой великий мастер боевых искусств, но сегодня впервые убедились в этом лично и то обстоятельство, что его даже пули не брали, было для всех очень пугающим.

«Сверхчеловек Вэй, это же…» - люди кричали и в панике начали прятаться за спину Вэй Пэна. С надеждой и мольбой в глазах, они все смотрели на него.

В обычных условиях, авторитетный Вэй Шофэн предпочитал не вмешиваться.

Сколько бы преступников не пытались совершить свои злодеяния, всегда на помощь приходил его внук, спасая всех от надвигающейся опасности.

«Если сейчас капитулируешь, преклонишь колени и будешь умолять меня о пощаде, я оставлю тебе твою никчемную жизнь!» - бесстрашно шагнув вперед, ледяным тоном скомандовал Вэй Пэн: «У тебя действительно выдающиеся способности настоящего мастера, ты способен дать выход своей истинной Ци, а это многого стоит. Я позволю тебе стать прислужником в моей семье Вэй!»

«Ха-ха, ты решил что я соглашусь на это? Вся ваша семья Вэй не достойна даже того, чтобы стать моими цепными псами!»

Цзян Тянь медленно наступал, продолжая говорить ледяным тоном: «Ты лучше не болтай всякую чушь, а быстрей покажи, на что способен! Мне не терпится увидеть хваленую магию вашей семейки!»

«Цзян Тянь, тебе бы не следовало себя вести столь буйно, я научу тебя хорошим манерам!» - яростно закричал стоявший радом с Вэй Пэном Мо Хаосюн. Выставив вперед свой кулак, он бросился на Цзян Тяня.

«Я не посмотрю, что ты убил самого Хун Тяньчжао, я много лет скрывал от всех свои способности, но уже давно достиг уровня старшего последователя Сферы Совершенства!»

«Сегодня я с тобой покончу и тем самым заложу основу своему успеху, чтобы по-праву называться сильнейшим мастером боевых искусств Линнаня!»

С этим тайным желанием и ледяным холодом в глазах, он протянул вперед свой кулак, сформированный из энергии Ци, который тут же принял форму пестрой когтистой тигриной лапы.

И хотя размеры ее были не очень большими, выглядела она точь-в-точь как настоящая, подвижная и очень реалистичная, при этом, обладала мощной силой. Оставляя за собой белый поток воздуха, она устремилась прямо в грудь Цзян Тяню.

«Ничего себе, застывшая Ци! Старший последователь сферы совершенства говоришь? Я скажу тебе так: в Линнане может быть только один Великий Мастер!»

Увидев надвигавшуюся тигриную лапу, Цзян Тянь пришел в возбуждение, так как впервые увидел здесь застывшую Ци, которая была намного мощнее, чем Воин Застывшей Энергии Хуна Тяньчжао.

Но все-таки, это был не полноценный свирепый тигр, и к тому же в ней не присутствовал дух, поэтому боевая мощь была крайне низкой.

Возможно раньше, Цзян Тяня бы это встревожило, но сейчас получив божественные способности от Пылающих Камней Дьявола, опасаться было нечего.

«Для меня ты по-прежнему остаешься отбросом!» - в высокомерной и издевательской манере подвел итог Цзян Тянь, а затем пошевелил пальцем, сформировав своего Воина Пламени.

Раздался хруст и из воздуха возник пылающий меч, длиной около фута.

На его поверхности играли синие языки пламени, обдавая все пространство вокруг сильным жаром, словно ожившая ртуть, меч устремился на когтистую лапу тигра.

«Не может быть! Это же все пять элементов, собранные воедино! Неужели он достиг пика Сферы Совершенства?» - Мо Хаосюн не мог поверить своим глазам.

Формирование в одно целое и управление пятью элементами - это способность, которая гораздо сильнее, чем застывшая энергия Ци.

Этого можно добиться только если действительно достиг самого пика Сферы Совершенства, а пламя, которое продемонстрировал Цзян Тянь, было создано с помощью пяти элементов, что делало его гораздо мощнее, чем обычный огонь. И это было действительно пугающе.

Перед глазами потрясенного до глубины души Мо Хаосюна, пламенный меч разделал тигриную лапу как будто это был обычный кусок тофу.

После этого, магический пылающий меч пронесся в разные стороны, превратив троих членов семьи Вэй в черные головешки.

Все трое погибших даже не поняли, что произошло, они застыли как три опаленные скульптуры, с открытыми от удивления ртами.

В следующее мгновение поток ветра развеял их прах и на том месте, где они стояли ничего не осталось.

«Цзян Тянь, видя твой пламенный меч, я теперь верю в то, что ты действительно смог одолеть Хуна Тяньчжао!»

Мо Хаосюн говорил это, отскочив назад на десять метров, но при этом взгляд его был крайне сосредоточен и он твердо произнес: «Но тебе не повезло сегодня встретить меня! Я перережу тебе глотку, как паршивой собаке!»

На это Цзян Тянь лишь усмехнулся, затем он поднял руку и резко опустил ее вниз.

В ту же секунду, над головой Мо Хаосюна на высоте примерно одного метра, возник пылающий меч, который начал опускаться, чтобы обезглавить его.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 152**

Глава 152 – Приемы Великих Мастеров

«Алмазный щит первозданного хаоса, защити меня!»

Этот прием Цзян Тяня появился слишком внезапно, Мо Хаосюн даже не успел увернуться, он начал злиться, скрипя зубами и топая ногами.

Раздался грохот и его лицо стало красным, а ноги погрузились в мраморный пол. Все его тело начало излучать мощный поток энергии Ци, образуя над ним мерцающий щит, защищавший голову.

«Этот алмазный щит не под силу разрушить даже взрыву!» - с достоинством произнес Мо Хаосюн.

«Это мощный легендарный прием!»

Все собравшиеся были поражены действиями Мо Хаосюна.

Даже Вэй Пэн выразил свое уважение и восхищение.

У Вэй Шофэна это тоже вызвало похожую реакцию – владение данным приемом было сопоставимо с умением использовать заклинания.

«Ничтожество, ты же не сможешь долго продержаться!» - с презрением в голосе отреагировал Цзян Тянь, продолжая опускать свою руку.

Меж тем, пылающий огненный меч легко разорвал оболочку защиты и от макушки до ног, Мо Хаосюн начал истекать кровью. В следующую секунду, он вспыхнул как факел, за мгновение превратившись в кучу золы.

Если бы не остатки мраморного пола, которые были беспорядочно раскиданы по сторонам, могло сложиться ощущение, что его здесь никогда и не было.

Аудитория в ужасе застыла, а затем все перевели свой взгляд на этого напыщенного незваного гостя.

Первый и единственный Великий Мастер Линнаня Мо Хаосюн был так легко уничтожен каким-то Цзян Тянем!

«Боже, как страшно!»

«Он – демон!»

«Точно вам говорю, он – дьявол, вовсе не человек!»

Люди взволнованно переговаривались между собой, их накрывали волны ужаса, лица были бледны и пот струился по лбу.

Они все были важными особами, повидали за свою жизнь много трупов, некоторые даже сами являлись жестокими и коварными убийцами.

Но такой безжалостный способ убийства они видели впервые за всю свою жизнь. От Мо Хаосюна в этом мире теперь не осталось и следа.

Все перевели взгляды на Вэй Шофэна, в надежде, что он наконец вмешается.

Старик выглядел изумленным, сверкнув глазами он тихо произнес: «Двойная темника боевых искусств и заклинаний! Невероятно!»

Голос его был хриплым и скрипучим, казалось, что он не разговаривал последние несколько лет, но по нему было видно, что он по-прежнему не собирался ничего предпринимать.

Вэй Пэн, указав пальцем на Цзян Тяня, злобно закричал: «Опусти руки, Цзян Тянь! Ты ведь уже в курсе, что цзянбэйские мастера под моим контролем?»

Услышав это, аудитория немного успокоилась.

Действительно, к этому моменту влияние старейшины Вэя распространилось очень широко, в том числе и на цзянбэйскую группировку. Поэтому, Цзян Тяню нужно было быть осторожным в своих действиях.

«Ой, что ты такое несешь!? Думаешь, меня волнует это сборище напыщенный петухов?»

Цзян Тянь, заложив руки за спину, начал медленно двигаться вперед, его движения были неторопливыми и спокойными, а на лице была надета маска настоящего презрения. Ровным голосом он сказал: «Вам всем, ребятки, давно уже пора сдохнуть!»

«Что? Да как ты посмел!» - не поверив своим ушам, воскликнул Вэй Пэн.

Все собравшиеся сегодня на вилле гости были выдающимися мастерами заклинаний, вступившие на путь Дао.

Стоило им только применить свои заклинания и вызвать бесов, победа была бы обеспечена, ни один воин бы не устоял перед их магией.

В этот момент, с криками и плачем, в помещение ворвался мужчина в окровавленной одежде. Испытывая невероятную боль, он прокричал: «Великие Матера, все пропало! Защитные амулеты не сработали, все остальные погибли!»

Сказав это, он упал на пол и забился в конвульсиях, через несколько секунд его взгляд застыл и он умер.

На самом деле, все его внутренние органы были уже давно поражены обратной реакцией от колдовских чар, которые были применены. Однако, на последнем издыхании, он все таки успел добежать до дома семьи Вэй, чтобы сообщить эти страшные новости.

В огромном холле гостиной стало так тихо, что можно было услышать, как иголка падает на пол.

Окружающие в оцепенении застыли на месте, с ужасом разглядывая Цзян Тяня, как если бы он был самим дьяволом, поднявшимся из Ада.

Огромная могущественная сила, заключенная в амулетах, уничтожила несколько десятков молодых мастеров из семьи Вэй!

Это была магия, достойная богов, она была настолько ужасающей, что даже колдун семьи Вэй – сверхчеловек Вэй Пэн со своими заклинаниями отходил на второй план.

По правде говоря, даже он, поняв всю мощь Цзян Тяня, побледнел от ужаса и отступил на несколько шагов назад.

«Вэй Шофэн, Вы выступите наконец против Цзян Тяня?»

Цзян Тянь даже не удостоил Вэй Пэна взгляда, с огромным презрением, он обратился к старику.

Все собравшиеся в очередной раз замерли и побледнели как лист бумаги.

Цзян тянь был силен, словно дракон, даже семья Вэй ему была не соперник и сейчас он бросил вызов сильнейшему колдуну Линнаня - Вэй Шофэну!

«Господа, одну минуту, пожалуйста!»

В этом момент несколько людей в военной форме ворвались в помещение, во главе группы был глава семьи Тан – Тан Гочжу.

Он обвел всех взглядом и изумленно спросил: «А где Мо Хаосюн?»

Ему никто не ответил, все лишь перевели свои испуганные глаза на Цзян Тяня.

Тот спокойно пояснил: «Я его только что уничтожил.»

Он говорил таким тоном, как будто только что зарубил курицу: «Вы немного опоздали.»

Тан Гочжу в сердцах топнул ногой, но потом, расправив плечи, он обратился к Цзян Тяню и Вэй Шофэну: «Господа, командующий войсками прислал меня к вам передать, что он надеется, что вы не вступите в открытое противостояние, а решите все вопросы мирным путем, пожав друг другу руки.»

Цзян Тянь скривился и с раздражением произнес: «Семья Вэй принесла много бед моим братьям из Цзянбэя, я должен отомстить за это!»

На самом деле, цзяньэйская группировка почти не пострадала, наоборот, это семья Вэй понесла серьезные потери.

Но Цзян Тяню во что бы то не стало, нужно было нанести удар по Вэй Шофэну и заполучить Земляной Кувшин Вселенной, чтобы наконец-то сформировать формацию пяти элементов.

Он только начал свое победное шествие в борьбе с семьей Вэй, как можно было именно в этот момент сложить оружие? Неужели ему предстояло вернуться отсюда с пустыми руками?

«Если все разрешится мирным путем и мы просто пожмем друг другу руки, то неплохо! Но у меня есть условие – семья Вэй должна отдать мне Земляной Кувшин Вселенной и все свое имущество!»

«С ума сошел? Это наследие нашей семьи, оно передается долгие годы из поколения в поколение! Ты, сукин сын, с чего решил, что достоин этого?»

У Вэй Пэна от злости покраснело лицо, теперь, после того как в помещение проникли военные, он снова стал смелым и начал браниться в сторону Цзян Тяня.

«Заткнись!» - Цзян Тянь, подняв руку, ударил Вэй Пэна по лицу.

При этом он не применял магию или боевые приемы, не читал заклинаний и не использовал техники культиваторов, он просто махнул в воздухе рукой, как будто отгонял назойливую муху.

Но для Вэй Пэна этот жест был равносилен ощущениям, как будто под ним закачалась земля, как будто его придавила гора камней, сошедших с горного склона, было ощущение, что все кости в его теле сломаны, а сердце на несколько секунд даже перестало биться.

Он моргнул и несколько раз взмахнул руками, как бабочка. Затем, выставив вперед пальцы, он топнул правой ногой и закричал: «Каменный щит!»

Это было заклинание Южной Школы - установление формации при помощи пальцев.

Магия семьи Вэй объединила в себе основы Фэн-шуя, императорских практик, акупунктуру, а также технику шести соответствий и восьми методов, сформировав тем самым свой знаменитый секретный метод заклинаний.

С помощью ладоней, они соединяли микрокосм человека с его жизненным эфиром, при этом образуя опасное орудие или надежную защиту.

Если бы там присутствовали мастера формаций, то они могли бы заметить как стремительно собирались воедино микрокосм и жизненный эфир, образуя плотную газообразную оболочку, на поверхности которой были высечены защитные рунические надписи с заклинаниями.

Подобный способ защиты был тайным знанием семьи Вэй, являлся высшим достижением в культиваторских практиках этой семьи, мог надежно защитить от любых атак, так как плотность его была сопоставима с толщиной городских стен.

Несмотря на то, что Вэй Пэна еще нельзя было назвать культиватором высшего уровня, он между тем, в своем мастерстве достиг третьего уровня, с помощью своей защиты мог отразить пару взрывов.

Но от предпринятой атаки Цзян Тяня, плотный щит сложился как лист бумаги.

Мощный поток свирепой силы попал в тело Вэй Пэна как огромная волна, ударившаяся о берег.

Тело Вэй Пэна напоминало чучело во время урагана, он словно пушинка подлетел и со всей силы ударился о стену, после чего упал на пол и начал истекать кровью.

У него пострадали все органы и началось внутреннее кровотечение, если бы не защита, которую он предпринял, то на его месте уже бы образовалось кровавое месиво.

«Сверхчеловек Вэй не смог отразить удар Цзян Тяня?» - испуганно начала пришёптываться аудитория и люди в ужасе начали пятиться назад. Каждый из них испуганно жался к стене, не в силах произнести ни слова, как ребенок, которого в наказание поставили в угол, атмосфера была очень угнетающей.

Все они опустили головы, не смея даже взглянуть на Цзян Тяня.

Это было противостояние сильнейших мастеров Линнаня, даже прибывшие на место военные не в силах были его предотвратить своим внезапным появлением.

Им ничего не оставалось делать, как умолять других больше не злить Цзян Тяня, так как могли пострадать ни в чем неповинные люди, которых необходимо было срочно отпустить с этого мероприятия целыми и невредимыми.

«Когда взрослые разговаривают, щенки должны молчать! Ты разве не знаешь такого правила? Твой дед тебя этому не учил?» - назидательным тоном заговорил Цзян Тянь, бросив мимолетный взгляд на Вэй Пэна.

Затем, он покосился на платформу, где находился Вэй Шофэн и ровным голосом произнес: «Старейшина Вэй, вы одинокий мастер-отшельник, ныне в эпоху отсутствия магии, существует огромная нехватка духовной Ци, мастера который сочетал бы в себе магию и боевые искусства сейчас встретить довольно трудно! Таких равных по силе противников как мы с вами практически нет, поэтому, предлагаю Вам обменяться опытом, как Вы на это смотрите?»

«Вот как?» - ответил Вэй Шофэн, слегка улыбнувшись Цзян Тяню.

«Предлагаю сегодня заключить пари, если я выиграю, вы отдадите мне Земляной Кувшин Вселенной!» - Цзян Тянь сложил руки за спиной и спокойно продолжил: «А если я проиграю, то весь Цзянбэй и моя незаконченная формация перейдут к Вам, я считаю, что эти условия справедливы!»

«Да, это справедливо, я согласен на участие в пари!» - внимательно посмотрев на Цзян Тяня, старик кивнул.

«Хорошо, старейшина Тан и все остальные присутствующие, будут свидетелями!» - улыбнулся ему в ответ Цзян Тянь.

Аудитория напряженно молчала, все были так взволнованы, что не смогли ничего сказать в ответ.

Ставки были слишком высоки, вовлеченными оказывались огромные средства, исход этого пари должен был затронуть весь Линнань!

Тан Гочжу тяжело вздохнул и ответил: «Представители власти не должны вмешиваться в противостояние магов, но все, кто здесь сейчас присутствуют в качестве свидетелей, могут взять на себя такую ответственность!»

«Когда я наблюдал за небесными телами, то уже тогда чувствовал, что появится сильнейший Мастер, который сможет подчинить себе Цзянбэй, но я никак не мог предположить, что этот мастер будет настолько дерзким!»

Внезапно, лицо Вэй Шофэна стало мрачным, его хищные глаза вспыхнули, а из толстого и короткого пальца вылетела сверкающая молния, которая была направлена прямиком в голову Цзян Тяню.

В ответ на это, Цзян Тянь прищурился и из пространства между его бровями вырвался поток божественного сознания, который противостоял летевшей в него молнии.

Две силы, с грохотом встретившись, разлетелись мелкими искрами и рассеялись в воздухе.

«Атака божественной молнией, пронзающей пространство! Очень мощная!»

Все мастера, которые там присутствовали были поражены увиденным, почувствовав что у них закружилась голова и ноги стали ватными, даже Тан Гочжу был потрясен настолько, что уставился на происходящее широко раскрытыми глазами.

«Вэй Шофэн, после моего подъема, ты первый, кто поразил меня своими навыками культиватора!» - с восхищением произнес Цзян Тянь.

«Ты тоже очень силен!» - серьезным тоном произнес старик, тяжело вздохнув: «Я проштудировал кучу свитков, начиная с древних времен и по наши дни, в магах тех лет была сосредоточена огромная духовная сила, не то что нынешнее поколение. Но сегодня я увидел настоящую мощь!»

Он встал и незаметно для всех выпустил новый снаряд, который приземлился в море.

В следующее мгновение, начался ураган и мощный ливень, в небе появились тучи, которые грозно сверкали молниями и издавали невероятный гром, на поверхности моря начали образовываться бешеные волны, выстой в несколько метров.

Он словно божество парил над этими огромными волнами и шторм не оказывал на него никакого влияния, его громогласный голос долетел до самой виллы: «Древнейшие мастера вознеслись на самый верх своего искусства вызывать волны! Давай, сразись со мной среди этих волн, покажи на что способны твой дух и твои приемы!»

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 153**

Глава 153 Битва, потрясшая мир

«Как пожелаешь!».

Цзян Тянь хмыкнул и через мгновение опустился на поверхность моря.

По уровню мастерства заклинаний Вэй Шофэн достиг вершины Сферы Познания, ему оставалось рукой подать до Сферы Сущности Дао. Своими заклинаниями Вэй Шофэн мог убить даже великих наставников.

Когда-то Цзян Тянь покорил всю вселенную, уничтожил множество небесных светил, он прекрасно понимал, что к людям, которые стремятся убить и завладеть чужими сокровищами, относятся жестоко.

Если авторитетные люди Цзяннаня покорятся ему, и если у них окажется достаточно способностей, то их можно будет оставить в живых. Но Вэй Шофэн непременно умрет.

«Изначальный Цзян, хоть тебе и немногим больше двадцати лет, ты уже вступил в Сферу Наставников и достиг мастерства в области заклинаний. Твои достижения уникальны! Ты напоминаешь мне одного моего старого друга!».

Вэй Шофэн, не шелохнувшись, стоял на гребне волны. Его волосы и одежда развевались на ветру. Он был похож на небожителя.

«Когда-то он был таким же удивительным, как ты. Он не имел себе равных по мощи во всем Китае, ему подчинялись многие несравненно сильные люди. В будущем он, вероятно, мог бы войти в Сферу Духа, достичь Сущности Дао!».

«Если бы у тебя был шанс, то через десять лет ты стал бы силен как дракон, стал бы удивительным человеком, который мог бы сравниться с моим другом. Но, к сожалению, сегодня ты встретился со мной!».

«Ты говоришь о Е Чжаньтяне?».

Цзян Тянь не удостоил его взглядом. Его жизненная сила пришла в движение, белая одежда намокла от капель морской воды, и он с холодной усмешкой сказал: «Я действительно не понимаю почему вы носитесь с этим смертным как с писаной торбой! Он всего лишь ничтожное насекомое! Сегодня я разрублю его на куски как бродячую собаку!».

«Этот негодяй просто сумасшедший!».

На лице Вэй Шофэна впервые появилась ярость, и он ледяным тоном крикнул: «Ну и ладно! Сегодня я заставлю тебя понять, что в этом мире всегда найдется тот, кто лучше тебя!».

Он взмахнул рукой и к нему начала стекаться Изначальная Ци Неба и Земли. Волны под его ногами резко поднялись на десять метров вверх, и сформировали водоворот диаметров в десять метров. От этого несколько яхт закачались и чуть не перевернулись.

После того, как волны взметнулись вверх, под влиянием заклинания они превратились в огромного водного дракона. Он был словно живой, а его чешуя блестела как жемчуг. Высоко подняв голову и виляя хвостом, дракон яростно зарычал. Этот громоподобный звук долетел до Цзян Тяня!

«Как круто! Перед такой формацией не устоит даже Изначальный Цзян!».

«Господин Вэй бессмертный, действительно бессмертный! Его мастерство в сфере заклинаний удивительно, он подобен небожителю!».

«Находясь под командованием бессмертного господина Вэя, Цзяннань может быть спокоен!».

Глядя на эту сцену, все люди, находившиеся на вилле, вытаращили глаза и не могли поверить в происходящее. Затем в них вновь поднялась уверенность, они воспрянули духом и начали поздравлять друг друга с победой, полагая, что Цзян Тянь уже покойник.

«Я не ожидал, что твое мастерство так многогранно! Ты можешь управлять не только энергией земли, но и силами воды!».

С восхищенным вздохом сказал Цзян Тянь и взмахнул рукой.

Фью!

В воздухе возник несокрушимый Меч Демонического Огня десяти метров в длину и направился в сторону водного дракона!

Пламя, окружавшее меч из застывшего воздуха, казалось голубым как цветок синего лотоса. Изогнувшись под немыслимым углом, меч с легкостью отрубил голову водного дракона.

Бум!

Водный дракон взорвался с ужасным шумом, этот звук разнесся на десятки метров вокруг. Дождь из мелких капель взметнулся вверх, собираясь в водные потоки, и вскоре несколько водяных столбов подобно торнадо устремились к небесам. От этого множество маленьких яхт яростно затряслись.

В этот момент большая часть Блаженного пиршества, которое проходило на песчаной отмели, была разрушена морской водой и ураганным ветром.

Множество людей в коттеджном поселке на вершине горы Тинчао проснулись и в их домах загорелся свет.

«Это и есть могущество мастера заклинаний и боевых искусств?».

В гостиной на вилле семьи Вэй царил хаос. Все окна были разбиты, повсюду были разбросаны осколки стекла.

На телах многих людей, которые смотрели за битвой, были порезы. Все зрители упали на пол, дрожали и кричали от ужаса.

…

На крыше самого высокого здания в Гуанжоу, небоскреба Цзиньхай.

Шел проливной дождь и свистел ураганный ветер.

Лопасти военного вертолета Сяолун слегка крутились от порывов ветра, а мелкие капли дождя стучали по корпусу, издавая звук жарящихся бобов.

За оградой стоял высокий, мужественный генерал преклонного возраста, одетый в военную форму, на его плечи был накинут плащ. С серьезным выражением лица он в мощный бинокль смотрел на гору Тинчао и на поверхность моря.

За его спиной стояли еще семь-восемь незаурядных военных авторитетов. Все они входили в высшее командование военных округов Китая и трех видов вооруженных сил. Но в этот момент он словно школьники, вытянувшись в струнку, с благоговением наблюдали за происходящим.

Если бы здесь находился армейский знаток, знакомый с высшим военным командованием, он бы тут же узнал высокого старика впереди и с почтением крикнул ему.

Заместитель командира военного совета Цао Шисюн!

Когда-то именно он нашел Е Чжаньтяня и ускорил процесс формирования китайской Команды Дракона.

«Кто бы там ни пострадал, миру культиваторов Китая был нанесен огромный ущерб!».

Цао Шисюн опустил бинокль, на его мужественном лице промелькнуло сожаление, и он сказал: «Эх, Е Чжаньтянь стал затворником десять лет назад. Мир культиваторов и боевых искусств Китая пришел в полное смятение!».

«Дедушка, ты не знаешь, сможет ли господин Тан примирить их?» – нахмурив брови, спросила высокая девушка в камуфляжной форме, стоявшая рядом с Цао Шисюном и державшая для него зонт.

Внезапно над морем раздался звук взрыва, и девушка в камуфляжной форме, дрожа от страха, сказала: «Неужели битва началась?».

«Похоже, что так, Цзяньцзя. Наставник сражается словно дракон, а сверхчеловек словно божество. Боюсь, репутация Тан Гочжу здесь оказалась бессильна!».

Цао Шисюн покачал головой, вздохнул и, нахмурив брови, стал наблюдать за происходящим.

…

Увидев, что Цзян Тянь уничтожил водного дракона, Вэй Шофэн задрожал всем телом отступил на шаг назад и восхищенно сказал: «Хм, неплохо!».

В следующую секунду он сложил руки так, словно играл на лютне, щелкнул пальцами и громко крикнул: «Негодяй, отведай на вкус мощь тысячи гор снега!».

Фью, фью, фью!

В воздухе возникли острые Водяные Мечи и выстроились в ряды.

Ряды из трех тысяч и одной сотни мечей были такими плотными, что нельзя было различить где заканчивается один и начинается другой. Они были похожи на горы снега.

Эти кристально чистые Водяные Мечи блестели словно нефрит и казались прекрасными словно изящное произведение искусства. Но каждый из них заключал в себе силу бурлящих волн, мог расколоть металл и камень, мог разбить небо!

«Мои три тысячи и одна сотня мечей обладают достаточной силой, чтобы сразиться с Е Чжаньтянем, они могут разрубить наставника боевых искусств как бродячую собаку! Разве ты выстоишь против них?».

Вэй Шофэн надменно улыбнулся, высокомерно поднял брови, как безумный замахал руками и крикнул: «Мечи, вперед!».

Разрывая завесу дождя и увлекая за собой водные потоки, Водяные Мечи словно крылатые ракеты рванулись в сторону Цзян Тяня.

Водяные мечи двигались быстро, некоторые из них были за спиной Цзян Тяня и у него под ногами. Мечи были готовы атаковать со всех сторон.

Водяные Мечи двигались быстро словно молнии, издавая при этом режущий слух звук, который напоминал крики десяти тысяч демонов. Все это ужасно напугало людей.

«Как это возможно?».

Но кое-что не давало Вэй Шофэну покоя.

Цзян Тянь рассеял все защитные заклинания и спокойно стоял там без всякого страха.

Когда три тысячи и одна сотня Водяных Мечей были в трех метрах от Цзян Тяня, они, ко всеобщему изумлению, застыли в воздухе. Они старались приблизиться к Цзян Тяню изо всех сил, но словно наталкивались на невидимую стену, которая не давала им продвинуться ни на сантиметр!

«Что!».

Глаза Вэй Шофэна чуть не выкатились из орбит. Он сильно разволновался и неловко отступил назад, чуть не свалившись в море.

«Я же говорил, что для меня даже Е Чжаньтянь – просто ничтожное насекомое, что уж говорить о тебе!».

Цзян Тянь холодно усмехнулся, его взгляд был полон презрения.

Вэй Шофэн был первым мастером заклинаний, которого Цзян Тянь встретил после своего возрождения. Мастер фэншуя господин Ци, Ян Гочан из секты Маошань и даже Цзо Цзыму из школы Шэньнун сильно уступали ему.

Но наследие мира заклинаний Китая не могло сравниться с бессмертными секретами культивации. В эпоху упадка законов это наследие было утрачено, а тренировочные методики стали разрозненными и неполными.

Использовав три тысячи и одну сотню мечей, Вэй Шофэн показал свою колоссальную мощь. Но для атаки по всем фронтам нужно было наоборот рассредоточить магическую силу. Это заклинание было даже слабее, чем заклинания Хун Тяньчжао. Разве мог Цзян Тянь испугаться?

В следующую секунду Цзян Тянь топнул правой ногой.

Раздался грохот!

В море появилось углубление в форме ступни длиной в десять метров. Морская вода забурлила вокруг этого следа, начала со свистом брызгать по сторонам и разбила три тысячи и одну сотню мечей на мелкие осколки.

«Пфу!».

От этого ответного удара у Вэй Шофэна изо рта брызнула кровь. Его тело пошатывалось, а лицо искривилось от боли и страдания.

«Господин Вэй, так не пойдет! Я убил тебя за три удара!».

Цзян Тянь оставался спокоен, он улыбнулся во весь рот и сказал: «Отдай свое сокровище, Земляной Кувшин Вселенной! Иначе я сильно расстроюсь!».

«Ха-ха, Изначальный Цзян, ты знаешь о моем сокровище и о том, что я специализируюсь на заклинаниях стихии Земли!».

Вэй Шофэн не стал вытирать свежую кровь с подбородка. В его глазах светилась сильная жажда убийства, и он с хищной улыбкой сказал: «Тебе не следовало приходить. Но раз уж ты здесь, то я дам тебе узнать силу Земляного Кувшина Вселенной!».

В следующую секунду Вэй Шофэн взмахнул руками и словно хищная птица поднялся ввысь. Прорвав дождевую завесу, он приземлился на вершине горы Тинчао.

«Хорошо! Уже давно пора!» – с холодной усмешкой сказал Цзян Тянь и, шагая по воде, последовал за Вэй Шофэном.

…

Множество людей, которые принимали участие в неформальной части Блаженного пиршества, проснулись в своих гостиничных номерах и посмотрели на море.

«Что только что произошло? Почему я слышал звук взрыва?».

Вчера вечером Чжоу Сянья выпила достаточно спиртного, и теперь у нее немного болела голова. Оглядевшись по сторонам, она нахмурила брови и спросила: «В чем дело? Почему вокруг столько военных и полиции?».

Она увидела, что коттеджный поселок и всю гору Тинчао оцеплял полицейский кордон.

Несмотря на ветер и дождь снаружи было около сотни полицейских и военных с оружием наготове. Они не разрешали никому подниматься на гору.

«Может идут съемки какого-нибудь фильма? На поверхности моря как будто что-то взорвалось!» – сказали несколько молодых мастеров.

На территории, где проходило Блаженное пиршество, находился бассейн, площадка для прогулки на лошадях, корт для гольфа и другие развлечения. Там также было немало роскошных автомобилей, вертолет и круизный лайнер. Недавно к ним обращался один режиссер, чтобы арендовать эту территорию для съемок фильма.

«Даже если бы тут снимали кино, то трех-пяти полицейских было бы достаточно! А тут отряды полиции особого назначения и военные! Их слишком много!» – нахмурив брови, сказал один выдающийся режиссер, вращавшийся в кругах шоу-бизнеса.

«А кто этот человек? Он похож на Цзян Тяня!» – внезапно воскликнула Чжоу Сянья и тут же прикрыла рот рукой.

Люди увидели силуэт мужчины, неторопливо приближающийся к горе Тинчао. Он шел медленно, но с каждым шагом преодолевал расстояние в десять метров.

«Наверняка тут идут киносъемки!».

Увидев это, многие люди с уверенностью сказали: «Его держит на весу механизм, который нам просто не видно!».

«Возможно, это действительно фильм. Как обычный человек может преодолевать десять метров за один шаг…». – Чжоу Сянья улыбнулась, подавив безумные предположения.

Она никогда не видела реальную силу Цзян Тяня и ничего не понимала в заклинаниях и боевых искусствах. К тому же она испытывала серьезные предубеждения в отношении Цзян Тяня. До сегодняшнего дня он был для нее всего лишь мошенником, который гонится за славой.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 154**

Глава 154 – Прием разрушения плоти

Когда Цзян Тянь прибыл к подножию горы, Вэй Шофэн гордо возвышался на огромном валуне не вершине, в руках он держал античного вида глиняный кувшин, а своим холодный взглядом старик внимательно смотрел на Цзян Тяня.

Он нежно поглаживал свою вещь, как будто это был его любимый человек, но глаза были наполнены горечью утраты и он, глубоко вздохнув, с сожалением сказал: «Спасибо тебе, что оставался со мной на протяжении всех этих лет…»

После этих слов, он подбросил сосуд в воздух, и топнув своей правой ногой, сердито закричал: «Да начнется дрожь земли!»

От его свирепого крика, у зданий на расстоянии в пол километра обвалились крыши.

Наблюдавший за этим Цао Цзяньцзя, внезапно опустил свой бинокль и шокировано прошептал: «Дедушка, это что землетрясение?»

Люди почувствовали, как начали дрожать здания вокруг, как будто бы под землей свирепствовал огромной дракон, земля буквально уходила у всех из под ног.

«Все очень плохо, старик уже доведен до отчаяния! Он даже задействовал кувшин в качестве своего магического приема!»

Цао Шисюн мгновенной изменился в лице.

«Что это? Почему так сильно трясет?» - в ужасе закричали несколько генералов, которые находились там же.

По лицу Цао Шисюна начал струиться холодный пот, он сдвинул свои косматые брови и тяжело вздохнул: «По легенде, Земляной Кувшин Вселенной использовал сам владыка земли Фу-си, на его поверхности нанесены древние пиктограммы, которые задействуют дыхание земли.»

Он был очень взволнован и дрожащим голосом пояснил: «Этот магический предмет – очень опасное и смертоносное оружие, он способен уничтожить даже сильнейших мастеров!»

Все были в ужасе, увидев, что в радиусе по меньшей мере пяти километров от того места, где находился Вэй Шофэн, со страшным грохотом, начали дрожать небо и земля, все это напоминало лопающиеся вены, превращаясь в испарения над поверхностью земли, которые можно было заметить невооруженным взглядом. Со всех сторон они начали подниматься к вершине горы.

На том месте, где находился старик, над вершиной горы, начала возвышаться арка из облаков, которая по форме напоминала радугу.

С поверхности земли поднимались столбы желтой пыли, которая, застывая, превращалась в искрящиеся глиняные столбы.

«На этот раз Цзян Тянь и правда в опасности!» - взгляд Цао Шисюна был печальным, он снова вздохнул: «Очень жаль, это был потрясающий человек!»

«Пиктограммы на поверхности кувшина задействуют дыхание земли, мой дед провел десятки лет за изучением этого метода, каждый день тренировался в установке формаций, кувшин уже давно стал единым целым с близлежащими горными цепями и реками.»

На вилле горы Тинчао, Вэй Пэн поднялся с пола, вытер кровь со своих губ и уставившись на вершину горы, тихо произнес: «Очень жаль, дедушка, что тебе в конце концов пришлось им воспользоваться, а ты ведь так и не стал сверхчеловеком Сферы Сущности Дао! Ничего другого не оставалось делать!»

Его глаза покраснели, скорбно вздохнув, он добавил: «К тому же, стоит только магии обернуться против него, высока вероятность, что он сам погибнет от своего кувшина. Я не ожидал, что Цзян Тянь настолько силен, чтобы заставить такого мастера как дед, рисковать собой.»

«Если сегодня посчастливится уничтожить наконец Цзян Тяня, великий подвиг мастера Вэй Шофэна я никогда не забуду!»

Все кто находился на месте событий, были глубоко потрясены тем, что случилось, у многих людей из глаз катились слезы, они сжали кулаки и низко поклонились в ту сторону, где находился старик, произнося в его адрес самые почтительные слова.

Послышался громкий взрыв, все произошло так быстро, что никто даже ахнуть не успел.

Глиняные столбы вместе с выброшенным в воздух кувшином образовали свирепого дракона длиной в десятки метров.

Он был как живой, его чешуя переливалась огненным блеском и казалось, что он был полностью отлит из золота, которое нельзя было ничем разрушить.

Раздался дикий рев, дракон раскрыл свои огромные злобные глаза, потряс своей бородой, пошевелил лапами с гигантскими острыми когтями, и издал звук такой силы, что барабанные перепонки у собравшихся чуть было не лопнули.

«Цзян Тайчу, посмотрим как ты справишься с дрожью земли на десять ли!» - гневно выкрикнул Вэй Шофэн, предчувствуя скорую гибель: «Мой прием способен поразить землю, небо, солнце и луну!»

Затем старик топнул изо всех сил ногами и провалился глубоко внутрь скалы.

Получив ответную реакцию от своего заклинания, он весь побледнел, изо рта пошла кровь, которая стекала ему на грудь, образуя там диковинные кровавые узоры.

В этот момент, созданный им Дракон Дрожи Земли, обрушился вниз как лавина, с невероятной силой он устремился вниз прямо на Цзян Тяня.

Все гости, находившиеся на вилле застыли от напряжения, увидев эту картину.

«Боюсь, что столь мощная сила способна даже танк раздавить, с человеком и подавно справится!» - взволнованно воскликнул Бай Чоуфэй.

«Пожертвовал собой для того, чтобы дракон произвел атаку, этот подвиг человека, достойного бессмертия!» - увидев подобное чудо, многие расплакались.

«Цзянбэйский мастер Сферы Духа, надеюсь на этот раз тебе не избежать смерти!» - злобно сверкнув глазами, сквозь зубы, прошипел Тан Шаоцзэ.

…

«Ха-ха, старик, это и есть твои методы?» - недовольно фыркнул Цзян Тянь, а затем, вдруг, сделал шаг в пустоту, как будто поднимался в небо по невидимой лестнице.

Один его шаг был равен одному метру, и уже через девять шагов он оказался на высоте девяти метров и уже был почти рядом с приближающимся к нему драконом.

«Твоя магия падет от одного моего удара!» - с этими словами он бесстрашно направился вперед, выставив свой кулак: «Я говорил, что вы всего лишь насекомые для меня, вы должны ползать по земле и умирать в мучениях!»

В этот момент, он был очень зол, его голос звучал подобно грому. Не прибегая к заклинаниям бессмертных, он использовал прием разрушения плоти, ударив дракона своим кулаком.

Поднялись грохочущие воздушные потоки, которые разносились на десятки километров вокруг, земля и небо смешались и ничего не было видно.

«Убить!»

Глаза Цзян Тяня вспыхнули ярким пламенем, волосы растрепались и его мощный удар непреодолимой силы обрушился на дракона.

В тот же момент послышался скрежет металла, как будто кто-то со всей силы ударил в огромный колокол. Услышавшие этот звук люди почувствовали что барабанные перепонки вот-вот лопнут, а нервная система взорвется.

Все, кто находился на вилле Тинчао, несмотря на то, что она была в сотни метров, ощутили невероятное давление в районе груди, им захотелось выплюнуть собственные легкие.

Скрежет металла раздавался снова и снова, сливаясь в один протяжный звон.

Дракон извивался в воздухе, неистово рычал, предпринимая отчаянные попытки напасть на Цзян Тяня.

Воздух вокруг него яростно сотрясался, пространство как будто было разделено на куски, казалось, что еще мгновение и все вокруг исчезнет.

…

Внезапно раздался взрыв оглушительной силы, а за ним послышалось еще несколько таких же, как будто сдетонировало несколько тонн взрывчатки.

В воздух поднялись клубы желтой пыли, которые разнеслись на сотни метров, образуя собой настоящую песчаную бурю.

Звуки этих страшных взрывов раздавались нас сотни километров.

Жители города также смогли это почувствовать, они начали поднимать головы, устремляя взгляды в сторону побережья.

«Это что, гора только что взорвалась?»

«Неужели ее взорвали для добычи породы?»

«Не может такого быть, это же природный заповедник, место, где живут одни богачи!»

«Не иначе как небесная императрица Мацзу явилась! Еще и ураган поднялся!»

Жители города, один за другим начали строить свои предположения.

Сегодня, на горе Тинчао творилось что-то невероятное.

Внезапно начался ураган невероятной силы, захлестнувший все небо, который, наряду с грохочущими взрывами, привлек внимание тысяч людей.

Некоторые жители города даже пустились в путь, чтобы своими глазами увидеть, что там происходило, но им пришлось возвращаться, так как дороги были перекрыты полицией.

Но представители знати Линнаня и военные знали, что сегодня здесь разразилась настоящая война.

Это была эпичная битва, какой никто во всей провинции не видел в течении вот уже многих лет.

«Мастер победил!» - издал радостный крик Вэй Пэн, когда грохот стих, а воздушные массы перестали наконец бешено циркулировать.

Представители цзяннаньской знати также с облегчением вздохнули.

«Мастер Вэй Шофэн очень силен! Войдя в сферу духа, он в состоянии уничтожить любого!»

«Таких как он в нашем мире уже не осталось, Цзян Тянь хоть и силен, но он – простой смертный, ему не под силу выдержать атаку дрожи земли!» - подвели итог колдуны.

«Теперь, когда он уничтожен, мы можем занять Цзянбэй!»

Тан Шаоцзэ, Бай Чоуфэй ликовали от радости.

Но внезапно Вэй Пэн резко изменился в лице, как будто увидел призрака, увидев это, все повернулись в ту сторону, куда он смотрел.

Вглядываясь в темноту сада, они увидели силуэт статного мужсины, который держал в руке Земляной Кувшин Вселенной. Он медленно парил над землей, в окружении белых облаков.

Лицо его было спокойным, лишь глаза светились ослепительным блеском. Его внешний вид был как произведение искусства, на белых одеждах не было и следа от грязи, всем своим видом он напоминал божество.

Это был Цзян Тянь собственной персоной!

В одно мгновение, на вилле резко прекратился шум, как будто кто-то невидимый прошелся губкой и все вытер, оставив лишь застывшую и безмолвную картину.

Вдалеке было слышно только еле различимый шум моря и раскаты грома.

Все присутствующие в очередной раз испытали невероятное потрясение от увиденного, дрожа всем телом от страха, никто не мог сделать даже вздоха или произнести хоть слово. На вилле стояла мертвая тишина, что был слышен стук сердца каждого гостя.

Не веря своим глазам, люди лишь молча таращились на фигуру в саду.

Вэй Шофэн использовал силу кувшина для того, чтобы вызвать появление дракона. Цзян Тянь должен был погибнуть, как он здесь оказался?

«Ты жив? Как кувшин смог оказаться у тебя?» - потрясенно спросил Тан Шаоцзэ, выпучив глаза и сотрясаясь всем телом, ноги не слушались его, а по лицу градом струился пот.

Методы, которыми действовал Цзян Тянь, были похожи на действия небожителей, он смог одолеть самого Вэй Шофэна, заставив его содрогаться от ужаса. Жаль, что уже было поздно встать перед ним на колени и попросить прощения.

«Что с моим дедом?» - сделав шаг вперед, строго спросил Вэй Пэн.

«Что?» - Цзян Тянь яростно сверкнул глазами и из центра своего лба выпустил меч божественного сознания.

В ту же секунду Вэй Пэн упал на землю и начал истекать кровью, его как будто поразил удар молнии, он как маленький зверек забился в конвульсиях и через мгновение испустил дух.

Сфера божественного сознания Цзян Тяня была очень сильна, в ней он уже смог достичь третьей ступени, тем самым укрепив его еще больше.

Если раньше его сознание можно было сравнить с мечем, то сейчас оно было подобно артиллерийскому снаряду.

Техника заклинаний Вэй Пэна еще не достигла Сферы Сущности Дао, поэтому не удивительно, что он не смог долго продержаться.

Увидев его скоропостижную гибель, гости в ужасе застыли на месте.

Вэй Пэн был потомком вступившего в эту сферу Вэй Шофэна, который также не смог пережить атаку Цзян Тяня, и теперь это означало, что никто не смог бы встать на его пути и остановить его.

«Мастер Цзян, не сочтите меня грубым и непочтительным к Вашей персоне, но старейшина Вэй был нам очень близок, поэтому мы беспокоимся о его судьбе!» - вздохнув, тихо произнес сверхчеловек Хун Е, затем почтительно сложив руки, смиренно спросил: «Простите, Мастер, но все таки какова его судьба?»

«Я прихлопнул его одним ударом.» - будничным тоном ответил Цзян Тянь, будто он рассказывал не об убийстве старейшины, а о том, как избавился от назойливого насекомого.

Толпа вокруг заголосила, каждому из присутствующих стало так страшно от этих слов, что сердце в пятки ушло, липкий ужас сковал все тело, а взгляд неподвижно застыл.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 155**

Глава 155 Весь Цзяннань подчинился

Вэй Шофэн был старшим последователем Сферы Совершенства и мастером заклинаний. Как он мог умереть от того, что использовал сокровище, доставшееся ему от предков, и воздействовал на вселенскую энергию земли, создав Дракона, чтобы подавить Цзян Тяня?

Но никто не осмелился задать этот вопрос вслух.

Расстановка сил в этой битве постоянно менялась, это была непостижимая борьба не на жизнь, а на смерть. Раз Цзян Тянь вышел из этой битвы живым, значит Вэй Шофэн погиб.

Откуда им было знать, что Земляной Кувшин Вселенной был древним сокровищем! По легенде, он принадлежал владыки земли Фу-Си и содержал в себе мощную магическую силу. Лишь тот, кто достиг Сферы Сущности Дао мог успешно использовать этот Земляной Кувшин Вселенной. А когда Вэй Шофэн, который был всего лишь старшим последователем Сферы Познания насильно попытался воспользоваться Кувшином, магическая сила, заключенная в нем, нанесла ему ответный удар, от которого все внутренние органы и сосуды Вэй Шофэна разорвались.

Когда Цзян Тянь уничтожил длинного Энергетического Дракона Земли и пробился к Вэй Шофэну, ему достаточно было лишь легко ударить того по лицу, чтобы Вэй Шофэн умер.

«Бессмертный Вэй Шофэн погиб!».

Услышав эти слова, Сюй Вэньцзе, наставник Тао Фан и остальные не выдержали, упали на колени и зарыдали.

Хотя Вэй Шофэн и не был их наставником, но все же он многому научил их, и они испытывали к нему огромную благодарность.

Когда они услышали трагическую новость о его смерти, их головы опустели. Им казалось, что они – деревца, которые лишились своих корней, они утратили всякую опору.

«Прошу, мастер Цзян, пощадите наши жизни!».

Первым внезапно заговорил глава семьи Бай. Стоя на коленях и низко склонив голову, он жалобно умолял: «Я всего лишь принимал участие в Блаженном пиршестве, я хотел лишь получить ритуальный сосуд! У меня не было никаких враждебных намерений в отношении мастера Цзяна!».

Хотя он пытался держать себя в руках, но его ноги дрожали и тем самым выдавали его страх.

«Я и остальные признаем себя вашими покорными слугами! С этого дня мы будем почитать мастера Цзяна и будем без возражений выполнять все ваши распоряжения!».

Страх распространился как заразная болезнь. Многие авторитетные главы семей бросились на колени и начали кланяться! Они боялись, что если помедлят хоть секунду, то будут тут же убиты Цзян Тянем!

Цзян Тянь был слишком силен. Он убил даже Вэй Шофэна, который применил сокровище, доставшееся ему по наследству. Если бы он захотел убить присутствовавших там людей, то с легкостью мог бы это сделать.

К тому же убийства людей с помощью магии и посредством боевых искусств – не одно и то же. Магическая сила непредсказуема, поведение добрых и злых духов нельзя предугадать. Цзян Тянь мог незаметно убить человека, который стоял в пятидесяти метрах от него. Если бы он захотел убить их, то они бы даже не успели понять от чего же они умерли. Кто бы в этот момент мог не бояться?

Их отношение к Вэй Шофэну было схожим. С одной стороны, они почитали его, но страх также составлял немалую часть их чувств к нему.

«Я, Изначальный Цзян, всю жизнь действовал по своему усмотрению. Пусть я безжалостно убил великое множество людей, но и я понимаю разницу между добром и злом! Я никогда не убиваю невинных!».

Цзян Тянь поднял бокал красного вина и с удовольствием сделал глоток. Окинув взглядом всех присутствующих, он равнодушно сказал: «В этот раз я убил семью Вэй лишь для того, чтобы отомстить за авторитетов Цзянбэя. Я знаю, что вы не имеете никакого отношения к действиям семьи Вэй! Вы к этому не причастны!».

«Благодарим мастера Цзяна за доброту, за то, что не убили нас!».

Получив помилование, все люди признательно поклонились Цзян Тяню, и подавили тяжелый вздох в сердце.

После исчезновения семьи Вэй, в Цзяннане наступит период раздробленности.

В этот момент подошел Цао Шисюн, кивнул и больше ничем не выдал свои мысли.

Договорив, Цзян Тянь посмотрел на представителей Южной Школы Истинного Учения Фэншуй.

Все люди вдруг почувствовали, что их сердца похолодели.

Все они пользовались благосклонностью семьи Вэй, считались учениками и последователями Вэй Шофэна. Неужели Изначальному Цзяну мало того, что он уничтожил семью Вэй, и теперь он хочет убить всех последователей этой семьи?

Были те, кто тайком начал гадать на пальцах, те, кто хотели, не щадя жизни вступить в битву и те, кто хотели сбежать пока есть такая возможность.

«Господа, не беспокойтесь!».

Неожиданно Цзян Тянь тепло улыбнулся и сказал: «Я приехал в Гуанчжоу, чтобы собрать сырье для формации. Если у вас оно есть, то вы можете отдать его мне в обмен на деньги или тренировочные методики!».

В этом зале собралась большая часть мастеров заклинаний Цзянбэя, а также мастера гаданий из других провинций, которые приехали на Блаженное пиршество. Можно сказать, что здесь собрались выдающиеся люди.

Если бы Цзян Тянь сказал такое раньше, то все мастера лишь презрительно усмехнулись бы.

Но сейчас они все сияли от радости, предчувствуя большой куш, им так и хотелось прыгать от счастья.

С помощью своего мастерства Цзян Тянь некогда убил Хун Тяньчжао, Мо Хаосюна и других сильных мастеров боевых искусств. Сегодня он убил Вэй Шофэна, он достиг глубочайшего понимания искусства заклинаний.

Можно было убедиться, что никто не мог вообразить себе силу мастерства Цзян Тяня в области заклинаний, боевых искусств и алхимии.

«Неужели мастер Цзян сведущ и в искусстве расстановки формаций?» – потрясенно спросил Сюй Вэньцзе.

Искусство расстановки формаций было невероятно трудным.

Формации используют рельеф местности, металлы, минералы, воду, деревья и другие необходимые элементы, надлежащим образом трансформируя их и связывая их с великой силой неба и земли. С их помощью можно убить или ранить кого-то, добиться денежного прироста, излечить человека, призвать или запечатать злого духа, а также получить другие подобные результаты.

По легенде, в прошлом генерал Цзян Цзыя применил формацию Девяти Дворцов и Восьми Триграмм, а также формацию Просвещенных Государей Десяти Эпох. С их помощью в битве при Муе он нанес сокрушительное поражение императору Синю, убив семьсот тысяч его солдат. Хотя это и было известно со слов летописца, записавшего легенду, но нельзя было не отметить силу этих формаций.

К сожалению, искусство расстановки было утрачено для Китая много десятилетий назад. Лишь некоторые школы знали секрет расстановки защитной формации Шаньда.

Сокровенное учение фэншуй было разновидностью, или даже ответвлением учения о формациях.

Мастера искусства фэншуй использовали морской компас и ритуальные сосуды. Опираясь на внутреннее расположение жилища, направления 'кровеносных сосудов земли' и водных потоков, они расставляли различные магические формации. С их помощью можно было оградить себя от беды, регулировать фэншуй, концентрировать духовную энергию, атаковать врага и тому подобное.

К сожалению, это были лишь слабые формы формаций. Настоящими были такие формации, как легендарная формация Мельчайших Частиц Двух Начал школы Мечей Шушань или великая формация Небесных Светил школы Заднего Склона Горы Кульнуль.

Эти формации могли использовать силу звезд, силу космоса, силу 'кровеносных сосудов земли' и разорвать на кусочки даже наставников Сферы Духа.

Кто бы не хотел обладать такой безграничной силой? Как люди могли не разволноваться, когда услышали, что Цзян Тянь разбирался в ученье расстановки формаций?

«Что такого необычного в формациях? Если вы найдете сырье удовлетворительного качества, я покажу вам как расставлять парочку формаций. Как вам такое предложение?» – со смехом сказал Цзян Тянь, цокнув языком.

Учение о расстановке формаций было для мастеров заклинаний Китая недосягаемым искусством.

Но в мире культиваторов это было базовым учением. Формации начального уровня, такие, как формация Сосредоточения Духа и формация Ответного Убийства, формации среднего уровня, такие, как защитная формация Шаньда и формация Духовных Практик, великие формации, такие, как формация Звездного Неба. Можно сказать, Цзян Тянь знал их все. Разве ему сложно будет поделиться с ними крошечной долей своих знаний?

Их формации были сильны, но не сильнее защитной формации Шаньда школы Шэньнун. Цзян Тянь мог разрушить их в два счета.

К тому же, для расстановки формации Сосредоточения Духа Цзян Тяню требовались люди с определенными навыками. Будет прекрасно, если он сможет найти таких!

«Я преклоняюсь перед такой благородной душой мастера Цзяна!».

«Наставник! У него манеры настоящего наставника!».

Все присутствовавшие были потрясены, и были благодарны Цзян Тяню.

Даже во взгляде культиватора высшего ранга, сверхчеловека Хун Е светилось уважение к Цзян Тяню.

Цзян Тянь кивнул, резко перевел взгляд на стоящего в толпе Тан Шаоцзе и со смехом сказал: «Я узнал, что моя жена задолжала тебе десять миллионов за покупку лекарственных средств. Тебя не затруднит сказать мне номер твоего банковского счета? Я переведу тебе деньги!».

«Он решил не щадить меня!».

Глядя на натянутую улыбку Цзян Тяня, Тан Шаоцзе чувствовал, как ему в лицо ударил поток холода и распространился от головы до пальцев ног, проникнув даже в тайные глубины сердца.

Он был сильно напуган, ведь он своими глазами видел силу Цзян Тяня. Тот одним ударом уничтожил Земляного Дракона, которого создал Вэй Шофэн с помощью Земляного Кувшина Вселенной. Цзян Тянь внушал такой ужас, словно был дьяволом.

В данный момент Цзян Тянь мог уничтожить его отца, главу семьи Тан, да и вообще всю семью Тан, что уж говорить о нем самом.

Однажды он опрометчиво ухаживал за женой Цзян Тяня, не будет ли это причиной его смерти?

Подумав об этом, Тан Шаоцзе почувствовал, что его ноги стали мягкими как вареная лапша, они больше не могли его держать. Он с шумом упал на колени и, непрестанно кланяясь, дрожащим голосом начал умолять: «Цзян Тянь, эти лекарственные средства оказались такими чудодейственными, как я могу принять назад деньги, которые за них заплатил?».

«Что? Они действительно такие чудодейственные?».

Цзян Тянь заложил руки за спину и шутливым тоном сказал: «Ты заплатил всего десять миллионов, разве этого достаточно? Разве чудодейственное лекарственное средство достойно такой цены?».

«Ублюдки! Вы уже пожили достаточно для того, чтобы сметь злить мастера Цзяна? Как опрометчиво!».

«Магическая сила мастера Цзяна так велика, что для него убить вас – все равно, что прирезать курицу! Если бы не доброта мастера Цзяна, вы были бы мертвы еще в вечер проведения Блаженного пиршества!».

«Вся эта никчемная золотая молодежь полагает, что если у них есть деньги, нажитые нечестным путем, то можно творить все, что вздумается? Они посмели оскорбить самого мастера Цзяна!».

«Их непременно следует сурово наказать! Пусть они возместят все убытки! Нужно показать им что к чему, чтобы и другим было неповадно!».

Ситуация незаметно изменилась. После того, как мастера заклинаний Южной Школы узнали, что Цзян Тянь может передать им секреты формаций, все они перешли на его сторону и начали громко ругать Бай Чоуфэя и других молодых мастеров.

Когда глава семьи Тан, Тан Чжэнье услышал это, то страшно перепугался и изменился в лице. Его сын вызвал неудовольствие мастера Цзяна, а значит оскорбил всех выдающихся людей.

Кто был смог не сломаться под напором такой силы?

Он вслед за сыном упал на колени и дрожащим голосом сказал: «Мастер Цзян, прошу прощения за то, что мой сын был так слеп и не узнал перед собой великого человека! Я отдам вам половину имущества семьи Тан в обмен на жизнь моего сына!».

«Смерти можно избежать, но наказания не миновать! Гуй Цзяоти, сломай ему ноги! Пусть хорошенько запомнит этот урок!» – со смехом сказал Цзян Тянь, выражение его лица оставалось спокойным.

«Да, хозяин!».

Гуй Цзяоти без всяких колебаний совершил огромный прыжок и сломал обе ноги Тан Шаоцзе.

Раздался хруст!

Послышался звонкий звук ломаемых костей, Тан Шаоцзе обхватил свои ноги и принялся мучительно рыдать. Слезы ручьями текли из его глаз и падали на пол.

Выражение лица Цао Шисюна и других высокопоставленный военных не изменилось, как будто они считали случившееся вполне естественным.

В этом было величие наставников боевых искусств, никто не смел их оскорблять. Даже военные закрывали глаза на такие наказания, иначе мир погрузился бы в хаос.

Услышав этот надрывный крик ужаса, у Те Минхуана, Бай Чоуфэна и других молодых мастеров волосы на голове встали дыбом. Они страшно испугались и опасались того, что их ждет та же участь.

«Мастер Цзян, простите нас за то, что мы были так слепы и обидели вас. Мы признаем свою вину!».

«Мастер Цзян, вы такой великодушный! Просим, пощадите нас на этот раз! Мы больше не осмелимся так поступать!».

«Да, мастер Цзян! Я стану вашим слугой!».

«Мастер Цзян, мы желаем отныне следовать за вами и беспрекословно выполнять любые ваши приказы!».

Цзян Тяню даже не пришлось ничего говорить. Множество побледневших молодых мастеров наперебой падали перед ним на колени и безостановочно кланялись.

Они были до смерти напуганы и тряслись от страха.

Их трусливые лица были залиты слезами, а в носах пузырились сопли.

«Мастер Цзян, мы хотим возместить весь ущерб! Мы отдадим вам половину всего имущества, только сохраните их жалкие жизни!».

«Мастер Цзян, все это из-за того, что мы неправильно воспитали их!».

Люди старшего поколения с ужасом опустились на колени и стали просить пощадить их детей.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 156**

Глава 156 Новость, потрясшая Китай

«Хватит! Я и так могу забрать ваше имущество в два счета, оно ваше лишь номинально!» – Цзян Тянь безразлично махнул рукой, не удостоив их и взглядом.

Суммарное состояние этих людей составляло по меньшей мере двести-триста миллиардов, они собирались отдать Цзян Тяню больше ста миллиардов!

Но Цзян Тянь не собирался подписывать с ними никаких договоров по передаче имущества. Если бы он захотел забрать их состояние, то просто сделал бы это. В этом и заключалась настоящая сила культиватора, его слово было законом, и он брал что хотел.

«Ладно, давайте сделаем так: Хун Е, отправьте в мою гостиницу все сырье для расстановки формаций, какое у всех вас есть!».

Сказав это, Цзян Тянь кивнул Цао Шисюну и Тан Гочжу, а затем ушел в компании Гуй Цзяоти.

На следующий день новость о глобальных переменах в семье Вэй словно ураган разнеслась по всему Китаю.

Эта удивительная новость быстро распространилась среди верхушки общества Гуанчжоу и всего Линнаня.

Семья Вэй непоколебимо была главным авторитетом Цзяннаня на протяжении ста лет, и была разрушена всего одним ударом! Это было невероятно!

«Вэй Шофэн был убит в битве с таинственным, сильным человеком на вершине горы Тинчао!».

«Молодому мастеру семьи Тан сломали обе ноги, семья Тан пообещала половину своего состояния в обмен на его жизнь!».

«Авторитеты Цзянбэя и пять великих семей Линнаня поддержали мастера Цзяна и признали его лидером Линнаня!».

«Таинственный кредитор стал владельцем финансовой группы семьи Вэй, а всех членов семьи Вэй выставили за дверь!».

Говорят, что правительство пресекло распространение этой новости, так что этой информации не было в официальных СМИ, она передавалась лишь из уст в уста.

Кто этот таинственный сильный человек? Сколько ему лет, как он выглядит?

За одну ночь он смог убить бессмертного господина Вэя и взял под контроль семью Вэй. Благодаря своему мгновенному успеху он наверняка войдет в рейтинг самых богатых и могущественных людей. Все люди строили предположения и обсуждали эту новость.

Но люди из высших кругов общества были напуганы и обеспокоены своей судьбой.

Говорят, что военные хотели вмешаться, но так и не смогли помешать Изначальному Цзяну. Раз этот мастер Цзян уничтожил семью Вэй за одну ночь, то нельзя навлекать на себя его гнев, это может быть очень опасно!

Многие люди связались друг с другом и подготовили дорогие подарки, намереваясь отправиться к мастеру Цзяну и выразить ему свое почтение, и таким образом избежать его гнева.

Более того, мир боевых искусств Китая тоже заволновался. Многие адепты боевых искусств пересказывали друг другу эту новость.

«Он владеет и боевыми искусствами, и заклинаниями, взял контроль над семью Вэй и уничтожил Мо Хаосюна! По-видимому, в Линнане появился новый лидер!».

«Он силен как дракон, как дракон! Те, кто не знаком с боевым искусством изначального Цзяна, прожили жизнь зря!» – вздохнув, восторженно сказали люди, почитающие силу мастера боевых искусств.

«В те полгода, что статус мастера Цзян рос, в Цзянбэе было очень неспокойно! Он сразил героя Общины Син Шаньху на круизном лайнере в открытом море, обезглавил наставника боевых искусств Хун Тяньчжао на горе Цзяло, установил контроль над школой Шэньнун в районе, где торгуют различными лекарственными травами. А теперь еще и случай с Мо Хаосюном и Вэй Шофэном! Изначальный Цзян действительно силен словно дракон, он взволновал всех!».

«До каких пор Изначальный Цзян собирается продолжать убивать? Неужели никого это не волнует?».

Многие мастера боевых искусств были сильно напуганы, им казалось, что опасность угрожает им всем.

«Откуда в Цзянбэе, в конце концов, взялся этот мастер Цзян? Из какой он семьи, чей он сын? Неужели он сын Е Чжаньтяня?».

«Это невозможно! Почти все сыновья Е Чжаньтяня состоят в Команде Дракона, они охраняют систему боевых искусств, разве сын Е Чжаньтяня может так безудержно убивать людей и подавлять всех?».

Было немало адептов боевых искусств, которые хотели узнать о Цзян Тяне больше и пытались разузнать любую информацию.

«Изначальный Цзян слишком сильный и ужасающий! Вероятно, остановить его сможет только собрание Ассоциации Боевых Искусств! Мы не сможем отомстить ему, полагаясь только на наши собственные силы!».

«Верно! Нам остается только просить Ассоциацию Боевых Искусств или известных наставников боевых искусств восстановить справедливость!».

Семья Хун из Цзянси, семья Ван из Лояна, связанная с монетами в форме мечей, семья Тан из провинции Сычуань, семья Мо из Линнаня и множество других семей мастеров боевых искусств, которые подчинил себе Цзян Тянь, были страшно напуганы и могли лишь вздыхать от ужаса. Они отбросили свои надежды о мести и теперь полагались лишь на организации боевых искусств высшего уровня.

…

Через два дня, в полдень ко входу в гостиницу подъехала Буггати Вейрон, она двигалась плавно словно рыба в воде.

Швейцар подошел, открыл дверь и увидел лишь ничем не примечательного молодого человека, выбирающегося с заднего сиденья.

Швейцар был потрясен и подумал, что, вероятно, это сын известной пекинской семьи, который приехал сюда набраться опыта.

«Господин Цзян, мне проводить вас наверх?» – за молодым человеком вышли еще двое людей. Один имел серьезную манеру держаться и обладал длинными, свисающими до груди усами. На втором были очки в латунной оправе. Это был величественный сверхчеловек Хун Е и Сюй Вэньцзе.

Хоть Цзян Тянь и выставил всех членов семьи Вэй за дверь, но все же нужно было поддерживать порядок в такой огромной семье. Поэтому Цзян Тянь не стал избавляться от Хун Е и Сюй Вэньцзе, старых слуг семьи Вэй.

Эти люди не испытывали к Цзян Тяню ненависти. Проще говоря, они просто за деньги избавляли его от хлопот.

Хун Е, Сюй Вэньцзе и остальные с радостью трудились изо всех сил под началом мастера Цзяна. Раз на них обратил внимание Цзян Тянь, разве это не значит, что их мастерство заклинаний находится на высоком уровне?

«Не нужно, возвращайтесь…». – покачав головой, сказал Цзян Тянь.

«Хорошо! Тогда просим разрешения удалиться! Во второй половине дня мы доставим вам сырье для расстановки формаций!».

Сверхчеловек Хун Е и Сюй Вэньцзе поклонились, обхватив кулак одной руки ладонью другой и, сохраняя почтительное выражение на лице, ушли.

«Зять, где ты был?».

Как только Цзян Тянь зашел в гостиничный номер, Чжао Цяньжу тут же схватила его за руку и, задыхаясь от возмущения, сказала: «Ты ни разу ни ночевал здесь! Три дня назад была гроза и дождь, я мы пошли в твою комнату, но тебя не было! Мы страшно перепугались!».

«Неужели ты полез в окно к этой богатой наследнице из Гуанчжоу?» – пошутила Чжао Сюэ Цин.

«Я не…».

Цзян Тянь поднял руки вверх, показывая, что сдается, и виноватым тоном сказал: «Я поступил неправильно, простите меня. С этого дня я буду везде брать вас с собой!».

Если бы это увидел сверхчеловек Хун Е, у него бы глаза вылезли из орбит. Величественный мастер Цзян, владеющий боевыми искусствами и заклинаниями, божественный наставник, который одним ударом уничтожил Вэй Шофэна, просит прощения у двух простых девушек?

Откуда он мог знать, что за десять тысяч лет странствий по звездному небу его сердце ожесточилось и стало холодным как лед. И что только видя любимую жену и близких людей, его защитный барьер падает, обнажая его тонкую натуру.

На самом деле, Цзян Тянь скрывал от двух девушек свой конфликт с Вэй Шофэном и, естественно, он не рассказал Чжао Сюэ Цин и ее сестре о том, что вчера уничтожил семью Вэй. Он не хотел, чтобы они беспокоились.

Но, по-видимому, сейчас они наоборот очень сильно переживали. И это заставило Цзян Тяня испытать угрызения совести.

«Ты сказал, что возьмешь нас с собой на Блаженное пиршество, а в итоге ушел, не попрощавшись! В последние дни ты только и делаешь, что совершаешь ошибки!» – тяжело дыша от злости, сказала Чжао Цяньжу.

В отсутствии Цзян Тяня Шэнь Мань Гэ была очень осторожна, она велела девушкам оставаться в гостинице и не совершать необдуманных действий.

«Попасть на Блаженное пиршество не так просто, но мы пойдем…». – слегка улыбнувшись сказал Цзян Тянь и тут же позвонил главе семьи Тан, Тан Чжэнье.

Он приказным тоном сказал: «Я хочу пойти на Блаженное пиршество. Очистите территорию, не пускайте туда посторонних. Вам самим тоже следует уйти оттуда, моя жена любит тишину и спокойствие!».

«Что? Очистить территорию? Зять, ты шутишь?» – Чжао Цяньжу не могла поверить своим ушам.

В Блаженном пиршестве должны были принимать участие несколько великих семей Гуначжоу, у кого бы хватило силы командовать ими?

«Так, Цзян Тянь, не слушай Цяньжу! В прошлый раз ты обидел стольких людей, сейчас слишком опасно туда идти!» – тут же начала уговаривать его Чжао Сюэ Цин.

Хотя она и знала, что Цзян Тянь обладает выдающимися способностями и сумел завоевать положение в Цзянбэе, но сейчас они были в Гуанчжоу. Даже если местные молодые мастера не сумеют справиться с Цзян Тянем, они могут натравить на него политические силы, которые стоят за ними.

«Все в порядке, сейчас твой муж уже не тот, что раньше. Теперь весь Линнань принадлежит мне!» – шепотом сказал Цзян Тянь, почувствовав беспокойство жены, и погладил ее по щеке.

Даже зная о невероятных способностях Цзян Тяня, Чжао Сюэ Цин и ее сестра не верили, что за такой короткий срок он мог получить власть над Цзяннанем.

Чжао Сюэ Цин слегка улыбнулась, но ничего не сказала. Вдруг Чжао Цяньжу осенила блестящая идея, она хлопнула в ладоши и сказала: «Пусть Шэнь Мань Гэ пойдет с нами, она сможет приструнить представителей Цзяннаня!».

«Хорошо…».

Цзян Тянь чувствовал себя беспомощным. Он возвысился слишком быстро, и даже самые близкие люди пока не могли это принять.

…

За дверями больничной палаты Первой Народной Больницы Гуанчжоу с беспокойством ждали Чжоу Сянья и Люй Фань. Они были идеальной парой, он был талантлив, а она красива.

Люй Фань держал в руках два пакета дорогих питательных продуктов и тонизирующих средств. Когда рано утром он услышал, что такой выдающийся, талантливый молодой человек, как Тан Шаоцзе был покалечен, он тут же позвонил Чжоу Сянья. Не обращая внимания на собственное сотрясение мозга, он запрыгал от радости, ведь эта ситуация давала ему возможность перевести свои взаимоотношения с Так Шаоцзе на новый уровень.

Однако в душе он был обеспокоен и растерян. Кто, в конце концов, посмел сломать ноги Тан Шаоцзе? Это просто невероятно!

Внешне Чжоу Сянья, на лице которой был легкий макияж, оставалась спокойна. Однако внутри у нее все кипело. Она всегда мечтала, что в один прекрасный день как Золушка заполучит своего принца, будет жить в прекрасном замке, вращаться в кругах аристократии и станет выдающейся женщиной. Сегодня у нее наконец появилась возможность приблизиться к высшему обществу и ее тщеславие было удовлетворено.

Выдающиеся молодые мастера, богатство, роскошный дом, элитный автомобиль, дорогая одежда и ювелирные украшения – все эти вещи были так далеки от Чжоу Сянья. И вот, кажется, сейчас до них было уже рукой подать.

Доктор и медсестра проводили осмотр пациента. Когда они закончили, Люй Фань и Чжоу Сянья вошли в палату.

На кровати в одноместной VIP-палате лежал туго перевязанный словно мумия Тан Шаоцзе, из бинтов виднелись только его глаза, рот и нос.

Чжоу Сянья все же была девушкой и, увидев эту картину, она была потрясена. Она подумала, что, судя по виду Тан Шаоцзе, его ноги, вероятно, больше не послужат ему.

Люй Фань опустил два пакета с продуктами и тонизирующими средствами и поздоровался с матерью и девушкой Тан Шаоцзе. Затем он присел на корточки около кровати и начал напряженно притворяться обеспокоенным травмой Тан Шаоцзе. Он яростно выражал свое горе и негодование, говоря, что был готов отдать свою жизнь за друга, был готов пойти на любые жертвы ради него.

Тан Шаоцзе не выдержал и отмахнулся от него. Он окинул взглядом Люй Фаня, который всегда старался выслужиться перед ним и наладить с ним отношения, в его глазах появилось отчаяние, и он с трудом сказал: «Хватит, не нужно пустой болтовни! Ни тебе, ни мне не нужно вызывать гнев такого человека, как Цзян Тянь! Ты не в курсе, что даже второй военный комитет решил вмешаться ради нас. Но даже они не смогли его остановить. Хорошо, что я вообще остался жив…».

Люй Фань замолчал и с заискивающей улыбкой кивнул. В его душе появилась тревога, кто, в конце концов, поставил Тан Шаоцзе, происходящего из аристократической семьи, в такое безвыходное положение, что он даже не хочет думать о мести?

В этот момент Чжоу Сянья, которая все еще молчала, подумала о втором военном комитете, и в ее сердце поднялась волна беспокойства.

Положение молодых мастеров Гуанчжоу было неодинаковым. И Чжоу Сянья невольно позавидовала, что молодой человек, который был всего на пару лет старше ее, вызвал такую волну общественной поддержки. Но в то же время ей было любопытно, кто же осмелился нанести такие увечья Тан Шаоцзе.

Чжоу Сянья чувствовала себя удачливой девушкой. Цзян Тянь выгнал ее из Линьчжоу, но в Гуанчжоу ее дела шли как по маслу, и это предвещало, что в дальнейшем ее жизнь станет прекрасной.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 157**

Глава 157 - Неспокойный Линнань

У людей в современном обществе нет ни власти ни денег для того, чтобы получить настоящую любовь и искренние чувства, все остальное – полная чепуха.

Пока в голове Чжоу Сянья крутились эти мысли, дверь в палату открылась и помещение наводнилось большим количеством людей, их было так много что мгновенно всем стало тесно.

Возглавлял эту толпу элегантный мужчина, выглядел он спокойным, однако лицо его было мрачным. Лу Фань тем временем потянул девушку за руку и отвел вглубь больничной палаты.

Он был как бы в стороне от этого круга людей, и знал какое место он занимал среди них. Однако, ему не терпелось показать свою значимость перед девушкой, поэтому он зашептал ей на ухо: «Это Бай Шао – один из четверых главным мастеров Гуанчжоу, мы с ним не раз выпивали вместе на банкетах, ты тоже его видела!»

Девушка задумчиво кивнула, до нее ни раз доносились слухи о том, что так называемым четверым мастерам совсем не были чужды ежедневные развлечения и загулы.

Но поскольку она только недавно вошла в круги золотой молодежи Гуанчжоу, она не могла предполагать, как себя должны преподносить девушки данного общества.

«Шаоцзэ, мы все же должны принести извинения Цзян Тяню, старейшины беспокоятся!» - с этими словами в палату ворвался Бай Чоуфэй и своим заявлением очень удивил Лу Фаня и Чжоу Сянья.

…

Вэй Цзинху, получив новости о том, что произошло в семье Вэй, немедленно собрал экстренный семейный совет.

Эта семья была повержена неким неизвестным по имени Мастер Цзян и сейчас этот человек являлся главой всего Линнаня.

«Несмотря на то, что мы с Вэй Шофеном являемся очень дальними родственникам, мы все же надели траурные одежды, однако нам нужно быть предельно осторожными! В случае возникновения хоть каких-то незначительных проблем, мы можем пострадать!» - с взволнованным лицом говорил Вэй Цзинху.

Его душу терзали некоторые сомнения, изначально Цзян Тянь утверждал, что близко не подойдет к Вэй Шофэну, но по прошествии двух дней, появились скорбные новости, неужели в них каким-то образом замешан Цзян Тянь?

Но очень скоро он выбросил из своей головы все эти бредни, ведь он не был экстрасенсом, чтобы во всем этом разобраться!

«Наверное, опасность все же миновала, ведь вряд ли семьи Тан, Бай и Те все это время сидели сложа руки!»

Но все же, он назидательным тоном произнес: «Цзецюн, будь на чеку!»

Вэй Тяньдуань также был вхож в чиновничьи круги города, поэтому плохие новости достигли и его, глубоким голосом, он сказал: «Говорят, что этот Мастер Цзян слишком силен, он владеет боевыми искусствами и магией настолько хорошо, что смог одолеть самого Вэй Шофена. После этого события, все сильные семьи сдались!»

«Что? Семьи Тан, Бай и Те сдались ему?!» - аудитория была шокирована этим заявлением.

Знания представителей семьи Вэй были очень поверхностны, если дело касалось вопросов о боевых искусствах или заклинаниях, они абсолютно ничего в этом не понимали, услышав эти новости, они не знали как их правильно трактовать.

Но они очень хорошо разбирались в том, насколько могущественны были эти три семьи, которые контролировали политику и бизнес, имели за плечами немалый опыт и тем самым контролировали весь Линнань.

И сегодня эти магнаты были повержены Мастером Цзяном! Что же он за гений?

«Кроме того, до меня дошли известия, что вся семья Вэй была изгнана из их дома, все их имущество было экспроприировано, даже военные, находившиеся там в то время не смогли этому помешать. Они, наоборот, торопили события, чтобы все поскорее закончилось!» - это заявление Вэй Тяньдуаня произвело эффект разорвавшейся бомбы, аудитория была им просто шокирована.

Той ночью, семью которая веками имела власть в обществе не только не спасли военные, они даже навредили! Похоже, что дело было не только в невероятной силе Мастер Цзяна, он скорее всего имел связи в политических кругах общества и за его плечами была мощная поддержка со стороны армии.

«Видимо, этого Мастера Цзяна можно назвать настоящим злым гением, жестоким и бессердечным, готовым на любые убийства!»

Чем больше Вэй Цзинху это слушал, тем тревожнее становилось у него на душе, по его лицу уже начал струиться холодный пот, дрогнувшим голосом он произнес: «Похоже, что нам необходимо навестить Мастера Цзяна с визитом и разъяснить ему нашу связь с семьей Вэй, ведь все эти годы мы с ними даже не общались!»

В зале стояла мертвая тишина, никто не решился вставить даже слово. Все были слишком далеки от темы и не могли участвовать в диалоге между Вэй Цзинху и Вэй Тяньдуанем.

«Отец, ты говоришь все верно, но…» - беспомощно вздохнул Вэй Тяньдуань: «Этот Мастер Цзян недосягаем, как дракон в небе, чтобы его увидеть, нужно приложить немало усилий! Ходят слухи, что к нему не может пробиться на аудиенцию сам глава семейства Тан!»

«Если это так сложно сделать, необходимо обязательно придумать какой-то способ, иначе эта связь с семьей Вэй выйдет для нас боком!» - тяжело вздохнув, покачал головой Вэй Цзинху, вся эта ситуация оказала на него очень негативное влияние, он как будто постарел лет на десять.

«Ладно, я придумаю способ, посмотрим сначала, как справится глава семьи Тан!»

Вэй Тяньдуань немедленно набрал Тан Чжэнье и заговорил умоляюще-заискивающим голосом.

Через какое-то время, он повесил трубку и протяжно вздохнул: «Без вариантов.»

«А что он сказал?» - лица присутствующих были сильно взволнованы.

«Глава семьи Тан сказал, что наша семья, в соответствии с нашим положением, не имеет права на участие, но так как мероприятие назначено на поле для гольфа, которое принадлежит семье Тан, можно попытаться проникнуть туда в качества обслуги или официантов…» - задумчиво произнес Вэй Тяньдуань.

Это предложение вызвало в окружающих довольно смешанные чувства.

Похоже, что им ничего не оставалось, как переодевшись работниками гольф клуба, попытаться проникнуть туда, ведь официально это было невозможно сделать, так как у них не было на это полномочий. Всю жизнь они гордились тем, что принадлежали к светскому обществу, а теперь ситуация складывалась так, что все это было похоже на настоящий абсурд.

«Ну сейчас-то вы видите, насколько мы далеки от них?» - вздохнув, едким тоном произнес Вэй Цзинху: «Вам всем нужно очень много трудиться, чтобы в будущем больше не переживать такого унижения, как сегодня!»

«Отец, что это все значит? Нам идти туда или нет?» - сдвинув брови, спросил Вэй Тяньдуань.

«Идти! Как не пойти то?» - Вэй Цзинху поднялся и, почувствовав облегчение, громко сказал: «Только встреча с Мастером Цзяном поможет сохранить наше благосостояние, ради этого я готов отдать собственную жизнь!»

Вслед за этим, все члены семьи, во главе с Вэй Цзинху поспешили отправиться в гольф клуб в горах Тинчао.

Пока они двигались по дороге, некогда шумное место было полностью безлюдным, поговаривали, что загадочный Мастер Цзян готовил здесь какое-то свое мероприяти, поэтому территорию полностью очистили от посторонних.

«А он хорош, этот Мастер Цзян!» - кисло улыбнувшись, произнес Вэй Цзехуэй, а потом добавил: «Намного величественнее, чем Тан Шаоцзэ и его группа молодых мастеров, пожалуй, он самый могущественный во всем Линнане за последние сто лет!»

Вэй Цзецюн, улыбнувшись, сказал: «Давай, братец! Например, среди нас есть один руководителей городских властей!»

«Городские власти?» - Вэй Ян отреагировал на это заявление с улыбкой: «Насколько я слышал, на встречу с этим мастером не удостоены даже представители городских властей, для них он тоже не досягаем!»

На все это, Вэй Цзехуэй, криво усмехнувшись, лишь покачал головой.

Он знал, что хоть его кузен и говорил нечто неприятное, но все это было правдой. Даже он не мог сравниться с могуществом этого Мастера Цзяна.

Все вместе, вскоре, они прибыли на площадку для гольфа и связались с одним из работников семьи Тан, после чего, переодевшись в форму обслуживающего персонала, заняли соответствующие места в ожидании появления Мастера Цзяна.

Находившаяся в собственности семьи площадка для гольфа отвечала всем международным стандартам, вот уже много лет на ней тренировались самые известные спортсмены, тем самым рекламируя это место для простых обывателей. Однако, сюда могли попасть далеко не все жители Гуанчжоу, даже представители семьи Вэй здесь никогда не бывали, поэтому в окружении толпы людей, они могли лишь перешептываться друг с другом.

«Ох и сколько же здесь знаменитостей!» - воскликнул Вэй Ян, наблюдая за группой элегантно одетых людей среднего и пожилого возраста.

«Кажется, здесь собрались самые известные богачи города, общая сумма состояния которых исчисляется миллиардами юаней, сюда прибыли и Тан Чжэнье, и Бай Тяньлэй, и Те Инцзе!»

Все эти представители семейства Вэй были похожи на детей, которые словно открыли сундук с сокровищами, настолько восхищенно они смотрели по сторонам.

Вновь прибывшая группа людей с мрачным видом, не переговариваясь между собой, быстро скрылась из виду в чайном домике гольф клуба.

«Cверхчеловек Хун Е, а если мы не будем сопровождать господина Цзяна, это будет слишком неуважительно?» - усевшись за большим круглым столом, серьезно спросил Тан Чжэнье.

«Он будет в сопровождении только своей жены, просил его не беспокоить, это -его главное требование!» - отпив чай, спокойно ответил сверхчеловек Хун Е.

«Я переживаю, лишь бы чего не произошло, не дай бог разгневать Мастера Цзяна…» - нахмурившись, обеспокоенно произнес Бай Тяньлэй.

«Об этом можно не переживать, все организовано на высшем уровне, мы хорошо подготовились, наняли лучших профессионалов!» - заверил Тан Чжэнье.

«А как с вопросом безопасности? Пусть несколько охранников еще раз обойдут всю территорию!» - предложил кто-то из собравшихся.

«Глупость какая!» - разразился бранью Сюй Вэньцзе: «Мастер Цзян вошел в Сферу Совершенства, о какой безопасности может идти речь?»

Он считал эту группу богачей глупцами, поэтому, хлопнув ладонью по столу, громко воскликнул: «Культиваторы в спокойном состоянии никого не трогают, а те, кто потревожит Мастера Цзяна будут уничтожены!»

«Мастер Сюй дело говорит!» - согласно закивали побледневшие от страха богачи.

«Я считаю, что нам сегодня не стоит приносить извинения, все это лишнее на мой взгляд!»

Cверхчеловек Хун Е повертел чашку в руках и надменно сказал: «Мастер Цзян подобен бессмертному, спустившемуся с небес, вас всех он воспринимает как насекомых, ему не нужно ваше уважение!»

«По правде говоря, это так…»

Тан Чжэнье смиренно улыбнулся: «Но все же, излишнюю вежливость еще никто не осуждал, все-таки Шаоцзэ и его товарищи оскорбили Мастера Цзяна, поэтому, если мы, главы семейств, не выразим свое почтение, мое сердце будет не на месте.»

«Тогда ждите здесь, когда все начнется, вы сможете с ним встретиться!»

Cверхчеловек Хун Е, закатив глаза, сердито фыркнул: «Мастер приказал расчистить площадку от посторонних, если вы его прогневаете, я ничем вам не смогу помочь!»

«Господин Хун Е, в чем, по-вашему, мы можем подвергнуть Вас опасности? Здесь десять миллионов, мы все действуем из лучших побуждений, не откажите в любезности!» - сказал Тан Чжэнье, торопливо доставая банковскую карточку.

…

В этот самый момент, Цзян Тянь в сопровождении своей жены, ее сестры, Шэнь Маньгэ и Гуй Цзяоти прибыли к месту проведения банкета.

Здесь можно было заняться разными видами активности: кататься на катере, парашюте, заниматься серфингом и загорать, обстановка была очень подходящей.

«Цзян Тянь, что случилось, почему никого нет?» - потрясенно спросила Чжао Сюэцин, обнаружив, что вся площадка была абсолютно пуста, там не было ни одной живой души.

Там находился один единственный человек – вице-президент компании семьи Тан, который всем представился и разговаривал очень вежливо и тактично.

«Ты по-прежнему продолжаешь верить в то, что твой муж – неудачник?» - вздохнув, покачал головой Цзян Тянь, но на самом деле он был очень горд собой.

Вице-президент компании «Тан Ши» мягко улыбнулся и тактично произнес: «Мастер Цзян прав, пару дней назад сильнейший мастер Цзяннаня был им повержен, это событие вызвало огромный резонанс и теперь весь Цзяннань в распоряжении Мастера Цзяна!»

«Яхта, на которой вы только что были тоже теперь принадлежит Мастеру Цзяну!»

«Затек, ты великолепен, я тебя обожаю!» - Чжао Цяньжу была слишком взволнована, подпрыгивая от нетерпения, она бросилась на шею Цзян Тяню и буквально повисла на нем, сжимая в объятиях.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 158**

Глава 158 Будем заниматься культивацией вместе

«Ну что это такое, ай-ай-ай, ты же такая взрослая, разве ты не можешь вести себя чуть серьезнее?» – Цзян Тянь растерялся, но не принял слова свояченицы всерьез.

Когда-то он пересек звездное небо, убил множество божественных правителей и демонический императоров, контролировал территорию на расстоянии в десятки тысяч световых лет.

Так что то, что он уничтожил никчемного Вэй Шофэна и стал лидером Линнаня было для него сущим пустяком. Если он сможет достигнуть среднего и последнего периода культивации, то он сможет убить даже сверхлюдей, достигших Сферы Сущности Дао и не будет иметь себе равного во всем Китае.

«Зять, подари мне прогулочную яхту!» – с милой улыбкой сказала Чжао Цяньжу.

Не дожидаясь ответа Цзян Тяня, вице-президент поспешно сказал: «Проще простого! Мисс Чжао, выбирайте, и я подарю ее вам!».

«Хорошо, хорошо! Просто здорово! Я хочу еще ту скоростную машину!» – Чжао Цяньжу тут же на всех парах побежала к стенду с яхтами и автомобилями.

Но Чжао Сюэ Цин нервничала и выглядела серьезной, ее грудь поднималась и опускалась, и она долгое время молчала.

Хотя она и не видела внушающего страх Вэй Шофэна, но она много слышала о силе семьи Тан, семьи Те и семьи Бай.

Все они почитали Вэй Шофэна как своего лидера, так что он наверняка обладал выдающимися способностями и был гораздо сильнее Ян Гочана из секты Маошань.

Она вспомнила про гром, который слышала за два дня до того, как до нее дошли эти слухи. Звук грома был похож на большой взрыв, сильный ураган, всю прибрежную зону песчаного мыса накрыло огромной волной. Чжао Сюэ Цин поняла, что это, должно быть, был звук битвы Цзян Тяня и Вэй Шофэна.

Кто знает сколько духовной энергии израсходовал Цзян Тянь, чтобы нанести поражение Вэй Шофэну и какому риску он подвергся.

Битвы мастеров заклинаний были гораздо более зловещими, чем сражения мастеров боевых искусств. Если бы случилось что-то непредвиденное, Цзян Тянь уже был бы покойником.

«Цзян Тянь, почему ты сражался с Вэй Шофэном?».

Неожиданно всхлипнув, Чжао Сюэ Цин спросила: «Потому что вы боролись за влияние в Линнане или потому, что Тан Шаоцзе попросил Вэй Шофэна сразиться с тобой? Или это все было из-за твоего обещания стать самым известным человеком в мире ради меня?».

Цзян Тянь был потрясен тем, что Чжао Сюэ Цин казалась такой шокированной. Он ощутил тревогу и, погладив ее нос подушечкой пальца, сказал: «Понемногу от всех этих причин. Почему ты так сердишься?».

«Цзян Тянь, разве ты не знаешь?».

Задыхаясь от злости, Чжао Сюэ Цин со слезами на глазах сказала: «Мне не важно насколько ты богат и какой властью обладаешь!».

«Если Тан Шаоцзе настоял на возврате денег за покупку лекарств, то надо было отдать их ему! Ведь сейчас мы не испытываем никакого недостатка в деньгах!».

«Мне не нужно, чтобы ради меня ты становился самым известным человеком в мире! Если ты будешь рядом со мной, то мне не нужно никакой славы! Я лишь хочу, чтобы мы жили в любви и спокойствии!».

«Но ты только и делаешь, что дерешься и убиваешь! Ты вообще думаешь о моих чувствах?» – сказав это, Чжао Сюэ Цин махнула рукой и ушла.

Цзян Тянь был тронут заботой Чжао Сюэ Цин, но в то же время он мучился, не понимая, как все ей объяснить.

Он вернулся после десяти тысяч лет культивации. Он знал насколько ужасны человеческие сердца, как жестоко люди соперничают. Культиваторы обладают безграничным желанием увеличить свою силу, но ресурсы для культивации ограничены. Поэтому, если ты хотел укрепить свою силу, то без сражений и убийств было не обойтись.

Но Чжао Сюэ Цин была простой девушкой с обычным жизненным опытом, как она могла понять это все?

Цзян Тянь тут же поспешил догнать Чжао Сюэ Цин, обнял ее за талию и прошептал: «Цин, я был неправ! В будущем я буду советоваться с тобой во всем!».

«Хм, ты же мастер Цзян, чье имя гремит на весь Китай, а собираешься советоваться со мной, с простой смертной?».

«Ты заставил множество людей почитать тебя и поклоняться тебе, разве для тебя что-то значат мои переживания?».

Чжао Сюэ Цин снова всхлипнула, высвободилась из рук Цзян Тяня и с холодным выражением лица пошла дальше.

«Цин, прости меня… Прости меня на этот раз!» – вздохнув, беспомощно сказал Цзян Тянь, на его лице отразилась печаль.

Стоявший позади них вице-президент, остолбенев, смотрел на эту сцену.

«Как может такой великий мастер Цзян не сердится, когда его жена выказывает свое недовольство? Еще и всячески пытается вернуть ее расположение! Он настоящий раб своей жены!».

Чжао Цяньжу заметила их ссору, тут же подбежала, взяла схватила за руку и начала ее уговаривать: «Сестра, зять, сейчас же все хорошо! Не нужно сердиться, все же в порядке!».

«Уходи! Если бы не настояла на том, чтобы мы пошли на Блаженное пиршество, то всего этого бы не произошло!».

Чжао Сюэ Цин вырвала свою руку, и по ее лицу покатились слезы. С трудом переводя дыхание от злости, она сказала: «Сейчас ты в таком хорошем настроении! Тебе дарят яхты и спортивные автомобили! Но какому риску ты подвергла своего зятя!».

«Вот почему он так вышла из себя?» – подумала Чжао Цяньжу и отступила назад, не зная как успокоить сестру.

Увидев, что Цзян Тянь тоже был подавлен, она поспешно добавила: «Зять, не сердись, сестра просто слишком волновалась за тебя…».

«Да, я понимаю…». – после долгого молчания сказал Цзян Тянь, испытывающий смешанные эмоции.

Обхватив себя руками за колени и положив на них голову, Чжао Сюэ Цин сидела на берегу моря. Она, ни о чем не думая, печально наблюдала за морскими губками, принесенными на берег волнами.

Цзян Тянь молча стоял на небольшом расстоянии позади нее, зажав в губах сигарету. Он не позволял Чжао Цяньжу и Шэнь Мань Гэ тревожить Чжао Сюэ Цин.

Прошло много времени и Чжао Сюэ Цин наконец немного успокоилась. Она помахала Цзян Тяню рукой и крикнула: «Подойди!».

Но на ее лице по-прежнему не было и следа улыбки.

Цзян Тянь тут же потушил сигарету, радостно подбежал к Чжао Сюэ Цин и, поклонившись, со смехом сказал: «Жена, ты что-то хотела?».

«Ты не сердишься, что я так вела себя с тобой?» – спросила Чжао Сюэ Цин, нежно посмотрев на Цзян Тяня и погладив его по щеке.

«Я не сержусь, не сержусь! Ведь это я был неправ. Мы уже обсуждали, что я должен сообщать тебе о том, что я собираюсь с кем-то подраться. Выпей, выпей немного…».

Цзян Тяня испытал огромное облегчение, от того, что Чжао Сюэ Цин пошла на контакт. Он тут же протянул ей стакан свежевыжатого сока.

Стоявший неподалеку вице-президент выглядел растерянным: «Я думал, что это только мое положение в доме ниже некуда. Оказывается, у мастера Цзяна все еще хуже. По-видимому, все мужчины в мире одинаковы!».

Через несколько секунд он хлопнул себя по ноге и пробормотал: «Эх, какой смысл в положении, это же любимая жена! Кажется, мне предстоит многое наверстать в плане любви к жене!».

Чжао Сюэ Цин положила голову на плечо Цзян Тяню, с блеском в глазах смотрела на поднимающиеся и опускающиеся морские волны. На ее красивом лице отразилась грусть, и она сказала: «Это моя вина, я не поспеваю за тобой…».

«Что?» – непонимающе спросил Цзян Тянь.

«Словно муравей, который наблюдает за схваткой двух свирепых львов и чувствует как дрожит земля и что небо скоро упадет на землю!».

«Я и есть тот муравей, а ты и Вэй Шофэн – свирепые львы или огромные драконы!».

В глазах Чжао Сюэ Цин отражались печаль и отчаяние. Она тихо сказала: «У меня нет никаких способностей, я даже не могу играть на той цитре из кости Белой Обезьяны, которую ты мне подарил…».

«Цин, не говори так…».

Цзян Тянь удивился, он не ожидал, что Чжао Сюэ Цин думала о таких глобальных изменениях.

«Цзян Тянь, наверное, я хочу стать такой же сильной, как ты! Я хочу стоять с тобой на одном уровне, плечом к плечу!».

Чжао Сюэ Цин повернулась, серьезно посмотрела на Цзян Тяня своими красивыми, чистыми глазами и нежно сказала: «Ты похож на большое дерево, у тебя есть медные ветки и ствол из железа. А я хочу быть хлопковым деревом, и у меня будут свои красные цветы, похожие на яркое пламя».

Она взяла руку Цзян Тяня в свою и начала пальчиком чертить на ней круги, при этом нежно, но настойчиво сказав: «Мы разделим эту ношу на двоих, мы вместе преодолеем и ураганный ветер, и раскаты грома. И вместе будем наслаждаться радугой, солнечным светом и утренней росой!».

«Мы неразрывно связаны, мы будем вместе до самой смерти! Я люблю твое крепкое тело, люблю, что ты неуклонно придерживаешься своей позиции и твердо стоишь на ногах!».

Чжао Сюэ Цин высказала все, что накопилось у нее в душе, а затем пристально посмотрела на Цзян Тяня и спросила: «Ты понимаешь что я чувствую?».

«Понимаю! Цин, не волнуйся, я буду рядом с тобой и весь мир будет у нас как на ладони!» – сказал Цзян Тянь в ответ, и в его глазах блеснула решительность.

По правде, Цзян Тяня все время пребывал в нерешительности касательно того, стоит ли Чжао Сюэ Цин вставать на путь культивации или нет.

Жизнь простых смертных была слишком коротка. Даже долгожители живут не более ста с небольшим лет. А он так любит Чжао Сюэ Цин, он в таком долгу перед ней. Он хочет быть с ней до смерти, но даже целый жизни ему будет мало.

Но если он возьмет ее с собой на путь культивации, и она поднимется в межзвездное пространство, то ей тоже придется бороться и убивать. Эта дорога будет трудной и полной опасностей, а Цзян Тянь не хотел подвергать Чжао Сюэ Цин риску.

Но сейчас, когда он услышал признание Цин, в сердце Цзян Тяня не осталось сомнений.

Раз она хочет этого, то… мы будем заниматься культивацией вместе!

Чжао Сюэ Цин была полна нежности и чувства вины. Она крепко обняла Цзян Тяня, положила голову ему на грудь и, растроганно сказала: «Спасибо тебе, муж! Ты открыл для меня новый мир, а я упрекала тебя за то, что просто не могу угнаться за тобой…».

Чжао Сюэ Цин немного успокоилась и снова стала, смеясь, болтать с Цзян Тянем. Чжао Цяньжу радостно подбежала к ним и с улыбкой сказала: «Сестра, пошли сыграем в гольф! Я всегда хотела научиться!».

«Ладно, ладно! Дадим такой дикой девчонке, как ты попробовать себя в этом аристократическом спорте и почувствовать себя знатной красавицей!» – охотно согласилась Цзян Тянь и ее красивые глаза прищурились от улыбки.

Вскоре вице-президент привел Цзян Тяня и его спутниц на поле для гольфа.

«Вице-президент Фань, вам не обязательно оставаться с нами! Мы просто немного поиграем!» – мягко сказала Чжао Сюэ Цин. Она чувствовала безмятежность и не любила, когда в такие моменты перед ней так заискивали.

«Что ж, хорошо! Желаю господину Цзяну и его супруге приятной игры!» – вице-президент почтительно поклонился им и с достоинством удалился.

…

В августе над Гуанчжоу беспощадно палило солнце, обжигающие лучи жалили словно стрелы. Это была жаркая и душная пора.

Вэй Цзецюн и другие чувствовали себя как в духовке и обливались потом.

Вэй Цзинху был стар и слаб, он ужасно побледнел, его губы потрескались, с ним вот-вот должен был случиться солнечный удар.

Но они терпели все это, стиснув зубы, ожидая прибытия легендарного мастера Цзяна.

Когда все уже подумали, что больше не выдержат, они увидели, что к ним, смеясь и болтая, приближается Цзян Тянь и его спутники.

«Цзян Тянь, зачем ты пришел сюда?».

Вэй Цзецюн тут же подскочила от злости, подбежала к Цзян Тяню и его спутницам и, понизив голос, начала с негодованием ругать их: «Разве вам можно быть здесь?».

«А почему нет?».

Цзян Тянь и его жена не успели ничего сказать, а Чжао Цяньжу нахмурилась и с холодной усмешкой ехидно сказала: «Мы же приказали очистить территорию! Так что это вас надо спросить, как вы пробрались сюда?».

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 159**

Глава 159 Встаньте на колени и покоритесь

Во время этого визита в Гуанчжоу Чжао Цяньжу увидела отвратительную натуру своего деда со стороны матери и всех членов его семьи, и теперь стояла на стороне мужа своей старшей сестры.

«Должно быть, вы пришли, чтобы попросить прощения у молодого мастера Бая? Вы поняли какое безумие тогда устроили и испугались?» – пренебрежительно скривив рот, с самодовольной усмешкой сказал Вэй Ян.

«Это хорошо, что вы решили извиниться перед молодым мастером Баем и молодым мастером Таном!».

Побледневший Вэй Цзехуэй подошел к ним и начал ругать их тихим, но резким голосом: «Но вы выбрали неудачное время! Сегодня семья Бай, семья Тан и другие великие семьи Гуанчжоу будут приветствовать почетного гостя! Я не допущу, чтобы вы мешали им в такой момент! Немедленно уходите!».

«Ха-ха, им еще хватило храбрости? Разве они не напуганы до смерти? Успокойтесь, они сами подойдут и поклонятся мне…».

Цзян Тянь в приподнятом настроении, как будто не замечая Вэй Цзехуэя, попивал свежевыжатый фруктовый сок,

«Цзян Тянь, ты сумасшедший! Как ты смеешь так разговаривать? Сейчас же замолчи!».

Услышав слова Цзян Тяня, Вэй Цзецюн испугалась и разозлилась одновременно. Ей так и хотелось зашить Цзян Тяню его паршивый рот. Не выдержав, она начала ругаться: «Ты пришел извиниться, тогда почему ты перечишь и огрызаешься? Ты, должно быть, уже в курсе, что вызвал всеобщий гнев, но продолжаешь пускаться в эти пространные рассуждения! Если выдающиеся люди Гуанчжоу услышат твои слова, то ты покойник!».

«Сумасшедший! Он действительно выжил из ума! Он еще смеет нести этот высокопарный бред о том, что все встанут перед ним на колени и признают свои ошибки!».

Все тело Вэй Цзехуэя дрожало от злости, и он начал громко ругаться: «Немедленно убирайтесь отсюда, не вызывайте гнев выдающихся людей и не навлекайте беду на семью Вэй!».

«Кто дал тебе право прогонять меня?».

С трудом переводя дыхание от возмущения, Чжао Цяньжу сказала: «Забавно, разве вы уже не объявили о том, что разрываете с нами все связи?».

«Ха, а почему это на вас форма обслуживающего персонала поля для гольфа?».

Цзян Тянь вдруг вытаращил глаза и с интересом рассмотрел их, а затем с любопытством спросил: «Разве вы не члены богатой и влиятельной семьи Вэй?».

«Какое тебе дело?».

«Мы носим то, что нам нравится!».

«Мы, мы хотим узнать реальную жизнь на вкус!».

Лица всех членов семьи Вэй тут же окаменели, они чувствовали себя ужасно неловко. Они хотели бы нанести визит мастеру Цзяну, но не имели на это права. Поэтому им всем пришлось одеться в форму швейцаров и обслуживающего персонала. Но разве они могли сказать об этом Цзян Тяню?

«Ха-ха, узнать реальную жизнь на вкус? Хорошо, тогда принесите мне клюшки для гольфа! Проявите свою культуру обслуживания!» – с недоброй улыбкой сказал заинтересовавшийся всем этим Цзян Тянь.

«Цзян Тянь, вам не позволено безумствовать здесь! Если вы не уйдете, то не удивляйтесь, что я изменю свое отношение к вам и перестану даже здороваться с вами!» – сидевший в стороне бледный Вэй Цзинху не выдержал и начал ругаться.

«Дедушка, не трать на него слов впустую! Я побью его и выгоню вон!» – высокомерно крикнул Вэй Ян, а затем засучил рукава и вытащил клюшку для гольфа.

«Тан Чжэнье и выдающиеся авторитеты Гуанчжоу прибыли с визитом к мастеру Цзяну!».

В этот момент к ним быстро подошли множество авторитетных людей и лидеров великих семей во главе с Тан Чжэнье. Все они кланялись словно собаки, увидевшие хозяина, а в своей речи использовали самый скромный и почтительный тон, который им только доводилось применять за всю свою жизнь.

В эту секунду весь мир замер.

Казалось, что палящие лучи солнца, ветер развевающий одежду и даже облака на небе – все застыло.

«Мастер Цзян?».

Члены семьи Вэй взволнованно смотрели на всех могущественных авторитетов Линнаня, которые раболепствовали перед Цзян Тянем, и не могли поверить своим глазам.

Разве он не никчемный сын семьи Цзян, которого изгнали из дома? Как он вдруг стал мастером Цзяном, перед которым преклоняются все выдающиеся люди Гуанчжоу?

Что, в конце концов, происходит?

«Что? Он, он – мастер Цзян?».

Выражение красивого лица Вэй Цзецюн изменилось, на нее словно вылили ведро ледяной воды. Все ее тело похолодело, и она застыла на месте.

Вэй Ян со звоном уронил клюшку для гольфа на бетонную дорожку, а сам стал белым словно лист бумаги.

«Так это он мастер Цзян?».

Вэй Цзехуэй не осмеливался верить в это. Его ноги стали ватными, а глаза были готовы выскочить из орбит.

«Оказывается, это он – мастер Цзян?».

Вэй Цзинху чувствовал в голове гул, его давление подскочило, и он был не в состоянии твердо стоять на ногах.

«Кто разрешил вам прийти сюда? Разве я не говорил, что не нужно меня беспокоить?».

Посмотрев на выдающихся людей Гуанчжоу сверху вниз, Цзян Тянь нахмурился, а в глубине его глаз промелькнуло отвращение. Затем он обернулся и пристально посмотрел на сверхчеловека Хун Е.

Сверхчеловек Хун Е тут же испугался и поспешно шагнул вперед. Почтительно поклонившись, он сказал: «Мастер Цзян, они настояли на том, чтобы прийти сюда! Они не смогли удержать младшее поколение!».

«На неофициальной части Блаженного пиршества мой никчемный сын оскорбил мастера Цзяна! Он, Бай Чоуфэй и Те Минхуан сейчас стоят на коленях за воротами и хотят еще раз принести извинения мастеру Цзяну!».

Заметив дурное расположение духа Цзян Тяня, Тан Чжэнье и другие авторитеты побледнели от страха, по ним ручьями тек холодный пот, а их ноги дрожали.

Выдавив из себя заискивающие улыбки, они раз за разом низко кланялись Цзян Тяню.

Услышав эти слова, члены семьи Вэй вытаращили глаза от удивления и сильно испугались.

Бай Чоуфэй, Те Минхуан и Тан Шаоцзе были лучшими молодыми мастерами Гуанчжоу, а теперь стояли на коленях и собирались просить у Цзян Тяня прощения?

Вероятно, он действительно и есть тот не имеющий себе равных мастер Цзян, который нанес поражение семье Вэй.

«Что ж, мы продолжим веселиться, а они пусть так и стоят на коленях!».

Выражение лица Цзян Тяня нисколько не изменилось. Он взял Чжао Сюэ Цин за руку и направился на поле для гольфа.

Вэй Цзинху был в замешательстве, на него накатила волна сожаления, и он чуть не позеленел от угрызений совести.

Он никак не ожидал, что этот никчемный зять его дочери окажется великим мастером Цзяном! Если бы он разглядел кто такой Цзян Тянь и не завел бы их отношения в тупик, то сейчас семья Вэй получила бы сильного покровителя и взлетела бы до небес!

«Нет, не стоит упускать такой случай!» – мысленно подбодрил себя Вэй Цзинху.

В конце концов, он много лет провел в этой системе, он был выносливее, чем каменная стена. Разве он может упустить возможность подмазаться к мастеру Цзяну из-за своей ничтожной самонадеянности?

Он немного помедлил, а затем догнал Цзян Тяня, низко поклонился и со смехом сказал: «Муж моей внучки, как насчет того, чтобы пожить в нашем доме? Мы ведь не чужие люди, так вам будет удобней!».

Увидев это, все члены семьи Вэй забеспокоились и выжидательно посмотрели на Цзян Тяня. Они были встревожены и больше всего боялись, что Цзян Тянь откажется или даже рассердится.

«Дедушка, разве не вы в тот день раздраженно ушли в свою комнату и разорвали с нами все отношения?».

Цзян Тянь не успел открыть рот, как Чжао Цяньжу с ехидной усмешкой сказала: «Так что же? Теперь, когда вы узнали, что муж моей сестры и есть мастер Цзян, вы тут же пришли искать его покровительства? Вам не кажется, что уже немного поздно для этого?».

«В тот день мы приехали к вам со множеством подарков, разве тогда вы проявили к нам хоть какое-то уважение?» – сохраняя невозмутимый вид, сказала Чжао Сюэ Цин, хотя на сердце у нее было нелегко.

«В тот день на меня что-то нашло, мастер Цзян, мы же все-таки родственники! Вы должны проявить великодушие, огромное великодушие…». – Вэй Цзинху был невероятно смущен и пристыженно улыбался.

«Хватит, господин Вэй, вы проявили достаточно заботы…».

Цзян Тянь равнодушно продолжил: «Сейчас я слишком занят, боюсь, у меня нет времени, чтобы гостить у вас. Может быть, в следующий раз…».

Все люди стремятся к выгоде. Цзян Тянь десять тысяч лет бороздил космос, он множество раз видел как монахи обижают слабых и боятся сильных. Даже великий Будда не был исключением. Что уж говорить про этих ограниченных смертных?

К тому же, разве он не проявил уважение к Вэй Фану?

Эти слова показались Вэй Цзинху волшебной музыкой. Огромный камень упал с его души, и он чуть не взлетел от радости. Низко поклонившись, он сказал: «Мастер Цзян, приезжайте когда захотите, когда захотите! Лишь выберите время, а двери нашего дома всегда будут открыты для вас! Мы все подготовим и будем с почтением ожидать вас!».

…

В полдень на поле для гольфа на горе Тинчао солнце раскалило воздух до сорока градусов, от чего люди на протяжении нескольких минут обливались потом.

Люй Фань, который каждый год возвращался в родной дом, чтобы с неохотой встать на колени и почтить память предков, уже два часа стоял на коленях под палящим солнцем. Он не осмеливался жаловаться или как-то проявлять свое негодование.

К тому же, у него не было никакого права жаловаться. Потому что даже такие молодые мастера, как Тан Шаоцзе, Бай Чоуфэй и Те Минхуан, которые были гораздо выше его по положению, тоже стояли на коленях.

Если слухи об этой ситуации распространятся, все определенно будут шокированы и с трудом поверят в случившееся.

Младшие мастера Гуанчжоу занимали высокое положение, они словно были детьми императора. Но сейчас они все были вынуждены встать на колени и преклониться перед мастером Цзяном.

Тан Шаоцзе стоял на коленях, хотя обе его ноги до сих пор были загипсованы, а в его руках находились специально изготовленные для него костыля. Когда он встал на колени, его несросшиеся кости вновь повредились, он стиснул зубы от боли, а его бледное лицо исказила гримаса страданий.

Рядом стояли и молча смотрели на это несколько молодых мастеров, у которых не было открытого конфликта с мастером Цзяном. Они сопереживали стоявшим на коленях и боялись, что их ожидает та же участь.

Они хотели подойти и помочь Тан Шаоцзе подняться, но он решительно отверг их помощь, словно это могло ему чем-то навредить.

Среди присутствовавших была и Чжоу Сянья. Что посеешь, то и пожнешь. Она хорошо знала смысл этой фразы, поэтому и пришла сюда сегодня.

Но Чжоу Сянья недоумевала, насколько же могущественным должен был быть мастер Цзян, раз приказал сломать обе ноги Тан Шаоцзе?

Долго простояв на коленях, Тан Шаоцзе и Люй Фань находились практически в бессознательном состоянии. В этот момент с парковки поля для гольфа выехал роскошный Бентли. Блеск его серебристого корпуса ослеплял, вокруг него витала аура богатства и высокомерия.

Когда автомобиль подъехал к стоящим на коленях молодым мастерам, темное стекло заднего сиденья опустилось наполовину и наружу показалась белоснежная ладонь. Пренебрежительным взмахом руки сидевший в машине человек приказал всем подняться.

Несчастные молодые мастера Гуанчжоу чувствовали себя так, словно получили помилование. Они вздохнули, выразили свою благодарность, а затем ослабевшие сели у края дороги.

Все с осторожностью опустили головы, признавая свои ошибки. Лишь любопытная Чжоу Сянья подняла взгляд, чтобы увидеть кто же сидел в машине. Угол обзора был не самым удачным, и она не смогла ясно разглядеть людей в машине, но все же ее сердце яростно сжалось.

«Неужели, это он!».

Увидев половину лица сидевшего в машине человека и простую белую футболку, Чжоу Сянья невольно испугалась, и ее красивые глаза округлились.

«Люй Фань, Чжоу Сянья…».

Немного отдохнувший Тан Шаоцзе наконец поднялся, поддерживаемый Бай Чоуфэем и Те Минхуаном. Стиснув зубы, он крикнул, подзывая двух этих людей, и пристально посмотрел на них ледяным взглядом.

Его проницательный взгляд резал словно нож. В его глазах отражалась злость, которая, казалось, могла убить на месте.

В этот момент он ненавидел этих двух людей лютой ненавистью.

Если бы не их ошибочные сведения и подстрекательство, разве бы он мог поступить так опрометчиво в отношении мастера Цзяна?

Он отдал мастеру Цзяну половину семейного имущества, а ему еще и сломали обе ноги! Как он мог докатиться до такого позора!

В конце концов, он уже давно забыл о том деле с Чжао Сюэ Цин.

«Молодой мастер Тан…».

Люй Фань и Чжоу Сянья выглядели так, словно их окатили ледяной водой. Они были напуганы, в их глазах отражались тревога и страх.

«Убирайтесь из Линнаня! Никогда больше не попадайтесь мне на глаза!» – крикнул Тан Шаоцзе. Мышцы его лица подергивались, а глаза налились кровью, он был похож на свирепого волка.

«Шаоцзе, почему ты так легко отпускаешь их?».

Бай Чоуфэй был безжалостным человеком, ему было необходимо выместить на ком-то свой гнев. С озлобленным выражением лица он махнул рукой и сказал: «Отдай мне двух этих никчемным людишек, и я уничтожу их!».

«Хорошо!».

Тут же семь-восемь одетых в черное охранников повалили Люй Фаня и Чжоу Сянья на землю и начали беспорядочно избивать их дубинками.

Дубинки с глухим звуком ударялись о человеческие тела. Надрывные крики боли, плач и жалобные мольбы о пощаде долго раздавались над песчаным мысом и горой Тинчао.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 160**

Глава 160 Телосложение Цин

На протяжении двух-трех дней Цзян Тянь развлекал Чжао Сюэ Цин в Гуанчжоу, но он также собрал все сырье для формации. Вскоре Цзян Тянь вернулся в Линьчжоу и начал заниматься расстановкой формации Сосредоточения Духа на Королевской вилле.

Но в этот раз Цзян Тянь взял с собой Хун Е, Сюй Вэньцзе и нескольких других мастеров Южной Школы Истинного Учения Фэншуя и мастеров заклинаний, чтобы они были у него на подхвате.

Знатоки заклинаний испытывали неимоверную гордость из-за того, что Цзян Тянь позвал их с собой.

С их помощью работа пошла быстрее, и через неделю все сырье для формаций было израсходовано. Формация Сосредоточения Духа наконец была закончена.

Цзян Тянь открыл ящик и взгляду присутствующих предстали золотой порошок стихии Металла, Ритуальный Треножник Зеленого Плюща, Ледяной Кристалл, демоническое сердце Белой Обезьяны и Земляной Кувшин Вселенной. Они представляли собой пять элементов стихии металла, дерева, воды, огня и земли, и от них исходила невероятная энергия.

«Эти пять величайших сокровищ послужат для расстановки формации Сосредоточения Духа! Они обладают магической силой!» – облегченно вздохнув, сказал Цзян Тянь, глядя на с трудом собранные предметы.

Под пристальными взглядами остальных Цзян Тянь достал эти предметы из ящика и разместил в пять окружностей формации, которые имели дополнительные узоры.

Земля тут же с шумом задрожала, и формация Сосредоточения Духа активировалась.

Внутри пяти окружностей формации вспыхнул свет. Золотой, зеленый, белый, красный и желтый, все цвета поднялись на сто метров вверх и словно огромные прожекторы освещали небеса.

В то же время к формации, сотрясая землю, отовсюду начала стекаться духовная энергия, она полностью накрыла собой виллу.

«Потрясающе! Это просто потрясающе! Это поразительная формация!».

«Я не ожидал, что глубина и сила знаний мастера Цзяна о формациях так велики!».

Хун Е, Сюй Вэньцзе, Тао Фан и другие мастера заклинаний Южной Школы потрясенно раскрыли рты и не могли поверить своим глазам.

Белой духовной энергии становилось все больше, она словно облако накрыла всю виллу, сделав ее похожей на дворец небожителей. Духовной энергии было слишком много, и она начала падать на землю в виде капель дождя.

«Эта похожая на туман духовная энергия превратилась в дождь! Боже! Вилла похож на древний дворец небожителей!».

Хун Е, Сюй Вэньцзе и остальные восхищенно вздохнули. Они почувствовали свежесть, их поры расширились, и каждая клеточка их тел ликовала.

«Я никогда не думал, что увижу такую формацию!».

«Какое ошеломляющее зрелище, это просто чудо!».

В этот момент все мастера заклинаний Южной Школы рыдали от избытка чувств и непрерывно дрожали всем телом.

«Вы хорошо потрудились в последние дни! Каждый из вас должен собрать по одной бутылке этой волшебной жидкости в качестве вознаграждения за вашу работу!» – с улыбкой сказал Цзян Тянь, указав на заранее подготовленные нефритовые сосуды.

«Благодарим вас, мастер Цзян!».

Хун Е, Сюй Вэньцзе и остальные не смогли сдержать почтение, охватившее их сердца, они опустились на колени и поклонились Цзян Тяню.

Эта Вода Духовной Энергии была дороже золота, ее нельзя было купить даже за несколько миллиардов. Она могла помочь людям повысить их уровень культивации.

Каждый из присутствовавших взял по бутылке Воды Духовной Энергии и ушел.

Чжао Сюэ Цин вышла из дома наружу, ее красивые глаза блестели. Она со смехом сказала: «Цзян Тянь, с формацией все прошло успешно?».

Чжао Сюэ Цин тоже почувствовал, что эта формация была необыкновенной, она пребывала в бодром настроении и испытывала небывалый подъем сил.

«Все прошло хорошо!».

Цзян Тянь легко кивнул, и на его лице появилась довольная улыбка: «Сюэ Цин, сегодня я могу научить тебя некоторым методикам культивации!».

«Хорошо!» – взволнованно сказала Чжао Сюэ Цин, запрыгав от радости, ее красивые глаза сверкали.

Она не надеялась, что станет такой уж сильной. Если бы она смогла сражаться с Цзян Тянем плечом к плечу, ей было бы этого достаточно.

«Цин, перед тем как начать заниматься культивацией, мне нужно тщательно осмотреть твое тело!».

Цзян Тянь слегка замешкался, а затем со всем уважением сказал: «Только определив тип твоего телосложения, я смогу подобрать наиболее подходящую для тебя методику тренировки!».

Существовало множество ходовых методик культивации, но они не позволяли полностью раскрыть специфический потенциал человека.

Цзян Тянь занимался культивацией десять тысяч лет, он понял суть всех вещей. Он знал несметное множество тренировочных методик, но раз уж он будет помогать своей любимой жене встать на путь культивации, то ему нужно подобрать наиболее подходящую для нее методику! Нужно помочь ей достичь вершин культивации, стать почитаемой красавицей и бессмертной императрицей!

«Что? И как ты собираешься это сделать? Ты только посмотришь и все…?» – кокетливо улыбнувшись, наивно спросила Чжао Сюэ Цин, в ее глазах отразилось волнение.

«Цин, тебе придется полностью раздеться, мне нужно прощупать твои кости…». – прокашлявшись, смущенно сказал Цзян Тянь.

«А?».

Услышав это, Чжао Сюэ Цин покраснела, ее чистые глаза подернулись мрачной пеленой, и в них промелькнуло смущение. Схватив Цзян Тяня за руку, она, испытывая неловкость, сказала: «Муж, ты, ты хочешь использовать меня в своих интересах?».

«Цин, я обладаю божественным сознанием, я уже давно мог получить представление о твоем теле! Но тело – это не только мышцы, кровеносные сосуды, и кости! Только всестороннее восприятие тела может дать полную оценку и помочь в выборе тренировочной методики! Это невероятно важно! Это повлияет на всю твою дальнейшую культивацию, поэтому нельзя допускать никаких неожиданностей!» – серьезно сказал Цзян Тянь.

«А, вот оно что… Тогда пойдем в спальню?».

Заметив серьезность Цзян Тяня, Чжао Сюэ Цин поверила ему, но в душе была несколько разочарована.

Обстановка спальни была изысканной и утонченной, в вазе стоял прелестный букет роз, который наполнял комнату нежным ароматом.

Шторы были задернуты и по комнате рассеивался ярко-желтый свет лампы, делая атмосферу уютной, но несколько неясной. Пребывая в нерешительности, Чжао Сюэ Цин закусила нижнюю губу, а затем направилась в ванную комнату, из которой тут же донесся шум воды.

Цзян Тянь сел на диван, стоявший спинкой к ванной комнате. Он ужасно волновался и постоянно почесывался словно кошка.

Послышался щелчок и дверь в ванную открылась. Цзян Тянь почувствовал, что со спины его обняли две ласковые, мягкие, белоснежные словно цветок лотоса руки.

Хотя их и разделял слой одежда, Цзян Тянь отчетливо ощутил мягкость и красоту тела Чжао Сюэ Цин. К тому же от нее исходил мускусный аромат орхидеи.

В сердце Цзян Тяня разгорелся огонь.

Не то, чтобы его натура была слаба, все-таки он десять тысяч лет находился в мире культивации. Можно было сказать, что его сердце уже давно стало прочным как закаленная сталь, твердым как скала. Но его чувства к Чжао Сюэ Цин были слишком сильными.

Услышав тихие всхлипывания, Цзян Тянь испугался. Он сжал руку Чжао Сюэ Цин, обернулся и ласково спросил: «Сюэ Цин, что случилось?».

«Я боюсь…».

Чжао Сюэ Цин была завернута в банное полотенце, которое открывало лишь ее плечи, похожие на пронизанный светом белый нефрит, от которых исходил пар после душа. Ее гладкое и белоснежное лицо было похоже на блестящий жемчуг, на изящное произведение искусства.

Но ее взгляд был наполнен печалью и тревогой, в ее глазах искрились слезы.

«Почему?» – спросил Цзян Тянь.

Дрожащим голосом Чжао Сюэ Цин сказала: «Ты сказал, что скелеты людей неодинаковы и не каждый подходит для того, чтобы заниматься культивацией. Если мои кости окажутся неподходящими, что же делать…?».

«Цин, тебе не нужно беспокоиться об этом!».

Цзян Тянь рассмеялся, обхватил ее лицо руками и поцеловал. Затем он уверенно сказал: «Даже если твой скелет окажется неподходящим для культивации, у меня есть тысячи способов, чтобы улучшить его свойства! Для этого нужна лишь твоя решительность…».

«Муж, почему ты такой потрясающий!».

Чжао Сюэ Цин обрадовалась, затем ее взгляд стал томным, а на лице появилось соблазнительное выражение. Слегка смущаясь и покусывая нижнюю губу, она прошептала на ухо Цзян Тяню: «Тогда я, я покажу тебе…».

Вслед за этим Чжао Сюэ Цин распахнула полотенце.

Полотенце с шумом упало на пол, и взору Цзян Тяня предстало привлекательное женское тело.

Стоящая перед ним красавица смущалась, она была растеряна и своими белоснежными руками прикрывала значимые части тела.

Цзян Тянь увидел изящный изгиб ее тела, гладкую, белую словно снег кожу, тонкую, гибкую талию и вздымающиеся холмики груди. Она все дрожала, а в ее глазах поднималось волнение. Она была красивой и волнующей, и это заставило Цзян Тяня забеспокоиться.

«Цин, ты такая красивая!».

Сердце Цзян Тяня было готово вот-вот выпрыгнуть из груди, он не мог держать себя в руках. Он заключил Чжао Сюэ Цин в объятия, крепко прижав к себе.

Цзян Тянь занимался культивацией десять тысяч лет, флиртовал со множеством божественных красавиц, которые были одна красивее другой. Но он всегда тосковал по любимой жене и никогда не переступал черту с другими девушками.

Он всегда помнил о Сюэ Цин, надеялся на ее взаимную любовь. Воспоминания о постигшей их беде ни на секунду не покидали его.

Как Цзян Тянь мог держать себя в руках, когда перед ним наконец стояла его красивая жена?

«Ах, муж…».

Чжао Сюэ Цин вздохнула, но в следующую секунду стала мягкой и послушной как вода и позволила Цзян Тяню ласкать свое хрупкое тело.

Огонь в сердце Цзян Тяня разгорелся еще сильнее, он уложил свою любимую жену на постель, покрытую лепестками роз и проложил дорожку из поцелуев от ее губ, вдоль шеи и до груди.

Цин задрожала, а затем начала извиваться под Цзян Тянем. Ее лицо покрылось румянцем, покраснела даже кожа на ее шее. Ее глаза были прикрыты, а взгляд затуманился. Казалось, она лишилась сознания, но ее маленькие ручки продолжали крепко сжимать руки Цзян Тяня…

«Нет…».

В решающий момент Цзян Тяня словно пробила холодная дрожь, и он внезапно остановился.

От смущения Сюэ Цин не смела посмотреть на Цзян Тяня, лишь обхватила его за шею обеими руками и уткнулась лицом ему в грудь. Тоненьким голоском она сказала: «Я твоя жена, я принадлежу тебе! Если ты хочешь меня, не нужно ждать пока ты станешь известным на весь мир, не нужно ждать богатства и славы…».

«Нет! Цин, дело не в этом…».

Цзян Тянь изо всех сил пытался заставить себя успокоиться и выпустить привлекательное тело жены из своих рук. Слегка улыбнувшись, он сказал: «Девственницы обладают женской энергией, способствующей культивации. Я боюсь, что могу отсрочить твой прогресс. Сначала ты займешься культивацией, а потом посмотрим…».

«А, вот оно что…».

Чжао Сюэ Цин скривила свой красивый ротик и с затаенной обидой посмотрела на Цзян Тяня. На ее лице отражалось разочарование, она была похожа на покрытый росой бутон цветка, который замер, так и не раскрывшись до конца.

«Как странно!».

Цзян Тянь тут же начал осматривать ее тело с помощью своего божественного сознания, но в этот момент его голова начала раскалываться, и он невольно задрожал.

Увидев как побледнело лицо Цзян Тяня, Чжао Сюэ Цин нахмурилась и, коснувшись его, воскликнула: «Что такое?».

«Такого телосложения не может быть…». – пробормотал Цзян Тянь, обливаясь холодным потом.

Когда он только что осматривал кости Чжао Сюэ Цин своим божественным сознанием, он почувствовал мощную силу притяжения, которая поглощала его божественное сознание.

Ее тело определенно состояло из плоти и крови, но оно было безбрежным словно звездное небо. Оно было неоднородным и глубоким как черная дыра, казалось, что оно могло поглотить все, что угодно.

К тому же, когда Цзян Тянь приводил в порядок энергетические каналы Чжао Сюэ Цин, он почувствовал свободную силу. Он невольно подумал о том, что ее тело было исключительно подходящим для культивации, она обладала безукоризненным телом небожительницы!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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

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

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

**Глава 161**

Глава 161 Сильное тело

Для подобного явления у Цзян Тяня было свое определение – 'Пористое тело'.

Такие тела были известны своей невероятной пустотой и способностью поглощать все вокруг. Они могли нести на себе вес всего сущего и преобразовывать его в целях культивации.

Десять тысяч лет назад на Небесном Континенте появилась сметающая все на своем пути императрица, она как раз и обладала подобным телом. Она разгромила множество небесных тел на расстоянии в тысячи световых лет и целую эпоху держала всех в страхе.

Но в таком теле был один смертельный недостаток!

И это недостаток заключался в том, что при значительной силе культивации такие тела не могли атаковать. Они были похожи на губки, которые лишь впитывали силу извне, но не могли выпустить ее наружу.

«Цин, не волнуйся, дай мне взглянуть еще раз…».

В этот момент Цзян Тянь несколько потерял присутствие духа, но, выдавив из себя улыбку, попытался успокоить любимую жену. Он вновь выпустил щупальца своего божественного сознания, чтобы осмотреть тело Цин и вынести окончательный вердикт.

На этот раз осмотр занял у него четверть часа. Цзян Тянь чувствовал, что ее тело хотело полностью поглотить его божественное сознание.

Тело Чжао Сюэ Цин состояло из плоти и крови, но внутри оно представляло собой широкий, безграничный океан.

Ее энергетические каналы были похожи на бурно мчащиеся, широкие реки, ее жизненная сила словно облака заслоняла собой солнце. Каждая клеточка ее тела была неоднородной и мощной как звезда.

Ее тело было многообразным и всеобъемлющим!

Божественное сознание Цзян Тяня истощилось и стало таким же слабым, как крылья цикады или нить шелка, которая вот-вот порвется. У него не было возможности пристально рассмотреть общую картину ее тела.

Его божественное сознание пронзила резкая боль и он был вынужден прекратить использовать его. В этот момент он обнаружил, что его одежда насквозь промокла от пота.

Лицо Цзян Тяня побледнело, его охватила слабость, и он с безжизненным взглядом опустился на кровать.

«Муж, что случилось?».

Во взгляде Чжао Сюэ Цин промелькнула тревога, она взяла свое банное полотенце и нежно вытерла пот с лица Цзян Тяня.

«Все в порядке…».

Голос Цзян Тяня был слабым и несколько печальным, а взгляд пустым и рассеянным.

Цзян Тянь с неохотой был вынужден признать, что Цин обладает безукоризненным телом небожительницы!

«Муж, я смогу заниматься культивацией?».

Чжао Сюэ Цин вновь завернулась в полотенце и обеспокоенно смотрела на Цзян Тяня, ее привлекательное тело дрожало от волнения.

«Твое телосложение очень необычное…». – прочистив горло, хриплым голосом сказал Цзян Тянь.

Хотя правда и была жестокой, но Цзян Тянь не мог ее скрывать.

Дослушав рассказ Цзян Тяня, Чжао Сюэ Цин была словно громом пораженная, она просто остолбенела.

Через какое-то время она грустно улыбнулась и со слезами на глазах дрожащим голосом сказала: «Ты хочешь сказать, что я не смогу стать такой же сильной, как ты?».

«Чисто теоретически, не сможешь…». – серьезно сказал Цзян Тянь, опустив голову.

Красивое лицо Чжао Сюэ Цин побледнело, она была не в состоянии твердо стоять на ногах.

«Цин, не переживай так! Я обязательно что-нибудь придумаю!» – тут же подбодрил ее Цзян Тянь.

Чжао Сюэ Цин покачала головой и попыталась сдержать слезы, но они все равно медленно покатились из ее глаз.

Дрожащим голосом она сказала: «Я не хочу стать каким-то ничтожеством, не хочу быть для тебя обузой! Я хочу сражаться с тобой плечом к плечу!».

«Точно, сметающая все на своем пути императрица!».

Цзян Тянь тяжело вздохнул и внезапно воодушевился. Сосредоточенно сдвинув брови, он на какое-то время задумался, а затем сказал: «Сметающая все на своем пути императрица тоже обладала таким телом! Как же ей удалось стать бессмертной императрицей и править целую эпоху?».

«Точно, ты говорил, что она была очень сильной!» – испытав душевный подъем, сказала Чжао Сюэ Цин, так как увидела в этой мысли луч надежды.

К тому моменту, как Цзян Тянь поднялся на Небесный Континент, сметающая все на своем пути императрица уже десять тысяч лет как пала. Однако о ней по-прежнему ходило много слухов и легенд.

Цзян Тянь встал и начал расхаживать по спальне. Запустив пальцы в волосы, он погрузился в воспоминания о былом: «Я помню, что на Небесном Континенте разговаривал с Небожителем Жэнь Мином, с этим мелким негодником, и он сказал мне, что императрица использовала чудесное растение под названием Цветок Принцессы и создала из него пилюлю, которая улучшила ее кости!».

Чжао Сюэ Цин растерянно посмотрела на Цзян Тяня.

После возвращения Цзян Тяня ничто не тревожило и не удивляло его, но сейчас он был похож на беспокойного льва.

Чжао Сюэ Цин расчувствовалась, в ее сердце поднялась волна нежности к нему. Он так волновался о ней!

«Верно! Это Цветок Принцессы!».

Внезапно Цзян Тянь схватил Сюэ Цин за плечи, взволнованно потряс ее и громко сказал: «Приведу не совсем удачный пример! Человек с Пористым телом похож на больного с сердечной недостаточностью! Тебе нужно что-то вроде кардиостимулятора, тогда все кровеносные сосуды заработают в полную силу и твой потенциал культивации полностью раскроется!».

«Хм, то есть нам всего лишь нужно найти Цветок Принцессы, и тогда я смогу заниматься культивацией?» – радостно рассмеявшись, спросила Чжао Сюэ Цин, ее глаза светились надеждой.

Но в следующую секунду ее улыбка исчезла. Она нахмурилась и слабым голосом сказала: «Судя по тому, что ты говорил, на Земле недостает духовной энергии. Наверняка такое чудодейственное растение будет трудно найти в наше время!».

«Это неважно!».

Цзян Тянь махнул рукой и самоуверенно сказал: «Даже если мне придется рискнуть своей жизнью, даже если потребуется подняться на Небесный Континент, спуститься на дно океана или даже вступить на древнюю звездную дорогу и пересечь Вселенную, я достану для тебя Цветок Принцессы и помогу тебе заняться культивацией!».

«Цзян Тянь, спасибо тебе, ты так стараешься ради меня…».

Сюэ Цин так растрогалась, что крепко обняла Цзян Тяня, и сверкающие слезы вновь покатились из ее глаз.

В эмоциональные моменты мужчины обещают достать для любимой звезду с неба, но все понимают, что это лишь пустые слова. Однако Цзян Тянь действительно мог воплотить эти слова в жизнь.

«К тому же, даже если ты сейчас и не можешь применить культивацию на практике, но ты можешь быть как дамба, которая накапливает в себе воду, но пока не может выпустить ее наружу. Но, когда мы найдем Цветок Принцессы, шлюз откроется, и накопленная энергия хлынет наружу. Это будет стремительная и несокрушимая сила!» – проникновенно сказал Цзян Тянь, держа Чжао Сюэ Цин за ее нежную руку, при этом его глаза взволнованно блестели.

«Ах! Я буду вместе с тобой заниматься культивацией!» – кивнув, с надеждой сказала Чжао Сюэ Цин.

Немного задумавшись, Цзян Тянь принял решение.

Тренировочная методика, которую он выбрал для Чжао Сюэ Цин, называлась 'Бессмертие Пустоты'.

Когда-то это была сильнейшая методика Небесного Континента, созданная Небожителем Жэнь Мином. Успех Небожителя Жэнь Мина возвысил его до статуса Бессмертного Императора, он стал всемирно известным и заставил Небесный Континент трепетать от страха.

Когда Цзян Тянь вступил на Небесный Континент, он уже был мастером алхимии, а Жэнь Мин был всего лишь бегающим по горам пастухом. Он хотел попасть в самую великую секту Небесного Континента, секту Звездного Моря. Но его сущность не подходила для этого. Он проходил проверку десять раз, но каждый раз терпел неудачу.

Увидев его твердое стремление, упорство, настойчивость и то, что он в поте лица трудился над тем, чтобы стать культиватором, Цзян Тянь растрогался и помог ему вступить в менее знаменитую школу Великого Дао.

После того, как он более ста лет занимался культивацией на Небесном Континенте, Цзян Тянь путешествовал по всему космосу.

Вернувшись на Небесный Континент через много лет, Цзян Тянь обнаружил, что Жэнь Мин стал мастером сферы Большой Колесницы, главой школы Великого Дао и отвоевал секту Звездного Моря. Все это сильно поразило Цзян Тяня.

Расспросив его, Цзян Тянь узнал, что Жэнь Мин создал тренировочную методику Бессмертия Пустоты и, практикуясь, смог дожить до шестисот лет. Затем он смог найти способ улучшить свойства своих костей и прорваться в сферу Заложения Основ. После этого у него все шло как по маслу.

Тогда Жэнь Мин самодовольно сказал Цзян Тяню: «Если жить так же долго, как черепаха, то вероятность, что на тебя упадет метеорит значительно увеличится. Так почему бы не изменить свойства костей и не прорваться в новую сферу?».

С тех пор Цзян Тянь начал в шутку звать Жэнь Мина черепахой, заставляя этого парня бледнеть от злости.

Шутки шутками, но Цзян Тянь почувствовал насколько удивительной была эта тренировочная методика, поэтому начал расспрашивать о ней Жэнь Мина.

Если бы не Цзян Тянь, Жэнь Мин никогда бы не вступил на путь культивации, и его могила уже давно поросла бы травой. Будучи в долгу перед Цзян Тянем, Жэнь Мин безоговорочно рассказал ему все об этой тренировочной методике.

Бессмертие Пустоты заключало в себе накопленную за многие годы мудрость Жэнь Мина, а также знания, которые на протяжении столетий передавались в школе Великого Дао из поколения в поколение. Эта была необычайно таинственная и обширная тренировочная методика, которая определенно относилась к уровню Бессмертного Императора.

Ключевым моментом этой методики являлось пустое тело, способное мощно поглощать духовную энергию Вселенной и превращать ее в подлинную жизненную силу. Эта методика как нельзя лучше подходила для тела Чжао Сюэ Цин.

Эта подлинная жизненная сила могла питать тело, наполнять силой кровеносные сосуды, продлевать жизнь. Если достичь пика жизненной силы, то можно было прожить не меньше тысячи лет.

Цзян Тянь погрузился в глубокие раздумья, он был готов к тому, что не сможет найти Цветок Принцессы на Земле.

Даже если он не сможет найти Цветок Принцессы на Земле, то через сто, через тысячу лет он может вступить на древнюю звездную дорогу и найти его там. После этого Чжао Сюэ Цин сможет улучшить свое тело с помощью Цветка Принцессы и раскрыть свой потенциал в процессе культивации!

Цзян Тянь рассказал об этой методике Чжао Сюэ Цин и она, в соответствии с его указаниями, поджав по себя ноги, начала медитировать и запустила в действие методику Бессмертия Пустоты.

Тут же произошло нечто потрясающее!

Вокруг виллы началась буря, стремительно налетел густой туман и забурлил вокруг виллы!

Фью, фью, фью!

Через окно, через дверную щель в комнату словно белые щупальца начали проникать потоки духовной энергии. Они погрузились в тело Чжао Сюэ Цин, влились в ее море жизненной энергии и превратились в бурлящую подлинную жизненную силу!

Спина Чжао Сюэ Цин была прямой как стрела, глаза чуть прикрыты, а на ее красивом лице появилось отражение внушительной силы. Все ее тело начало излучать чистый свет, она выглядела словно богиня, спустившаяся в мир смертных.

Послышался треск! Духовной энергии стало слишком много, она бурлила чересчур сильно! Своей силой она выбила окна, и стекло разбилось на мельчайшие осколки.

«Черт возьми, это ужасно!» – подумал про себя Цзян Тянь, он оцепенел и не мог поверить своим глазам.

Такая сила не появлялась даже когда он использовал тайный способ культивации!

Вероятно, что-то в тренировочной методике Жэнь Мина пошло не по плану, к тому же тело Цин оказалось слишком сильным.

Во дворе ревела буря, деревья раскачивались, а декоративные горки камней зашатались.

Треск и громкие удары не утихали, духовная энергия все так же стекалась в комнату безумным потоком тумана. Из-за постоянного трения в тумане духовной энергии, словно в грозовых тучах засверкали змееподобные молнии толщиной с руку.

«Ой-ой, гром! Пошел дождь! Скорее в укрытие!».

В этот момент, Гуй Цзяоти, который во дворе собирал Воду Духовной Энергии в нефритовую бутылку, испугался и в три прыжка добрался до дома.

Увидев это, потрясенный Цзян Тянь испуганно подумал: «Цин, если ты будешь делать так на протяжении месяца, то истощишь всю духовную энергию в округе Львиного Пика и озера Сиху! Даже моя формация Сосредоточения Духа не выдержит этого!».

…

Вскоре небо стало молочно-белого цвета, Чжао Сюэ Цин наконец завершила суточный оборот внутренней энергии и открыла глаза.

«Как хорошо!».

В этот момент ее белоснежную кожу осветило солнце, и она засветилась словно нефрит. Ее лицо выглядело оживленным, она вся сияла, излучая чистый свет.

На белой ночной рубашке Чжао Сюэ Цин не было ни пылинки, от девушки исходила аура небожительницы. Она была похожа на бессмертную, сошедшую на Землю.

Чжао Сюэ Цин обернулась, посмотрела на Цзян Тяня и со смехом спросила: «Муж, как странно, я не спала всю ночь, но чувствую себя такой бодрой и невероятно спокойной!».

«Это основная польза культивации! С этого момента все твои болезни исчезнут, а тело станет сильнее!» – с улыбкой сказал Цзян Тянь.

«Я чувствую себя так хорошо! Муж, в награду за твое любящее сердце я приготовлю тебе завтрак!» – обворожительно улыбнувшись, сказала Чжао Сюэ Цин и тут же побежала готовить еду.

Покончив с завтраком, Чжао Сюэ Цин, смеясь, сказала: «Муж, проводи меня на работу! Я так привыкла, что ты меня провожаешь!».

«Я не пойду!» – категорично сказал Цзян Тянь и покачал головой.

«Почему?».

«Когда ты вчера занималась культивацией, вся духовная энергия стекалась к тебе, мне не досталось ничего! Я сам хочу заняться культивацией!».

Цзян Тянь выглядел печальным и думал о том, что тело Цин было слишком сильным.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 162**

Глава 162 Выходные по случаю Дня Образования КНР

На протяжении нескольких месяцев Цзян Тянь не выходил за пределы Королевской виллы и в поте лица занимался культивацией.

Днем Цин была на работе, а по вечерам вместе с Цзян Тянем тоже занималась культивацией. Она обладала удивительной восприимчивостью и часто додумывалась до всего сама по методу аналогии. Она обсуждала с Цзян Тянем тренировочные методики культивации и даже привносила в его взгляды что-то новое.

К тому же ее успехи в культивации были просто молниеносными. Всего за один месяц она достигла среднего уровня Совершенствования Энергии. Но без Цветка Принцессы она не могла в полной мере раскрыть свой потенциал.

Переход с трех первых уровней Совершенствования Энергии до среднего уровня был значительным шагом, ключевым моментом которого являлось Сосредоточение Энергии Духа.

Это было результатом слияния божественного сознания и подлинной жизненной силы. Сливаясь с божественным сознанием, подлинная жизненная сила обретала духовную природу. Она напоминала аватар Цзян Тяня, который помогал ему атаковать противников.

На этом этапе Цзян Тянь решил практиковать свои прежние, основные тренировочные методики. Методика 'Лунное Море Зеленого Дракона' стала его вспомогательным методом, с его помощью он пытался добиться создания двух Зеленых Драконов.

Один Зеленый Дракон должен был стать духом формации его формации Сосредоточения Духа, охранять Королевскую виллу и защищать его любимую жену.

На самом деле, формация Сосредоточения Духа была формацией первой ступени, она не обладала защитными или атакующими свойствами. С помощью Зеленых Драконов Цзян Тянь намеревался создать защитную, обладающую убийственной силой поражения, Великую Формацию Зеленого Дракона.

Второй Зеленый Дракон всегда должен был находиться при Цзян Тяня и усиливать его навыки защиты и нападения.

Развитие фармацевтической компании Чжао можно было назвать стремительным.

Пластырь для ухода за кожей победоносно завоевал рынок, рост продаж наблюдался повсеместно. К тому же заказ на этот пластырь отправили даже военные. Можно было сказать, что фармацевтическая компания Чжао находилась переживала свой расцвет.

Всего за три месяца выручка от продаж пластыря для ухода за кожей превысила пять миллиардов, а чистая прибыль составила один миллиард.

На основе своих доходов, в 2007 году фармацевтическая компания Чжао вошла в тридцатку лучших фармацевтических фирм Китая.

…

В тот день Цзян Тянь медитировал на Королевской вилле.

В дом радостно вбежала Чжао Цяньжу и, сияя от счастья, сказала: «Зять, сейчас же выходные по случаю Дня Образования КНР, пошли развлекаться!».

«Ты думаешь, у меня есть время, чтобы гулять? Посмотри на эту виллу…». – не удержавшись от смеха, сказал Цзян Тянь и погладил Чжао Цяньжу по голове.

«Зять, ты же обещал, что пока у меня не появится парень, ты будешь гулять со мной! А сейчас ты гуляешь только с Сюэ Цин и совсем не думаешь обо мне!» – кокетливо сказала Чжао Цяньжу, схватив Цзян Тяня за руку. На девушке было легкое платье на бретельках, а длинные, белоснежные ноги были обуты в босоножки на высоком каблуке.

«…». – Цзян Тянь растерялся, он действительно дал такое обещание и был обязан его выполнить.

«Да, кстати! Зять, мы планируем поехать на курорт у озера Цяньдаоху в Лэйчжоу! Поедешь со мной?» – смеясь, спросила Чжао Цяньжу, с надеждой глядя на Цзян Тяня и все еще сжимая его руки.

«Не поеду!» – покачав головой, сказал Цзян Тянь.

«Как я могу развлекаться в компании твоих друзей? Мы не сможем найти общий язык, у нас будет конфликт поколений!».

«Зять, ты что, берешь свои слова назад? Будь осторожней, ведь я могу пожаловаться на тебя сестре!» – топнув ногой и надув губки, с обидой сказала девушка.

Цзян Тянь не мог устоять перед ее острым язычком и, сдаваясь, поднял руки вверх: «Ладно, если твоя сестра разрешит, то я поеду!».

Чжао Цяньжу тут же позвонила сестре и все ей объяснила. Затем она передала трубку Цзян Тяню и сказала: «У сестры для тебя какие-то указания!».

«Жена, что ты хотела мне сказать?» – со смехом спросил Цзян Тянь.

«Проведи время с Цяньжу в эти выходные!».

С мягким смехом Чжао Сюэ Цин сказала: «Ты так занят в последнее время и сильно устаешь. Ты постоянно размышляешь о расстановке формаций, о культивации, а теперь еще и о проблемах с моим телосложением! К тому же Цяньжу еще такая молодая и легкомысленная! Мне будет спокойнее, если ты будешь сопровождать ее!».

«Не волнуйся! Если я буду рядом, никто не посмеет тронуть даже волос на голове Цяньжу!» – поспешил заверить жену Цзян Тянь.

«Ты поедешь с нами?».

«Даже не думай об этом! Сейчас у компании столько заказов, что я никак не могу уйти! Я не поеду с вами!» – покачав головой, сказала Чжао Сюэ Цин.

В этот момент к нему подошли Шэнь Лэ и Чжэн Ли и со смехом спросили: «Цзян Тянь, куда это ты собрался?».

Расстановка формации была такой масштабной работой, что для нее потребовалось не только присутствие Шэнь Мань Гэ и мастера Ци, которые разбирались в формациях. Цзян Тяню были также нужны люди, которые знали толк в строительстве и работе с деревом.

Из-за того, что в ходе активации формации была испорчена подъездная дорожка к вилле и окружающий ландшафт, было необходимо провести восстановительные работы.

Шэнь Лэ всегда занимался ремонтными работами у себя в доме и окончил университет по строительной специальности. Теперь он вернулся к своему прежнему занятию и был счастлив. Цзян Тянь попросил его и Чжэн Ли привести с собой строительную бригаду и помочь.

Однако Цзян Тянь заметил, что в последние пару дней эти двое строили друг другу глазки и, кажется, закрутили роман.

Цзян Тянь был рад этому, ведь, по-видимому, он изменил их судьбу. К тому же Чжэн Ли была гораздо лучше бывшей девушки Шэнь Лэ, и Цзян Тянь надеялся, что у Шэнь Лэ будет счастливая семья.

«На курорт на озере Цяньдаоху!» – со смехом ответил Цзян Тянь.

«Мы тоже поедем!».

«Мастеру Цзяну не следует быть таким скрягой, он должен взять нас с собой на отдых!» – начали подшучивать над Цзян Тянем Шэнь Лэ и Чжэн Ли.

Проведя достаточно времени с Цзян Тянем, они обнаружили, что он был достаточно общительным человеком, особенно в кругу своих ровесников.

«Хорошо, хорошо! Вы оба так хорошо потрудились в последние дни! Завтра мы поедем на озеро все вместе!» – с довольной ухмылкой сказал Цзян Тянь.

На следующий день все собрались перед виллой семьи Чжао.

Здесь был Цзян Тянь, Шэнь Лэ и Чжэн Ли, а также Чжао Цяньжу и пять-шесть ее университетских сокурсников.

Можно было понять, что материальное положение Чу Юйвэй и остальных студентов было неплохим. У каждого из них был личный автомобиль и дорогая одежда.

Цзян Тяню было лень вести машину, поэтому он приехал с Шэнь Лэ на его Фольксвагене Гольф, на корпусе которого была рекламная наклейка с надписью 'Каменно-земляные, гравийные и строительные работы '.

Одни из однокурсников Чжао Цяньжу по имени Лю Вэньхун с насмешкой сказал: «Цяньжу, машина твоего зятя довольно своеобразная!».

«Лю Вэньхун, прояви уважение! Откуда тебе знать каков на самом деле мой зять!» – окинув парня взглядом, сказала Чжао Цяньжу.

«По виду твой зять обычный мужик. Я слышала, что его изгнали из собственной семьи и он сидит на шее у жены!» – с презрением сказал Лю Вэньхун.

Недавно Лю Вэньхун пытался ухаживать за Чжао Цяньжу, но получил от нее решительный отказ, который был обоснован довольно странной причиной.

«Тебе далеко до моего зятя!».

Услышав эту причину, Лю Вэньхун чуть не выругался. Какая могла быть связь между ее затем и тем, что Лю Вэньхун хотел с ней встречаться?

Но с тех пор ему было очень любопытно посмотреть на этого легендарного зятя Чжао Цяньжу. И сегодня, когда он наконец увидел его, Цзян Тянь показался ему странным.

«Почему ты вечно суешь во все свой нос, Лю Вэньхун! Если ты скажешь еще хоть слово, я никуда не поеду!» – пристально посмотрев на Лю Вэньхуна, сказала Чжао Цяньжу и открыла дверцу машины.

«Ладно, ладно, Цяньжу! Все-таки это Лю Вэньхун пригласил нас на озеро, прояви к нему уважение!» – поспешно успокоила ее Чу Юйвэй.

«Хм, мне не хочется даже говорить с тобой!» – Чжао Цяньжу вышла из машины и села в Фольксваген Гольф к Цзян Тяню.

«Твою мать, что такого необыкновенного в строительном бизнесе?».

Лю Вэньхун помрачнел и, стиснув зубы, завел машину. Все три автомобиля отправились в путь.

Курорт на озере Цяньдаоху располагался в самом южном городе Линнаня – Лэйчжоу. Лишь небольшой пролив отделял его от острова Хайнань. Пейзаж этого места был необычайно красив, все утопало в зелени.

Меньше, чем через три часа все три машины подъехали ко въезду в Лэйчжоу. Они сбросили скорость перед въездом на курорт и увидели там несколько спортивных автомобилей.

«Ламборгини, Мазерати, БМВ х5! Черт возьми, какие роскошные машины!».

Чу Юйвэй опустила стекло и посмотрела на выстроившиеся в ряд спортивные машины, ее глаза разбегались.

Даже для такой богатой семьи, в какой выросла она, личный автомобиль был роскошью! А о таких элитных машинах она не могла даже мечтать!

Шэнь Лэ, который ехал в машине позади, был шокирован. По-видимому, это были автомобили молодых мастеров Лэйчжоу.

Лю Вэньхун пользовался большим уважением. Он вышел из машины, пожал руку молодому человеку, стоявшему впереди всех и сказал: «Брат Фань, ты слишком добр ко мне!».

«Ха-ха, Тан Шаоцзе – твой старший двоюродный брат, разумеется, я буду добр к тебе!».

Молодой человек, которого Лю Вэньхун назвал братом Фанем, рассмеялся, посмотрел на остальные машины и заметил в них несколько красоток.

«Спасибо, брат Фань!» – с почтением сказал польщенный Лю Вэньхун.

Молодой человек подмигнул и со смехом сказал: «Так какая из девушек тебе нравится? У вас в машине так много красавиц!».

Лю Вэньхун спокойно сказал: «Та, что сидит в Фольксваген Гольф, девушка в платье на бретельках…».

«Будь спокоен! Я тебе помогу! А если ничего не выйдет, вечером я позову своего старшего двоюродного брата Бай Чоуфэя или твоего двоюродного брата, чтобы они помогли тебе! Твой брат – выдающийся человек, молодой мастер Гуанчжоу Тан Шаоцзе! Не отказывайся от моего предложения!» – вновь подмигнув, сказал молодой человек.

«Эх, мой старший двоюродный брат так занят, у него нет времени разбираться с моими делами!» – с понимающим смехом сказал Лю Вэньхун.

Этот разговор двух парней услышала Чу Юйвэй. Она тут же испугалась и дрожащим голосом сказала: «Самый главный хулиган Гуанчжоу, Бай Чоуфэй? Да еще Тан Шаоцзе…».

Бай Чоуфэй был настолько знаменит в Гуанчжоу, что о нем слышали люди даже в Цзянбэе, в том числе Чу Юйвэй.

Говорили, что он контролирует Общество Летящих Облаков, одной из самых влиятельных организаций. Он был человеком с большими странностями. Больше всего он любил пить материнское молоко и специально для этого искал в Гуанчжоу кормящих грудью матерей. Все, кто посмел не подчиниться ему, были тут же жестоко искалечены.

Лицо молодого человека помрачнело, и он ледяным голосом сказал: «Не болтай ерунды, девчонка! Если такие разговоры дойдут до ушей Бай Чоуфэя, то тебе не избежать смерти!».

«Оказывается, ты младший двоюродный брат Тан Шаоцзе! В университете ты всегда ведешь себя так тихо, никто никогда не слышал, чтобы ты упоминал об этом!».

Показав ему от злости язык, сказала Чу Юйвэй. Она посмотрела на Лю Вэньхуна другими глазами и извиняющимся тоном сказала: «Прости меня, я не специально!».

«Не принимай это близко к сердцу! Мой старший двоюродный брат все равно сейчас не здесь!» – любезно сказал Лю Вэньхун, но его брови приподнялись и придали лицу надменное выражение.

Еще один из их однокурсников изумленно посмотрел на Чу Юйвэй и сказал: «Разве твой отец не заместитель начальника управления торговли Линьчжоу? Как ты можешь бояться такого человека, как Тан Шаоцзе?».

«Все не так просто!».

С горьким смехом Чу Юйвэй сказала: «Такие местные авторитеты могут спокойно общаться даже с мэром города или секретарем горкома! К тому же, сейчас мы в Лэйчжоу! Это территория Тан Шаоцзе и Бай Чоуфэя!».

Она презрительно посмотрела на своих несведущих однокурсников и шепотом сказала: «Кроме того, Тан Шаоцзе и Бай Чоуфэй – невероятно могущественные люди. С Тан Шаоцзе не сможет справиться даже Е Гуфэн из Дунхая! Что уж говорить о семье Тан, семье Чжэн и других семьях Линьчжоу!».

В этот момент Лю Вэньхун незаметно посмотрел на Фольксваген, в котором сидел Цзян Тянь и равнодушно сказал: «Этот парень – зять Чжао Цяньжу, она носится с ним как с писаной торбой! Помоги мне опозорить его сегодня! Я хочу, чтобы он понял кому на самом деле принадлежит сила!».

«Ха-ха, тот неудачник, занимающийся строительными работами?».

Не удостоив Цзян Тяня взглядом, молодой человек ударил себя в грудь и с хищной улыбкой сказал: «Лэйчжоу – моя территория, я поиздеваюсь над ним как захочу!».

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 163**

Главная 163 Они не могут спать вместе

Не заезжая в центральный район города, машины по кольцевой дороге добрались до живописного пригорода возле озера Цяньдаоху.

Озеро Цяньдаоху являлось известной природной достопримечательностью. Эта территория находилась под контролем компании, инвестирующей в туризм. На территории возле озера эта компания создала огромный комплекс для туристов, где можно было отлично провести время во время отпуска.

Со стоянки открывался вид на вход в комплекс, где во главе группы людей стоял высокий, красивый управляющий, вышедший, чтобы поприветствовать гостей.

«Брат Нань, ты вышел лично встретить нас!».

Увидев этого мужчину, все, включая Лю Вэньхуна, изумились. Он поспешно подошел к молодому человеку и, пожимая ему руку, представил его своим спутникам: «Это генеральный директор курорта на озере Цяньдаоху, Бай Тяньнань! Вы уже слышали о его старшем двоюродном брате, молодом мастере Бай Чоуфэе!».

«Он младший двоюродный брат Бай Чоуфэя!».

«Вэньхун, ты знаком с таким выдающимся человеком, как Бай Чоуфэй?».

«Те сплетни, которые недавно распускали о Бай Чоуфэе и той знаменитости Го Цзичжан – правда?» – все однокурсники Чжао Цяньжу были потрясены и начали взволнованно переговариваться.

Такие люди, как Го Цзичжан и Бай Чоуфэй постоянно мелькали в светской хронике. Знаменитости, молодые мастера, крутые президенты компаний – такие люди всегда казались недосягаемыми, но сейчас все обнаружили, что до этих людей было рукой подать.

Бай Тяньнань невесомо пожал руку Лю Вэньхуну и со сдержанной улыбкой сказал: «Вэньхун, я слышал о тебе от твоего старшего двоюродного брата. Сегодня молодой мастер Бай и молодой мастер Тан будут здесь, чтобы обсудить некоторые деловые вопросы!».

«Ну и ну…». – Лю Вэньхун с волнением сжал руку Бай Тяньнаня и потряс ее.

Здесь будет его двоюродный старший брат?

Это просто превосходно! Он сможет заставить своих однокурсников увидеть какой изумительной силой обладает Тан Шаоцзе. Все-таки, он самый выдающийся молодой мастер Гуанчжоу.

«А это мои однокурсники…». – сказал Лю Вэньхун, представляя Бай Тяньнаню своих друзей.

Хотя Бай Тяньнаню было всего двадцать пять-двадцать шесть лет, он обладал невероятным обаянием и высокомерием. Ему было лень вникать в подробности, которые излагал ему Лю Вэньхун и он перебил его: «Ладно, мы еще успеем познакомиться! Давайте сначала пройдем на территорию курорта!».

Сказав это, Бай Тяньнань развернулся и прошел внутрь.

Все почувствовали пренебрежение в голосе Бай Тяньнаня, но никто не посмел ничего сказать. Этот человек обладал высоким статусом и огромными финансовыми возможностями, никто из присутствовавших не мог с ним сравниться.

Все взволнованно прошли внутрь курорта.

Зона отдыха на озере Цяньдаоху представляла собой несколько десятков утопающих в зелени островков, соединенных стеклянными мостами, которые связывали между собой гостевые виллы и различные площадки с развлечениями.

Вокруг была чистая вода, бескрайняя синева неба и белоснежные яхты, с которых доносились радостные голоса и смех.

«Неужели это парасейлинг? Я пробовала заниматься парасейлингом, когда отдыхала в Пинанге!» – посмотрев на озеро, изумленно воскликнула Чу Юйвэй, пока они шли по дорожке из крупной гальки.

Гладь озера рассекал белоснежный катер, к которому был прикреплен парашют. Под парашютом находились двое людей, которые непрерывно издавали радостные крики.

Идя во главе группы, Бай Тяньнань рассказывал всем о курорте: «Этот курорт включает в себя тридцать островов и их прибрежную зону. В роскошном отеле с видом на озеро имеется более двухсот номеров. Кроме того, на этом курорте есть пять отдельно стоящих гостевых вилл с несколькими десятками комнат.

«Каждый остров располагает уникальной развлекательной программой. На первом острове можно поиграть в пейнтбол, заняться скалолазанием и другими экстремальными видами спорта. На втором острове располагается автодром и гоночная трасса с полной симуляцией условий гонок Формулы-1. На третьем острое имеется единственный в Линнане яхт-клуб, яхты из которого были арендованы для Блаженного пиршества…».

«Также здесь есть три ресторана премиум-класса, где можно попробовать скалистых лобстеров из Австралии, морские ушки и икру тихоокеанских рыб. Все это доставлено сюда воздушными перевозками, здесь вы найдете все, что душе угодно…».

«Как здорово!».

Услышав рассказ Бай Тяньнаня, девушки просияли от радости, а парни разволновались.

Чу Юйвэй расстегнула лишнюю пуговку на кофточке, обнажая больше белоснежной кожи в зоне декольте. Она подошла к Бай Тяньнаню и заискивающем тоном сказала: «Брат Тяньнань, в этот курорт, наверное, вложено немало денег?».

«Инвестиции на начальном этапе составили пятьсот миллионов, на следующем этапе был дополнительно вложен один миллиард юаней, который был направлен на строительство гостевых вилл с видом на озеро!» – равнодушно сказал Бай Тяньнань.

«Ваша семья обладает невероятной силой! Это просто потрясающие вложения! Вы гораздо богаче и могущественнее авторитетов Цзянбэя!» – восхищенно сказал Лю Вэньхун.

«Тут ты ошибаешься!».

Бай Тяньнань с уважением добавил: «Первые пятьсот миллионов инвестировала наша семья Бай, но остальные деньги были совместным капиталовложением мастера Цзяна и торгового союза Линнаня!».

«Кто такой мастер Цзян? Что за торговый союз Линнаня?».

Многие из присутствовавших ничего не понимали. Даже хорошо осведомленный Лю Вэньхун озадачено покачал головой.

«Вы же приехали из Линьчжоу! Разве вы не слышали о мастере Цзяне и торговом союзе Цзянбэя?».

Бай Тяньнань изумленно посмотрел на молодых людей. Про себя он подумал, что материальное положение и статус семей сокурсников Лю Вэньхуна не так высоки, ведь они не имели представления даже о выдающемся мастере Цзяне.

Все молодые люди выглядели растерянно.

«Ведь мастер Цзян живет в Линьчжоу!» – почтительно сказал Бай Тяньнань, а затем огорченно вздохнул.

«На лайнере Дочь Голубого Кита он нанес поражение мастеру Общины, Син Шаньху и подчинил себе Цзянбэй! Даже господин Е Гуфэн склонил перед ним голову» Мастера Цзяна называют крестным отцом Цзянбэя!».

«Затем он подчинил себе Линнань, и множество авторитетов Гуанчжоу признали его своим лидером! Он обладает невероятной силой…».

Она почувствовал, что рассказал слишком много. Бай Чоуфэй предупреждал его, чтобы он не болтал лишнего о мастере Цзяне.

Он остановился на середине предложения и сменил тему разговора: «Вэньхун, пойдем со мной, я отдам тебе ключи-карты от комнат. Отдыхайте и развлекайтесь, а вечером я вновь присоединюсь к вам!».

Когда Бай Тяньнань и Лю Вэньхун ушли, все вздохнули с облегчением.

«Даже Чжэн Гуанша склонил перед ним голову, он такой крутой!».

«Этот мастер Цзян, должно быть, старик!».

Все молодые люди вытаращили глаза от удивления и восхищенно переговаривались. Эта новость казалась им невероятной.

Чу Юйвэй посмотрела на Цзян Тяня и у нее промелькнула мысль: «Не может же быть, что это он – мастер Цзян?».

В следующую секунду она покачала головой.

Это невозможно!

Он просто сумасшедший, который стал аферистом. Он всего лишь мелкий мошенник из Цзянбэя! Разве бы он смог захватить власть над Цзяннанем?

Она была очевидцем церемонии почтения наставника семьи Тан, но после этого события она все больше утверждалась в мысли, что это было невозможно.

Цзян Тянь давно сошел с ума, когда-то он так разгромил все в доме, что Чу Юйвэй и Чжао Сюэ Цин пришлось долго разбирать беспорядок, который он устроил. Но она собственными глазами видела церемонию почтения наставника.

Различия между тем, каким он был раньше и каким стал теперь были огромными. Разве она могли так легко принять то, что он одержал такой молниеносный успех? Она была убеждена, что Цзян Тянь использовал какой-то мошеннический прием, чтобы одурачить семью Тан, а также всех авторитетов Цзянбэя, и добиться славы.

«Давайте распакуем чемоданы, пообедаем и начнем развлекаться!» – сказал Лю Вэньхун, который уже вернулся из офиса управляющего и теперь раздавал всем карты от комнат.

Этот отдых во время государственного праздника был полностью организован Лю Вэньхуном, он полностью взял на себя все расходы. И именно он решал вопрос расселения.

Чжао Цяньжу, Чу Юйвэй и остальные однокурсники поселились на гостевой вилле.

На виллах было достаточно солнца, они располагались довольно близко к воде и оттуда открывался отличный вид. К тому же, поселившись на одной вилле все вместе, они смогут спокойно общаться и играть в карты.

Цзян Тяня, Чжэн Ли и Шэнь Лэ поселили в обычный отель.

Их расселили по двум комнатам, располагавшимся на одном этаже. Пол в комнатах был очень влажным, а деревья, растущие вокруг отеля, блокировали солнечный свет. Обычно в этих номерах жил обслуживающий персонал ночной смены. Было очевидно, что Цзян Тяня, Чжэн Ли и Шэнь Лэ ни во что не ставили.

Все распаковали чемоданы и вновь собрались в главном зале.

Когда пришел Цзян Тянь, Лю Вэньхун уже был в зале и с самодовольной улыбкой спросил: «Дядюшка Цзян, вам понравился ваш номер?».

Цзян Тянь отчетливо осознавал то, что Лю Вэньхун испытывал к нему неприязнь, но ему было плевать на это и он не обращал особого внимания на условия проживания, поэтому лишь с теплой улыбкой сказал: «Номер лучше не бывает! Спасибо за то, что ты поселил меня там!».

Этот парень что, совсем не понимает, что его притесняют?

Лю Вэньхун стиснул зубы от злости, нахмурился и сказал: «Хорошо, как здорово, что вам все понравилось!».

«Ах, почему муж моей старшей сестры живет не вместе с нами?» – непонимающе спросила Чжао Цяньжу, которая только что вошла в зал.

«Ха-ха, на вилле больше не было мест! Поэтому я разместил дядюшку Цзяна в обычном отеле!» – с притворной улыбкой сказал Лю Вэньхун.

«Ах, как же так…».

Чжао Цяньжу словно внезапно прозрела и неожиданно сказала: «Зять, вечером ты перенесешь свои вещи в мою комнату, будем жить вместе!».

«Что? Вы будете жить вместе?».

Получив такой удар, Лю Вэньхун растерялся. Разве он не муж ее сестры? Они что, уже переспали?

«Да! Мы с сестрой делим ее мужа на двоих, что с того, что мы будем жить и спать вместе?».

Цзян Тянь опешил. Как теперь объяснить людям это оправдание Чжао Цяньжу?

«Твою мать, это поразительно! Старшая и младшая сестра замужем за одним мужчиной? Это отвратительно, просто безумие!».

«Вэньхуну так не повезло, он подготовил благоприятные условия для другого мужчины!».

«Вэньхун организовал эту поездку по случаю Дня Образования КНР, чтобы продемонстрировать Чжао Цяньжу свои чувства! И все это было впустую!».

«Черт, он приготовил для нее розы в ресторане! Теперь их, вероятно, придется выбросить?».

Все молодые люди с сочувствием посмотрели на Лю Вэньхуна, как будто он уже превратился в рогоносца.

После вопроса Чжао Цяньжу лицо Лю Вэньхуна позеленело, а затем побледнело. Через какое-то время он хриплым голосом сказал: «Никаких проблем… Идемте, идемте обедать!».

По дороге в ресторан.

Некоторые молодые люди шли позади всех, рядом с Лю Вэньхуном и возмущенно высказывали свое мнение: «Что же делать, Лю Вэньхун? Может быть, побить его?».

«Да! К чему с ним теперь церемониться? Надо избить его так, чтобы он не смел даже приближаться к Чжао Цяньжу!».

«Этот сосунок всех бесит! Он посмел увести девушку у Лю Вэньхуна, я не потерплю этого! Его нужно забить до смерти!».

«Действуйте!».

Глядя на Цзян Тяня, который держал Чжао Цяньжу за руку, Лю Вэньхун пришел в ярость и стиснул зубы. Если бы взглядом можно было убить, Цзян Тянь умер бы уже сотню раз.

Ресторан, в который они пришли, представлял собой шведский стол.

Чтобы продемонстрировать Чжао Цяньжу свои чувства, Лю Вэньхун потратил огромные деньги и забронировал весь ресторан, чтобы в нем не было посторонних.

Чжао Цяньжу положила себе в тарелку еды, села рядом с Цзян Тянем и извиняющимся тоном сказала: «Зять, прости меня! Лю Вэньхун постоянно достает меня. Я была вынуждена использовать тебя как предлог, чтобы он отстал. Ты не сердишься?».

«Тебе бы следовало предупредить меня, я бы оделся понарядней!» – со смехом сказал Цзян Тянь.

«Зять, ты и так самый красивый, тебе ни к чему наряжаться!» – с радостной улыбкой сказала Чжао Цяньжу.

Лю Вэньхун тоже сел за стол. Он сгорал от ревности, а на его лбу пульсировала жилка. Сохраняя невозмутимое выражение лица, он с холодной усмешкой сказал: «Дядюшка Цзян, Шэнь Лэ – ваш друг?».

«А? Он мой бывший однокурсник, и мы в довольно хороших отношениях! Ты знаком с ним?» – удивленно посмотрев на Лю Вэньхуна, сказал Цзян Тянь.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 164**

Глава 164 Я всегда был добродушным

«Этот парень хотел взять подряд на строительные работы в Гуанчжоу, он и его отец приходили к моему отцу с подарками!».

Лю Вэньхун высокомерно и презрительно сказал: «Пустые мечты. Он выпил несколько бутылок водки маотай и стал подлизываться к моему отцу ради инвестиций в проект! Было ужасно смешно!».

Лю Вэньхун с язвительной насмешкой сказал: «Я выгнал его вон как бродячую собаку и выбросил всю водку, которую он принес, в мусор! Он так испугался, что чуть не упал передо мной на колени!».

Сидевший рядом Шэнь Лэ побледнел, в его глазах отразился стыд и ненависть одновременно. По-видимому, сказанное Лю Вэньхуном было правдой.

«Ха-ха, неужели?» – Цзян Тянь нахмурился, в его сердце впервые начала подниматься ярость.

Лю Вэньхун подлил масла в огонь, самодовольно сказав: «Однако теперь, когда я узнал о вашей дружбе, я чувствую себя несколько бестактным. Если он все еще хочет взяться за этот строительный подряд, то вы вместе должны приехать к моему отцу. Не нужно никаких подарков! Я смогу убедить отца проявить снисхождение!».

Цзян Тянь с абсолютным спокойствием сказал: «Когда вернешься к отцу, скажи ему, что в будущем он должен инвестировать только в строительные проекты Шэнь Лэ!».

На какое-то время Лю Вэньхун оцепенел, не в силах поверить в то, что только что услышал, а затем с презрением сказал: «Кем ты себя возомнил, Цзян Тянь? Ты сошел с ума?».

Цзян Тянь, холодно рассмеявшись, сказал: «Разве я могу тебе указывать? Спроси Тан Шаоцзе или своего отца!».

«К тому же тебе нужно прекратить беспокоить Чжао Цяньжу, она не испытывает к тебе никакой симпатии!».

«Чушь!».

Лю Вэньжу ударил кулаком по столу, а затем ткнув в Цзян Тяня пальцем, он крикнул: «Мне плевать какие отношения связывают тебя и Чжао Цяньжу! Держись от нее подальше, неудачник! Иначе я убью тебя!».

«Лю Вэньхун, тебе следует проявлять больше уважения! Цзян Тянь общается с такими выдающимися людьми Линьчжоу, как Чжоу Чжэнхао и Лун Гайтянь!» – сказал Шэнь Лэ и от злости хлопнул по столу рукой.

Люди могли оскорблять его, но Шэнь Лэ не мог допустить, чтобы они оскорбляли его хорошего друга Цзян Тяня.

«Ха-ха, Чжоу Чжэнхао? Лун Гайтянь? Они – никто!».

С высокомерным выражением лица Лю Вэньхун, язвительно усмехнувшись, сказал: «В сравнении с моим дядей Тан Чжэнье и моим двоюродным братом Тан Шаоцзе, они просто ничтожества!».

Чу Юйвэй с пренебрежительным смехом сказала: «Цзян Тянь, как ты смеешь припираться с Лю Вэньхуном? Он младше тебя, но он племянник Тан Чжэнье! Да, ты пользуешься уважением в Линьчжоу, но сейчас мы в Лэйчжоу!».

Крах линнанской семьи мастеров заклинаний, семьи Вэй, оказал большое влияние на ситуацию в Цзяннане, но все это было очень далеко от такой девушки из богатой семьи, как Чу Юйвэй.

Когда такие люди, как она узнали об этой новости, то лишь подумали: «Что ж, семья Вэй потерпела поражение».

Никто из них не вдавался в детали произошедшего, и о случившемся все очень быстро забыли. Откуда им было знать, что все эти перемены имели прямое отношение к Цзян Тяню?

В глазах Чу Юйвэй Цзян Тянь был лишь успешным мошенником из Цзянбэя. Но если он столкнется с выдающимися людьми Цзяннаня, ему придется покориться. Даже семья Тан из Линьчжоу и весь Цзянбэй не посмеют оскорбить семью Тан из Гуанчжоу.

«Наш отдых организовал молодой мастер Лю! Он пригласил Чжао Цяньжу, но тебя никто не звал! Убирайся отсюда!».

«Да! Такие неудачники, как ты и твой друг Шэнь только позорят нас!».

Все сокурсники Лю Вэньхуна встали на его сторону и, не стесняясь в выражениях, высокомерно начали оскорблять Цзян Тяня.

«Если ты не уберешься, то я позову своего старшего двоюродного брата, и она переломает тебе ноги!».

Лю Вэньхун почувствовал себе королем положения. Он тыкал пальцем в Цзян Тяня и угрожал ему.

«Вэньхун, ты уже здесь?».

В этот момент до присутствовавших в ресторане донесся мягкий баритон, и внутрь вошел выдающийся молодой человек.

Как только Лю Вэньхун увидел вошедшего молодого человека, он почувствовал еще большую поддержку. Он радостно подошел к нему и со смехом сказал: «Старший двоюродный брат, мы с однокурсниками приехали сюда, чтобы отдохнуть!».

«Это и есть молодой мастер Тан Шаоцзе?».

Все присутствующие посмотрели на Тан Шаоцзе, их глаза светились почтением.

«Какой он красивый, он обладает такой мощной энергетикой! Он действительно выдающийся молодой мастер!» – с благоговением прошептала Чу Юйвэй, ее глаза заблестели.

Лю Вэньхун бросил взгляд на Цзян Тяня, указал на него пальцем и сказал: «Этот парень по фамилии Цзян – зять девушки, которая мне нравится! Но он не хочет уступать ее мне! Помоги мне проучить его, сломай ему ноги…».

Когда Лю Вэньхун указал на Цзян Тяня, Тан Шаоцзе наконец заметил его. Улыбка сползла с его лица, и ему стало не до смеха.

В следующую секунду его ноги подогнулись, он шлепнулся на колени и дрожащим голосом сказал: «Я не знал, что мастер Цзян прибыл сюда. Прошу простить меня за то, что не встретил вас…».

После долгих месяцев реабилитации Тан Шаоцзе наконец смог подняться с постели и вернуться к работе.

Но как только он вспоминал Цзян Тяня, его сердце холодело. Он больше всего боялся, что вновь нарвется на неприятности, поэтому перенес свой бизнес в самый южный город Линнаня – Лэйчжоу.

Чем дальше от Цзян Тяня, тем безопаснее.

Переломы обеих ног принесли ему много мучений.

Сегодня он и его партнеры по бизнесу приехали на этот курорт, чтобы обсудить некоторые вопросы земельной собственности. Тан Шаоцзе узнал, что его младший двоюродный брат тоже приехал сюда, поэтому тут же пришел в ресторан, чтобы поприветствовать его.

Но по странному стечению обстоятельств в Лэйчжоу он столкнулся с Цзян Тянем.

«Что? Почему молодой мастер Тан вдруг встал перед Цзян Тянем на колени?».

Все присутствующие остолбенели от увиденного.

Разве он не неудачник? Почему Тан Шаоцзе вдруг встал перед ним на колени? Это просто немыслимо!

Цзян Тянь даже не удостоил Тан Шаоцзе взглядом, и лишь продолжал беспечно есть жареных на углях устриц. Он равнодушно кивнул и сказал: «Хм… Вы, члены семьи Тан, просто отвратительно ухаживаете за девушками!».

«Брат, что ты делаешь? Этот болван – зять семьи Чжао, который сидит на шее у своей жены! Он просто отброс! Он вместе с Шэнь Лэ занимается строительными работами!» – ничего не понимая, сказал Лю Вэньхун.

Тан Шаоцзе оказался в трудной ситуации. Он до смерти боялся Цзян Тяня, ведь на неофициальной части Блаженного пиршества тот приказал сломать Тан Шаоцзе ноги. Отец сказал ему, что мастер Цзян проявил огромное снисхождение, ведь он мог просто убить его, и никто бы ему не помешал.

Да, Цзян Тянь испепелил Мо Хаосюна, одним своим взглядом убил молодого сверхчеловека Вэй Пэна и, управляя аурой глубин земли, уничтожил мастера заклинаний Вэй Шофэна.

Такая сила, такие способности и такая жестокая беспощадность уже давно оставили глубокий отпечаток в душе Тан Шаоцзе. Он не сможет забыть то, что сотворил Цзян Тянь, до конца своей жизни.

Как только он вспоминал это, то начинал дрожать всем телом!

Как только он вспоминал это, он не мог ни есть, не спать!

Как только он вспоминал момент, когда Гуй Цзяоти сломал ему ноги, его кости тут же пронзала резкая боль!

А теперь его простодушный двоюродный младший брат имеет виды на младшую сестру жены Цзян Тяня и несет такой высокомерный бред! Он же сведет себя этим в могилу!

«Замолчи!».

Тан Шаоцзе испытывал одновременно и страх, и гнев. Он надавал Лю Вэньхуну многочисленных пощечин так, что у того кровь брызнула из носа.

У Лю Вэньхуна голова пошла кругом. Он прикрыл лицо рукой и непонимающе спросил: «Брат, почему ты ударил меня?».

Тан Шаоцзе стиснул зубы, его глаза метали огонь, и он гневно сказал: «Сукин сын, ты с ума сошел! Как ты смеешь так разговаривать с мастером Цзяном!».

После этих слов, Тан Шаоцзе быстро подошел к Цзян Тяню, почтительно поклонился и с заискивающей улыбкой сказал: «Мастер Цзян, мой младший двоюродный брат не умеет держать свой поганый язык за зубами и посмел нагрубить нам. Но, будьте спокойны, я разберусь с ним!».

Никто из присутствовавших не понимал что происходит.

Почему Тан Шаоцзе так уважительно относится к зятю простой семьи Чжао, который занимается строительными работами?

Красивые глаза Чу Юйвэй округлились, она испугалась, ее прошиб холодный пот, и она осознала все происходящее.

Цзян Тянь и был тем мастером Цзяном, о котором все говорили!

Он не только заполучил уважение семьи Тан из Линьчжоу, но к тому же подчинил себе весь Линнань и заставил всех молодых мастеров Гуанчжоу бояться его!

«Ладно, не нужно поднимать такой шум, не нужно, чтобы кто-то еще появился здесь! Я всего лишь хотел хорошо провести пару дней с младшей сестрой моей жены!» – махнув рукой, равнодушно сказал Цзян Тянь.

«Хорошо, хорошо, я все организую!» – сказал Тан Шаоцзе, непрерывно кланяясь и отступая назад.

«Этот Лю Вэньхун постоянно был так груб со мной! Убей его!» – равнодушно сказал Цзян Тянь, словно говорил об убийстве муравья.

«Действуйте!» – обернувшись и посмотрев на своих телохранителей, неожиданно крикнул Тан Шаоцзе.

Если не убить Лю Вэньхуна, то Цзян Тянь мог убить его самого! Чего же телохранители так медлят?

«Есть!».

Несколько охранников тут же бросились вперед, намереваясь словно цыпленка выволочь наружу оцепеневшего Лю Вэньхуна.

«Мастер Цзян, я признаю, что был неправ! Пощадите меня на этот раз!».

Лю Вэньхун боролся из последних сил, рыдал и просил прощения. Но Цзян Тянь продолжал молча есть, даже не взглянув на него.

«А! А! Как больно!».

Через минуту снаружи донеслись два душераздирающих крика ужаса, а затем наступила мертвая тишина.

Чу Юйвэй содрогнулась всем телом. Она с трудом подошла к Цзян Тяню и дрожащим голосом сказала: «Цзян… Цзян Тянь, прости меня… Я…».

Даже не взглянув на нее, Цзян Тянь повернулся к оцепеневшим от страха однокурсникам Чжао Цяньжу, поднял бокал и со смехом сказал: «Вам всем не стоит волноваться! Раз вы однокурсники Цяньжу, то значит и мои друзья тоже. К тому же я всегда был вполне добродушным человеком…».

«Добродушный, как же!».

«Он, не моргнув глазом, приказал убить человека!».

«Он просто дьявол!».

Все однокурсники Цяньжу дрожали от страха и не смели даже вздохнуть или посмотреть на внушающего ужас Цзян Тяня.

После обеда Цзян Тянь и Чжао Цяньжу под пристальными взглядами ее испуганных однокурсников ушли обратно на виллу. Даже Шэнь Лэ и Чжэн Ли переехали на виллу.

«Зять, ты такой сильный и крутой! Теперь никто из парней не будет доставать меня!» – с самодовольным смехом сказала Чжао Цяньжу, грациозно плавая в бассейне на крыше виллы.

«Зря ты так! Среди твоих однокурсников есть парочка симпатичных парней!» – равнодушно сказал Цзян Тянь, который отдыхал на шезлонге под зонтиком и просматривал древнюю книгу по лекарствам китайской традиционной медицины.

«Забудь! Разве они могут сравниться с тобой? Я не буду встречаться с тем, кто не похож на мужа моей сестры!» – решительно сказала Чжао Цяньжу.

«Боюсь, будет тяжело найти такого человека. Ох уж эта свояченица…». – Цзян Тянь лишь покачал головой и, горько рассмеявшись, беспомощно вздохнул.

Цзян Тянь, Чжао Цяньжу, Шэнь Лэ и Чжэн Ли отлично провели следующие пару дней на курорте озера Цяньдаоху. Они избавились от накопившейся усталости и были готовы отправляться в обратный путь.

На обратной дороге Чу Юйвэй и остальные однокурсники Чжао Цяньжу были в подавленном настроении. Они молчали, а в их глазах отражался страх перед Цзян Тянем.

Цзян Тянь не обращал на это внимания и спокойно думал о своем: «Все будет в порядке. Нужно лишь сосредоточиться на культивации и как можно быстрее перейти на четвертый уровень культивации, достигнуть средней ступени. Еще мне следует съездить в уезд Цися и проверить как идут дела там!».

Цзян Тянь смотрел на мелькавшие за окном пейзажи, в его взгляде блеснул холод, и он пробормотал: «Я надеюсь, люди, которые в прошлой жизни притесняли моих родителей и жаждали завладеть имуществом семьи Цзян, хорошенько подготовились к своей смерти!».

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 165**

Глава 165 Успех формации, переход на новую ступень культивации!

«Эх, ну почему я снова столкнулся с мастером Цзяном, что за неприятность! Неужели моя жизнь и дальше будет такой ужасной?» – со страхом сказал Тан Шаоцзе, проводив Цзян Тяня до въезда на скоростное шоссе, а затем вытерев со лба холодный пот.

«Молодой мастер Тан, возможно, если ты обратишься в буддизм, это поможет?» – спустя какое-то время серьезно предложил стоявший рядом Бай Тяньнань.

«Думаешь?».

«Да, буддизм может принести тебе пользу! Если ты будешь искренне исповедовать буддизм, то милостью Будды ты будешь избавлен от новой встречи с этим злодеем!» – сказал Бай Тяньнань.

«Что сложного в буддизме? Я бы отдал даже десять лет своей жизни, чтобы никогда больше не встречаться с Изначальным Цзяном!».

Тан Шаоцзе словно увидел луч надежды. Он сложил руки в молитвенном жесте и с искренней набожностью сказал: «Великий Будда, с сегодняшнего дня я даю обет воздержания. Я буду питаться постной, вегетарианской пищей, буду избегать лжи и воздержусь от употребления алкоголя. Я буду каждый день кланяться статуе Будды и читать молитвы. Я прошу лишь о том, чтобы в этой жизни я больше не столкнулся с Изначальным Цзяном!».

…

В последнее время Фу Ланьцзюнь находилась в глубокой печали. Семья Тан не захотела видеть ее в качестве своей невестки, к тому же ее сместили с поста заместителя председателя Элитного дамского клуба. Без поддержки семьи Тан доходы ее ателье 'Кафирская Лилия' постепенно падали.

Она практически превратилась в посмешище всего Линьчжоу!

Из нее будто выбили всю жизненную энергию, и она окончательно пала духом.

Она не находила себе места от беспокойства, страдала серьезной бессонницей, а в голове то и дело мелькали сцены с участием Цзян Тяня.

Когда они были с ним в дружеских отношениях, он сам искал ее расположения и даже по своей наивности подарил ей игрушечного Винни-Пуха.

Она припечатала этого Винни-Пуха о его лицо и сказала, чтобы он ни на что не рассчитывал. Тогда на его лице отразилось удивление, и он растерялся.

А на церемонии почтения наставника семья Тан поклонилась ему, он был окружен всеобщим вниманием, и даже не удостоил ее взглядом.

…

Эти сцены словно кадры фильма мелькали у нее перед глазами.

Ее взгляд стал таким безжизненным, а сама она была такой неразговорчивой, что ее родители подозревали у нее психическое расстройство.

За несколько месяцев она потеряла пять килограммов и теперь имела крайне истощенный вид.

В тот вечер Фу Ланьцзюнь кое-как поела и легла в постель. Она ворочалась с боку на бок, но никак не могла уснуть.

«Никчемный отброс Цзян Тянь! Как этот ненормальный смог стать Изначальным Цзяном, мастером Цзяном?».

Ее мышление было сформировано под влиянием многолетних битв в мире бизнеса. Чем больше она думала обо всем случившемся, тем труднее ей было в это поверить.

В конце концов она поднялась с постели, переоделась, незаметно выскользнула из дома и направилась на Королевскую виллу.

Ее лучшая подруга Лу Бияо превратилась в настоящую фанатку Цзян Тяня, она целыми днями только и делала, что рассказывала Фу Ланьцзюнь новости о нем.

Поэтому Фу Ланьцзюнь была в курсе, что Цзян Тянь переехал на Королевскую виллу.

А вернувшаяся из Гуанчжоу Чжоу Сянья предупредила ее, чтобы она никогда не навлекала на себя гнев Цзян Тяня.

Когда Фу Ланьцзюнь спросила ее почему же она не должна была этого делать, Чжоу Сянья лишь задрожала и не сказала ни слова.

В этот предрассветный час, в пять утра, небо на востоке озарилось солнечным светом.

Фу Ланьцзюнь толчком распахнула ворота Королевской виллы.

Она увидела стелившийся по земле туман, густые травы и деревья, а также декоративный сад камней. Все это напоминало царство небожителей.

«Есть тут кто-нибудь? Неужели Лу Бияо что-то напутала?».

Фу Ланьцзюнь смело прошла в ворота, но, увидев, что вилла заперта, она поднялась на террасу верхнего этажа.

«Цянь Тянь!».

Фу Ланьцзюнь не смогла сдержать крика, когда увидела Цзян Тяня, который беззаботно сидел в кресле-качалке и с удовольствием попивал чай.

«Я знал, что ты придешь…». – сделав глоток чая, сказал Цзян Тянь, и уголки его губ изогнулись в усмешке.

«Ты что, считаешь себя провидцем, который знает все на свете?».

Увидев равнодушие Цзян Тяня, Фу Ланьцзюнь вдруг вышла из себя. У нее перед глазами вновь появились сцены того случая, когда Цзян Тянь опозорил ее.

От взгляда Цзян Тяня ей стало не по себе. Он смотрел на нее так, словно с интересом наблюдал за муравьем, который карабкается на вершину горы.

Он напоминал зрителя, сидящего в угловой ложе, который наблюдал как актеры на сцене срывают голоса и знал, что это всего лишь представление.

Он смотрел на нее сверху вниз с таким беспредельным высокомерием, будто она была насекомым.

«Дрожа от злости, она гневно сказала: «Я нисколько не верю в то, что ты мастер Цзян!».

«Почему же ты не веришь?» – Цзян Тянь слегка прищурил глаза, словно ее слова его заинтересовали.

«Почему? Все очень просто! Потому, что у меня есть мозги!».

Обида, копившаяся в душе Фу Ланьцзюнь последние месяцы, хлынула наружу. Крепко сжав кулаки, она начала кричать, высказывая Цзян Тяню, все, что накипело: «Семья Тан принимает тебя как почетного гостя, выдающиеся люди Цзянбэя признали тебя своим лидером, но я не верю всему этому!».

«У тебя нет никаких характеристик великого человека!».

«Ты действуешь так незаметно, но ставишь себя выше других, пренебрегаешь общественными нормами и совсем не умеешь идти людям навстречу!».

«Семья Цзян на грани краха, группа Яован с трудом держится на плаву! Твоя семья выгнала тебя, потому что ты навлек на себя гнев выдающихся людей из Пекина! Ты совсем не можешь положиться на семью Цзян!».

«У тебя такие грубые манеры, тебе не сравниться с Лю Тяньлэ и тем более с Лун Гайтянем!».

«Ты выживший из ума болван, бесстрашный в своем невежестве! В твоих поступках нет никакой логики, ты без сомнения сумасшедший! Разве ты можешь сравниться с такими выдающимися бизнесменами, как они?».

«Ты невежественный, ты учился в третьесортном университете и окончил его только потому, что жульничал на экзаменах!».

…

«У тебя отвратительный характер и никудышное происхождение! Твои способности и интеллект никуда не годятся! В тебе нет ничего хорошего, как ты смог стать мастером Цзяном? Либо ты мошенник, либо у остальных людей проблемы со зрением!».

К концу ее тирады голос Фу Ланьцзюнь охрип, ее привлекательное женское тело дрожало, а кулачки были крепко сжаты. Похоже, она выплеснула на Цзян Тяня все недоумение, обиду и страх, которые копились в ней все эти дни.

Фу Ланьцзюнь с детства получала образование в элитных учреждениях и когда-то училась в Лондонской школе бизнеса. Она полагала, что у нее был острый глаз, она хорошо разбиралась в людях и никогда не ошибалась.

Ее отношения с Тан Цзяньфэном были ее главным достижением.

Тан Цзяньфэн сам был изгнан из семьи Тан, его отношения с людьми стали прохладными, и никто больше не возлагал на него надежд.

Но с Цзян Тянем Фу Ланьцзюнь прогадала, и теперь оказалась в крайне затруднительном положении.

«А, и это все?».

Цзян Тянь слегка улыбнулся и сказал: «Ты далеко не глупая, вот только мои способности могут понять лишь неординарные люди, а ты… К сожалению, ты обыкновенный человек!».

Цзян Тянь свысока смотрел на город, просыпавшийся под лучами солнечного света. Он смотрел на деревья, на крыши домов, на очертания петляющих городских дорог, на водную гладь озера и на горы, а также на все, что было позади них.

Это был хорошо знакомый мир, но его значение сильно отличалось от значения мира его прошлой жизни.

«Тебе никогда не хватит воображения для того, чтобы понять мои способности. В этой жизни кроме всего поверхностного существует еще другой, истинный мир, но ты никогда не сможешь в него попасть!» – равнодушно сказал Цзян Тянь.

«Другой мир?» – спросила сбитая с толку Фу Ланьцзюнь.

«Да!».

Цзян Тянь лениво поднялся с кресла-качалки и со смехом сказал: «Закончим на этом. Ты так много думаешь о своих обидах, что сегодня даже пришла сюда. Что ж, тогда я покажу тебе другой мир!».

Сказав это, Цзян Тянь топнул ногой и крикнул: «Активация формации!».

Внезапно между озером Сиху и Львиным пиком с шумом возник столб света, уходящий в небо.

Над озером забурлил туман духовной энергии, который вскоре накрыл собой всю виллу.

На глазах испуганной Фу Ланьцзюнь два воздушных дракона, каждый из которых был толщиной с большое дерево, издали мощный рык и начали пробираться через туман духовной энергии.

«Это, это же…».

Увидев огромные головы драконов, которые внезапно появились перед ней и выглядели совсем как живые, Фу Ланьцзюнь сильно испугалась и, спотыкаясь, отступила назад.

«У-у! У-у…».

Два дракона из белого тумана как послушные котята свернулись клубками у ног Цзян Тяня и положили свои огромные головы ему на плечи.

«Теперь ты получила ответ?».

Цзян Тянь обернулся, сверху вниз посмотрел на пришедшую в смятение Фу Ланьцзюнь и равнодушно сказал: «Мне не понадобилось образование и происхождение, чтобы подавить Цзянбэй и подчинить себе Линнань, потому что я обладаю смертельной силой!».

Столкнувшись с такой мифической мощью, сердце Фу Ланьцзюнь бешено заколотилось и словно ухнуло вниз: «Это практически божественные способности! Неудивительно, что он стал мастером Цзяном, перед которым все встают на колени!».

Она тут же стала в десять раз печальней, чем раньше, ее с головой накрыли еще более сильные угрызения совести.

Она зарыдала и, спотыкаясь, выбежала с виллы.

На рассвете 28го ноября 2007го года Цзян Тянь с успехом использовал Великую Формацию Зеленого Дракона!

В этот день Цзян Тянь смог сконцентрировать духовную энергию и превратить ее в духов драконов, тем самым вступив на среднюю ступень культивации!

«Теперь, когда положение в Линьчжоу стабилизировалось, я наконец могу съездить домой к родителям!».

Цзян Тяня нисколько не заботило то, что о нем думала Фу Ланьцзюнь. Он позволил ей с позором убежать, а сам начал раздумывать о Цзиньлине и Цися, о тех местах, где он вырос.

«Вот бы время шло медленнее, чтобы родители не старели так быстро…».

Когда Цзян Тянь подумал о родителях, которых не видел десять тысяч лет, его глаза заблестели от слез, но на лице отражались счастье и волнение.

В этот момент на террасу вышла одетая в белую, шелковую ночную рубашку, Чжао Сюэ Цин, которая только что закончила процесс культивации, и с легкой улыбкой сказала: «Твои родители очень соскучились по тебе! Твой отец звонил!».

Чжао Сюэ Цин была такой утонченной, а из-за культивации она казалась еще дальше от мирской суеты, а от ее улыбки города и страны сдавались бы без боя.

«Что? Это правда?» – Цзян Тянь остолбенел, а в его глазах вновь появились слезы.

Отец Цзян Тяня был мудрым человеком и в прошлой жизни занимал должность заместителя руководителя уезда Цися.

Он был человеком, который придерживался системы, он говорил и действовал с осторожностью, был сдержан в проявлении чувств и никогда не задавал вопросы напрямую.

Но отцовская любовь была подобна скале. Цзян Тянь помнил, как в прошлой жизни избил выдающегося молодого мастера из Пекина и навлек на себя беду. Тогда отец Цзян Тяня, не посмотрев на свой возраст и самоуважение извинился перед молодым мастером и, чуть ли не стоя на коленях, умолял его о пощаде.

После того, как Цзян Тяня прогнали из семьи, его отец в один миг словно постарел на десять лет. Он дни напролет заливал горе алкоголем, грустно вздыхал и за полгода стал совершенно седым.

«Я рассказала отцу о твоих успехах в создании лекарственных рецептов. Он, похоже, не слишком в это поверил, но по голосу можно было понять, что он очень доволен…».

Глаза Цзян Тяня немного покраснели. Чжао Сюэ Цин думала, что он всего год не виделся с родителями и скучал по ним. Она с легкой улыбкой начала утешать его: «Не переживай так! Расстановка формации прошла успешно, а ты перешел на новую ступень культивации. Мы можем немедленно поехать в уезд Цися, посмотреть как там идут дела…».

Откуда она могла знать, что Цзян Тянь не видел родителей десять тысяч лет, а не год или два?

Прошло уже десять тысяч лет с тех пор, как Цзян Тянь покончил жизнь самоубийством, спрыгнув со скалы, и мастер увел его с собой на путь культивации.

За эти десять тысяч лет Цзян Тянь прошел десять тысяч битв и одержал десять тысяч побед. Он подавил множество старых дьяволов и великих демонов. Многие божественные императоры подчинились ему. Имя Изначального Бессмертного разнеслось по всему звездному небу. Можно было сказать, что Цзян Тянь объединил в себе славу, гордость и великолепие.

Но в душе Цзян Тянь испытывал стыд перед Сюэ Цин.

Ведь больше всего он скучал по… родителям.

После десяти тысяч лет колоссальных перемен и трудностей Цзян Тянь наконец-то возвращался домой.

Если память Цзян Тяня не изменяла ему, в уезде Цися вскоре должен был состояться Съезд Инвесторов. В прошлой жизни именно на этом съезде люди подставили отца Цзян Тяня и его посадили в тюрьму за взятки.

Это и было началом наступления трех великих семей Цзиньлина на семью Цзян.

Через четыре года после этого группа Яован была полностью поглощена этими семьями и это окончательно сломило семью Цзян.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 166**

Глава 166 Плохая компания

В прошлой жизни у Цзян Тяня не было ни гроша в кармане. Он ничего не мог поделать и ему только и оставалось, что со стороны наблюдать за полным разорением и гибелью семьи Цзян.

В этой жизни у Цзян Тяня была сила, и он ни за что не допустит того, чтобы эта трагедия повторилась.

Эти подонки, бросающие жадные взгляды на имущество семьи Цзян, заслуживают смерти, они заслуживают смерти!

«Цзян Тянь, ты…».

Чжао Сюэ Цин была сильно удивлена. Она чувствовала устрашающие мысли об убийстве, которые мощным потоком исходили от тела Цзян Тяня.

Обычно Цзян Тянь был крайне спокойным. Даже сталкиваясь с сильным противником, он сохранял хладнокровие.

В первый раз она почувствовала убийственную ауру Цзян Тяня, когда до нее домогался Ли Пэнтао.

И сейчас она почувствовала ее во второй раз.

«Все в порядке…».

Цзян Тянь подавил убийственную ауру, поднимающуюся из глубины его души и, тепло улыбнувшись Чжао Сюэ Цин, сказал: «Ты уже собрала вещи?».

«Собрала! Я взяла браслеты Восьми Благополучий для твоего дедушки и родителей, взяла пилюли и тонизирующие средства…». – Чжао Сюэ Цин со знанием дела перечислила все вещи, которые она упаковала.

«Хм, тогда пошли, мы отправляемся в путь немедленно!» – Цзян Тянь равнодушно кивнул, но в душе он сгорал от нетерпения.

На самом деле, Цзян Тянь уже давно хотел съездить в уезд Цися, но раньше у него было слишком много забот из-за нестабильного положения в Цзяннане и из-за Вэй Шофэна.

К тому же тогда он еще не достиг средней ступени культивации, поэтому ему пришлось ждать несколько месяцев.

Он не видел родителей целых десять тысяч лет!

Вспомнив о родителях, Цзян Тянь испытал еще более сильные угрызения совести и тоску. Все это мучило его уже десять тысяч лет.

В эту минуту Цзян Тянь жалел, что нельзя было мгновенно оказаться рядом с родителями.

Цзян Тянь собирался отправиться в путь на Роллс-Ройсе Фантом, но Чжао Сюэ Цин преградила ему дорогу и сказала: «Твоя мама и так переживает, что мы сорим деньгами! Если мы приедем на этой машине, то она с ума сойдет от беспокойства!».

«Хм, в твоих словах есть смысл. Тогда мы поедем на твоем Шевроле!» – кивнув, сказал Цзян Тянь.

Гуй Цзяоти и Шэнь Мань Гэ взяли все пакеты с подарками и положили их в багажник, а затем спросили: «Господин, госпожа, мы поедем вместе с вами?».

«Гуй Цзяоти, ты останешься следить за домом, а Шэнь Мань Гэ поедет с нами!» – слегка улыбнувшись, сказал Цзян Тянь.

Формация Сосредоточения Духа включала в себя множество природных богатств. Если авторитетные люди узнают о ней, то наверняка захотят заполучить их. Поэтому было лучше, чтобы Гуй Цзяоти остался на Королевской вилле.

Шэнь Мань Гэ вела машину в направлении уезда Цися, а Цзян Тянь и Чжао Сюэ Цин, взявшись за руки, сидели на заднем сиденье.

Линнань располагался на юге Китая, а Цзиньлин находился в провинции Цзянсу в прибрежном районе на востоке страны. Между двумя этими областями находились провинции Цзянси и Аньхой, и тысячи километров дороги.

Дорога петляла туда-сюда, и лишь к вечеру второго дня Шевроле добрался до шоссе, ведущего к уезду Цися.

По дороге Цзян Тяню позвонил шофер его отца и сказал, что отправит машину, чтобы встретить их.

Цзян Тянь вежливо отказался, сказав: «Брат Сунь, не нужно! Мы сами доедем, не стоит беспокоиться!».

Как только они свернули со скоростного шоссе, то увидели стоявший у выезда Порше Кайен.

Стоявший возле машины высокий молодой человек в куртке из натуральной кожи махнул рукой, когда увидел подъезжающего Цзян Тяня.

Шэнь Мань Гэ остановила машину, Цзян Тянь только выбрался с заднего сиденья, а молодой человек уже подошел к нему.

«Цзян Тянь, ты ужасный друг!».

Цзян Тянь и молодой человек крепко обнялись. Затем парень стукнул Цзян Тяня в грудь кулаком и, пристально посмотрев на него покрасневшими глазами, яростно прорычал: «Я убью тебя! Где ты пропадал три года? Я искал тебя все это время!».

Услышав эти слова, Чжао Сюэ Цин и Шэнь Мань Гэ удивились.

Они не ожидали, что молодой человек, который только что крепко обнял Цзян Тяня и даже пролил пару скупых слез, вдруг набросится на него с обвинениями.

Цзян Тянь посмотрел на разгневанного молодого человека, вздохнул от избытка чувств и подумал: «Чжэнь Шуай, ты думаешь, я был в Линьчжоу? Я десять тысяч лет путешествовал по звездному небу!».

«Ладно тебе, Чжэнь Шуай! В жизни Цзян Тяня все изменилось, ему было неудобно возвращаться сюда!» – начал убеждать его молодой человек солидного вида в очках с золотой оправой, сидевший в припаркованном рядом Фольксвагене Гольф.

«А чего бояться? Это же уезд Цися, наша территория!».

Не удостоив молодого человека и взглядом, Чжэнь Шуай гневно закричал: «Я слышал, что тот парень из Пекина грозился свести с тобой счеты! Сначала я хотел пробраться в больницу, где он лежал и прирезать его, но, к сожалению, он сбежал! Иначе я бы убил его! Тебе удалось спрятаться от него? Если ты будешь находиться в уезде Цися, то он точно бросит тебе вызов!».

В голове Цзян Тяня одно за другим всплывали воспоминания.

Отец Чжэнь Шуая был начальником управления общественной безопасности уезда Цися. Серьезного молодого человека, сидевшего в Фольксвагене Гольф звали Тан Гуансюй, его отец занимал руководящую должность в уезде Цися. После окончания университета Тан Гуансюй поступил на службу в местное правительство и работал в подчинении у отца Цзян Тяня.

Во времена своей юности Чжэнь Шуай и Тан Гуансюй вместе жили в студенческом общежитии, они были лучшими друзьями и соратниками Цзян Тяня.

Когда им было по пять лет, они тайно сорвали подсолнух на территории детского сада, а затем с верхнего этажа здания плевались в прохожих шелухой от семечек.

В начальной школе эти избалованные мальчишки вместе смотрели видеокассеты для взрослых, забросали учительский туалет кирпичами и подглядывали за студентками в общественной душевой.

В средней школе они вместе прогуливали занятия в зале игровых автоматов, где играли в 'Короля бойцов'. Учителя вызвали в школу родителей и все трое подверглись наказанию.

В старшей школе они и еще десяток детей представителей уездного правительства подрались с сотней детей членов уездного парткома. Они резали друг друга ножами, в итоге одолели своих противникам и еще долго гнали их по улице.

«Я был самым никчемным из нас троих, на вашем фоне я был абсолютно бесполезным человеком…». – легко вздохнув, сказал Цзян Тянь.

Так Цзян Тянь думал и в прошлой жизни. Хоть он и был избалованным парнем, но всегда оставался верным другом и не хотел впутывать друзей в свои проблемы.

«Чушь! Если ты так думаешь, то ты не считаешь нас своими друзьями!».

По лицу Чжэнь Шуая начали течь слезы, он ткнул пальцев в Цзян Тяня и прорычал: «Сколько трудностей мы пережили вместе? А ты уехал из Цися, не сказав ни слова, ты даже не позвонил!».

Цзян Тянь ничего не сказал, но эти слова тронули его сердце.

«Чжэнь Шуай, не сердись на меня».

Чжао Сюэ Цин вышла вперед и сказала: «Цзян Тянь никогда не забывал о тебе, он часто говорил мне о вас двоих! Он хотел добиться успеха, а уже затем вернуться в Цися, чтобы встретиться с вами…».

«И это того стоило?».

Чжэнь Шуай резко развернулся и сердито посмотрел на Чжао Сюэ Цин, а затем взволнованно и раздраженно сказал: «Разве стоило что-то нам доказывать? Если бы он убил человека, то мы бы поддерживали его, разве что только не могли бы сесть в тюрьму вместе с ним! Если бы он был курильщикам, мы бы доставали для него сигареты! Даже если бы он был отбросом общества, мы бы встали рядом с ним! Посмотрел бы я, твою мать, кто бы тогда посмел сказать ему хоть слово!».

Чжао Сюэ Цин остолбенела, не зная как утихомирить разбушевавшегося Чжэнь Шуая.

Чжэнь Шуай бросил взгляд на Цзян Тяня, а затем распахнул дверцу Порше Кайена, сел в машину и с холодной усмешкой сказал: «С тобой так скучно!».

«А с тобой так уж интересно?» – огрызнулся Цзян Тянь.

«Зануда!» – повысил голос Чжэнь Шуай.

«Ты еще зануднее!».

Цзян Тянь заметил, что выражение лица Чжэнь Шуая постепенно смягчается, а уголки его рта растягиваются в улыбке. Он со смехом сказал: «А ты улыбаешься, парень, улыбаешься!».

«Кто это тут улыбается?» – ледяным тоном крикнул Чжэнь Шуай. Но затем он не мог больше сохранять серьезное лицо, и у него вырвался первый смешок.

«Ладно, друзья, не сердитесь!» – Цзян Тянь подошел к Чжэнь Шуаю и хлопнул его по плечу.

Каким бы крутым ни был Чжэнь Шуай, сейчас он выглядел как смущенный подросток. Он дернул плечами и с притворной злостью сказал: «Цзян Тянь, убери руки!».

«Ладно, поехали пообедаем! Я угощаю всех в честь приезда Цзян Тяня!» – посмотрев на часы, со смехом сказал Тань Гуансюй.

Они отправились пообедать в лучший ресторан уезда Цися. Хотя это и было роскошное заведение, но в нем царила атмосфера богатых выскочек. Он не мог сравниться с ресторанами Линьчжоу и тем более Гуанчжоу.

В 90-е годы экономика провинции Цзянсу развивалась значительными темпами, но теперь эта провинция сильно отставала от Линнаня и Чжунхая. К тому же Цися был всего лишь небольшим городским уездом.

Когда все расселись за столом, Чжэнь Шуай посмотрел на Шэнь Мань Гэ и в его глазах промелькнул хитрый огонек. Он цокнул языком и, приглушенно рассмеявшись, сказал: «Цзян Тянь, похоже, в Линьчжоу дела у тебя идут неплохо. Твоя помощница считалась бы первой красоткой в нашем уезде!».

Он сально подмигнул Шэнь Мань Гэ и сказал: «Днем у тебя, наверное, полно дел, а по вечерам скучаешь одна!».

«Не неси такой чуши в присутствии моей жены!».

Цзян Тянь почувствовал себя неловко. Больше всего он боялся, что этот болван начнет рассказывать, как в прошлом они клеили девушек, и тем самым испортит его репутацию в глазах любимой жены.

Услышав слова Чжэнь Шуая, Шэнь Мань Гэ, которая в этот момент разливала для всех чай, с насмешкой сказала: «Чжэнь Шуай, ты ошибся, я – служанка Цзян Тяня!».

«Служанка…».

Услышав это простое слово, Чжэнь Шуай остолбенел, не веря своим ушам.

У этого изворотливого молодого мастера тут же возникли грязные ассоциации, и он с недоброй улыбкой сказал: «А-а, служанка, которая обслуживает тебя по ночам? Ты часто занимался таким в Цзиньлине!».

«Хватит, хватит этого бреда! Лучше ешь и пей!».

Цзян Тянь растерялся от бестактности, которую проявил Чжэнь Шуай. Но когда он увидел, что Чжао Сюэ Цин лишь улыбнулась и нисколько не рассердилась, он успокоился.

Тань Гаунсюй был серьезным и сдержанным человеком. Он обсуждал с Цзян Тянем ситуацию, в которой сейчас оказались его родители. Чжэнь Шуан же был очень разговорчивым и нес все, что приходило ему в голову.

«Цзян Тянь, какое-то время назад я попал в Общину молодых мастеров Цзиньлина!».

Лицо Чжэнь Шуая стала красным от выпитого алкоголя, и он начал хвалиться своими успехами: «Мы несколько раз выпивали с молодым мастером из Цзиньлина, с Сунь Хао. У него свой успешный бизнес! По сравнению с ним, я мелкая сошка!».

Чжэнь Шуай был очень непоследовательным человеком. Когда-то он служил в военной полиции, но после увольнения со службы он не пошел на службу в полицейский участок, которую организовал для него отец, а занялся бизнесом в Цзиньлине и уезде Цися.

Он занимался строительными работами, продажей песка, металлов и труб. Он хватался за множество дел без всякой последовательности.

Когда Цзян Тянь услышал имя Сунь Хао, его лицо помрачнело, он крепко сжал кулаки и заскрежетал зубами. Чашка в его руках треснула и разлетелась на кусочки, а в его глазах отразилась невероятная жажда убийства.

В прошлой жизни семья Сунь была одной из трех великих семей, которая добилась банкротства группы Яован. Возмонжо, авария, в которую попала его мать вскоре после этого, тоже была подстроена Сунь Хао.

Эта ненависть к семье Сунь мучила Цзян Тяня на протяжении десяти тысяч лет. Каждый раз, когда он вспоминал об этой семье, его захлестывала ненависть, и его злость крепла.

В этой жизни он обязательно нанесет им смертельный удар, добьется полного разорения и гибели семьи Сунь.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 167**

Глава 167 Тяжелое положение родителей

«Молодой мастер семьи Сунь из Цзиньлина? Тот, который занимается недвижимостью?» – внезапно спросил Тань Гуансюй, который до этого лишь молча ел.

«Да, это он!».

Чжэнь Шуай со смехом сказал: «Такие молодые мастера ездят только на спортивных автомобилях вроде Мазерати и Ламборгини. Я так опозорился перед ними, когда приехал на своем Порше Кайен!».

Лицо Тань Гуансюя помрачнело, он нахмурил брови и сказал: «Ты разве не знал, что сейчас он занимается строительством в уезде Цися?».

С хмурым блеском в глазах, сконфуженно улыбнувшись, Чжэнь Шуай сказал: «У него так много строительных проектов, что и не сосчитать! Откуда мне было знать?».

Глядя на эту сцену, Цзян Тянь молча выпил вино, легко вздохнул и подумал: «Похоже, в Цзиньлине Чжэнь Шуай связался не с тем ребятами. Он еще хлебнет горя!».

«Чжэнь Шуай, лучше тебе держаться подальше от Сунь Хао! Он же просто дрянь!» – строго сказал Тань Гуансюй, опустив чайную чашку на стол.

«Что ты хочешь этим сказать?» – непонимающе спросил Чжэнь Шуай.

Тань Гуансюй сосредоточенно сдвинул брови и сказал: «Ты вообще знаешь почему мама Цзян Тянь так обеспокоена в последнее время? Все из-за этого Сунь Хао!».

«И почему же она обеспокоена?» – нахмурившись, спросил Цзян Тянь.

В прошлой жизни, когда семья Цзян была уничтожена, Цзян Тянь вернулся в свой дом, чтобы привести дела в порядок, но многие детали были ему неизвестны.

«Ах, вот оно что…» – с пониманием сказал Цзян Тянь, выслушав рассказ Тань Гуансюя.

Фармацевтическая фабрика уезда Цися была основана группой Яован, и была одной из крупнейших научно-исследовательских лабораторий.

Однако в современную эпоху традиционная медицина пришла в упадок, и прибыль с продаж была невысокой. А вот строительная сфера стремительно развивалась, и группа земельной собственности Ванчао, принадлежавшая семье Сунь положила глаз на участок земли, где располагалась фармацевтическая фабрика.

Группа земельной собственности Ванчао управляла фармацевтической компанией Тяньдуань. Они заключили с Чжан Ваньцин контракт на поставку товаров на сто миллионов юаней. По условиям этого контракта, если товар не будет поставлен в срок, то группа Яован будет обязана возместить компании ущерб в сумме одного миллиарда юаней.

На протяжении всего года группа Яован находилась под давлением группы Бэньцао, принадлежавшей семье Чэнь, и продажи товара шли не очень хорошо.

И когда Чжан Ваньцин получила заказ от компании Тяньдуань, она была очень рада. Она использовала все средства филиала группы Яован для покупки сырья и перевела производство на полную мощность.

Кто бы мог подумать, что в прошлом месяце привередливый генеральный директор фармацевтической компании Тяньдуань отправит товар на проверку в Государственное управление по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами, по результатам которой товар признают не соответствующим стандартам. Фармацевтическая компания Тяньдуань отказалась принимать такой товар и подала на Чжао Ваньцин в суд с целью взыскать с нее компенсацию в один миллиард юаней.

Разве Чжан Ваньцин могла выиграть это дело, когда Сунь Хао обладал огромной поддержкой и подкупил множество людей? Она должна была возместить компании ущерб в один миллиард, а также вернуть сто миллионов юаней, заплаченные за товар.

Необходимо знать, что в 2007-м году один миллиард – был огромной суммой для группы Яован, семья Цзян не была в состоянии выплатить такую огромную компенсацию сразу.

Тогда компания Тяньдуань выдвинула условие: разрушить фармацевтическую фабрику группы Яован и передать им землю под застройку.

Только теперь Чжан Ваньцин и остальные поняли, что все это было подстроено Сунь Хао.

Но они уже проиграли суд, Чжан Ваньцин и семья Цзян оказались беспомощными, им оставалось лишь ждать сноса фабрики…

Выслушав рассказ Тань Гуансюя, Цзян Тянь все вспомнил. Он крепко сжал кулаки, а его лицо помрачнело.

Его отца ложно обвинили, и он должен был отправиться в тюрьму, а фармацевтическая фабрика в уезде Цися должна была отправиться под снос. Все это произошло так быстро.

Так или иначе, но его отец был главой уезда, он мог высказать свое мнение перед постоянной комиссией. Сунь Хао было необходимо убрать это последние препятствие, чтобы заполучить этот участок земли.

Группа Яован и так уже была на краю гибели из-за группы Бэньцао, принадлежавшей семье Чэнь.

Последней каплей для семьи Цзян стало то, что фармацевтическая фабрика в уезде Цися, на которой находилось дорогостоящее научно-исследовательское оборудование, и которая обладала многими патентами на производство лекарственных средств, будет снесена.

«Сунь Хао, так? В прошлой жизни ты оскорбил меня, добил беспомощную семью Цзян. Но я вернулся, и теперь ты обречен! Я поставлю перед тобой смертельную дилемму!».

В глазах Цзян Тяня блеснула острая жажда убийства.

«Этот Сунь Хао просто сволочь…». – гневно сказал Чжэнь Шуай дослушав рассказ Тань Гуансюя до конца, а затем со злости ударил кулаком по столу.

«Чжэнь Шуай, может быть, если ты поближе сойдешься с Сунь Хао, то сможешь попросить у него послаблений для семьи Цзян?».

Закаленный двумя годами в коридорах власти, Тань Гуансюй был очень серьезен и всегда взвешивал все плюсы и минусы каждой ситуации. Он умел быть гибким и отставлять эмоции в сторону.

Чжэнь Шуай вдруг опрокинул в себя стопку гаоляновой водки, его лицо раскраснелось и он долго молчал, глядя на мрачный ночной пейзаж за окном. Затем его лицо стало серым словно у мертвеца, и он прошептал: «Тань Гуансюй, я обманул вас…».

Не дожидаясь вопросов Тань Гуансюя, Чжэнь Шуай, смеясь сам над собой, сказал: «Я встретил Сунь Хао на подпольном автодроме в Цзиньлине. Я хотел поучаствовать в гонках, но он залепил мне пощечину и начал ругать меня. Он сказал, что я слишком низкого происхождения, а моя машина слишком дешевая и старая, и я недостоин участвовать в гонках вместе с ними!».

Его руки тряслись, и дрожащим голосом он продолжил: «Тогда со мной была моя девушка. Мне очень хотелось ответить Сунь Хао ударом на удар, но я не осмелился…».

Слезы хлынули из глаз Чжэнь Шуая, и он с горечью сказал: «Я всегда считал себя важной птицей, ведь мой отец – начальник управления общественной безопасности уезда Цися. Но оказалось, что для молодых мастеров Цзиньлина я просто ничтожество, я не могу считаться даже их младшим товарищем!».

Тань Гуансюй легко вздохнул, передал Чжэнь Шуаю бумажную салфетку и сказал: «Не плачь! Ну что ты как девчонка!».

Чжэнь Шуай вытер слезы и со смехом сказал: «Верно. Я наврал вам раньше, но теперь рассказал все, как есть, и мне полегчало. Если вы хотите посмеяться надо мной, то смейтесь сколько угодно!».

Тань Гуансюй на секунду задумался, затем хлопнул Чжэнь Шуая по плечу и сказал: «Тебе больше не стоит ездить в Цзиньлин! Без вариантов! Разве в родных краях не лучше?».

Чжэнь Шуай вздохнул и покачал головой: «В этом году мой отец уходит в отставку, а об ушедшем быстро забывают. Как я могу заниматься бизнесом, если никто уже не будет уважать имя моего отца?».

Он заскрежетал зубами и сказал: «Я должен закрепиться в Цзиньлине! В один прекрасный день я поднимусь выше них, надаю пощечину этому негодяю по фамилии Сунь и отругаю его!».

«Сунь Хао, так ведь? В течение недели я заставлю его встать перед тобой на колени и попросить прощения!» – медленно сказал Цзян Тянь, в его глазах промелькнул холодный блеск.

«Черт возьми, Цзян Тянь, я поражаюсь твоей дерзости! Ты посмел побить молодого мастера из Пекина! По сравнению с ним, молодые мастера Цзиньлина – никто!».

К Чжэнь Шуаю быстро вернулось хорошее настроение. Он поднял бокал и, чокнувшись с Цзян Тянем, залпом осушил его.

Разумеется, Чжэнь Шуай подумал, что Цзян Тянь сказал это сгоряча. Когда-то Цзян Тянь оскорбил одного выдающегося человека и был изгнан из Цзиньлина. Разве он бы посмел бросить вызов Сунь Хао?

Сунь Хао был молодым мастером Цзиньлина, за его плечами стояла сильная семья, чей гнев не посмела бы вызвать семья Цзян. Цзян Тянь не мог дважды совершить одну и ту же ошибку, иначе бы он был полным идиотом.

«Цзян Тянь, не нужно никаких импульсивных действий».

Тань Гуансюй принял слова Цзян Тяня всерьез и, нахмурив брови, начал его уговаривать: «Насколько мне известно, Сунь Хао не похож на Чэнь Бо. Говорят, что за этим человеком стоят различные силы. Он держит в своих руках Ассоциацию, у него есть и люди, и оружие…».

Цзян Тянь ничуть не удивился этому. В 2007 году торговля Китая развивалась по варварским законам. Между людьми, занимавшимися недвижимостью и Ассоциацией Земельной Собственности существовала тесная связь.

Увидев беспокойство, отразившееся на лице старого друга, Цзян Тянь кивнул и сказал: «Я понимаю, не волнуйся…».

В помещении повисла тяжелая атмосфера. Но, когда Цзян Тянь начал вспоминать забавные случаи из их детства, то Чжэнь Шуай и Тань Гуансюй постепенно расслабились.

В уезде Цися Цзян Тянь поддерживал хорошие отношения еще с двумя людьми: Чэнь Чжэньмином и Чэн И.

Несмотря на то, что оба этих мужчины не добились успеха в уезде Цися, Чэнь Чжэньмин был самым многообещающим человеком из их компании. После окончания старшей школы он, по настоянию семьи, уехал учиться в США. Сейчас он редко связывался с друзьями и уже несколько лет не приезжал в уезд Цися.

На самом деле, когда в прошлой жизни с семьей Цзян произошли все эти несчастья, Цзян Тянь связался с Чэнь Чжэньмином, который работал в Фонде Тигра на Уолл-Стрит.

Тогда Чэнь Чжэньмин вернулся в Цися. Он использовал свое положение в Фонде Тигра, чтобы привлечь инвесторов со всего мира и спасти группу Яован.

Но к тому моменту группа Яован уже потерпела поражение. Хотя Чэнь Чжэньмин собрал достаточно средств, даже в виде золота и серебра, стоимостью в десятки миллионов долларов, и потратил на все это много времени, но группу Яован уже держали под контролем три великие семьи Цзиньлина.

Поэтому из чувства благодарности Цзян Тянь, знавший о скором приближении финансового кризиса, позвонил Чэнь Чжэньмину и заставил того продать облигации вторичной недвижимости.

Зная сообразительность и рассудительность Чэнь Чжэньмина, он должен был достичь значительного успеха в этом деле.

Положение Чэн И было еще более таинственным. Когда в прошлой жизни в семья Цзян Тяня случился кризис, Чэн И сказал, что их семью поддерживают адепты боевых искусств и, что они могут использовать особые прием, чтобы помочь Цзян Тяню…

Но откуда в то время Цзян Тяню было знать о существовании таких вещей. Он поговорил со своей семьей, и они вежливо отказались от помощи Чэн И.

Пока трое друзей разговаривали, дверь в ресторан распахнулась, внутрь зашел выпятивший живот толстяк и с усмешкой сказал: «Ха-ха, Гуансюй, Чжэнь Шуай! Я увидел припаркованный Порше Кайен Чжэнь Шуая, вы действительно здесь!».

Рядом с ним стояла высокая, несравненно красивая женщина, на которой, несмотря на глубокую осень, была надета мини-юбка.

У девушки было изящное лицо, большие, выразительные глаза, ярко-красные губы, внушительная грудь и тонкая талия. Она обладала соблазнительными изгибами, прямыми ногами и белоснежной кожей.

В уезде Цися такая стильная и молодая девушка сильно выделялась из толпы и привлекала к себе внимание.

Когда Цзян Тянь увидел их, в его глазах промелькнул блеск, но больше он никак не отреагировал и продолжал спокойно пить чай.

Этот толстяк был сыном секретаря парткома уезда Чжао Цзюньлина, Чжао Уцзи.

В детстве он был в группе детей представителей парткома уезда, а Цзян Тянь и его друзья – в группе детей представителей уездного правительства. Они дрались между собой с самого детского сада.

В старшей школе Цзян Тянь и Чжао Уцзи соперничали друг с другом, и Цзян Тянь чуть не зарубил противника насмерть. Между ними до сих пор существовали противоречия.

Насколько помнил Цзян Тянь, этот парень занимался в уезде Цися строительно-монтажными работами. Его фирма была небольшой, но, пользуясь покровительством отца Чжао Уцзи, приносила много денег.

В прошлой жизни этот болван всегда дразнил Цзян Тяня, но сейчас Цзян Тянь понял, что его шутки были безобидны, и этот парень не испытывал к нему ненависти или вражды.

Цзян Тянь занимался культивацией десять тысяч лет и преодолел множество трудностей. Разве он должен был принимать близко к сердцу слова постороннего человека?

«Я понял, у меня разбитая машина, а у тебя новая! Что особенного в Мерседес-Бенце? Уходи, здесь тебе не рады!».

Сдержанный Тань Гуансюй лишь слегка улыбнулся, и ничего не сказал. Но Чжэнь Шуай с презрением огрызнулся и закатил глаза так, что они чуть не вылетели из орбит.

«Чжэнь Шуай, я приехал к тебе по делу. Я поговорил с матерью Цзян Тяня. Принудительный снос фармацевтической фабрики – это нехорошо!».

Чжао Уцзи был занудным и непрошибаемым человеком. Он никогда не сердился. А если сердился кто-то другой, то это лишь забавляло его, и он начинал посмеиваться.

В этот момент девушка, стоявшая за спиной у Чжао Уцзи, потянула его за рукав и, надув губки, сказала: «Посмотри-ка, кто это!».

«Боже мой! Ничего себе! Не избалованный ли это Цзян Тянь! Я слышал, что ты самоуверенно избил молодого мастера из Пекина. И теперь твоя самоуверенность достигла космических масштабов? Зачем ты приехал?» – хлопнув себя по ноге, ехидно сказал Чжао Уцзи.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 168**

Глава 168 Прибыли люди семьи Го из Юго-Восточной Азии

Чжао Уцзи с энтузиазмом сжал в своих руках руку Цзян Тяня и насмешливо сказал: «Как поживаешь? Не смог продолжать жить, как раньше? Я смотрю, ты приехал в уезд Цися на Шевроле? Твоя машина в ужасном состоянии, ты, похоже, живешь в бедности! Эта машина не соответствует твоему положению! Даже наша домработница ездит на машине получше твоей!».

Он с гордым видом кинул ключи от Мерседес-Бенца на стол, подтянул себе стул от соседнего столика, сел и со смехом сказал: «У меня есть Ауди А8 с пробегом в сорок тысяч километров. Но она не подходит мне по статусу! Может, я отдам ее тебе?».

«Ты хочешь отдать мне ее бесплатно? Совсем неплохо!» – со смехом сказал Цзян Тянь, решив не спорить с Чжао Уцзи.

Чжао Уцзи не ожидал, что упрямый Цзян Тянь захочет получить его машину и со смущенной улыбкой сказал: «Не отдать, а продать!».

«Прости, но мне нужна подержанная вещь!».

Цзян Тянь посмотрел на девушку, стоявшую позади Чжао Уцзи. Ее лицо показалось ему знакомым, но он не мог вспомнить ее.

После слова Цзян Тяня лицо Чжао Уцзи скривилось в уродливой гримасе.

Девушка, пришедшая с Чжао Уцзи тут же пришла в гнев и начала громко порицать Цзян Тяня: «Цзян Тянь, кто тут еще подержанный! Ты действуешь слишком безрассудно! Ты думаешь, ты все еще богатый молодой мастер? Тебя выгнали из семьи, а у тебя еще хватает наглости выпендриваться!».

С надменным выражением на лице она гордо сказала: «Мой отец перешел работать в дисциплинарную комиссию города Цзиньлина! Одно его слово и твой отец вылетит со своей должности! Ты оскорбляешь меня и думаешь, что тебе ничего не будет? Дай только срок, и я уничтожу тебя!».

Договорив, она махнула рукой и, цокая туфлями на высоких каблуках, ушла.

Чжао Уцзи последовал за ней. Он мрачно рассмеялся и сказал: «Цзян Тянь, не говори, что я не предупреждал тебя! Ты нарвался на неприятности!».

«Она что, психованная? Что я ей сделал?» – недоумевающе спросил Цзян Тянь.

«Не шути так, Цзян Тянь! Ты что, забыл? Ты же… лишил Тан Цзялинь девственности!» – сдерживая улыбку, шепотом сказал Чжэнь Шуай.

«А? Так это она!» – услышав эти слова, Цзян Тянь слегка остолбенел, а затем прыснул от смеха.

Когда Цзян Тянь учился в начальной школе, Чжан Ваньцин перенесла штаб-квартиру группы Яован в Цзиньлин и сама переехала туда.

Цзян Тянь остался с отцом в уезде Цися. Но отец был так занят на работе, откуда у него было время заниматься Цзян Тянем? Без должного контроля Цзян Тянь быстро превратился в местного хулигана. Он часто прогуливал уроки, ввязывался в драки, а в средней школе начал встречаться с девушками.

Его первой подружкой и была Тан Цзялинь. Они поцеловались и Тан Цзялинь подумала, что это и есть потеря девственности. Она рассказала об этом нескольким своим подружкам, и вскоре этот слух распространился по всему уезду Цися.

Драка между Цзян Тянем и Чжао Цзи У, которая произошла в старшей школе и привлекла внимание всего уезда, случилась как раз из-за Тан Цзялинь.

Даже спустя много лет после окончания университета, на встрече выпускников все звали Цзян Тяня человеком, который лишил Тан Цзялинь невинности.

Когда только что Цзян Тянь говорил о подержанных вещах в присутствии парня Тан Цзялинь, она очевидно надумала себе не пойми чего и рассердилась.

Однако Цзян Тянь не стал принимать случившееся близко к сердцу и спокойно продолжил болтать со своими друзьями.

Они выпивали до одиннадцати часов вечера. Но к тому времени, как ресторан закрылся, их опьянение уже прошло.

Они вдоволь наелись и напились, а затем отправились на машинах по домам.

Шэнь Мань Гэ посмотрела в зеркало заднего вида и, рассмеявшись, сказала: «Как интересно, за нами все время следуют две машины!».

«О, это толстяк Чжао и Тан Цзялинь, с ними еще семь-восемь телохранителей…».

Цзян Тянь уже давно почувствовал, что за ними следят. Он слегка улыбнулся и сказал: «Поезжай в Ушань, мы разберемся с ними там!».

«Хозяин, они же простые смертные, не стоит им умирать мучительной смертью…».

Шэнь Мань Гэ на какое-то время задумалась, а затем прошептала: «К тому же, с нами хозяйка, ей не нужно смотреть на это…».

«Ты ошибаешься. Моя цель – не они, а машина, которая едет позади!».

Цзян Тянь слегка улыбнулся и, безмятежно вздохнув, сказал: «В той машине едут несколько настоящих мастеров!».

«Хорошо!».

В этот момент Шэнь Мань Гэ заметила минивэн, который ехал далеко позади. Она кивнула и настроила навигатор на дорогу в Ушань.

Тем временем в машинах, мчавшихся позади.

Тан Цзялинь метала гневные взгляды на едущий впереди Шевроле и была готова испепелить Цзян Тяня взглядом. С трудом переводя дыхание от злости, она сказала: «Того, что мой отец проведет проверку деятельности отца Цзян Тяня будет мало! Но даже если мы побьем Цзян Тяня, ни слишком ли легко он отделается?».

«Линьлинь, нельзя вот так ломать людям жизнь!».

Чжао Уцзи со смехом сказал: «Все-таки, мы земляки, разве можно быть такими жестокими? Мы лишь немного выпустим наш гнев и все!».

«Нам следует побить его. Все равно его никто не любит, всем на него наплевать!» – злобно сказала Тан Цзялинь, размахивая маленькими кулачками.

«Успокойся, я и мои друзья пользуемся авторитетом в уезде Цися! Цзян Тянь точно встанет перед тобой на колени и признает свои ошибки!» – с довольным смехом сказал Чжао Уцзи, зажав в зубах сигарету марки Чжунхуа.

…

Они добрались до Ушаня, дальше дорога обрывалась. Это было безлюдное место, практически дикий горный край.

Шэнь Мань Гэ остановила машину, и Цзян Тянь выбрался наружу.

Тан Цзялинь выпрыгнула из машины, в окружении нескольких здоровяков-телохранителей надменно подошла к Цзян Тяню, ткнула в него пальцем и начала ругаться: «Цзян Тянь, встань на колени и извинись передо мной, иначе я убью тебя!».

«Не действуй так безрассудно! Подождем пока приедут мастера, я не хочу испугать вас, когда начну убивать людей!» – со смехом сказал Цзян Тянь, махнув рукой.

«Какие еще мастера? Ты собираешься убивать людей?».

Тан Цзялинь остолбенела, а затем с презрением сказала: «Ты так хвастаешься, но на самом деле ужасно боишься меня!».

В ее глазах Цзян Тянь был всего лишь лишившимся всего, избалованным молодым мастером. Этот отброс просто выпендривался перед ней.

Убивать людей… Что еще за шутка? Неужели Цзян Тянь посмеет рискнуть оказаться за решеткой?

Тан Цзялинь родилась в обычной семье и имела мышление обыкновенного человека. Она верила, что Цзян Тянь мог устроить драку, но абсолютно не верила в то, что он начнет убивать людей.

«Сестра Линьлинь, не нужно впустую тратить на него слова! Давай я подрежу сухожилия на его ногах!» – со злобой сказал один из здоровяков, державший в руках огромный нож.

В этот момент Цзян Тянь посмотрел на густой лес на вершине горы и холодно сказал: «Вы не устали после такой дороги? Давайте я по-быстрому разберусь с вами и отведу свою жену отдыхать!».

«Там что, есть люди?».

«Он сошел с ума?».

«Он пытается запугать нас, нужно немедленно убить его!».

Все посмотрели на густой лес, но не увидели там ничего необычного. Затем все начали указывать пальцами на Цзян Тяня и ругать его.

«Мастер Цзян действительно очень силен! Мы уже идем!».

Внезапно повеяло холодом, и из леса вышли несколько человек.

Во главе группы шел худой человек лет пятидесяти с темной кожей. На его теле болталось желтое одеяние буддийского монаха. На тощих ногах были плетеные туфли из конопляного волокна. В одной руке у него была чаша для еды и сбора подаяний, а во второй он держал черный, лакированный посох.

Если бы здесь были мастера заклинаний Китая, они бы перепугались и закричали от ужаса.

Это был самый хитрый буддийский монах Юго-Восточной Азии, Куньтянь Басун.

Этот человек стал младшим адептом заклинаний Сферы Познания. Он владел черной магией, способной обуздать злых духов. Своей костяной магией он мог вершить судьбы людей на расстоянии в десятки километров. Это было странно и пугающе.

Рядом с ним шел еще один мужчина, он был обнажен по пояс, и мышцы его тела взымались упругими канатами. Его кожа, казалось, была сделана из металла и искрилась изумительным блеском. Его крепкие руки были обмотаны пеньковой веревкой, а глаза излучали злобный свет.

Он обладал темными глазами демона, удивительным телосложением и силой свирепого тигра. Люди не находили себе места, глядя на него. Такого человека нельзя было забыть.

Если бы здесь были мастера рукопашного боя, они бы затрепетали от ужаса. Ведь это был мастер древнего искусства боя муай тай, Мэн Кун! Когда-то своим мастерством он подавил весь подпольный мир рукопашного боя Юго-Восточной Азии. Он ни разу не потерпел поражения и своей силой мог сравниться с наставниками боевых искусств Китая.

Кроме того, с ними шел молодой человек в простой одежде, за плечами у которого был драгоценный меч. Он казался беспечным, далеким от мирской суеты. Но это был Фань Тянь, великий ученик лучшего мастера Сингапура, Ван Чжуняня.

Цзян Тянь не знал трех этих людей, но был знаком с женщиной, которая шла позади них. Он тут же сложил руки за спину и с холодной усмешкой сказал: «Го Лили, какими судьбами? Неужели я так нравлюсь тебе, что ты приехала из Линьчжоу в Цзиньлин?».

Цзян Тянь с презрением продолжил: «Не питай ложных надежд, у тебя нет шансов! Ты слишком уродлива, да к тому же у тебя дурной характер! Тебе не сравниться с моей женой!».

«Хм, как мне может нравиться такой простолюдин, как ты!».

Посмотрев на Цзян Тяня, Го Лили тут же заскрежетала зубами от ненависти. Его заигрывания разозлили ее еще сильнее, и теперь ее трясло от ярости.

На ее красивом лице тут же появилось холодное выражение, и с усмешкой она сказала: «Я предупреждала тебя, что не стоит оскорблять меня, но в долине Белой Обезьяны ты постоянно вел себя неуважительно со мной, да еще посмел ударить меня! Сегодня ты умрешь!».

Она высокомерно задрала подбородок и сказала: «Негодяй, немедленно отдай мне Кристалл Жизни, иначе я убью тебя!».

«Вы хотите ограбить меня? Можете попробовать, и я одной пощечиной отправлю вас всех в могилу!» – с недобрым смехом сказал Цзян Тянь, поплевав на ладони и потерев руки.

Куньтянь Басун равнодушно сказал: «Мирянин Цзян, Небо проявляет милосердие ко всему живому, почему же ты так беспощаден? Глава семьи Го тяжело болен, лишь Кристалл Жизни может помочь ему. Отдай его мисс Го и ты несомненно получишь достойную компенсацию, а не то…».

«А не то, что?» – с холодным смехом спросил Цзян Тянь.

«Ты увидишь, что мы, трое мастеров Сингапура, убьем тебя как собаку!» – с хищной улыбкой сказал Кунятянь Басун.

«Китайское общество управляется на основе законов, у нас есть полиция! Что еще за разговоры об убийстве? Его отец – заместитель начальника уезда, а мой отец – заместитель директора дисциплинарной комиссии! Стоит нам сделать лишь один звонок, и полиция тут же будет здесь, чтобы арестовать вас!».

Увидев, что пришли люди, которые хотели помешать ей разобраться с Цзян Тянем, и в особенности посмотрев на Го Лили, которая была гораздо красивее ее самой, Тан Цзялинь тут же разозлилась и, ткнув в Го Лили пальцем внезапно начала ругаться: «Как ты смеешь бесчинствовать в нашем уезде Цися, девчонка! Немедленно убирайся отсюда!».

«Ха-ха, как это забавно!».

Услышав слова Тан Цзялинь, Го Лили чуть не надорвала живот от смеха, а затем презрительно сказала: «Ничтожный заместитель начальника уезда и заместитель директора дисциплинарной комиссии ничего из себя не представляют! Даже мэр Цзиньлина и секретарь горсовета почтительно кланяются семье Го!».

Тан Цзялинь привыкла чувствовать свое превосходство в Цзиньлине и в уезде Цися. Она не вытерпела, тут же махнула рукой и сказала: «У Линь, атакуй!».

У Линь был тем здоровяком, который держал в руках огромный нож, он являлся главным телохранителем Чжао Уцзи и был достаточно силен.

Услышав приказ хозяйки, У Линь тут же начал близиться к Го Лили, выставив вперед нож и непрерывно ругаясь: «Сучка, уберешься ты отсюда или нет? Не доводи до того, чтобы я ударил тебя! Если ты будешь тянуть время, то сначала мы пустим тебя по кругу, а затем разукрасим тебе личико!».

Послышался шум!

В глазах Мэн Куна сверкнула злость, он совершил огромный прыжок и ударил У Линя прямо в голову.

Хлоп!

Все тут же почувствовали запах брызнувшей во все стороны крови.

Все увидели, что голова У Линя треснула как переспелый арбуз.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 169**

Глава 169 Самый хитрый буддийский монах Юго-Восточной Азии

«Ой, мамочка!».

Несколько товарищей У Линя не смогли сдержать крики ужаса. Они потеряли присутствие духа и задрожали от страха.

Цзинь! Цзинь! Раздался звон упавших на землю ножей.

Каждый день они чинили произвол в уезде Цися, они участвовали в массовых драках, обижали и молодых, и старых. Но никто из них даже подумать не мог об убийстве и грабеже!

Они никак не ожидали увидеть то, что только что произошло.

Это такая жестокость – разбить голову человеку одним ударом руки! Неужели у него нет ни малейшего представления о законах?

«Немедленно уезжаем!».

Красивое лицо Тан Цзялинь побледнело от того, что она оказалась в таком бедственном положении. Она заскочила в Мерседес-Бенц и торопливо сказала: «Чжао Уцзи, скорее уезжаем!».

У Чжао Уцзи, который до этого сидел в машине и надеялся насладиться предстоящим зрелищем, душа ушла в пятки от страха. Увидев что произошло, он тут же дрожащей рукой завел автомобиль. Мерседес-Бенц глухо зарычал и словно проворный гепард рванул в обратном направлении.

«Мэн Кун, прегради им путь! Не дай им связаться с полицией!» – низким голосом крикнул Куньтянь Басун.

Хоть они и были сильны, но все-таки были иностранцами.

Если они совершат в Китае массовое убийство, и их окружит полиция, то у них будет много неприятностей.

«Есть!» – отозвался Мэн Кун. Он рванул вперед и словно быстроногая лошадь догнал Мерседес-Бенц.

Остановившись на пути автомобиля, Мэн Кун расслабленно поднял руку и крикнул: «Остановитесь!».

«Я задавлю тебя!».

Чжао Уцзи сосредоточился только на нем. Он набрался решимости, стиснул зубы и вдавил педаль газа в пол, от чего машина резко увеличила скорость.

Бум! Мерседес-Бенц с грохотом ударил по ногам Мэн Куна.

Но Мэн Кун всего лишь слегка сдвинулся назад. Его ноги прочно стояли на асфальте, заставив Мерседес-Бенц остановиться и заглохнуть.

Машина словно врезалась в огромную гору. Все четыре колеса поднялись в воздух, а затем опустились обратно на асфальт. Ее бампер и капот были серьезно погнуты, а из моторной части валил черный дым.

«Твою мать, он вообще человек?».

Чжао Уцзи побледнел от страха. Дрожа всем своим толстым телом, он обнял рыдающую Тан Цзялинь.

«Тот, кто посмел убежать заслуживает смерти! Встаньте на колени!».

Мэн Кун злобно усмехнулся и окинул взглядом всех присутствующих.

Все застыли на месте, а затем один за другим опустились на колени. Они дрожали от страха, и не смели даже шевельнуться.

«Мастер Куньтянь, господин Мэн Кун, схватите этого парня и заставьте его отдать Кристалл Жизни!» – чарующим голосом сказала Го Лили, увидев эту сцену, и на ее лице отразилось самодовольство.

«Не беспокойтесь, мисс Го! Но сначала я собираюсь поразвлечься с этой девушкой!».

Мэн Кун посмотрел на прекрасную, можно сказать, необыкновенно красивую Тан Цзялинь и ехидно усмехнулся. Ударом кулака он вдребезги разбил стекло, схватил ее и вытащил из машины словно коршун, поймавший маленькую птичку.

«Скорее!» – увидев это, Го Лили не стала препятствовать Мэн Куну, а лишь поторопила его.

Она знала, что Мэн Кун был не только кровожадным, но и очень похотливым мужчиной. Его с трудом можно было удержать. К тому же эта соплячка так неуважительно разговаривала с ней, она так разозлила ее, что Го Лили с удовольствием позволит планам Мэн Куна осуществится.

«На помощь! Спасите!».

Мэн Кун в два счета разорвал на Тан Цзялинь одежду. Девушка побледнела от страха, дрожала всем телом и истошно вопила.

Внезапно она заметила Цзян Тяня, спокойно стоявшего неподалеку, и закричала: «Цзян Тянь, помоги мне! Разве ты не говорил, что убьешь их? Если ты спасешь меня, то я пересплю с тобой! Я же девственница!».

На самом деле, Тан Цзялинь не верила, что Цзян Тянь может противостоять такому ужасающему мастеру. Но теперь, когда телохранители, испугавшись, упали на колени, а Чжао Уцзи обмочился от страха, лишь Цзян Тянь остался непоколебим.

Она словно утопающий схватилась за спасительную соломинку, за единственный луч надежды.

Увидев это, Цзян Тянь слегка вздохнул и сказал: «Мэн Кун, так ведь? Считаешь себя крутым, раз обижаешь слабую женщину? Если ты не уберешь от нее руки, я убью тебя!».

«Ублюдок, ты слишком много себе позволяешь!».

Услышав слова Цзян Тяня, Мэн Кун тут же пришел в ярость. Подтянув штаны, он искоса посмотрел на Цзян Тяня и сказал: «Может ты знаешь, что я достиг Сферы Совершенства в древнем искусстве рукопашного боя муай тай. Я гораздо сильнее ваших наставников боевых искусств и убью тебя как собаку!».

«Взмах Хвоста Крокодила!».

Мэн Кун закричал и бросился на Цзян Тяня. Ускорившись, он нацелил ногу в шею Цзян Тяня.

Сила атаки мастеров древнего искусства муай тай славилась своей жестокостью. К тому же это мастерство передавалось из поколения в поколение, и концентрация внутренней силы была необычайно велика.

Вслед за тем, как Мэн Кун взмахнул ногой, внутренняя сила сформировала за его спиной крокодила.

Этот крокодил принадлежал к древней разновидности 'шипастых крокодилов'. Зрачки его глаз были тонкими как иголки, его тело было абсолютно ледяным, а с уголков его пасти, полной острых зубов, стекала слюна. Вдоль его спины шел ряд грубых, зеленых шипов, размером с руку младенца. Крокодил махнул длинным, похожим на металлическую плеть, хвостом в сторону Цзян Тяня.

«Что это за шутки? Боже, откуда взялся этот крокодил?».

Чжао Уцзи и его телохранители были потрясены и, не веря собственным глазам, уставились на крокодила.

«Цзян Тянь, будь осторожней!» – охрипшим от страха голосом крикнула Тан Цзялинь. Она машинально закрыла глаза, не осмеливаясь смотреть на то, как Цзян Тяня убьют.

Тан Цзялинь не принадлежала к разряду гангстеров, она всего лишь была старшей дочерью своей семьи, любившей хвастать своей силой. Она вовсе не хотела, чтобы Цзян Тянь погиб.

По ее мнению, Цзян Тянь был лишь слабым, избалованным молодым мастером. Он не мог соперничать с этим здоровым, похожим на носорога, Мэн Куном.

«Хоть Мэн Кун сконцентрировал внутреннюю силу, используя древнее искусство боя муай тай, но эта сила сопоставима с истинной ци наставников боевых искусств Китая!».

Увидев это, Куньтянь Басун сложил руки в молитвенном жесте, а на его лице отразилось восхищение. Он думал, что если Мэн Кун и не убьет Цзян Тяня, то точно его покалечит.

«Цзян Тянь, теперь ты понял истинные способности семьи Го?» – самодовольно крикнула Го Лили. Ей казалось, что в следующую секунду Цзян Тянь непременно умрет.

«Неужели? Твое тело такое сильное?».

«Как я вижу, ты очень дерзкий… Но я двумя руками разобью тебе голову!».

Цзян Тянь равнодушно улыбнулся и закатал рукава, обнажив при этом утонченные словно нефрит руки, которые были прекраснее, чем у любой девушки.

Вслед за этим Цзян Тянь тут же нанес удар.

Бум!

Рука Цзян Тяня и нога Мэн Куна столкнулись в воздухе.

Крепкая, словно отлитая из стали правая нога Мэн Куна с грохотом разлетелась на кусочки будто была сделана из папье-маше. Во все стороны фонтаном брызнула алая кровь, кусочки плоти и обломки костей разлетелись во все стороны словно капли дождя.

От внушительной силы удара Цзян Тяня огромное словно гора тело Мэн Куна подлетело в воздух будто ничего не весящая тряпичная кукла.

Взмыв вверх, Мэн Кун издал крик ужаса. Цзян Тянь догнал его и ударом левой руки загнал его голову в брюшную полость.

После этого удара Цзян Тяня тело Мэн Куна развалилось на кусочки, которые разлетелись во все стороны.

На белой одежде Цзян Тяня не было ни пятнышка крови словно ничего и не произошло.

Мастер древнего искусства боя муай тай, Мэн Кун, умер в одно мгновение!

Вокруг воцарилась мертвая тишина, все люди раскрыли рты и вытаращили глаза от удивления.

«Боже! Он, он вообще человек?».

«Почему этот парень настолько крутой?».

Чжао Уцзи и все остальные вытаращили глаза от удивления. Они потеряли присутствие духа, дрожали от страха и не могли поверить в случившееся.

Хоть все они и были обычными людьми, но даже они смогли разглядеть насколько силен был Мэн Кун. Его не смогло убить даже столкновение с Мерседес-Бенцом, но Цзян Тянь прикончил его одним ударом.

Чжао Уцзи подумал, что если бы Цзян Тянь ударил его, то он тут же бы превратился в кучку фарша!

«Как это возможно?».

Куньтянь Басун побледнел от ужаса.

Использую древнее искусство боя муай тай, Мэн Кун не мог получить истинную ци, но, преобразовывая внутреннюю силу, он ничуть не уступал наставникам боевых искусств! Даже если бы Цзян Тянь был наставником Сферы Совершенства, он не смог бы так легко убить Мэн Куна.

«Боже, этот парень так силен!».

Го Лили предчувствовала беду и отступила за спину Куньтянь Басуна.

В конце концов, Куньтянь Басун был самым хитрым буддийским монахом Юго-Восточной Азии, он привык к таким зрелищам. Через минуту дрожь в его теле утихла, он успокоился и глубоким голосом сказал: «Цзян Тянь, ты действительно силен! Неудивительно, что в столь молодом возрасте ты уже считаешься лидером Цзянбэя, а имя мастера Цзяна известно во всем Китае! Но ты со своими успехами в боевых искусствах не можешь соперничать с моим заклинанием Достижения Неба!».

Он надменно усмехнулся и сказал: «Я – мастер, который овладел десятью великими заклинаниями черной магии Юго-Восточной Азии, такими, как заклинание Куман Тонгов, заклинание Маленьких Злых Духов и заклинание Костяной Магии. Всего за десять шагов я убью тебя как курицу!».

«Ха-ха, ты просто шут гороховый! Еще и не постыдился называть себя мастером!» – не принимая слова Куньтянь Басуна всерьез, спокойно сказал Цзян Тянь.

«Цзян Тянь, ты слишком высокого мнения о себе!».

Лицо Куньтянь Басуна помрачнело, и он ледяным тоном сказал: «Я уважаю то, что ты называешь себя мастером Цзяном! Кем ты себя возомнил, раз относишься ко мне так непочтительно?».

«Ты всего лишь местный тиран в ничтожном Цзянбэе! Ты не представляешь скольких таких, как ты я уже убил!».

«Ты слишком много болтаешь! Если ты собираешься напасть, то действуй! Я хочу вернуться домой и поесть!».

С холодной усмешкой Цзян Тянь язвительно добавил: «Ты похож на обезьяну, тобой бы пугать людей по ночам!».

«Ладно, раз ты настаиваешь!».

От злости у Куньтянь Басуня чуть кровь не пошла носом. Он взмахнул своим посохом и из золотого кольца на его вершине появилось несколько кукол, размером с большой палец руки.

Эти куклы начали увеличиваться в размерах и вскоре превратились в симпатичных, белокожих маленьких девочек.

Но они тут же начали меняться. Их лица превратились в свирепые морды с глубоко посаженными глазами, светящимися красным светом, тела стали непропорциональными, руки сделались очень длинными и свисали вдоль туловища, а ступни стали похожи на ноги мартышек.

Тела Куман Тонгов представляли собой скелеты непогребенных младенцев, их кожа и плоть ссохлись. С них непрерывно капал желтовато-коричневый трупный жир, а исходившая от них вонь била в нос. Однако, даже несмотря на их хрупкие скелеты, от них веяло силой.

Над непогребенными скелетами витали бесчисленные заклинания, от которых исходила внушающая необыкновенный ужас аура. При одном лишь взгляде на этих чудовищ становилась понятно, что с ними шутки плохи.

«Что это такое?» – прикрыв рот рукой, воскликнула побледневшая от страха Тан Цзялинь.

«Это злые демоны? Они такие ужасные!».

«Мастер, пощадите нас!».

«Ведь мы тут не при чем! Отпустите нас!».

Чжао Уцзи и его дружки дрожали от страха. Они стояли на коленях и непрерывно кланялись Куньтянь Басуну.

Если бы здесь был настоящий мастер заклинаний, то даже он трепетал бы в предчувствии беды.

Куман Тонги двигались крайне быстро, они то исчезали, то появлялись, стремясь нанести удар. Даже мастер боевых искусств или выдающийся знаток заклинаний не смог бы блокировать этот удар, не смог бы увернуться от него.

«Мастер Басун, это и есть Куман Тонги? Их сила действительно огромна!».

До этого момента Го Лили опасалась Цзян Тяня, но, когда Куньтянь Басун использовал заклинание Куман Тонгов, к ней тут же вернулась уверенность.

«Верно!».

Гордо сжимавший посох Куньтянь Басун с холодной усмешкой сказал: «Я безжалостно убил девять младенцев, а затем связал их с помощью канонических текстов. Затем я выгравировал на их телах заклинания, опустил их в священный огонь и сорок девять дней молился. В итоге я заполучил Куман Тонгов!».

«Магическая сила Куман Тонгов крайне велика, они неуязвимы и не чувствуют боли. К тому же они способны поглощать чужие души! Перед ними не сможет устоят и мастер высшего уровня Сферы Совершенства!».

Когда люди услышали это, они пришли в ужас. Их тела охватил холод, словно они были брошены в ледяной погреб.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 170**

Глава 170 Он – бог грома

Оборачивать убитых младенцев священным текстом, а затем иссушивать их в огне пока они не превратятся в кукол размером с большой палец – это жестоко и бесчеловечно!

«Мань Гэ, что это? У них такой ужасный вид!» – нахмурившись, с любопытством спросила сидевшая в Шевроле Чжао Сюэ Цин.

«Их называют Куман Тонгами…» – объяснила Шэнь Мань Гэ, которая имела представление о мире заклинаний.

В переводе с тайского 'Куман Тонг' означает 'драгоценный ребенок'. Это были удивительные тайские святыни, о которых слагают легенды уже несколько сотен лет. Они могли принести своему 'родителю' богатство, но в то же время представляли собой огромную угрозу.

Для создания Куман Тонга нужно было убить младенца. Чем безжалостнее был способ убийства, тем более сильным был вред, нанесенный ребенку, и тем сильнее получался злой дух. Кроме того, на теле младенца нужно было выгравировать тексты из канонических книг. Только так хозяин мог заставить страдающий злой дух выполнять свои приказы.

Тайская монашеская община под названием 'Луан Пу' верила, что первый Куман Тонг был создан монахом Луан Пу.

Но впоследствии процесс создания Куман Тонгов начал идти вразрез с предписаниями буддизма о недопустимости убийства. В тот момент появились монахи, которые ушли из своих общин и стали специализироваться на создании Куман Тонгов, а некоторые простые люди обучились процессу создания Куман Тонгов. Таких людей стали называть 'аджан', что в переводе с тайского означало 'наставник'. Это были люди, сведущие в Костяной магии или заклинаниях.

С того времени искусство создания Куман Тонгов получило широкое распространение в Таиланде, и в судах часто рассматривались дела об убийстве младенцев аджанами.

Но мощь аджанов была настолько велика, что даже полиция не могла ничего с ними поделать. Прошедшее сквозь века искусство создания Куман Тонгов становилось все сильнее, а создаваемые аджанами злые духи все ужаснее.

«Цзян Тянь, скорее беги и звони в полицию!».

Тан Цзялинь окончательно отчаялась и поняла, что Цзян Тянь не мог противостоять этой угрозе. Только полиция еще могла дать ей надежду.

«Ничтожный заклинатель трупов с минимальными умениями еще смеет разводить передо мной демагогию!» – пренебрежительно сказал Цзян Тянь и покачал головой.

Лицо Куньтянь Басуна посинело от злости, он указал посохом на Цзян Тяня и крикнул: «Умри!».

Внезапно Куман Тонги исчезли, как будто проникли в другое измерение, а через секунду появились прямо перед Цзян Тянем.

Множество Куман Тунгов раскрыли свои рты, из которых наружу торчали острые клыки. Размахивая длинными руками, они бросились в сторону Цзян Тяня, чтобы схватить его и впиться в него зубами. Их движения были свирепыми и молниеносными.

«Призываю молнии!» – крикнул Цзян Тянь и взмахнул иссиня-черной деревяшкой.

Из деревяшки, которую Цзян Тянь держал в руках тут же появились молнии толщиной с руку. Они плясали и извивались словно серебристые змеи, а затем ринулись в сторону Куман Тонгов.

«Твою мать, Цзян Тянь же просто бог грома…» – пробормотал себе под нос Чжао Уцзи, застывшим взглядом смотря на сцену, которую он не забудет до конца жизни.

«Магический метод Сети Молний!» – завизжал Куньтянь Басун, который испытал огромное потрясение, ведь он думал, что победа уже у него в кармане.

Температура этих сверкающих, мощных, многочисленных и невероятно яростных молний достигала десяти тысяч градусов. Был ли это магический метод или заклинание, но такие молнии было невероятно трудно контролировать.

Мастеров заклинаний, которые были способны контролировать такие молнии во всем Китае можно было сосчитать по пальцам.

Эти молнии были способны уничтожить все злые наваждения. Хоть Куман Тонги Куньтянь Басуна и были невероятно сильны, но, столкнувшись с молниями, они словно встретились со своим заклятым врагом.

В эту минуту Куньтянь Басун хотел отозвать Куман Тонгов, но молнии были чрезвычайно быстры. Он даже не успел отдать приказ об отступлении, а молнии Цзян Тяня уже превратили нескольких Куман Тонгов в горсти пепла, которые мгновенно рассеялись на ветру.

«Это, это, это…».

Красивое лицо Го Лили побледнело, ее пробила дрожь, и она не смогла даже закончить предложение.

Это был самый хитрый буддийский монах Юго-Восточной Азии, создавший Куман Тонгов, Куньтянь Басун. Он был известным наставником Сферы Совершенства, который также обладал навыками боя.

Но Цзян Тянь разбил его атаку одним ударом. Насколько же силен и ужасен был Цзян Тянь?

«Он может контролировать молнии! Похоже, он мастер заклинаний!».

В следующую секунду Куньтянь Басун развернулся и с бешеной скорость, словно хищная птица бросился в гору.

Го Лили раскрыла рот от изумления, она не могла поверить своим глазам.

Она бы ни за что не догадалась, что все закончится вот так!

Го Лили не ожидала, что Куньтянь Басун бросится бежать после единственной схватки с Цзян Тянем. От осознания произошедшего она застыла на месте.

Откуда ей было знать, что у Куньтянь Басуна от страха душа ушла в пятки!

«Этот парень владеет и заклинаниями, и боевыми искусствами! Это слишком страшно!».

«Мне конец! Почему сведения, собранные семьей Го оказались недостоверными? Никто не знал, что он владеет заклинаниями и может контролировать эти невероятные молнии! Он наверняка достиг последнего уровня Сферы Познания, если уже не Сферы Сущности Дао!».

«В каком-то ничтожном Цзянбэя появился не имеющий себе равных мастер заклинаний и боевых искусств! Это просто немыслимо!».

«Вероятно, только Ван Чжунянь сможет подавить его! Я ему не соперник!».

Деревья стремительно расступались перед Куньтянь Басуном. Его мысли путались, он спасался бегством, а в его сердце зарождался крик отчаянья.

«Куньтянь Басун, разве ты не понял, что уже поздно убегать?».

«Умри!».

Цзян Тянь вздохнул, а затем взмахнул Древом Падающих Молний.

В его руках вспыхнула молния, он поднял руку и метнул молнию вперед.

«Он тоже поднялся на гору? Он такой быстрый!».

Голос божественного сознания Цзян Тяня долетел до Куньтянь Басуна, который за несколько секунд преодолел уже несколько сотен метров. Душа словно покинула его тело от страха, и он в изумлении обернулся.

«Я покойник!».

Приближаясь, серебристые змеи молний становились все больше, Куньтянь Басун испугался и потерял всякую надежду. Он не успел сбежать, он успел лишь вскрикнуть, когда молнии обвились вокруг него и превратили его в кучку пепла.

Го Лили задрожала от страха и, трепеща в предчувствие беды, разрыдалась.

Молнии, убившие Куньтянь Басуна были толщиной с удава, они напоминали бешеных драконов. Цзян Тянь метал молнии на расстояние в сотни метров и этим напоминал бога грома из голливудских фильмов. Го Лили не могла поверить в произошедшее.

«Фань Тянь…».

Го Лили рассеянно посмотрела на Фань Тяня. Он все-таки был учеником Ван Чжуняня, она надеялась, что он защитит ее и они смогут сбежать.

Она не ожидала того, что Фань Тянь даже не станет пытаться сопротивляться. Он шлепнулся на колени, а затем начал без остановки кланяться и плакать: «Ученик Фань Тянь признает превосходство мастера Цзяна и просит мастера пощадить его жалкую жизнь!».

Хоть он и был культиваторов Круга Внутренней Силы, но он бы взял на себя слишком много, если бы попытался убить Цзян Тяня.

«Неужели он бессмертный?» – пробормотала себе под нос Тан Цзялинь, глупо уставившись на Цзян Тяня застывшим взглядом.

Мэн Кун, который остановил своим телом автомобиль и создал огромного крокодила заставил ее почувствовать немыслимость происходящего, он был похож на супергероя из фильмов.

Но то, что Цзян Тянь контролировал молнии и метал их на сотни метров было еще более невообразимо. Он был словно Будда, словно божество из легенд.

Чжао Уцзи испытывал запоздалое раскаянье и непрерывно дрожал от испуга.

Что же он натворил?

Он поссорился с Цзян Тянем из-за женщины и хотел избить его! Разве это не было самоубийством?

«Го Лили, как же нам разобраться с этим?» – посмотрев на Го Лили, Цзян Тянь спрятал Древо Падающих Молний.

Он получил эту вещь в школе Шэньнун и превратил ее в ритуальный предмет магического метода Сети Молний, который можно было использовать многократно, что было весьма удобно.

«Я заплачу тебе за то, чтобы ты сохранил мне жизнь!».

В сердце Го Лили зародилось небывалое чувство опасности, а ее тело обмякло от страха. Нетвердой походкой она отступила назад словно увидела дьявола.

Она поняла, что Цзян Тянь был слишком ужасен, и семье Го, вероятно, с ним не справится.

«Ты думаешь меня интересуют какие-то ничтожные деньги?».

Цзян Тянь пренебрежительно рассмеялся, а затем равнодушно сказал: «Тогда в долине Белой Обезьяны я уже предупреждал тебя, что если ты еще раз посмеешь проявить ко мне неуважение, то я уничтожу всю семью Го! Ты думала, я пошутил?».

«Ты!».

От страха Го Лили отступила еще на несколько шагов назад и, попытавшись успокоиться, сказала: «Мастер Цзян, худой мир лучше доброй ссоры! Мастер Цзян, безусловно силен, но состоянии семьи Го достигает нескольких сот миллиардов. Мы пользуемся неограниченной властью в Сингапуре и состоим в дружеских отношениях с Ван Чжунянем, главой Общества Этнических Китайцев Сингапура. С ним шутки плохи! Ты не боишься за себя, но что насчет твоих родных, друзей и любимой?».

«Ты мне угрожаешь? Ты что, хочешь умереть?».

Лицо Цзян Тяня помрачнело, и он поднял вверх руку.

Серебристая змейка молнии словно послушный котенок обвилась вокруг его ладони.

Увидев это, Го Лили испугалась и упала на колени. Ее красиво тело тряслось, и слезы катились по лицу. Дрожащим голосом она сказала: «Мастер Цзян, я и не думала угрожать вам! Я просто излагала вам факты…».

Внезапно ее осенила блестящая идея. Обняв ноги Цзян Тяня и прижавшись грудью к его коленям, она подняла к нему свое красивое лицо и, взывая к его чувствам, начала жалобно умолять: «Цзян Тянь, я стану твоей женщиной, только не убивай меня! Я буду безоговорочно слушаться тебя, буду с тобой ласкова. Это будет так, словно ты контролируешь всю семью Го из Наньяна, разве не здорово?».

«Семья Го! Эта девушка, Го Лили, недавно прибыла к нам из Сингапура с целью инвестиций!» – внезапно воскликнула Тан Цзялинь. Ее глаза округлились, а пышная грудь резко поднималась и опускалась в такт дыханию. Тан Цзялинь не смела верить своей догадке.

Семья Го из Наньяна!

Девушка из семьи Го, обладающей состоянием в сотни миллиардов и сильными покровителями, была готова стать женщиной Цзян Тяня!

«Ну разве этому Цзян Тяню не повезло?» – с трудом поверив в происходящее, с завистью подумал Чжао Уцзи.

Он был невероятно горд собой, когда добился расположения Тан Цзялинь, он думал, что обошел Цзян Тяня.

По сравнению с Го Лили, у которой было такое выдающееся происхождение, Тан Цзялинь была словно курица рядом с фениксом.

«Вы, простолюдинки, такие уродливые, а ты еще пытаешься соблазнять меня! Это просто смешно!».

Цзян Тянь отпихнул Го Лили от себя и с язвительной насмешкой сказал: «Ты на себя в зеркало смотрела? Разве ты годишься для того, чтобы стать моей женщиной? Ты не достойна стать даже моей рабыней или служанкой!».

«Цзян Тянь, ты…».

Го Лили тут же испытала жгучий стыд, залилась краской, но признала, что слова Цзян Тяня были правдой.

Цзян Тянь был выдающейся личностью и стоял в одном ряду с Ван Чжунянем. Она действительно была ему не пара.

Сидевшая в Шевроле Чжао Сюэ Цин обнаружила, что красивое лицо Шэнь Мань Гэ покраснело и было залито потом. Чжао Сюэ Цин заботливо спросила: «Мань Гэ, с тобой все в порядке?».

«Все хорошо, все хорошо…».

Шэнь Мань Гэ неловко улыбнулась. Она вспомнила слова, которые Цзян Тянь сказал ей в горном городке Цзяло и в ее сердце возникло неприятное, горькое чувство.

После недолгих раздумий Цзян Тянь сказал: «Ты неоднократно провоцировала меня. От смерти не откупиться, преступление должно быть наказано. Я могу пощадить твою жизнь, но не могу оставить тебя без всякого наказания…».

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 171**

Глава 171 Встреча с родителями

«Прошу вас, Мастер Цзян, говорите!» – взволнованно сказала Го Лили, увидев луч надежды, и схватилась за слова Цзян Тяня как утопающий за соломинку.

«Видишь ли, в последнее время мой отец пытается привлечь инвесторов, так как хочет добиться успехов в своей политической карьере. Ты должна убедить семью Го из Наньяна вложить десять миллиардов!» – равнодушно сказала Цзян Тянь.

«Конечно! Без проблем!» – немного поразмыслив, согласилась Го Лили.

Ей будет трудно убедить семью Го инвестировать десять миллиардов, но эта задача была выполнима.

«Кроме того, ты сама должна будешь отдать мне эти десять миллиардов! Будь готова, я могу потребовать их в любой момент!» – беспечно сказал Цзян Тянь.

«Что? Цзян Тянь, ты вообще понимаешь о какой сумме идет речь?».

Го Лили тут же пришла в ярость. У семьи Го несомненно были деньги, но почти все они были вложены в гостиницы, земельную собственность, морские суда, фирмы по добыче полезных ископаемых и другую недвижимость. Совокупные оборотные средства семьи Го составляли около десяти миллиардов.

«Это цена двух жизней! Твоей и твоего дедушки!».

Цзян Тянь слегка улыбнулся и достал медицинскую пилюлю: «Если ты согласишься на мои условия, то я отдам тебе эту пилюлю, которая продлит жизнь твоему дедушке на десять лет!».

«В самом деле?» – с недоверием спросила Го Лили.

Если подумать, это стоило своих денег.

В конце концов, когда они отправились в школу Шэньнун за лекарством для дедушки, они уже были готовы потратить невероятную сумму в пять миллиардов.

Но представителям школы Шэньнун не были нужны деньги, они хотели получить пилюлю долголетия и древнее сокровище, поэтому Го Лили не смогла с ними договориться.

Она сделала глубокий вдох и сказала: «Если эта пилюля действительно поможет, я согласна. У меня нет такой огромной суммы наличных денег, но я могу написать долговую расписку!».

После этих слов в глазах Го Лили блеснул хитрый огонек.

«Хм, можешь взять пилюлю. Но к завтрашнему дню ты должна подготовить официальный контракт и как можно быстрее осуществить оговоренные инвестиции!».

Цзян Тянь кинул Го Лили пилюлю Концентрации Жизненной Силы словно это был какой-то мусор.

Затем он создал магический огненный шар и с его помощью дотла сжег труп Мэн Куна, а также все следы крови.

«Хорошо! Я все подготовлю!».

Го Лили встала на ноги и в сопровождении Фань Тяня направилась к подножию.

«Мисс Го, разве десять миллиардов – это не слишком много? Вы правда инвестируете такие деньги?» – спросил Фань Тянь, когда они отошли достаточно далеко и сели в минивэн. К этому времени он уже оправился от страха.

«С инвестициями не будет никаких проблем, вложения в континентальные территории Китая изначально входили в планы семьи Го».

Во взгляде Го Лили появилось лукавое выражение, она слегка улыбнулась и холодно хмыкнула: «Но сможет ли он получить эти десять миллиардов? Это были лишь пустые обещания с моей стороны! Когда Ван Чжунянь лично возьмется за дело в Сингапуре, то Цзян Тянь не посмеет прийти и требовать эти деньги!».

Они не догадывались, что Цзян Тянь стоял на вершине горы и с высоты взирал на минивэн. Он холодно сказал: «Хочешь избежать оплаты долга? Забавно, в этом мире еще не было людей, которые бы не заплатили Изначальному Цзяну!».

«Эти люди имеют пару сильных покровителей, из-за чего ставят себя выше других и бесчинствуют! Они ни догадываются, что я уже вступил на среднюю ступень культивации и могу убить даже известного мастера Сферы Совершенства!».

«Я уничтожу этого Ван Чжуняня, который сует нос не в свое дело, а затем возьму под контроль семью Го и весь Сингапур!».

…

«Вы еще не уехали?».

Цзян Тянь перевел взгляд на дрожавших Чжао Уцзи и Тан Цзялинь, которые осторожно приблизились к нему.

«Цзян Тянь, я, я хочу извиниться перед тобой! Мы хотели лишь подшутить над тобой, мы вовсе не собирались убивать тебя!».

Чжао Уцзи трясло от страха, его ноги стали мягкими как вареная лапша. Ему так и хотелось упасть перед Цзян Тянем на колени.

«Ладно, Уцзи, в конце концов, мы уже взрослые! Я не буду принимать это близко к сердцу!» – со смехом сказал Цзян Тянь.

После своего возвращения Цзян Тянь стал гораздо спокойнее, перестал делить людей на плохих и хороших и не убивал невинных.

Чжао Уцзи не был таким уж хорошим человеком, но не являлся также и воплощением зла. А Цзян Тянь не был его заклятым врагом.

Если он не будет мешаться ему как надоедливая муха, то Цзян Тянь пощадит его.

Какой смысл в том, чтобы убивать таких мелких людишек?

«Цзян Тянь, я сдержу свое слово! Ты спас меня, и я стану твоей женщиной!» – решительно сказала Тан Цзялинь.

«Черт возьми…».

Чжао Уцзи почувствовал, что ему изменили. Но, подумав об этом еще раз, он признал, что все было так, как и должно быть, и поспешно сказал: «Да, Цзян Тянь, если ты хочешь, то забирай себе Тан Цзялинь!».

Он трусливо посмотрел на Цзян Тяня и смущенно сказал: «Не отвергай ее! На самом деле, между нами ничего не было, мы даже не держались за руки!».

«Так и есть Цзян Тянь! Я чиста, я всегда хранила себя для тебя!».

Тан Цзялинь тут же схватила Цзян Тяня за руку, ее пышная грудь заколыхалась. Стараясь вызвать его жалость, она сказала: «Цзян Тянь, когда-то ты украл мой первый поцелуй! Не забывай о наших старых чувствах!».

Она с благоговейным трепетом посмотрела на Цзян Тяня и сказала: «Цзян Тянь, я знаю, ты не обычный человек. Я не прошу у тебя денег и положения, мне будет достаточно роли второй жены или любовницы!».

«Хватит!».

Цзян Тянь испуганно отошел и увидел, что сидящая в машина Чжао Сюэ Цин потешается над ним. Он тут же почувствовал словно его огрели по голове чем-то тяжелым и поспешно сказал: «Цзялинь, прошу, отойди от меня! У меня нет к тебе никаких чувств!».

«Цзян Тянь, как ты можешь отвергать мои серьезные чувства! Ты мне действительно нравишься!».

Держа в своих руках руку Цзян Тяня, Тан Цзялинь кокетливо топнула ножкой и сказала: «Ты хочешь, чтобы я отстала от тебя? Тогда я лучше умру!».

Сказав это, Тан Цзялинь тут же направилась к отвесному утесу.

«Не досаждай мне, ладно?».

Цзян Тянь чувствовал раздражение и беспомощность. Он взмахнул рукой и, используя свое божественное сознание, стер воспоминания Тан Цзялинь.

Эта девушка была ужасной сплетницей, иначе как она могла тогда разболтать всем о том, что он лишил ее девственности! Лучше было стереть ее воспоминания, чтобы она не болтала зря.

Лицо Тан Цзялинь застыло, а в глазах отразилась растерянность.

В следующую секунду она испуганно посмотрела на Цзян Тяня, задрожала и сказала Чжао Уцзи: «Уцзи, скорее поехали отсюда!».

Хотя Цзян Тянь и стер ее воспоминания, но она подсознательно продолжала его бояться.

«Быстрее уезжайте. Она ничего не помнит, и ты не должен никому рассказывать о том, что сегодня произошло…».

Цзян Тянь помахал рукой сбитому с толку Чжао Уцзи.

«Не волнуйся, Цзян Тянь!».

Чжао Уцзи казалось, что он достиг новой высоты. Он поклонился и с улыбкой сказал: «С этого момента я буду относиться к тебе, как к дедушке! Разве внуки могут болтать о дедушкиных делах?».

В ответ на это Цзян Тянь смог лишь покачать головой и горько рассмеяться.

Когда они покончили со всеми делами, на часах было уже два часа ночи.

Цзян Тянь заставил Шэнь Мань Гэ остановиться на ночлег в ближайшем отеле, а сам отправился в дом родителей вместе с Чжао Сюэ Цин.

…

Уездный дом семьи Цзян был построен в 90-е годы XX века. Кирпично-бетонные стены были покрыты безвкусной красной керамической плиткой, которая обвалилась во многих местах. Дом выглядел обветшалым, уличные фонари светили слишком тускло, повсюду царила атмосфера упадка.

Многие кадры высшего руководства уезда покупали себе огромные, первоклассные загородные дома.

Но Цзян Чжисин заботился о своем публичном образе и придерживался скромности. Он по-прежнему жил в маленьком доме, площадью не более 80 м².

В гостиной небольшая люстра освещала чайный столик, диван и другую старую мебель ярко-желтым светом. Обстановка казалась теплой и уютной.

До сих пор довольный своей жизнью Цзян Чжисин вздохнул и с печальным выражением лица сказал: «Ваньцин, возникли трудности. Я получил информацию о том, что городская дисциплинарная комиссия сомневается в качестве саженцев, которое были закуплены для сада Гуюнь. Кажется, у нас возникли проблемы в плане сотрудничества с Академией сельскохозяйственных наук, против меня, возможно, будет проведено расследование…».

«Пусть проводят!».

Чжан Ваньцин, с трудом переводя дыхание от возмущения, сказала: «Профессор Янь из Академии сельскохозяйственных наук провинции изначально считал, что качество местной почвы не соответствует нормам, никто не хотел строить испытательную базу там! Это ты сделал одолжение своему старому однокласснику и уговорил их!».

С равнодушным выражением лица она холодным как лед голосом сказала: «Тогда постоянная комиссия парткома уезда единогласно согласились с этим, секретарь Цзюнь Линь не уставал хвалить тебя, называл тебя заслуженным государственным деятелем! А сейчас, когда возникли проблемы, они начали обвинять тебя, они хотят свалить все на одного человека, а самим остаться не при делах!».

Цзян Чжисин вздохнул и надолго погрузился в молчание. Затем он спросил: «А что с твоей фабрикой?».

«Мы уже получили приговор первой судебной инстанции…».

До сих пор остававшаяся сильной Чжан Ваньцин не выдержала, и сверкающие в свете люстры слезы хлынули из ее глаз: «Это шайка жадных и бессердечных людей, они хотят полностью уничтожить мое дело! Мы вложили в эту фабрику все свои жизненные силы!».

Чжан Ваньцин была задета произошедшим за живое, но при этом винила себя. Она прикрыла рот рукой, чтобы подавить звуки рыданий, а затем сказала: «Все из-за меня, я была слишком неосмотрительной! Я вовремя не выяснила, что фармацевтическая компания Тяньдуань является дочерней компании группы семьи Сунь! Я слишком поздно поняла, что сама прыгнула в огненную яму!».

«Ваньцин, не вини себя! Ты должна быть сильной!».

Цзян Чжисин заключил жену в объятия, похлопал ее по спине и нежно сказал: «Ты подписала этот контракт ради развития группы Яован!».

«Эта атака направлена не лично на тебя, а на всю семью Цзян!».

Цзян Чжисин решительно сказал: «Но я верю в справедливость! Мы преодолеем все трудности и восстановим свое положение!».

«Муж, спасибо тебе! Спасибо, что ты поддерживаешь меня!» – растроганно сказала Чжан Ваньцин.

«Не стоит! Мы ведь уже давно женаты, к чему эти ребяческие слова благодарности!» – Цзян Чжисин тепло улыбнулся и провел пальцем по носу Чжан Ваньцин.

«Ты нисколько не постарел! Для меня ты всегда будешь молодым и красивым!».

Чжан Ваньцин мило улыбнулась и невольно вспомнила то время, когда они учились в Яньцзинском университете. От этих воспоминаний ее сердце наполнилось нежностью.

«Да, кстати, у меня есть одна идея!».

Цзян Чжисин обнимал жену за плечи и утешал, но вдруг сказал: «Когда приедет Цзян Тянь, нужно немного промыть ему мозги и заставить его и Цин уехать за границу!».

«Что? Если они уедет за границу, то мы несколько лет не сможем увидеться! Ты хочешь моей смерти?» – тут же воспротивилась Чжан Ваньцин.

«Ваньцин, ситуация очень нестабильная, вот-вот разразится буря!».

Цзян Чжисин вздохнул, его темные глаза заблестели, и он сказал: «Если мы не справимся с этими трудностями, то мы ни в коем случае не должны впутывать во все это Тяня!».

Услышав эти слова, Чжан Ваньцин успокоилась, в ее сердце невольно возникла тоска, она со слезами на глазах кивнула и дрожащим голосом сказала: «Я понимаю!».

«Только аккуратнее в выражениях! Этот парень упрям как осел, если он узнает, что семья Цзян находится в кризисе, то ни за что не уедет!» – мягко сказал Цзян Чжисин.

…

К тому моменту, как Цзян Тянь добрался до родительского дома, Цзян Чжисин и Чжан Ваньцин уже успокоились и пребывали в приподнятом настроении.

Цзян Чжисин сидел на диване и просматривал 'Экономику развития' Ян Сяокая, а рядом с ним Чжан Ваньцин смотрела сериал 'Золотая свадьба'.

«Папа, мама! Ваш сын приехал!».

Увидев поседевшего, худощавого отца с печалью на лице Цзян Тянь больше не мог сдерживать нахлынувшие на него чувства, упал на колени и залился слезами.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 172**

Глава 172 В центре сада Гуюнь

В эту минуту перед глазами Цзян Тяня встали многочисленные сцены прошлого.

Когда он был маленьким, отец неуклюже готовил для него еду и чуть не устроил пожар на кухне. Но тем не менее, он самостоятельно вырастил Цзян Тяня.

Когда будучи подростком и учась в школе, он подрался и попал в беду, отец беспомощно вздохнул и поднял руку, чтобы ударить его, но затем просто опустил ее.

А когда Цзян Тянь побил молодого мастера из Пекина, его отец отбросил свое достоинство и принес свои извинения.

…

«Сын, сейчас же не праздник, зачем ты встал на колени?».

Увидев это, Чжан Ваньцин тут же поспешила к Цзян Тяню, чтобы помочь ему подняться.

«Он постарался проявить уважение и это уже хорошо…» – удовлетворенно сказал растроганный Цзян Чжисин.

По-видимому, во время своего пребывания в Линьчжоу Цзян Тянь много размышлял и морально вырос.

«Вы пили вино прошлым вечером? Цин, поешьте супа!» – Чжан Ваньцин поспешила на кухню, чтобы приготовить суп от похмелья.

Этот суп Чжан Ваньцин готовила по своему особому рецепту. Для этого нужно было сварить говяжью вырезку, лук, помидоры и картошку, а сверху посыпать мелко нарезанным зеленым луком. Этот суп успокаивал желудок и создавал ощущение тепла.

Когда Цзян Тянь начал есть этот суп, он снова расчувствовался, а на его глазах появились слезы.

Он десять тысяч лет скучал по этому вкусу.

«Цин, как ты ухаживаешь за своей кожей? Она выглядит еще лучше, чем год назад!».

Чжао Сюэ Цин не пила алкоголь вчера вечером, поэтому, съев всего пару ложек супа от похмелья, она начала беседовать с Чжан Ваньцин.

Чжан Ваньцин искренне любила Чжао Сюэ Цин, и относилась к ней не как к невестке, а как к дочери.

Покончив с супом, Цзян Тянь проводил Чжао Сюэ Цин в комнату, чтобы она подготовилась ко сну, а сам отправился в кабинет, чтобы побеседовать с родителями.

Чжан Ваньцин хотела поговорить с Цзян Тянем о переезде за границу, но тот начал разговор первым: «Папа, мама, я в курсе ситуации, в которой оказалась наша семья. Не волнуйтесь, я со всем разберусь!».

«Что? Ты все знаешь?» – округлив глаза от удивления, спросила Чжан Ваньцин.

Цзян Чжисин вздохнул и сказал: «Вероятно, это двое негодников Чжэнь Шуай и Тань Гуансюй рассказали тебе обо всем?».

В следующую секунду Чжан Ваньцин обеспокоенно сказала: «Цзян Тянь, ты ни в коем случае не должен действовать импульсивно! У наших противников превосходные адвокаты, если ты полезешь в драку или сделаешь что похуже, то, боюсь, тебе придется отвечать перед законом!».

«Я знаю! Но я использую свои методы, чтобы разрешить эту ситуацию! С этим не возникнет никаких проблем!».

Сказав это, Цзян Тянь отправился спать, оставив своих родителей в полной растерянности.

«Наш сын просто хвастается! Эта проблема такая запутанная, как он может ее решить?» – покачав головой, с горьким смехом сказала Чжан Ваньцин.

Чжан Ваньцин знала своего сына. Хоть Цзян Тянь был неплохим человеком, но он обладал абсолютно заурядными способностями. С этой сложной ситуацией не мог справиться даже дедушка Цзян Тяня, а он тем более не сможет разрешить эту проблему.

«Так или иначе, но он начал беспокоиться о своей семье, это уже прогресс!».

На лице Цзян Чжисина появилась довольная улыбка.

…

На следующий день Цзян Тяня разбудил звонок, это был Чжао Уцзи.

«Что случилось?» – равнодушно спросил Цзян Тянь.

«В саду случилась беда, погибло множество саженцев, тысячи! Все инвестиции пропали! У меня и раньше возникали сомнения по поводу фэншуя этого сада!».

Чжао Уцзи продолжал: «Это дело касается дядюшки Цзяна! Дисциплинарная комиссия города подозревает, что дядюшка Цзян получил взятку Академии сельского хозяйства провинции и позволил им использовать некачественные саженцы! Теперь комиссия собирается устроить дядюшке Цзяну проверку!».

Сердце Цзян Тяня подскочило, и он сказал: «Заезжай за мной, и мы сразу отправимся в сад!».

Цзян Тянь вспомнил.

В прошлой жизни в этом саду возникла проблема с саженцами, вмешалась дисциплинарная комиссия и устроила проверку деятельности его отца.

Его отец был неподкупным человеком и никогда не обладал огромными деньгами. Но отец был бывшим одноклассником одного профессора из Академии сельского хозяйства. Неизвестно как, но тот передал отцу сигарету, в которой было спрятано пятьдесят тысяч юаней. Отец ничего не знал об этом и принял ее.

Но дисциплинарную комиссию не волновало, знал ли человек о взятке или нет. Из-за этих пятидесяти тысяч отец тут же был арестован.

Подумав об этом, Цзян Тянь тут же поднялся с постели, нашел отца, который в этот момент завтракал, и сказал: «Отец, Янь Цзяньфаня давал тебе сигареты?».

«Да!».

Не придавая этому большого значения, Цзян Чжисин сказал: «Мы однокурсники и дружим уже несколько десятилетий! Что с того, что он дал мне сигарету? До этого он сам брал у меня сигареты!».

«Папа, с этой сигаретой не все так просто!».

Своим божественным сознанием Цзян Тянь осмотрел комод, нашел в нем сигарету, достал и тут же разорвал ее.

«Как здесь оказались деньги? Их подарил тебе господин Янь?».

Чжан Ваньцин воскликнула: «Нет! Сотрудничество было нашей инициативой! Зачем бы он стал давать нам деньги?».

«Наверное, господин Янь тоже ничего не знал об этом…».

Цзян Чжисин нахмурил брови и сказал: «Многие владельцы садоводческих хозяйств просили господина Яня об одолжении, вероятно, эту сигарету дал ему кто-то из них. А когда я был у него в офисе, он достал пачку сигарет из шкафа и дал мне одну!».

Отец Цзян Тяня много лет провел в политике и понимал интересы вращающихся в этих кругах людей. Его прошиб холодный пот, и он сказал: «Хорошо, что наш Тянь вовремя обнаружил эту сигарету! Иначе как бы я смог потом доказать, что ничего не знал о деньгах, спрятанных внутри! Я немедленно попрошу секретаря передать эту сигарету Янь Цзяньфаню!».

Сказав это, Цзян Чжисин тут же взял сигарету и вышел.

После того, как Цзян Чжисин ушел, в дом зашел Чжао Уцзин, который принес с собой несколько подарков. Он поклонился и сказал: «Тетушка, я узнал, что Цзян Тянь вернулся, поэтому и приехал…».

«Уцзи, ты всегда желанный гость в нашем доме! Не нужно было ничего приносить, мы рады одному твоему присутствию!» – удивленно, но радостно сказала Чжан Ваньцин.

Секретарь парткома уезда Чжао Цзюньлинь и Цзян Чжисин не ладили. А после этих проблем с саженцами, отношения между ними стали еще более натянутыми.

Что уж было говорить о Чжао Уцзи. Этот местный богач, который развил свой бизнес благодаря поддержке отца, смотрел на всех свысока и обычно даже не обращал внимания на Цзян Чжисина и Чжан Ваньцин, когда сталкивался с ними.

«Все в порядке, тетушка, это не такие уж дорогие вещи! Пожалуйста, примите их! Я приехал, чтобы попросить Цзян Тяня помочь мне в одном деле…».

Чжао Уцзи вручил подарки, а затем, потерев руки, сказал: «Цзян Тянь, нам пора ехать!».

«Едем!» – Цзян Тянь встал и направился к выходу.

«Это все так странно…». – подумала Чжан Ваньцин, с сомнением глядя на удаляющиеся силуэты двух мужчин.

Как ее сын смог разглядеть в так тщательно свернутой сигарете что-то было? Кто бы мог заметить такое?

К тому же, почему Чжао Уцзи проявлял к Цзян Тяню такое почтение и, казалось, даже боялся его? Это было просто удивительно.

По дороге Цзян Тянь сопоставил свои воспоминания о прошлой жизни и рассказ Чжао Уцзи, и понял что происходит.

Сад Гуюнь был создан при совместной поддержке уездного правительства и провинциальной Академии сельского хозяйства. Совместные капиталовложения финансового управления уездного правительства и Комитета по контролю и управлению государственным имуществом составили сто миллионов, на эти деньги была образована агрокультурная корпорация. Академия сельского хозяйства предоставила им саженцы растений и технологии выращивания растений. Силами местным крестьян в этом саду выращивались редкие цветы и растения, а также первоклассные сорта карликовых деревьев.

Несмотря на то, что площадь сада не превышала нескольких гектаров, он стал основной единицей индустрии уезда Цися, и также главным достижением уездного правительства последних лет.

Но в последнее время все саженцы и карликовые деревья увядали, теряли листву и умирали от болезней.

Ущерб был очень значительным. Крестьяне, ухаживающие за садом, подозревали, что проблема была в некачественных саженцах. Они вышли с транспарантами к зданию уездного правительства с требованиями разобраться в ситуации. Некоторые из крестьян отправились в Цзиньлин и даже Пекин с петициями, и тем самым создали уезду много проблем.

Уезд пригласил специалистов из Академии сельского хозяйства приехать и разобраться что же произошло.

Проверки почвы, источников водоснабжения, вентиляции и наличия вредителей и болезней не выявили никаких проблем.

Из-за этой ситуации все руководители уезда были кране взволнованы и пребывали в полной растерянности.

Некоторые люди высказали предположение, что из-за несоответствующего фэншуя сада саженцы начали умирать.

Тогда уездное правительство пригласило немало специалистов по фэншую приехать и взглянуть на сад.

В конце концов Чжао Уцзи понял, что это дело могло повлиять на положение его отца, и стал пристально следить за ситуацией.

Увидев необыкновенные способности Цзян Тяня, Чжао Уцзи решил, что он может помочь понять что происходит, поэтому взял его в сад с собой.

«Так вот оно что? Не волнуйся, я непременно разберусь с этой проблемой!» – равнодушно сказал Цзян Тянь, дослушав рассказ Чжао Уцзи, и прикрыл глаза, чтобы отдохнуть.

Чжао Уцзи верил Цзян Тяню. Он разогнал машину до предела и направился в горно-лесистую местность, располагавшуюся в южных предместьях уезда.

В саду Гуюнь собралось много людей, вся площадка перед ним была заставлена машинами.

В центре сада было множество должностных лиц, специалистов в сфере земледелия и лесоводства, а также несколько мастеров фэншуя. Все они что-то жарко обсуждали и размахивали руками.

«Отец, я привез к вам одного выдающегося человека!» – взволнованно сказал Чжао Уцзи и, преисполненный радости, потащил Цзян Тяня к мужчине, который стоял в центре сада.

«Черт, разве ты можешь здесь находиться? Мы пытаемся разобраться в случившемся!».

Чжао Цзюньлинь внимательно просматривал доклад специалистов в сфере земледелия и пришел в ярость, увидев сына.

Услышав гнев в голосе отца, Чжао Уцзи втянул голову в плечи, а в его глазах отразился страх. Но все же он с нахальным видом улыбнулся и сказал: «Отец, я приехал сюда не развлекаться! Я приехал, чтобы помочь вам разобраться с фэншуем! Цзян Тянь – мастер заклинаний!».

«Цзян… Цзян Тянь и есть тот мастер, о котором ты говорил?».

Когда Чжао Цзюньлинь посмотрел на Цзян Тяня, на его лице отразилось разочарование, а затем он начал громко ругать сына: «Что это, твою мать, такое? Убирайся отсюда!».

Вчера вечером его непутевый сын вернулся домой и рассказал о встрече с выдающимися людьми, которые могли контролировать гром и молнии и телом останавливать автомобили. Разве мог нормальный человек рассказывать такое? Он наверняка напился до чертиков!

Чжао Цзюньлинь с самого начала не питал никаких надежд по поводу этого выдающегося человека, но когда он увидел, что его сын привез Цзян Тяня, то просто взорвался от гнева!

Он наблюдал за взрослением Цзян Тяня и хорошо его знал.

Это парень с самого детства ввязывался в драки, прогуливал занятия и увивался за девушками. Он прожигал свою жизнь и, как и его никчемный сын, не имел никаких стремлений. Он был просто отбросом.

И Цзян Тянь, и Чжао Уцзи доставляли родителям одинаковое количество хлопот. Они были одного поля ягоды и причинили уезду Цися много вреда.

Увидев, что отец не удостоил Цзян Тяня и взглядом, Чжао Уцзи разволновался.

То, что он был секретарем парткома уезда ничего не значило. Если он вызовет гнев Цзян Тяня, тот может уничтожить его ударом молнии.

В этот момент Цзян Тянь отвел Чжао Уцзи в сторону и шепотом сказал: «Все нормально, мы посмотрим то, что нас интересует!».

Сделав несколько шагов, Цзян Тянь равнодушно сказал: «Вы уже выяснили, что температура в саду ниже, чем в других местах?».

«А ведь и правда! Посмотри, некоторые места покрыты ледяной корочкой!».

Никто кроме Чжао Уцзи не обращал внимания на слова Цзян Тяня.

Чжао Уцзи все это показалось странным. Зимой температура в уезде Цися была достаточно высокой, к тому же сейчас была еще не глубокая зима. Как земля могла обледенеть при наличии парника?

В этот момент старик в одежде даосского монаха, который держал в руках компас, внезапно воскликнул: «Я понял! Это Место Сосредоточения Инь!».

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 173**

Глава 173 Мастер Сюй Хуэй пришел в ярость

«Мастер Сюй Хуэй, что значит 'Место Сосредоточения Инь'?» – с любопытством начали спрашивать присутствовавшие там люди, окружившие старика.

«Посмотрите на это место! К северу от него находится глубокий пруд, к югу – заброшенный колодец, на востоке – высокие горы, из-за которых фиолетовая ци не может добраться сюда, а на западе – софоровый лес, где собирается энергия Инь. Поэтому здесь и находится типичное Место Сосредоточения Инь!».

Мастер Сюй Хуэй выглядел доброжелательно и моложаво. Этот выдающийся человек активно жестикулировал и неутомимо продолжал свой рассказ: «Сейчас идет 24-й год из шестидесятилетнего цикла, в это время Небо и Земля соединяются, природа извергает энергию Инь и сосредотачивает холодный воздух. В этом и есть причина того, что растения и деревья засохли и умерли!».

«Вот оно что!».

Чжао Цзюньлинь потер руки и взволнованно спросил: «Мастер Сюй Хуэй, есть ли какой-нибудь способ справиться с этим?».

«Разве бы я мог называть себя мастером, если бы не мог решить такую незначительную проблему?».

Мастер Сюй Хуэй самоуверенно рассмеялся и сказал: «Мне нужно расставить формацию, чтобы внедрить в это место энергию ян и восстановить баланс инь и ян. Тогда в этом саду Гуюнь всегда будет тепло как весной и состояние природной энергии улучшится!».

«В самом деле!» – услышав слова мастера Сюй Хуэя, все люди пришли в восторг.

Мастер Сюй Хуэй тут же начал рассказывать о формации Фэншуя, об уязвимых местах, о движении драконов, о барьерах, разветвлениях, рельефе, регуляции ци и прочих вещах.

Все термины, которые он называл, были туманными и трудными для понимания. Но люди, слушавшие мастера Сюй Хуэя были потрясены до глубины души и опьянели от впечатлений.

«Отец, в словах мастера Сюй Хуэя есть смысл?» – спросила красивая девушка, которой на вид было около двадцати, потянув за рукав мужчину средних лет.

На ней был шерстяной свитер с круглым воротом, простые штаны и белая ветровка. Ее большая грудь, плотно обтянутая свитером, поднималась и опускалась в такт ее дыханию. У нее было белоснежное лицо, длинные ресницы, а на изящном носике были очки без оправы. От нее исходила аура интеллигентности и элегантности.

Мужчину средних лет звали Янь Цзяньфань, он был проректором Академии сельского хозяйства провинции и специалистом по ботанике. Он также являлся академиком, получившим от правительства КНР награду для исследователей 'Чанцзян'. Он написал огромное количество книг, у него было множество учеников, и он занимал самую высокую должность среди присутствовавших в саду специалистов.

Девушка, которая только что задала ему вопрос была его дочерью, Янь Ди. Она также была докторантом Академии и специалистом в сфере сельского хозяйства.

«Чужая специализации для меня – темный лес. Я не понял ничего из того, что сказал мастер Сюй Хуэй. Но фэншуй – это не простое суеверие, основанное на понимании географии!».

Янь Цзяньфань задумался, а затем с благоговением сказал: «Под фэншуем подразумевается выбор и создание подходящей обстановки. Это воплощение связи между людьми и природой, в этой связи может быть и сопротивление, и компромисс. Это древняя китайская идея о единстве природы и человека».

«Древние традиции фэншуя имеют глубокую связь с современными проблемами прогресса и окружающей среды. К тому же фэншуй во многом совпадает с западным изучением проблем окружающей среды и сферой строительства. В этом есть целесообразность и научный подход».

Все докторанты и студенты-магистры не сводили с него глаз. Они навострили уши и не пропускали ни одного его слова.

Янь Цзяньфань считался главным авторитетом в китайском научном сообществе в сфере земледелия. Все его слова содержали в себе глубокие научные знания и идеи, и были крайне полезны для их исследований.

«Американский мост Золотые ворота еще называют мостом самоубийц. После завершения строительства с него спрыгнуло более двухсот тридцати человек, только в последнее десятилетия с него спрыгнуло пятьдесят человек! А все почему?».

Янь Цзяньфань задал вопрос, а затем сам с энтузиазмом начал на него отвечать: «Во-первых, оттуда открывается широкий обзор, и люди, стоящие на мосту чувствуют себя ничтожными и беспомощными перед Небом и Землей. К тому же подвесная конструкция моста предает людям легкие вибрации, невольно давая им ощущение нестабильности и зарождая в сердце чувство беззащитности. Если человек испытывает разочарование, подавленность, тревогу и другие отрицательные эмоции, ему очень тяжело успокоиться, и окружающая обстановка начинает подталкивать таких людей к определенным действиям. Им начинает казаться, что если они сделают один лишь шаг в пустоту, то освободятся от своего тяжкого груза…».

«Окружающая обстановка может воздействовать на психику людей, влиять на их поступки и в итоге приводит к различным результатам, в том числе к изменению судьбы!».

В мудрых глазах Янь Ди промелькнул свет, ее как будто озарила какая-то мысль.

Раньше она не принимала мастера Сюй Хуэя всерьез, но теперь прониклась к нему уважением.

«Этот же закон действует для флоры и фауны. Фэншуй – это стабильная обстановка, которая влияет на них.

Янь Цзяньфань многозначительно кивнул и сказал: «Фэншуй очень похож на традиционную медицину, но обладает своеобразностью. Он относится к эмпирическим наукам, в которых знания накапливались на протяжении тысяч лет. Мастер Сюй Хуэй является значимой фигурой Южной Школы Истинного Учения Фэншуй, он уже разрешил множество проблем в этой сфере. Если бы не он, мы бы потерпели полный крах!».

Услышав слова отца, Янь Ди прониклась к мастеру Сюй Хуэю еще большим уважением, ее глаза засияли благоговейным светом.

«Сначала нам нужно засыпать старый колодец на юге!» – взмахнув рукой, сказал мастер Сюй Хуэй, который к этому времени уже закончил приводить свои аргументы.

Экскаватор был уже наготове и стоял неподалеку от колодца, раскапывая землю.

«Ах, если мастер Сюй Хуэй собирается лично изменить фэншуй этого места, то проблема сада Гуюнь, можно сказать, решена!».

«Лишь бы саженцы и карликовые деревья ожили, тогда проблема исчезнет!».

«Петарды? Секретарь, нам запускать петарды?».

Чжао Цзюньлинь и другие чиновники уезда испытывали душевный подъем и радость, на их лицах отразилось волнение.

«Прекратите! Сюй Хуэй несет чушь!».

В тот момент, когда раздался этот ледяной голос, все люди вздрогнули от испуга и обернулись.

Они увидели лишь молодого человека, который, заложив руки за спину, стоял на одном из декоративных камней и презрительно смотрел на Сюй Хуэя.

«Почему вы оба все еще здесь?».

Увидев, что Цзян Тянь и его сын еще не ушли, Чжао Цзюньлинь пришел в ярость. Ткнув пальцем в Чжао Уцзи, он начал громко ругать его: «Идиот, немедленно забирай его и убирайся отсюда! Вы что, не видите какие люди здесь собрались? Вы еще хотите возражать им?».

Чжао Уцзи оказался в затруднительном положении. В конце концов он решил проявить неповиновение и сказал: «Отец, он мастер заклинаний! Разве ты не можешь довериться мне хоть раз?».

«Ах, секретарь Чжао, не волнуйтесь! Зачем опускаться до его уровня?».

Сначала мастер Сюй Хуэй предпринял попытку убедить Чжао Цзюньлиня, а затем, нахмурив брови, посмотрел на Цзян Тяня и спросил: «Что ты имеешь ввиду, парень?».

«Твои доказательства ошибочны от начала до конца! Твои взятые с потолка аргументы не только не помогут улучшить фэншуй местности, но и превратят этот сад в гиблое место, в бесплодные земли!» – беспечно сказал Цзян Тянь равнодушным голосом.

«Ошибочны?».

Сюй Хуэй не мог поверить словам Цзян Тяня. Он разозлился и, высокомерно задрав нос, с холодной усмешкой сказал: «Разве я мог ошибиться в такой пустяковой ситуации? Откуда ты можешь знать сущность моей идеи?».

«Моим наставником был мастер заклинаний и фэншуя из Линнаня, сверхчеловек Хун Е! Я также трижды получал наставления Вэй Шофэна!».

«В 2001 году при строительстве административного здания группы Тяньлун происходило много несчастных случаев! Это я взял контроль над стихией и изменил судьбу той стройки, с тех пор все шло без происшествий!».

«В 2002 году в счастливой семье Чжао Дуна появился злой дух, и всех членов семьи поразила тяжелая болезнь. Это я использовал гадание по цветам сливы, разбудил главные акупунктурные точки всех членов семьи, изгнал злого духа и исцелил семью Чжао Дуна!».

«В 2005 году я помог молодому мастеру семьи Бай, Бай Чоуфэю, изменить фэншуй! Это принесло ему счастье и оградило от бед!».

…

Сюй Хуэй привел множество примеров, которые олицетворяли собой значительные события в сфере искусства фэншуй.

«Мастер Сюй Хуэй просто божество!».

«Что о себе возомнил этот парень? Он смеет провоцировать мастера Сюй Хуэя!».

Все присутствующие в саду люди начали с еще большим уважением относиться к мастеру Сюй Хуэю, в их глазах светилось почтение. К Цзян Тяню же они испытывали все больше презрения и пренебрежения.

«Ты вообще читал 'Песни Древнего Зеркала Географии'?».

«Ты понимаешь принципы гадания по циклическим знакам воды?».

«Ты знаешь что такое Пять принципов геомантии?».

«Ты умеешь пользоваться компасом с пятьюдесятью двумя уровнями?».

Сюй Хуэй громко задавал вопросы, пытаясь вразумить Цзян Тяня. С каждым вопросом он делал один шаг вперед. Задав последний вопрос, он оказался в середине сада и, не сводя глаз с Цзян Тяня, властно спросил его: «Молодой человек, ты, вероятно, не даже не читал 'Книгу перемен'! И ты еще смеешь пускаться здесь в пространные рассуждения и ставить под вопрос мое мастерство! Ты такой невежественный и заносчивый!».

«П-ф-ф!».

Янь Ди долго смотрела на Цзян Тяня, а затем внезапно прыснула со смеху и сказала: «Папа, разве это не сын дядюшки Цзяна? Во втором классе средней школы он сдал экзамен хуже всех, да еще заставил меня заниматься с ним дополнительно! Действительно… Ох!».

После этих слов ее лицо покрылось румянцем, а в красивых глазах сверкнуло презрение.

«Это правда, подруга?» – с любопытством спросила одна из аспиранток, стоявших рядом.

«Правда! Как-то он подсматривал за мной в душе, но моя мама застукала его и выгнала. В результате ему не с кем было заниматься дополнительно и на едином государственном экзамене он получил всего триста баллов за три предмета!» – прикрыв рот ладонью, шепотом сказала Янь Ди.

«У тебя еще хватает совести рассказывать об этом случае!» – Янь Цзюньфань пристально посмотрел на свою дочь. Судя по всему, он был недоволен.

«Он же не постеснялся сделать такое, почему мне должно быть стыдно рассказывать об этом?» – с трудом переводя дыхание от злости, сказала Янь Ди и надула губки.

«Обалдеть, какое право вмешиваться есть у этого нерадивого ученика, если даже учитель Янь не смог решить эту проблему?».

Многие люди с самого начала были недовольны тем, что Цзян Тянь усомнился в мастерстве Сюй Хуэя. Но услышав историю Янь Ди, они испытали к нему еще большее презрение.

«Я не читал те книги, о которых ты говоришь, и ничего не понимаю…».

Столкнувшись с вопросами Сюй Хуэя и насмешками остальных людей, Цзян Тянь опустил глаза, как будто его загнали в тупик.

«Ха-ха, вот видишь! Ты не читал даже 'Книгу перемен', а еще смеешь изображать здесь мастера фэншуя!».

На лицах всех присутствующих отразилось пренебрежение, они смотрели на Цзян Тяня как на идиота.

«Этот парень с детства любил быть в центре внимания, разве он не понимал, что просто зарабатывает себе дешевую славу? Он сам себя выставляет в дурном свете!» – с отвращением сказала Янь Ди.

«Цзян Тянь, ты не разбираешься в заклинаниях?».

Чжао Уцзи думал, что Цзян Тянь был мастером заклинаний, но когда он услышал его признание, то растерялся.

Неужели это были не заклинания, а какой-то фокус? А может генетическая мутация или что-то из области высоких технологий? Это была какая-то суперсила как у Человека-Паука или Железного Человека?

Чжао Цзюньлиня трясло от злости. Указав на выход из сада, он гневно проревел: «Чжао Уцзи, идиот, немедленно уведи его отсюда! И не позорь меня больше!».

Его сын притащил какого-то никчемного отброса и опозорил его перед всем руководством горкома!

«Ты сказал, что я ничего не понимаю, а мне просто лень это понимать!».

Столкнувшись с насмешками людей, Цзян Тянь нисколько не изменился в лице и лишь равнодушно сказал: «Но твой наставник Хун Е не достоин даже завязывать шнурки на моих ботинках! Что же касается Вэй Шофэна, этого противника я уже уничтожил!».

«Безумный мальчишка, невежественный отброс!».

После этих слов ярость Сюй Хуэя достигла предела, он покраснел, его трясло от злости. Цзян Тянь попал ему по больному месту.

«Сверхчеловек Хун Е и бессмертный Вэн Шофэн подобны божествам! Как ты смеешь даже упоминать их имена?».

Сюй Хуэй подпрыгнул вверх на полтора метра и начал яростно ругать Цзян Тяня: «Негодяй, немедленно убирайся отсюда! Иначе я разберусь с тобой, и даже не посмотрю на неблагоприятный фэншуй этого места!».

«Убирайся прочь!».

Начальник канцелярии горкома вызвал полицейских, и те попытались выгнать Цзян Тяня: «Вы создаете беспорядок, уходите или мы арестуем вас!».

«Ах, так вы не верите мне! Ладно, я покажу вам что значит быть настоящим мастером заклинаний!».

Цзян Тянь слабо улыбнулся и взмахнул своей белоснежной рукой.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 174**

Глава 174 Мы все недооценивали его

Раздался грохот! Непрерывно слышался звук, напоминавший трение шлифовального диска об лед.

Затем Цзян Тянь взмахнул пальцем, и земля яростно задрожала, словно внутри заворочался огромный дракон.

«В чем дело?».

«Это землетрясение?».

Все люди были напуганы и, раскрыв рты от изумления, с трудом могли поверить в случившееся. Они обменивались растерянными взглядами и оглядывались по сторонам.

Этот огромный дракон словно соединил земляные склоны возле глубокого пруда на севере, заброшенного колодца на юге, высоких гор на востоке и возле софорового леса на западе.

Тут же из-под земли начала подниматься горячая энергия, все люди почувствовали тепло и даже жар.

«Откуда… Откуда взялись эти земляные склоны?» – все люди были потрясены, увидев это.

«Боже! Наставник, посмотрите на это!».

Один из учеников, вытаращив глаза, потянул Сюй Хуэя за рукав и указал на карликовые деревья в горшках и на другие растения.

Карликовые деревья и растения тут же покрылись нежно-зелеными листочками и выпустили новые веточки. К тому же на многих растениях распустилось немало прелестных цветов.

Цзян Тянь сотворил заклинание Мгновенного Превращения и расставил формацию Поднятия Рук!

Он заставил жизненную энергию сойтись в саду Гуюнь, тем самым сформировав надлежащий фэншуй, и жизнь в саду забурлила!

Тысячи цветов были окружены зелеными листочками!

Цзян Тянь стоял, заложив руки за спину, и бесстрастно улыбался, словно Бессмертный Император, взирающий на бренный мир! Все цветы распускались и все сущее благодарило его за то, что он сделал!

«Это заклинание Мгновенного Превращения и формация Поднятия Рук!» – пробормотал себе под нос Сюй Хуэй, увидев это. Он потерял присутствие духа и непрерывно дрожал с головы до ног, на его лице отразился страх.

«Наставник, что еще за заклинание Мгновенного Превращения и формация Поднятия Рук?» – охрипшим голосом сказал один из его учеников, наконец оправившись от страха.

«Даже если ты являешься культиватором Сферы Познания, чтобы получить реакцию природы, тебе нужно произнести заклинание!».

Сюй Хуэй был не в состоянии твердо стоять на ногах, его губы дрожали, и он срывающимся голосом сказал: «Но если культивировать сущность Дао, чтобы создать божественные мысли, то можно сотворить чудо под названием 'Интуитивное Понимание Всего Сущего'. Все сущее имеет чувства, а мысль может стать заклинанием! Войдя в контакт с природой, расставив формацию Поднятия Рук, можно сконцентрировать духовную энергию словно божество!».

Все люди были потрясены услышанным. Цзян Тянь действительно был подобен небожителю, спустившемуся в мир смертных.

Изменение ландшафта и фэншуя казалось всем присутствовавшим чем-то мистическим и трудным для понимания.

Но Цзян Тянь одним взмахом руки заставил энергию земли забурлить и изменить фэншуй. Все растения и карликовые деревья в одно мгновение возродились, пустили новые ростки и зацвели. Это выходило за рамки понимая всех людей, которые были в саду.

«Наставник, что вы имеете ввиду? Он культиватор Сферы Сущности Дао?»» – спросил один из учеников, вытаращив глаза так, что они были готовы выкатиться из орбит.

Это был истинный смысл слов, который еще в древности вкладывался в понятие сверхчеловека. Это был не просто номинальный статус, такие люди выполняли обязанности наставника всего государства и пользовались уважением императоров.

После эпохи династии Мин в Китае еще ни разу не появлялся мастер заклинаний Сферы Сущности Дао. Если бы такой человек появился, то он бы без преувеличения мог считаться небожителем.

В этот момент Сюй Хуэя пробил озноб. Он вспомнил о чем-то, подошел к Цзян Тяню и почтительно спросил: «Вы мастер Цзян из Цзянбэя, верно?».

«Да, ты угадал, это я!» – с равнодушной усмешкой безмятежно сказал Цзян Тянь.

«Это действительно мастер Цзян!».

У Сюй Хуэя душа ушла в пятки от страха. Его ноги подогнулись, он шлепнулся на колени и начал непрерывно кланяться: «Мастер, мастер Цзян! Мы не узнали вас в лицо! Прошу, накажите нас!».

Все люди были ошарашены.

Кем же был Сюй Хуэй?

Он был лучшим учеником сверхчеловека Хун Е и представителем Южной Школы Истинного Учения Фэншуй. Многие высокопоставленные люди принимали его как почетного гостя!

Даже такие богатые и влиятельные люди, как мэр города и секретарь горкома относились к нему со всей почтительностью при встрече. Но в эту минуту Сюй Хуэй встал перед Цзян Тянем на колени и молил его о наказании!

«Ты осмелился проявить ко мне неуважение. Я не убью тебя, но заберу у тебя все, чего ты добился за годы культивации!».

Глаза Цзян Тяня холодно блеснули, он поднял руку и схватил Сюй Хуэя.

Сюй Хуэй за одно мгновение постарел на десять лет. Его упитанные щеки стремительно высохли и сморщились, у него выпали зубы, а глаза, которые до этого излучали чистый свет, стали мутными. Он медленно превратился в усталого, измученного старика.

«Спасибо, что не убили меня, мастер Цзян… Спасибо!» – Сюй Хуэй начал кланяться и благодарить Цзян Тяня за оказанную милость.

Вступивший в Сферу Сущности Дао был практически небожителем. То, что Суй Хуэй вызвал неудовольствие небожителя, но в итоге сохранил жизнь было огромной удачей.

Увидев это, все люди перепугались еще сильнее. Они смотрели на Цзян Тяня глазами, полными страха.

Сюй Хуэй ушел, поддерживаемый многочисленными, оплакивающими его участь учениками. Цзян Тянь тоже не стал задерживаться. Заложив руки за спину, он, лениво петляя по дорожкам, пошел к машине.

«Мастер, мастер Цзян! Подождите минуту!».

Увидев, что Цзян Тянь уходит, Чжао Цзюньлинь догнал его, схватил его за рукав и с радостным смехом сказал: «Вы разрешили эту проблему и великолепно проявили себя! Давайте сегодня соберемся вместе с вашим отцом на ужин!».

«Забудьте об этом, секретарь Чжао! У меня очень много дел!».

Цзян Тянь вежливо отказался, а затем многозначительно сказал: «Но я благодарю вас, за то, что вы все эти годы поддерживали моего отца!».

Когда Чжао Цзюньлинь услышал эти слова, его пробрал такой холод, словно его бросили в ледяной погреб.

Он не ладил с отцом Цзян Тяня. Он хотел воспользоваться этим случаем с садом и окончательно избавиться от Цзян Чжисина.

Но разве он бы посмел сделать это теперь, когда Цзян Тянь, этот подобный небожителю человек, заставил возродиться тысячи растений и деревьев, а также одним прикосновением отнял долголетие и способности мастер фэншуя? Он же убьет его как курицу!

Он тут же поспешил заверить Цзян Тяня: «Мастер Цзян, я немедленно подам в отставку и порекомендую на эту должность вашего отца!».

«Я ничего не понимаю в политике! Поступайте как считаете правильным! Но не стоит распространяться о том, что здесь произошло! Моему отцу в особенности не нужно об этом знать!» – сказал Цзян Тянь и, слегка улыбнувшись, отправился на парковку.

«Будьте спокойны, никто не проронит ни слова!» – кивая, сказал Чжао Цзюньлинь.

Чжао Цзюньлинь с самого начала не хотел никому рассказывать об этом деле. В конце концов, то, что чиновники наняли в помощь мастера фэншуя было не совсем подобающим действием.

Цзян Тянь и подпрыгивающий от волнения Чжао Уцзи добрались до машины, когда до них донесся крик бежавшей со всех ног Янь Ди: «Цзян Тянь, подожди!».

«Что-то случилось?» – обернувшись, бесстрастно спросил Цзян Тянь.

С почтением и радостью на лице Янь Ди нежно сказала: «Прости за мои недавние слова…».

«Ты же сказала правду…». – равнодушно произнес Цзян Тянь, на его лице не отразилось никаких эмоций.

Лицо Янь Ди застыло, и она слегка опустила голову. По-видимому, Цзян Тянь был не очень рад ее видеть и не хотел подпускать ее слишком близко к себе.

Но она не хотела упускать такую редкую возможность и набралась смелости заговорить с ним. Ее красивое лицо налилось румянцем, своими белыми зубками она прикусила нижнюю губу, кокетливо улыбнулась и сказала: «Я пробуду здесь еще пару дней. Может, если у тебя вечером будет время, мы поужинаем и посмотрим кино? Решив эту проблему, ты помог моему отцу, а также всей Академии сельского хозяйства! Я должна отблагодарить тебя!».

Янь Ди была образованной девушкой, когда-то даже училась за границей, а сейчас преподавала в агрономическом институте. Такие девушки были нарасхват, и за Янь Ди бегало немало ухажеров, среди которых было много профессоров и сыновей чиновников.

Но сейчас она почувствовала, что все эти люди меркли в сравнении с Цзян Тянем, они не стоили даже его мизинца.

«Хм… Честно говоря, я не собирался вам помогать, я хотел помочь лишь своему отцу. В конце концов, он нес ответственность за этот сад!».

Цзян Тянь даже не посмотрел на Янь Ди, сел в машину, сказал Чжао Уцзи завести мотор, и через мгновение они уже умчались вдаль.

«Как, как ты посмел отвергнуть меня!» – топнув ногой сказала Янь Ди, расстроившаяся от того, что потерпела неудачу.

«Янь Ди, даже не думай о нем, он уже женат! Ты опоздала…». – со вздохом сказал Янь Цзяньфань, стоявший позади дочери.

Его сердце было наполнено печалью и сожалениями. Когда-то родители Цзян Тяня предлагали Янь Цзяньфаню выдать дочь замуж за их сына.

В конце концов, Янь Цзяньфань и родители Цзян Тяня вместе учились в университете, а Янь Ди и Цзян Тянь дружили с самого детства.

Но тогда Цзян Тянь был невежественным отбросом, и Янь Цзяньфань никогда бы не согласился на то, чтобы его дочь вышла за него замуж.

Он не ожидал, что за те два-три года, что он не видел Цзян Тянь, тот станет таким выдающимся человеком.

Янь Цзяньфань невольно подумал о том, какое бы положение они с дочерью могли занимать, если бы тогда он был более прозорливым.

«Он такой молодой, а уже женатый?».

Привлекательное тело Янь Ди дрожало, красивое лицо побледнело, она расстроилась и потеряла всякую надежду.

Но в следующую секунду к ней вернулось присутствие духа, и она подумала: «И что с того? Будет неплохо стать его любовницей! Так или иначе, я вообще не собираюсь выходить замуж! Когда он приедет в Цзиньлин, я всегда буду крутиться вокруг него!».

Когда-то она училась во Франции, самой романтичной стране мира, и обладала очень свободным образом мыслей. Она немедленно приняла решение стать любовницей Цзян Тяня.

«Ах, с таким перспективным сыном, Чжисин, вероятно, сможет высоко подняться! В семье Цзян появился выдающийся лидер, мы недооценили его!».

На лице Янь Цзяньфаня отражались смешанные эмоции. Он покачал головой и раскаялся в своем прошлом невежестве.

Когда вечером Цзян Тянь вернулся домой, то обнаружил, что его отец пребывал в чрезвычайно радостном настроении, а его мама устроила настоящее пиршество и даже заставила отца достать бережно хранимое им несколько лет рисовое вино.

«Мама, что случилось? Сегодня не Новый Год, по какому поводу такой роскошный стол?».

Цзян Тянь притянул к себе стул, сел за стол и принялся есть жареные свиные ребрышки в кисло-сладком соусе.

«Маленькая обезьянка, ты даже не вымыл руки!».

Чжан Ваньцин ударила Цзян Тяня по рукам палочками и со смехом сказала: «У нас большая радость! Утром какой-то мастер Цзян из Цзянбэя решил проблему с садом! А во второй половине дня твой отец провел переговоры с представителем семьи Го из Наньяна, они должны будут вложить десять миллиардов в строительство судоверфи в уезде Цися! Это самые большие инвестиции за всю историю уезда, весь городской комитет в шоке!».

«Как здорово! Мама, папа, вы не хотите отблагодарить этого мастера Цзяна?».

Чжао Сюэ Цин очаровательно улыбнулась, искоса посмотрела на Цзян Тяня, а затем отчетливо сказала: «Это ведь сделал ты, так? И ты скрыл это от родителей?».

«Ах, мастер Цзян такой выдающийся человек! Я слышал, что даже великий мастер Сюй из Линнаня встал перед ним на колени! Разве мы достойны встречи с ним?» – сказал Цзян Чжисин, а затем открыл рисовое вино и налил Цзян Тяню бокал.

«Отец, я сам!».

Цзян Тянь взял у отца бутылку вина и налили ему, а затем со смехом сказал: «Если вы хотите встретиться с мастером Цзяном, то я могу устроить так, что вы будете видеться с ним хоть каждый день! Ведь я и есть мастер Цзян, честно!».

«Прекрати, негодник! Ты недостоин даже завязывать шнурки на его ботинках!».

Чжан Ваньцин приняла слова сына за шутку и с сияющим от радости лицом сказала: «Так или иначе, это дело прекрасно разрешилось, к тому же семья Го инвестировала такие огромные деньги! Возможно, на этих выборах твоего отца повысят в должности, и он станет начальником уезда!».

«Мы еще не получили ответа из горкома, поэтому об этом никому нельзя говорить! Иначе люди лишь посмеются над нами!» – строго сказал Цзян Чжисин, но в уголках его глаз было веселье, которое нельзя было скрыть.

Услышав это, Цзян Тянь довольно рассмеялся.

Его отец добросовестно трудился не покладая рук и имел хорошую репутацию. Он привлек огромные инвестиции и, имея рекомендацию Чжао Цзюньлиня, на грядущих выборах должен был получить должность начальника уезда или секретаря горкома!».

В следующую секунду Цзян Тянь слегка прищурил глаза, пытаясь скрыть холодный блеск и мысли об убийстве.

Он должен непременно заняться проблемами фармацевтической фабрики в уезде Цися и как можно быстрее встретиться с этим негодяем Сунь Хао!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 175**

Глава 175 Он – злой дух

Пара следующих дней прошла спокойно. Но в этот день появилась новость о том, что фармацевтическая компания Тяньдуань собирается конфисковать участок земли, на котором располагалась фармацевтическая фабрика.

Утром Чжан Ваньцин уже собиралась отправится на работу, когда Цзян Тянь со смехом сказал: «Мам, я провожу тебя!».

«Зачем тебе идти со мной? Лучше останься дома и составь Цин компанию!» – осуждающе сказала Чжан Ваньцин. На ее лице отражалось волнение, она взяла свою сумочку и вышла за дверь.

Рассмотрение дела в суде первой инстанции было завершено и Чжан Ваньцин уже получила судебное извещение. Сегодня фармацевтическая компания Тяньдуань должна была конфисковать земельный участок, на котором располагалась фармацевтическая фабрика. Чжан Ваньцин боялась, что сегодня могло произойти что-то нехорошее и не хотела, чтобы Цзян Тянь был замешан в этом деле.

«Уцзи, подбрось меня на фабрику моей матери!» – равнодушно сказал Цзян Тянь, набрав номер Чжао Уцзи.

…

Кабинет директора фармацевтической фабрики в уезде Цися.

Руководитель фармацевтической компании Тяньдуань, Ма Юйму, с гордым видом сидел на диване, закинув ногу на ногу. За его спиной стояло несколько рослых мужчин в черной одежде, у каждого из них в руках была стальная дубинка.

«Сестра Чжан, это письменное извещение суда о принудительной конфискации. Передай этот участок земли нам и немедленно убирайся отсюда!».

Ма Юйму имел бандитский вид. Он сжимал в зубах сигарету, пускал дым в потолкок и смотрел на Чжан Ваньцин как на покойницу.

Этому мужчине с зачесанными назад волосами было на вид 40-50 лет, на нем была белоснежная сорочка и начищенные до блеска кожаные ботинки. В целом он выглядел как успешный бизнесмен.

Он и был тем, кто привел в исполнение план по обману Чжан Ваньцин.

Номинально он был руководителем фармацевтической компании Тяньдуань, но на самом деле был всего лишь ручным псом Сунь Хао.

Хотя Ма Юйму и смотрел на нее волчьим взглядом, но Чжан Ваньцин, сохраняя элегантность успешной женщины, ударила рукой по столу и закричала: «Ма Юйму, мы уже начали второй судебный процесс! Это не финальное судебное решение, повестка о принудительном исполнение решения суда первой инстанции была аннулировано! Если ты посмеешь и дальше делать все, что тебе вздумается, то я вызову полицию!».

«Сестра Чжан, просто признай факты. Разве ты можешь выиграть это дело? Это просто смешно!».

Ма Юйму пренебрежительно усмехнулся, не придавая значения словам Чжан Ваньцин, махнул рукой и сказал: «Выведите директора Чжан за дверь! И разбейте все компьютеры и вазы в этом офисе!».

Несколько здоровяков тут же бросились выполнять приказ.

В этот момент дверь кабинета распахнулась, в проеме появился силуэт стройного человека, который равнодушно сказал: «Убирайтесь вон!».

Ма Юйму был прихвостнем Сунь Хао, он прошел через многое и сразу почувствовал внушающую страх, кровожадную ауру, исходившую от Цзян Тяня. Он испугался и не сдержал крик: «Кто ты такой?».

«У вас нет права спрашивать моего босса кто он!».

Стоявший позади Цзян Тяня Чжао Уцзи холодно усмехнулся и сказал: «Уходите и передайте своему хозяину, что сегодня вечером мой босс будет ждать его в здании Фэнъи!».

С тех пор, как Чжао Уцзи увидел мощь Цзян Тяня, он стал воспринимать его как своего босса. Он пользовался могуществом Цзян Тяня и без конца выпендривался.

«Чжао Уцзи, ты думаешь, что это недоносок имеет право разговаривать с молодым мастером Сунь?».

В Цзиньлине Ма Юйму повидал множество детей богатых людей. Дети кадровых работников местного уровня не пользовались никаким уважением, и Ма Юйму считал их простой деревенщиной.

«Не собираешься уходить? Если ты хочешь умереть, то я помогу тебе!» – ледяным тоном сказал Цзян Тянь и усмехнулся.

Услышав эти слова, Ма Юйму тут же пришел в ярость. Он бросил сигарету на пол и раздавил ее носком ботинка. Он поднялся и, ударив кулаком по столу, резким как раскат грома голосом крикнул: «Ты просто безумец! Сейчас ты узнаешь почему Да Лун заслужил двойную красную дубинку!».

Затем он поднял руку и, указав на Цзян Тяня и Чжао Уцзи, сказал: «Переломайте ноги этим ублюдкам!».

После того, как Ма Юйму отдал приказ, несколько здоровяков с шумом бросились на Цзян Тяня и Чжао Уцзи словно свирепые волки.

«Тянь, скорее уходи!» – сказала обезумившая от испуга Чжан Ваньцин.

Ее сын был таким слабым! Разве он сможет выжить, если эти звери изобьют его?

«Тетушка, не волнуйтесь! Лучше внимательно следите за представлением!».

Чжао Уцзи отошел назад и заодно отвел в сторону Чжан Ваньцин. Со злорадством глядя на толпу рослых мужчин, он, рассмеявшись, сказал: «Крайне опрометчивый поступок!».

Предводитель здоровяков излучал силу и энергию. Он замахнулся и со свистом направил свой кулак в грудь Цзян Тяня.

«Эх, парень, я ручаюсь, что после этого удара ты окажешься в больнице!» – холодным тоном сказал Ма Юйму. Он снова сел на диван и закинул ногу на ногу. В его глазах Цзян Тянь уже был мертвецом.

Общество Цинъюнь, принадлежавшее Сунь Хао, было одним из крупнейших сообществ Цзиньлина, в нем состояло более тысячи человек.

Здоровяка, который атаковал Цзян Тяня звали Да Лун, он был одним из обладателей двойной красной дубинки.

В так называемые Красные Дубинки входили самые сильные люди из различных тайных обществ! Только силачи, которые получили всеобщее признание членов своего братства, могли попасть в Красные Дубинки. На жаргоне их называли 'четыре-двадцать шесть'. Смысл заключался в том, что если 26 умножить на 4, а затем прибавить 4, то получится 108, что соответствовало количеству храбрых героев, которые были вынуждены подняться на гору Ляншань в романе 'Речные заводи'.

В этом романе храбрый герой У Сун держит в руках красную дубинку, поэтому сильнейших представителей тайных обществ и стали называть 'Красными Дубинками'. А тот, у кого была двойная красная дубинка, считался самым могущественным среди них. Он был сильнейшим из сильнейших.

Согласно старому обычаю обществ Циньлина, каждый год в Праздник Весны проводились танцы львов, танцы драконов, церемония поклонения предкам и другие мероприятия. Кроме того, все тайные братства должны были предоставить по одному сильнейшему участнику для поединка по китайскому боксу.

И победитель получал двойную красную дубинку.

Этот человек становился не только лучшим бойцом своего братства, но и признавался другими братствами как сильнейший. Такой человек попадался один на десять тысяч, его сила была очевидна.

Ма Юйму уже видел как дерется Да Лун, когда-то своим ударом он порвал ремень, на котором висела боксерская груша.

Однажды Ма Юйму решил провести проверку и выяснил, что сила удара Да Луна соответствовала двумстам пятидесяти килограммам. Он мог, если не убить, то серьезно искалечить.

Поэтому даже сам Сунь Хао высоко ценил Да Луна, даже больше, чем Ма Юйму.

И поскольку фабрика была для Сунь Хао долгожданным лакомым кусочком, он отправил Да Луна разобраться с этим делом.

Когда Ма Юйму подумал об этом, уголки его рта поднялись в пренебрежительной улыбке. Он с уверенным видом закурил, думая, что Цзян Тянь уже был покойником.

Но в следующую секунду лицо Ма Юйму вдруг вытянулось, он даже не заметил, что сигарета выпала у него из рук и обожгла кожу. В его сердце поднималось страшное волнение и испуг.

…

Ожидая удара Да Луна, Цзян Тянь пробудил свою энергию удачи, и золотистый свет накрыл его с головой.

Да Луна словно начали обстреливать артиллерийскими снарядами. Из его рта брызнула кровь, его отбросило назад так, что он врезался в двери из натурального дерева и разбил их в щепки. В конце концов он с несчастным видом упал на пол.

Все обернулись, чтобы посмотреть на него. Да Лун неподвижно лежал на полу, а из его рта извергалась кровь и фрагменты внутренних органов. Множество костей его тела было сломано, кожа лопнула, обнажив мышцы. Он весь истекал кровью.

Время вдруг остановилось. Тела всех здоровяков окостенели, в глазах отразился страх, и они все застыли на месте.

Воздух заполнил кровавый туман, который ударил в нос всем присутствующим, стимулируя их нервную систему.

Все гневные крики и призывы к убийству исчезли как по волшебству. Вокруг стояла мертвая тишина, можно было даже услышать звон упавшей иголки.

«Он – злой дух!».

Прошло целых десять секунд, когда один из мужчин наконец дрожащим голосом закричал от страха.

У Ма Юйму от испуга подогнулись ноги, и он с шумом упал на колени, а затем дрожащим голосом сказал: «Пощади меня! Я всего лишь исполнял приказ, все это было идеей Сунь Хао…».

«Передай Сунь Хао, чтобы вечером он пришел в здание Фэнъи на встречу со мной!» – равнодушно сказал Цзян Тянь.

«Да, да, да! Я передам ему это, только не убивай меня! Я согласен быть твоим верным псом!».

Ма Юйму без остановки кланялся, слезы текли ручьем из его глаз, казалось, что он вот-вот описается от страха.

Да Лун не нанес Цзян Тяню никакого вреда, его необъяснимым образом отбросил назад защитный экран света.

Ма Юйму не имел понятия чем можно было объяснить произошедшее, кроме как тем, что Цзян Тянь был кем-то вроде злого духа.

Разве бы он посмел вызвать гнев такого ужасающего существа? Тогда бы он мгновенно умер!

«Забирайте этого парня и убирайтесь отсюда!» – махнув рукой, холодно сказал Цзян Тянь. Ему было лень даже взглянуть на этих здоровяков.

Его главной целью был Сунь Хао, эти ничтожные людишки не стоили его внимания.

«Есть! Мы уже уходим, уходим!».

Ма Юйму и его товарищи обделались и в панике выбежали из кабинета.

Через минуту после того, как Ма Юйму и остальные убрались из офиса, Чжан Ваньцин наконец пришла в себя от потрясения и спросила: «Цзян Тянь, как ты это сделал?».

Цзян Тянь вдруг показался ей чужим.

Неужели это был ее сын, который провалил все экзамены по физкультуре?

«Мам, не волнуйся, просто я уже не тот, каким был раньше! Я же обещал, что группа Яован не обанкротится! Я защищу и группу Яован, и семью Цзян!» – мягко, но решительно сказал Цзян Тянь, сжав в своих руках дрожащие руки матери.

Чжан Ваньцин рассеянно кивнула.

Ее сын ничего не объяснил подробно, и она не стала его расспрашивать. Наконец на ее лице отразилось спокойствие, и, хотя ее глаза покраснели, она с улыбкой сказала: «Я знала, что у меня самый лучший сын в мире!».

«Да! В конце концов, мне же передались ваши с папой лучшие гены!» – рассмеявшись, сказал Цзян Тянь.

«Ты такой шутник!».

Чжан Ваньцин посмотрела на Цзян Тяня, и в ее глазах вдруг снова отразилась тревога. Нахмурив брови, она сказала: «Вечером ты собираешься встретиться с Сунь Хао! Ты стал таким крутым!».

«Успокойся! Я просто поговорю с ним…» – сказал Цзян Тянь, попытавшись скрыть жажду убийства во взгляде, и кивнул.

…

Кабинет президента совета директоров, группа земельной собственности Ванчао, Цзиньлин.

«Ха-ха, Чжан Ваньцин и Чжао Уцзи не занимать смелости, раз они решились напасть на моих людей! Им, видимо, жить надоело!».

Одетый в костюм от Версаче Сунь Хао стоял перед французским окном и спокойно взирал с высоты на мрачные воды реки Циньхуай, храм Конфуция, квартал Уисян и другие достопримечательности. Его глаза светились злобой.

Когда он стоял перед окном и смотрел на роскошные виды Цзиньлина, в нем зарождались высокие стремления.

Когда-то он поклялся стать самым богатым и сильным человеком Цзиньлина, человеком, не имеющим себе равных.

Все эти годы его бизнес успешно развивался, он не имел конкурентов на рынке, бесстрашно прокладывал себе путь, по которому еще никто не ходил, и всегда достигал поставленных целей.

Но сегодня он неожиданно напоролся на гвоздь, сломал зуб о крепкий орешек.

«По-видимому, эта дерзкая молодежь не знает о моей реальной силе! Я хочу заполучить этот участок земли, и теперь они вынуждают меня убить их!».

Глаза Сунь Хао светились холодным блеском, а мышцы его лица подрагивали. Он сжал зубы так, что они заскрежетали, а затем ледяным тоном сказал: «Никто в Цзяньлине не смеет злить меня! Они умрут и их даже не похоронят!».

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 176**

Глава 176 Опора Сунь Хао

Будучи наследником семьи Сунь из Цзиньлина, Сунь Хао, можно сказать, родился с серебряной ложкой во рту и был с детства окружен всеобщей любовью.

Но он не был типичным избалованным сынком богатой семьи. Он обладал силой и способностями, был выдающимся молодым человеком.

После выпуска из Уортонской школы бизнеса в США он встал во главе семейного бизнеса и тут же на полную мощь развернул функционирование капитала, чем поразил многих людей. Он фактически захватил провинцию Цзянсу, уничтожил многих крупных бизнесменов в сфере земельной собственности и выиграл множество потрясающих схваток с представителями бизнеса. Это привело к тому, что за три года активы группы земельной собственности Ванчао невероятно выросли.

Его политика в сфере связей с общественность, маркетинга, менеджмента и финансов давно стала классическим примером удачного ведения бизнеса. Она восхищала преподавателей различных школ бизнеса и представителей старшего поколения успешных предпринимателей. Многие студенты университетов исследовали и изучали его методы.

Большинству людей была неизвестна эта информация, но Сунь Хао управлял крупнейшим сообществом Цзиньлина – обществом Цинъюнь.

Высокая и красивая секретарша вошла в кабинет и прошептала на ухо Сунь Хао: «Управляющий Сунь, молодой мастер Тан Шаоцзе из Гуанчжоу прибыл в Цзиньлин!».

Когда Сунь Хао услышал это, на его лице отразилось приятное удивление, и он сказал: «Хорошо, хорошо! Направь всех управляющих среднего и высшего уровня в аэропорт, чтобы они встретили его! Цветы и красная ковровая дорожка уже подготовлены?».

«Как вы и распорядились! Все давно готово!» – мягким голосом сказала секретарша, но на ее лице отразилось потрясение.

Сунь Хао был самым выдающимся мастером Цзиньлина. Он командовал парадом на этой территории, знал толк в различных трюках и уловках. Почему же он так уважительно относится к этому молодому мастеру Тан?

Откуда ей было знать, что Гуанчжоу являлась плацдармом для проведения политики реформ и открытости, и что Цзиньлинь значительно отставал от Гуанчжоу по уровню экономического развития.

Что касается, статуса, состояния и происхождения, Сунь Хао находился далеко позади Тан Шаоцзе. Если бы Тан Шаоцзе не принял во внимание тот факт, что Сунь Хао учился в Америке, то он бы не стал поддерживать с ним отношений и их сотрудничество было бы невозможно.

«Сунь Хао, не нужно ехать и встречать меня в аэропорту, я уже приехал!».

Внезапно дверь открылась и в кабинет в сопровождении телохранителя с сияющим лицом вошел молодой человек, от которого не исходило ни капли высокомерия.

«Молодой мастер Тан, почему вы решили добираться сюда самостоятельно? Я хотел отправить в аэропорт людей, чтобы встретить вас! Простите, что не поприветствовал вас как подобает! Вы же один из четырех лучших молодых мастеров Гуанчжоу!».

Когда обычно надменный и высокомерный Сунь Хао увидел Тан Шаоцзе, то тут же словно превратился в школьника и начал кланяться.

«Все это ни к чему!».

На Тан Шаоцзе была двубортная китайская куртка чангуа и мягкие матерчатые туфли, а на его шее висели буддийские четки. Он обрезал свои длинные волосы и теперь на его голове был короткий ежик. Весь его наряд был проникнут аурой одухотворенности. С горечью в голосе Тан Шаоцзе сказал: «Четырех лучших молодых мастеров Гуанчжоу больше нет!».

«Молодой мастер Тан, о чем вы говорите?» – с сомнением спросил Сунь Хао.

Четырех молодых мастеров Гуанчжоу больше не существовало, на Тан Шаоцзе была такая причудливая одежда, и он как будто состарился раньше положенного! Куда делся тот величественный молодой мастер Тан, которого он знал?

После того, как оба молодых человека сели, молодая и красивая секретарша разлила по чашкам, которые стояли перед ними, чай, заваренный особым способом гунфуча, а затем с образцовой услужливостью мило сказала: «Молодой мастер Тан, пожалуйста, выпейте чаю!».

Она тайком натянула свою рубашку пониже и расстегнула верхнюю пуговку, обнажив белоснежную кожу декольте.

Раньше Тан Шаоцзе непременно воспользовался бы этой возможностью. Если бы она стала женщиной молодого мастера Тана, то ее статус тут же бы возрос.

Но она не ожидала, что несмотря на все ее попытки флирта, Тан Шаоцзе оставался спокойным как монах и даже не смотрел на нее.

Неужели он не интересуется девушками?

Секретарша разочарованно вздохнула, ее сердце наполнилось печалью и непониманием.

«Молодой мастер Тан, я специально подготовил эту секретаршу для работы с вами! Она все еще неопытная девушка, я ее и пальцем не тронул! Ее отец – городской чиновник, она девушка из приличной семьи! Не то, что все эти модели!» – со смехом скзаал Сунь Хао, пытаясь угодить Тан Шаоцзе.

Притворяясь робкой и застенчивой, секретарша опустила голову. Ее тонкие, изящные руки слегка дрожали. Она пролила чай, и тем самым отлично сыграла свою роль в этой пьесе.

Тан Шаоцзе нахмурился, тяжело вздохнул и сказал: «Женщины… губительны для мужчин, лучше держаться от них подальше!».

Увидев, что Тан Шаоцзе не проявил никакого энтузиазма, Сунь Хао сменил тему разговора и со смехом сказал: «Да, кстати, почему в этот раз не приехали молодой мастер Те и молодой мастер Бай? Я очень скучал по ним!».

«Лучше и не говорить о них! Мастер Цзян сломал им ноги, и они еще не поправились!» – с горьким смехом сказал Тан Шаоцзе и покачал головой.

«Я что-то слышал об этом, этот мастер Цзян такой сильный?».

Сунь Хао тут же продемонстрировал подобающее такому случаю возмущение, хлопнул себя кулаком в грудь и сказал: «Если вы доверяете мне, то поручите мне разобраться с этим! Я приглашу нескольких наемников из-за границы, и они застрелят этого мастера Цзяна!».

«Сунь Хао, будь осторожным в своих высказываниях!».

Тан Шаоцзе подпрыгнул на стуле от страха. По его лицу тек холодный пот, а в глазах отразился ужас. Дрожащим голосом он сказал: «Мастер Цзян подобен небесному божеству! Он не боится пуль, контролирует гром и молнии, может ходить по воде и калечить людей потоками воздуха! Не навреди мне своими словами!».

Сказав это, он взял четки, сложил руки в молитвенном жесте и закрыл глаза. С почтением на лице он начал произносить про себя молитву: «Я благодарен бодхисаттвам и всем божествам за их благословение и за то, что я больше никогда не встречусь с Изначальным Цзяном!».

После того урока, который он получил от Цзян Тяня в Лэйчжоу, Тан Шаоцзе испытывал мучения. Он целыми днями был охвачен беспокойством и боялся собственной тени. Больше всего он боялся, что он вызовет неудовольствие Цзян Тяня и тот убьет его.

Затем он последовал совету друга и перешел в буддизм. Он потратил триста миллионов юаней на строительство буддийского храма и создание статуи Будды. К тому же он на коленях преодолел две тысячи ступеней, после чего его колени были стерты в кровь. Он совершил девять видов поклонов перед статуей Будды. Он также вознес молитву и пообещал отдать двадцать лет своей жизни в обмен на то, что больше никогда не встретиться с Изначальным Цзяном.

С тех пор прошло несколько месяцев, в течение которых он ни разу не встретился с Цзян Тянем и поэтому чувствовал себя в безопасности.

Это было непостижимо, совершенно непостижимо!

С тех пор он ел только вегетарианскую пищу, кланялся статуе Будды, а перед сном всегда произносил молитву.

«Как странно, из-за страха перед мастером Цзяном Тан Шаоцзе начал исповедовать буддизм…». – Сунь Хао находил эту ситуацию довольно забавной.

В этот момент в дверь постучали, в кабинет вошел Ма Юйму и почтительно сказал: «Молодой мастер Сунь, в здании Фэнъи все готово».

Сунь Хао кивнул, но заметив, что Ма Юйму не торопится уходить, нахмурился и спросил: «У тебя ко мне еще какое-то дело? Почему ты все еще здесь?».

Ма Юйму хотел что-то сказать, но не мог. В конце концов он с осторожностью произнес: «Друг Чжао Уцзи очень странный! Он, кажется, мастер боевых искусств! Молодой мастер Сунь, лучше бы вам все решить с ним мирно, не пытайтесь забрать тот участок земли!».

«Что еще за мастер боевых искусств! Разве он может выстоять против пистолета?».

Сунь Хао с пренебрежением рассмеялся и сказал: «Молодой мастер Тан, вам известны какие-нибудь мастера боевых искусств из этой местности?».

Тан Шаоцзе не ответил, но стоявший рядом с ним телохранитель, сохраняя невозмутимый вид, сказал: «Меня зовут Дун Сюй, а мое прозвище – Железный кулак Дун Сюй. Я культиватор Круга Внутренней Силы!».

Сказав это, он ударил ладонью по мраморной поверхности чайного столика, и на ней отпечатался след ладони.

«Ты выдающийся человек, выдающийся!».

Потрясенный Сунь Хао начал аплодировать и громко выражать свое восхищение.

После всех восторгов, Сунь Хао со всей серьезностью сказал: «Брат Дун, мне нужен тот участок земли! Но возникли трудности, один злобный человек искалечил моего бойца с двойной красной дубинкой. Если ты возьмешь на себя командование моими людьми, я буду спокоен!».

«Во всем Цзиньлине нет мастеров боевых искусств!».

Дун Сюй сдержанно улыбнулся и сделал глоток чая.

Сунь Хао успокоился, а затем повернулся к Тан Шаоцзе и почтительно сказал: «Молодой мастер Тан, вы впервые в Цзиньлине. Позвольте оказать вам гостеприимство и пригласить вас расслабиться сегодня в одном из заведений в здании Фэнъи!».

Здание Фэнъи было хорошо известно всем жителям Цзиньлина, там располагалось множество ресторанов, баров и развлечений высшего уровня.

«Нет, я исповедую буддизм и больше не увлекаюсь женской красотой. Возьми с собой Дун Сюя!».

Тан Шаоцзе равнодушно посмотрел на Сунь Хао и спокойно продолжил: «К тому же, мне стыдно смотреть на людей, которые дерутся и убивают друг друга! Лучше я подожду снаружи, пока ты будешь решать свои дела!».

Сунь Хао растерялся, он с трудом мог поверить словам Тан Шаоцзе.

Неужели это был тот самый Тан Шаоцзе, высокомерный и своевольный лидер четырех молодых мастеров Гуанчжоу? С чего вдруг он стал исповедовать буддизм?

Различия между его прошлым поведением и тем, как он вел себя сейчас были такими огромными, что, казалось, его подменили.

Услышав эти слова, секретарша набралась смелости и сказала: «Молодой мастер Тан, моя младшая сестра Тан Цзялинь ваша фанатка, она вас просто боготворит! Она очень хочет с вами познакомиться! Можно вечером я возьму ее с собой?».

Тан Цзялинь много раз просила ее об этом, но прежде Тан Цзяжоу не смела и рта раскрыть.

Теперь молодой мастер Тан исповедовал буддизм, его характер стал мягким и спокойным. Может, он и согласился бы с ней встретиться?

Как и следовало ожидать, ответ Тан Шаоцзе наполнил сердце Тан Цзяжоу радостью.

«Хорошо!».

На лице Тан Шаоцзе отразилось сочувствие, и он спокойно сказал: «Путь человека в этом мире долог, на нем постоянно встречаются трудности и помехи. Кто не сталкивался с трудностями на своем пути? Но если у вас есть друг, все будет хорошо».

Он сложил руки в молитвенном жесте, плотно закрыл глаза и начал вслух декламировать строки священных буддийских текстов: «Я познал источник всех перемен, но все еще сочувствую зеленым травам и деревьям. В этом огромном как лес мире мы – мелкие частицы пыли. Нам следует быть добрыми друг к другу и, взявшись за руки, пройти этот трудный жизненный путь. Вечером ты можешь привести с собой сестру!».

«Спасибо вам, молодой мастер Тан! Огромное спасибо!» – сказала Тан Цзяжоу и расплылась в улыбке.

Он действительно достойный молодой мастер Гуанчжоу, он совсем не похож на местных молодых мастеров!

Путь человека в этом мире долог…

Я познал источник всех перемен, но все еще сочувствую зеленым травам и деревьям!

В этих словах есть много мудрости. Их можно прочувствовать только испытав в жизни много потрясений!

…

Вечером несколько роскошных автомобилей мчались по дорогам Цзиньлина, рыча словно дикие звери.

Видя номера этих машин, другие автомобилисты пугались словно при виде свирепого тигра и старались держаться от них на расстоянии.

Почти все эти автомобили были импортными машинами, стоимостью больше миллиона ювней. На номерных знаках были прикреплены удостоверения полицейских или даже пропуски представителей правительства провинции.

Но в этой группе ехала еще одна машина. Это была Ауди А3, стоимостью не более трехсот тысяч, она совершенно не вписывалась в эту компанию.

«Линьлинь, ты должна быть осторожна! Ты будешь сопровождать выдающихся людей! Это редкая возможность и для тебя, и для меня!» – серьезным тоном сказала сестре сидевшая за рулем Тан Цзяжоу.

«Не волнуйся, сестра! Я ни за что тебя не разочарую!».

Тан Цзялинь достала косметичку и, глядя в карманное зеркальце, начала сосредоточенно красить брови.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 177**

Глава 177 Столкновение

Даже просто идя по улице она привлекала внимание людей, и у них начинали блестеть глаза.

Ее личико и тело были белоснежными как нефрит и искрились словно жемчуг. На ее губах была розовая помада, напоминавшая бушующее пламя шиповника. Ее волосы были тщательно завиты по последней моде. Все это делало ее еще более очаровательной и придавало кокетливый вид.

На ней было платье с высокой талией и глубоким декольте, которое подчеркивало ее тонкую талию и пышную грудь. Ее белоснежные плечи и кожа в районе декольте, казалось, были пронизаны светом. Это еще больше соблазняло и привлекало людей.

Она окончила третьесортный университет и теперь, благодаря стараниям отца была обычным 'белым воротничком' в группе земельной собственности Ванчао с самой посредственной зарплатой.

Если в этот раз она произведет на Тан Шаоцзе хорошее впечатление, обведет его вокруг пальца, то сможет пробиться в высшие круги общества. Она сможет даже выйти замуж за богача и из Золушки превратится в принцессу.

И тогда она тут же поменяет Ауди А3 на Ауди А8!

Хотя Тан Цзялинь и работала на простой должности, но происходила из семьи чиновника. Она отлично ладила с людьми и в этот вечер чувствовала себя уверенно.

«Если ты понравишься молодому мастеру Тану, тогда тебе и Чжао Уцзи…». – не договорила Тан Цзяжоу.

«Хм, он ничтожество по сравнению с таким выдающимся человеком, как молодой мастер Тан, просто отброс! Мы уже расстались!» – пренебрежительно сказала Тан Цзялинь.

Она сама не понимала почему, но после той встрече с Цзян Тянем на горе Ушань, Чжао Уцзи потерял для нее всякую привлекательность, и на следующий день она рассталась с ним.

«Вот и хорошо! Сыновья кадровых работников не могут идти ни в какое сравнение с молодым мастером Таном! К тому же он встал на сторону Чжан Ваньцин в противостоянии с Сунь Хао, это так безрассудно!» – с довольным смехом сказала Тан Цзяжоу.

Вскоре колонна машин добралась до здания Фэнъи и заехала во двор.

Когда все вышли из своих машин, Ма Юйму сказал: «Молодой мастер Сунь, этот парень уже внутри! Территорию уже очистили от посетителей!».

«Хорошо! Вы оставайтесь с молодым мастером Тан, а я пойду встречусь с этим парнем!» – глубоким голосом сказал Сунь Хао, в его глазах промелькнул свирепый блеск. Затем он махнул рукой и в сопровождении группы телохранителей отправился на второй этаж.

В этот момент он был не в состоянии сдерживать свою ярость и твердо намеревался убить этого парня.

Порыв холодного ветра распахнул пиджак одного из телохранителей, и Тан Цзялинь не сдержала крика ужаса: «У него с собой пистолет!».

«Тише!».

Тан Цзяжоу пристально посмотрела на сестру и сказала: «Конечно у него есть пистолет, все взяли с собой пистолеты! У членов общества Цинъюнь всегда есть с собой огнестрельное оружие!».

«И им плевать на полицию?» – спросила Тан Цзялинь. Она дрожала от страха, а ее лицо побледнело.

«А чего ее бояться? У семьи Сунь много связей в полиции! Кому какая разница, если они убьют человека?» – с почтением глядя на удаляющуюся фигуру Сунь Хао, самодовольно сказала Тан Цзяжоу.

«Вот это и есть настоящая сила. По сравнению с ними я выгляжу как идиотка!».

Тан Цзялинь широко распахнула глаза словно ей открылся новый мир. Она была потрясена, испытывала зависть и чувствовала собственную неполноценность.

«Тан Шаоцзе гораздо сильнее Сунь Хао! Тебе следует смотреть на Тан Шаоцзе с таким раболепием…». – шепотом сказала Тан Цзяжоу сестре, напоминая, что та должна была воспользоваться подвернувшимся шансом.

Услышав слова сестры, Тан Цзялинь наклонилась, постучала в стекло и сладким голосом сказала: «Молодой мастер Тан, можно мне сесть к вам в машину? Снаружи так холодно!».

Разрез на ее платье едва заметно обнажил соблазнительный изгиб тела.

«Можно!».

Тан Шаоцзе посмотрел на нее спокойным взглядом, а затем как настоящий джентльмен открыл для нее дверцу машины.

«Молодой мастер Тан, меня зовут Тан Цзялинь! Я всегда просто преклонялась перед вами!» – радостно сказала Тан Цзялинь и протянула ему свою белоснежную руку. В ее сверкающих глазах отразилось волнение.

«Приятно познакомиться, мисс Тан! Однако я буддист и не могу касаться женщин. Я не могу пожать вашу руку!» – с горьким смехом сказал Тан Шаоцзе и слегка покачал головой.

Он все-таки был лучшим молодым мастером Гуанчжоу, вокруг него всегда крутились толпы красавиц. Разве он мог не понять корыстный план Тан Цзялинь?

Теперь он глубоко верил в роковую суть женщин. Когда-то он выделил из толпы Чжао Сюэ Цин, но все это обернулось катастрофой. Этот урок навечно останется у него в памяти.

Это была ужасающая женщина, к тому же она оказалась женщиной Изначального Цзяна!

Тан Цзялинь испытала некоторую неловкость, с трудом выдавила из себя улыбку и кокетливо сказала: «Молодой мастер Тан, рукопожатие – это всего лишь правило этикета. Даже я, девушка, не боюсь этого. Чего же бояться вам?».

«Будда Амитабха!».

Тан Шаоцзе сделал глубокий вдох через нос и начал восхвалять имя Будды. Перебирая в руках четки, он с благоговением сказал: «Мисс Тан, вам не знакома фраза 'из-за малого потерять большее'? Если бы вы испытали те горести, какие испытал я, вы бы тоже проявляли осторожность!».

После этих слов в мозгу Тан Шаоцзе промелькнул образ Цзян Тяня, и его пробил озноб.

Он без всяких колебаний открыл дверцу машины и вышел наружу. За все это время он даже не взглянул на Тан Цзялинь словно она была ядовитой змеей.

Он пальцами перебирал четки и с интересом смотрел на пруд с карпами кои, расположенный в центре двора. Затем он со смехом сказал: «Женщина, разве эти карпы не милы? Листья лотоса увядают и наполняют все вокруг красотой одиночества. А карпы продолжают плавать, беспечно и свободно!».

Тан Цзялинь не могла так просто смириться с ситуацией. Она вышла из машины, вытащила из подола платья нефритовую статуэтку Будды и чарующим голосом сказала: «Молодой мастер Тан, вы, оказывается, исповедуете буддизм? Я тоже буддистка!».

На самом деле, она по настоянию сестры купила эту статуэтку по дороге сюда. Это бы дало им с Тан Шаоцзе тему для разговора и помогло сблизиться.

«Хм, неплохо!».

На лице Тан Шаоцзе отразилась радость, и он сказал: «Только отказавшись от ссор и споров, очистив сердце и разум, можно прожить долгую жизнь. Приходи работать ко мне в компанию, мне не хватает ассистента».

Он сделал глубокий вдох, как будто понял что-то важное, и сказал: «Это хорошо, что ты исповедуешь буддизм! Буддисты – мудрые люди! Иногда люди вынуждены верить в судьбу!».

«Вы правда хотите взять меня на работу? Спасибо вам!» – сказала Тан Цзялинь и даже подпрыгнула от радости.

Пусть Тан Шаоцзе и не интересовался ею, но через него она могла познакомиться со многими богатыми и выдающимися молодыми мастерами!

Стоявшая рядом Тан Цзяжоу чувствовала себя так, словно выиграла в лотерею, ее сердце ликовало.

«Если ты переберешься в Линнань на работу, то ты должна запомнить, что есть человек, которого ни в коем случае нельзя сердить!».

Тан Шаоцзе дрожащим голосом сказал: «Его зовут изначальный Цзян! Он властелин Линнаня! Все должны обращаться к нему почтительно как к своему дедушке!».

«Конечно, конечно, Тан Шаоцзе, я запомню!» – Тан Цзялинь закивала и хорошо запомнила слова Тан Шаоцзе.

Тан Цзяжоу спросила: «Этот Изначальный Цзян такой сильный?».

«Разумеется! Этот человек похож на небожителя!» – с почтением и испугом сказал Тан Шаоцзе.

Изначальный Цзян мог ходить по воде, контролировать гром и молнии, перемещаться по воздуху, создавать из ниоткуда оружие и калечить им людей! Услышав это, сестры Тан пришли в замешательство.

…

В этот момент со второго этажа донесся грохот. Окно разбилось, осколки стекла и щепки от оконной рамы разлетелись вокруг словно бабочки.

Вслед за этим из окна стремительно выпрыгнул стройный человек и, приземлившись, ледяным тоном сказал: «Сунь Хао, встречай свою смерть!».

«Это, это же… мастер Цзян!».

Когда Тан Шаоцзе увидел лицо этого человека, он сильно испугался и с хрустом раздавил несколько бусин четок, которые держал в руках.

…

«Молодой мастер Сунь, мы только что получили информацию о том, что парень, который покалечил Да Луна – это сын Чжан Ваньцин, Цзян Тянь!» – шепотом проинформировал Сунь Хао лидер его отряда телохранителей пока они поднимались на второй этаж.

«Твою мать, он! Откуда этот отброс знает приемы боевых искусств? Наверняка эту чушь придумал Ма Юйму, боясь моего наказания за провал! Он специально преувеличил силу этого парня в своем рассказе!» – пренебрежительно сказал Сунь Хао и покачал головой.

Он чувствовал, что сегодня кровь кипела у него в жилах, поэтому он и взял с собой оружие. Если бы он раньше знал, что это Цзян Тянь, то он бы отправил людей, чтобы те схватили его и привели к нему. Он бы запугал его до смерти, Цзян Тянь послушно бы встал на колени и попросил у него прощения.

Но раз уж Сунь Хао пришел сюда, он хотел скорее покончить с этим делом. Он открыл дверь и шагнул внутрь.

Увидев в комнате одного лишь Цзян Тяня, Сунь Хао потерял терпение и сказал: «Эй, Цзян Тянь, и где же твой мастер? Пусть покажется! Я убью его!».

Остальные люди начали обыскивать помещение.

«Не нужно искать, кроме меня здесь больше никого нет!» – с равнодушным смехом сказал Цзян Тянь.

«Чего ты смеешься? Ты такой смелый, раз побил моих людей?».

Сунь Хао посмотрел на Цзян Тяня как на идиота и с холодной усмешкой сказал: «Цзян Тянь, немедленно встань на колени и поклонись мне!».

«Сунь Хао, знаешь что?».

Цзян Тянь слегка улыбнулся и сказал: «Я ждал встречи с тобой целых десять тысяч лет!».

«Никчемный отброс, как ты вообще смеешь произносить мое имя!».

На лице Сунь Хао отразилось презрение, а затем он указал на Цзян Тяня и яростно крикнул: «Ты что, хочешь умереть?».

«Я ждал этого момента десять тысяч лет!» – повторил Цзян Тянь.

Его слова потрясли людей как грохочущий раскат грома.

Десять тысяч лет!

Десять тысяч лет ненависти!

В следующую секунду Цзян Тянь внезапно поднялся.

В это же время сильная, подавляющая аура заполнила собой все вокруг. Шквалистый ветер начал раскачивать люстру и картины, развешанные на стенах. Все декоративные элементы комнаты разлетелись по сторонам, а всех людей выбросило в окно.

«Сунь Хао, встречай свою смерть!».

…

«Это, это он!».

Разглядев лицо Цзян Тяня, Тан Шаоцзе страшно испугался. Кланяясь статуе Будды, он пообещал, что отдаст двадцать лет своей жизни в обмен на то, чтобы больше никогда не встречаться с Изначальным Цзяном!

Но сегодня, он вновь столкнулся с Изначальным Цзяном!

Изначальный Цзян, этот ужасный человек, поджигающий небо, контролирующий гром и молнии, подавляющий наставников и убивающий людей невидимой силой!

Он был самым страшным кошмаром Тан Шаоцзе!

Тан Шаоцзе хотелось плакать, но он не мог. Ему хотелось провалиться сквозь землю, исчезнуть из поля зрения Цзян Тяня.

Он пощупал четки, висевшие у него на шее, и захотел умереть.

Эти четки были освящены буддийским наставником высшего ранга!

Наставник сказал ему, что если носить эти четки каждый день, искренне произносить молитвы и кланяться статуе Будды, то все желания исполнятся!

Тан Шаоцзе не смел продолжать и дальше заниматься бизнесом в Линнане, опасаясь встречи с Изначальным Цзяном. Ради этого он перенес свой бизнес в провинцию Цзянсу, в этот захолустный уезд Цися!

Он бы никогда не подумал, что в этом провинциальном месте снова столкнется со своим заклятым врагом!

Изначальный Цзян!

Тан Цзяжоу не обратила внимания на переживания Тан Шаоцзе. Как только она увидела падение Сунь Хао, к ее горлу подступила тошнота. Он взволнованно подбежала к Сунь Хао и попыталась помочь ему: «Хозяин, кто, в конце концов, посмел совершить такую жестокость!».

Вдруг она увидела Цзян Тяня, и на ее красивом лице отразился гнев. Ткнув в Цзян Тяня пальцев, она начала ругаться: «Цзян Тянь, ты с ума сошел? Ты вообще знаешь кто такой Сунь Хао? Как ты посмел так поступить 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/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 178**

Глава 178 Жестокое наказание казнью Тысячи Надрезов!

За такие слова Цзян Тянь бесцеремонно отвесил ей пощечину.

Тан Цзяжоу пролетела несколько метров и с шумом ударилась о землю. Ее грудная клетка провалилась внутрь, мозги забрызгали все вокруг, а вместо лица было кровавое месиво. Тян Цзяжоу умерла.

Он отомстит ему, он убьет Сунь Хао!

И тот, кто встанет у него на пути, тут же умрет!

В этом заключалась его натура Изначального Бессмертного, таковы были жестокие и беспощадные методы Изначального Бессмертного!

Когда-то Изначальный Бессмертный в гневе проливал кровь на огромных территориях, он убивал демонов на расстоянии множества световых лет! Убитых им людей было больше, чем песчинок на берегу Ганга! Что с того, что сейчас он убьет пару надоедливых букашек?

Тан Цзялинь еще не поняла, что ее сестра умерла и совсем не осознавала всю серьезность ситуации. Она быстрым шагом подошла к Цзян Тяню, ткнула в него пальцем и начала громко отчитывать: «Молодой мастер Сунь оказывает твоей семье честь, забирая себе этот участок земли, ты должен повиноваться этому! А ты еще посмел ударить мою старшую сестру! Ты с ума сошел?».

«Так этот участок изначально принадлежал семье мастера Цзяна? Сунь Хао, ты что, хотел свести меня в могилу?» – Тан Шаоцзе вдруг все понял и ужасно испугался. Он хотел придушить Сунь Хао.

В этом момент он испытывал ужасную ненависть к Сунь Хао. Ему так и хотелось стереть его в порошок, чтобы успокоить злость в своем сердце.

Тан Шаоцзе молился Будде и поклонялся его статуе, готов был отдать двадцать лет жизни в обмен на то, чтобы больше никогда не сталкиваться с Изначальным Цзяном! А из всех людей Сунь Хао навлек на себя гнев Изначального Цзяна!

Твою мать, он умрет и потащит меня за собой!

В его душе было много сожалений. Он был готов отдать двадцать лет жизни, чтобы вернуться на десять дней назад, нет, было бы достаточно отмотать время хотя бы на час назад!

Когда Тан Шаоцзе увидел, что Тан Цзялинь так неуважительно ведет себя с Цзян Тянем, его сердце охватил огонь. Они только что стояли рядом и мило болтали, и мастер Цзян может ошибочно подумать, что это он подослал ее. Тогда ему точно конец.

«Хлоп!».

Он рванулся с места словно тигр из клетки, подбежал к Тан Цзялинь и залепил ей пощечину. Тан Цзялинь пошатнулась от удара, а на ее лице отпечатался красный след ладони.

Она осела на землю, прикрыла лицо рукой и вытаращила глаза от удивления. Затем она дрожащим голосом спросила: «Молодой мастер Тан, почему вы меня ударили?».

Тан Шаоцзе было лень ей что-либо объяснять. Он бросился к Цзян Тяню, встал перед ним на колени и срывающимся голосом сказал: «Мастер Цзян, это все просто недоразумение! Я порву все отношения с Сунь Хао, я помогу вам убить его!».

Дун Сюй тоже в одно мгновение превратился из Железного Кулака Дун Сюя в мягкотелое пресмыкающееся. Он тут же упал на колени и, всхлипывая, сказал: «Мастер Цзян, мы полагаемся на ваш высокий суд! Мы не имеем к этому делу никакого отношения, мы совершенно не хотели выступать против мастера Цзяна! Вам нужны ученики, чтобы помогать вам с убийствами? Я очень силен!».

В день сражения с Вэй Шофэном Дун Сюю довелось узнать силу Цзян Тяня на вилле Тинчао.

Даже такие люди, как Мо Хаосюн и Вэй Шофэн, которые могли убить человека щелчком пальцев, не смогли справиться с Цзян Тянем!

«Что? Он, он и есть тот мастер Цзян?» – Тан Цзялинь с недоверием посмотрела на Цзян Тяня.

Разве мог этот отброс Цзян Тянь и мастер Цзян, которого так восхвалял Тан Шаоцзе, быть одним и тем же человеком?

«Это ни к чему! Своих врагов я могу убить самостоятельно!» – мрачно улыбнувшись, сказал Цзян Тянь. Он стоял, заложив руки за спину.

Но Сунь Хао еще не до конца понял ситуацию, он дернул Тан Шаоцзе за рукав и сказал: «Молодой мастер Тан, зачем вы встали перед ним на колени? Не волнуйтесь, у меня с собой есть оружие, я могу убить его в любую минуту!».

«Отвали, я тебя не знаю!».

Тан Шаоцзе ударом ноги отпихнул от себя Сунь Хао и вырвался из его хватки.

Испуганно дрожа, он сказал: «Тебе, видимо, жить надоело, раз ты решил угрожать мастеру Цзяну!».

В этот момент во двор отовсюду выбежали вооруженные люди и прицелились в Цзян Тяня.

Увидев вооруженных телохранителей, Сунь Хао почувствовал уверенность. Он не придал большого значения страху и волнению Тан Шаоцзе, подумав, что тот свихнулся из-за своих молитв и медитаций.

Он зажал в зубах сигарету и прикурил. Выпустив изо рта дым, он презрительно посмотрел на Цзян Тяня и сказал: «Цзян Тянь, никчемный ты отброс, как ты, адепт боевых искусств-недоучка смеешь так бесцеремонно вести себя со мной? Сегодня ты отведаешь всю мощь огнестрельного оружия. Убейте его!».

После того, как Сунь Хао отдал приказ, каждый из десятка вооруженных людей нажал на курок. Дула пистолетов сработали как одно целое, раздались оглушительные звуки выстрелов, и пули градом полетели в Цзян Тяня.

«Хм, негодяй, после того, как я убью тебя, я разрублю твое тело на куски и скормлю собакам! А еще я убью твоих родителей!».

В глазах Сунь Хао отражалась бессердечность и самодовольство. С ехидной улыбкой он пробормотал: «Я всего лишь хотел получить этот участок земли, это ты вынудил меня пойти на убийство!».

Так думал не только он, но и все присутствовавшие там люди.

По их мнению, Цзян Тянь был обречен. Кто бы смог устоять перед мощью пуль? Он ведь не Супермен, не Халк и не Железный Человек!

Но то, что они вскоре увидели, заставило всех людей вытаращить глаза от удивления и остолбенеть.

Пули, которые были выпущены в Цзян Тяня каким-то волшебным образом остановились в метре от его тела. Им преграждал дорогу купол золотого света. Все пули парили в воздухе и не могли преодолеть этот барьер.

В эту минуту Цзян Тань окруженный золотым куполом и пулями, похожими на россыпь звезд, был похож на божество.

«Как это возможно?».

Глаза Сунь Хао чуть не выпали из орбит, его сердце похолодело, и он издал душераздирающий крик кота, которому наступили на хвост.

Представшая перед ним сцена была просто немыслимой.

«Даже младшие адепты Сферы Совершенства не боятся пуль! Что уж говорить обо мне, я гораздо сильнее, чем мастера Сферы Наставников!».

Цзян Тянь беспечно вздохнул, а затем взмахнул рукой.

У всех вооруженных людей от увиденного душа ушла в пятки. Они уже собирались встать на колени и молить о пощаде, когда пули с режущим уши звуком полетели в обратном направлении.

Пуф! Пуф! Пуф!

Пули погрузились в тело Ма Юйму, а также в тела всех стрелков, тут же проделали в них отверстия размером с блюдце и раздробили черепа.

Это была не сила пуль, а мощь настоящих гранат.

Не прошло и секунды, а Ма Юйму и все стрелки оказались на земле.

Лишь испуганный Сунь Хао остался одиноко и беспомощно стоять посреди этого хаоса.

«П…пули не убили его!».

Когда Сунь Хао посмотрел на эту невообразимую сцену, его охватил такой озноб, словно он его бросили в ледяной погреб. В его душе толчками поднималось волнение, и он, не веря в произошедшее, посмотрел на Цзян Тяня.

«Наставник подобен дракону!».

Слова Тан Шаоцзе исходили из самого сердца. Он выглядел потрясенным и растерянно пробормотал: «Он не человек, он божество!».

Все-таки Тан Шаоцзе был простым смертным и ничего не смыслил в заклинаниях и боевых искусствах.

Во время битвы Цзян Тяня и Вэй Шофэна ему мало что удалось разглядеть с расстояния в несколько сотен метров.

Сегодня он разглядел все. Он ощутил весь ужас силы наставника боевых искусств!

«Оказывается он и был Мастером Цзяном… Он подобен небожителю!».

Тан Цзялинь дрожала всем телом, в ее глазах отражался такой испуг, словно она в самом деле увидела божество.

«Как эта мерзавка Чжан Ваньцин могла родить такого демона…». – пробормотал себе под нос Сунь Хао.

Он сказал это очень тихо, но Цзян Тянь все равно услышал его и атаковал.

Он взмахнул пальцами, и серповидная воздушная волна с молниеносной скоростью отрубила Сунь Хао ногу.

Острая боль заставила Сунь Хао завизжать как свинья. Он начал кататься по земле, разбрызгивая повсюду алую кровь и оставляя за собой багряные следы на земле.

«Ты смеешь оскорблять мою мать, мать Изначального Цзяна?».

Глаза Цзян Тяня светились жестокостью, он начал сгибать пальцы словно играл на лютне.

В воздухе возник тонкий как крылья бабочки меч и начал стремительно срезать плоть с тела Сунь Хао.

Каждый отрезанный кусок тела Сунь Хао был таким тонким, что даже просвечивал. Он был похож на отваренную в кипятке баранину. Свиной визг Сунь Хао не прекращался ни на секунду.

Но эти ранения не могли утолить гнев Цзян Тяня. Он хотел безжалостно поиздеваться над Сунь Хао, заставить его умирать долгой и мучительной смертью.

Он будет жестоко пытать его, заставит его помучиться!

Казнь Тысячи Надрезов!

Цзян Тянь двадцать раз взмахнул рукой и нанес Сунь Хао тысячу двести тридцать один удар мечом.

«Цзян Тянь, ты просто дьявол! Даже если я умру, то не пощажу тебя!».

Сунь Хао начал гневно кричать и злобно проклинать Цзян Тяня. Он знал, что ему конец.

Через полчаса плоть была подчистую срезана с тела Сунь Хао. Этот окровавленный человек из последних сил медленно полз по земле.

«Уважаемый мастер Цзян, я покоряюсь вам! Умоляю, доставьте мне радость, убейте меня одним ударом!».

Сунь Хао начал молить Цзян Тяня о быстрой смерти, чтобы избавиться от мучений.

«Убейте, убейте меня…».

Но к концу он был уже так морально истощен, что не смог выдавить из себя ни звука.

Вся кожа и мышцы Сунь Хао были полностью срезаны с его тела. В тусклом свете луны белели его кости, эта картина приводила в ужас.

Наконец Сунь Хао не смог больше выносить эти страдания и испустил последний вдох.

Его глаза все еще были широко раскрыты, он испытывал боль и страх. Он не мог поверить, что умирает в таких душераздирающих обстоятельствах.

Когда все было кончено, Цзян Тянь выпустил магический огненный шар, сжег труп Сунь Хао, а затем ветер развеял его прах.

После этого Цзян Тянь сжег все трупы с помощью магического огненного шара.

Налетел шквалистый ветер, подхватил опавшие листья и прах сожженных трупов, поднял высоко в воздух, а затем унес все это вдаль, как будто ничего и не произошло.

Покончив с этим, Цзян Тянь обернулся и посмотрел на Тан Шаоцзе.

…

Глядя на то, как Цзян Тянь убивает Сунь Хао казнью Тысячи Надрезов, а затем сжигает трупы с помощью огненного шара, Тан Шаоцзе думал, что его сердце разорвется от страха.

Внезапно он почувствовал ужасную вонь. Посмотрев на Тан Цзялинь, он обнаружил, что та обделалась.

Не желая обращать на нее внимания, Тан Шаоцзе снова упал на колени и дрожащим голосом сказал: «Мастер Цзян, я не знал, что человек, против которого Сунь Хао плел интриги – это вы! Я не имею ко всему этому никакого отношения!».

«Хватит болтовни!» – равнодушно сказал Цзян Тянь.

С помощью своего божественного сознания Цзян Тянь уже просмотрел память Тан Шаоцзе и знал, что тот не принимал участия в планах Сунь Хао против фармацевтической фабрики в уезде Цися и не имел ко всему этому никакого отношения.

Иначе, учитывая решительность Цзян Тяня в отношении убийств, он уже давно был бы мертв.

«Да, да, мастер Цзян, я молчу!».

Тан Шаоцзе съежился, закрыл рот и не смел даже дышать.

Цзян Тянь заложил руки за спину и спокойно спросил: «Ты поможешь мне восстановить справедливость в этом деле с фармацевтической фабрикой в уезде Цися?».

«Разумеется! Можете положиться на меня! Уверен, я смогу придумать для семьи Сунь логичное объяснение смерти Сунь Хао!» – тут же заверил его Тан Шаоцзе.

У Сунь Хао было немало врагов, некоторые из них были из-за границы. Он мог сказать, что его и Сунь Хао похитил иностранный киллер, что все это не имело никакого отношения к мастеру Цзяну.

«Да, встань-ка на колени!».

Цзян Тянь тут же стер воспоминания Тан Цзялинь и, даже не взглянув на Тан Шаоцзе, заложил руки за спину и медленно пошел прочь.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 179**

Глава 179 Спокойствие и радость

В уездном доме семьи Цзян.

Родители Цзян Тяня взволнованно ждали его возвращения.

«Ваньцин, ты действовала слишком необдуманно! Как ты могла позволить Цзян Тяню встретиться с Сунь Хао? Сунь Хао жестокий и коварный человек, Цзян Тянь наверняка потерпит неудачу!».

Цзян Чжисин не находил себе места от волнения и обеспокоенно расхаживал по гостиной.

«Да, я очень сожалею об этом! Я думала, что раз он подрался с нашими врагами на фабрике, то с ним все будет в порядке. Но он до сих пор не вернулся! Неужели Сунь Хао схватил его?» – с беспокойством и страхом сказала Чжан Ваньцин, раскаянье не покидало ее ни на минуту.

«Я позвоню Чжэнь Шуаю и попрошу его отца помочь! Как Цзян Тяню может пригодиться его способность драться? У Сунь Хао в подчинении сотни человек, у него есть оружие!».

Чем больше Цзян Чжисин размышлял об этом, тем больше волновался. Он взял телефон и набрал начальнику уездного управления полиции, чтобы попросить его проверить как там Цзян Тянь.

«Хм, я поеду вместе с полицейскими!» – сказала Чжан Ваньцин и поспешно встала.

«Папа, мама, не волнуйтесь так! Никто не сможет причинить вред Цзян Тяню! Он обязательно скоро вернется!» – с мягкой улыбкой сказала Чжао Сюэ Цин, видя как волнуются родители Цзян Тяня. Она обняла Чжан Ваньцин за плечи и заставила снова сесть.

«Ах, Цин, почему ты такая смелая!».

Чжан Ваньцин нисколько не успокоили слова невестки, и от волнения она начала плакать.

Сунь Хао был одним из десяти сильнейших молодых мастеров Цзиньлина. Он был крайне сильным, имел могущественных покровителей… Как она могла так легкомысленно позволить сыну пойти на переговоры с Сунь Хао?

Именно в этот момент входная дверь открылась.

Чжан Ваньцин тут же обернулась и осмотрела Цзян Тяня, проверяя был ли он цел и невредим. Только когда она убедилась, что с ним все в порядке, она вне себя от радости сказала: «Тянь, ты вернулся! Ты меня до смерти напугал!».

Услышав заботу и волнение в голосе матери, Цзян Тянь тепло улыбнулся.

Это так разнилось с его равнодушным и безжалостным видом, который он демонстрировал, убивая людей.

«Мам, успокойся! Я уже разобрался с Сунь Хао!».

Цзян Тянь рассмеялся, лениво опустился на стул, взял со стола кумкват и начал снимать с него кожуру.

«Что? Разобрался?».

После этих слов Цзян Тяня его родители обменялись растерянными взглядами, не в силах поверить в услышанное.

Сунь Хао изо всех сил старался заполучить участок земли, который занимала фармацевтическая фабрика. Он применял разные методы и использовал различные махинации. Разве он мог так просто отказаться от этой идеи?

В это время зазвонил телефон Чжан Ваньцин, это был личный адвокат семьи Сунь.

Ответив на звонок, Чжан Ваньцин узнала, что семья Сунь отказывается от своих прав на участок земли фармацевтической фабрики и то, что они скромно и учтиво просят Чжан Ваньцин проявить снисхождение.

«Вопрос и в самом деле решен…».

Чжан Ваньцин с трудом могла поверить в эту новости, и долгое время не могла прийти в себя.

Как ее сын мог так легко разобраться с проблемой, которая мучила ее уже несколько месяцев?

«Цзян Тянь, как ты смог разобраться со всем этим? Ты же не нарушил закон?» – строго спросил Цзян Чжисин, опасаясь того, что Цзян Тянь опять что-нибудь натворил.

«В это дело вмешался один мой друг из Гуанчжоу, который был знаком с Сунь Хао».

Цзян Тянь с серьезным видом добавил: «Я тоже с ним потолковал. Так или иначе, вам не стоит волноваться! Больше у вас не возникнет никаких проблем!».

«Ты разговаривал с этой сволочью?» – с недоверием спросила Чжан Ваньцин.

Чжао Сюэ Цин несколько раз удивленно моргнула.

Цзян Тяня не было несколько чесов, а когда он вернулся, то сказал, что со всем разобрался. Вероятно, Сунь Хао и его помощники тяжело ранены или даже мертвы.

Однако в последнее время Чжао Сюэ Цин научилась понимать стиль поведения Цзян Тяня. Она не считала, что Цзян Тянь поступил неправильно.

В этом мире было полно людей, которые рассуждали о совести и морали, а за спиной творили бесстыдства.

Такие люди, как Ли Пэнтао, Лю Ванфэн, такие люди, как… Сунь Хао.

Если ты попытаешься общаться с ними в рамках закона, но они будет использовать против тебя нечестные приемы. Если ты начнешь использовать против них нечестные приемы, они будут читать тебе лекции о морали и нравственности. Если ты начнешь говорить им о нравственности, они будут рассказывать тебе о положении в стране…

Сунь Хао полагался на свои связи с людьми, имеющими власть и могущество, он давал взятки чиновникам, чтобы хитростью заполучить земельный участок фармацевтической фабрики в уезде Цися. Если бы не вмешательство Цзян Тяня, Сунь Хао отобрал бы у его родителей дело всей их жизни.

К такому злодею, как Сунь Хао было бесполезно применять обычные методы!

Лучшим методом в таком случае было насилие. Угроза смерти заставляла таких людей признавать свои ошибки.

«Тянь, расскажи, что же ты, в конце концов, сделал?» – Чжан Ваньцин начала расспрашивать Цзян Тяня.

Сидевший рядом с ней Цзян Чжисин с довольным смехом сказал: «Ладно, наш сын уже взрослый, он сам может разобраться со всеми делами! Раз он сказал, что проблема решена, значит так и есть! Ни к чему устраивать такой допрос!».

Он знал, что хоть Цзян Тянь и был неучем, но понимал толк в развлечениях.

Вполне возможно, что на почве подобных интересов он завел себе несколько могущественных друзей.

Он же недавно подружился даже с Чжао Уцзи!

Разумеется, по мнению Цзян Чжисина, Цзян Тянь никуда не годился. Если он хотел добиться успеха, то должен был обзавестись настоящими навыками.

Все дела нужно решать постепенно. Но у Цзян Тяня был характер бунтовщика, и если попытаться что-то втолковать ему, то это вызовет лишь противоположный эффект.

В конце концов, то, что Цзян Тянь хотел заботиться о своей семье само по себе уже было огромным прогрессом.

«Хорошо, будь по-вашему…».

Чжан Ваньцин больше не стала ничего спрашивать. С ее души свалился огромный груз, она чувствовала радость и легкость.

В последнее время на нее так и сыпались радостные новости. В первой половине дня пришло официальное письмо с сообщением о том, что Цзян Чжисина назначили начальником уезда Цися, а теперь разрешилась и ее проблема с фармацевтической фабрикой.

Внезапно Чжан Ваньцин сжала руки своей невестки, прищурившись, посмотрела на нее и с ласковой улыбкой сказала: «Цин, вы уже почти год как женаты! Почему ты… до сих пор не беременна?».

«А-а! Я, я…». – красивое лицо Чжао Сюэ Цин покраснело, в глазах отразилось волнение и она, смутившись, не смогла ничего ответить.

Раньше Цзян Тянь вел себя как сумасшедший, он пил, ругался и бил ее. Между ними не было никакой симпатии, и уж тем более они не спали вместе.

Когда психическая болезнь Цзян Тяня отступила, Чжао Сюэ Цин была готова принять его. Но Цзян Тянь заявил, что только, когда он станет известен на весь мир, они смогут…

И хотя в последнее время они стали очень близки, они обнимались и целовались, но так и не преодолели последний рубеж.

«Мам, родить ребенка – это ведь не поросенка завести! К чему спешка?» – с усмешкой сказал Цзян Тянь, поедая мандарин.

«Кхэ-кхэ…».

Цзян Чжисин прокашлялся и со смущенной улыбкой сказал: «Вы поболтайте, а я пойду подготовлю текст выступления для заседания кадровых работников уезда…».

«Ты всегда сбегаешь в самый ответственный момент!».

Чжан Ваньцин нахмурилась и начала ругать мужа: «Кто все время жаловался на то, что все уже нянчат внуков, кроме нас? А теперь, когда об этом зашел разговор, ты решил убежать!».

«Такие вопросы вам лучше обсуждать без меня!».

Чжан Чжисин страшно боялся жены, поэтому, смущенно улыбнувшись, убежал в свой кабинет.

Взяв в свои руки руки Чжао Сюэ Цин, сидевшая на диване Чжан Ваньцин мягко сказала: «Цин, я знаю, что раньше Цзян Тянь был никчемным человеком, постоянно обижал и оскорблял тебя. Если он еще хоть раз посмеет сделать такое, немедленно скажи мне и я с него шкуру спущу!».

Она нежно погладила лицо невестки и сказала: «Я знаю, что ты была очень несчастлива. В детстве ты потеряла мать, так позволь мне заменить ее! Рядом со мной никто не посмеет обидеть тебя. Даже у этого негодника Цзян Тяня ничего не выйдет!».

Искренние слова Чжан Ваньцин были наполнены материнской любовью, они растопили сердце Чжао Сюэ Цин.

«Мама, все это уже в прошлом!».

Красивые глаза Чжао Сюэ Цин заблестели от слез, и она нежно сказала: «Он очень хорошо ко мне относится, очень хорошо… Я его жена и ваша невестка, это мое счастье на всю жизнь…».

«Раз уж у тебя нет на него никаких обид, то вам нужно немедленно завести детей».

Цзян Тянь аж подскочил от недовольства, ему не нравилась тема для разговора, которую выбрала его мама и он захотел сменить тему разговора.

Услышав это, Чжан Ваньцин, серьезно сказала: «Я много думала в последние дни… Рынок сбыта – такое коварное место, там много обмана и страданий. Какой успех тебе нужен, чтобы наконец быть довольной? Самое большое счастье – это когда вся семья живет в мире и согласии! Я знаю, что ты молода и ставишь высокие цели, но когда-нибудь ты поймешь меня. Вот когда ты станешь старой и захочешь ребенка, тогда ты пожалеешь, но будет уже поздно!».

«Мама, дело не в том, что я так занята бизнесом и не хочу детей. Я даже не знаю что по этому поводу думает Цзян Тянь…».

Чжао Сюэ Цин с упреком посмотрела на Цзян Тяня, как бы говоря ему: «Посмотри, это все из-за твоей отстраненности! Как мне теперь объяснить все твоей матери?».

…

Глядя на разговор двух женщин, Цзян Тянь испытывал умиротворение и радость.

Даже тот факт, что он стал лидером Линнаня и столько людей подчинялось ему никогда не вызывал в нем таких эмоций.

Но, глядя на эту уютную сцену, он чувствовал спокойствие и удовлетворение.

Услышав слова Чжао Сюэ Цин, Цзян Тянь вмешался в разговор: «Мама, успокойся, в этом году мы очень постараемся…».

Боясь, что мама Цзян Тяня продолжит обсуждать детей, Чжао Сюэ Цин поспешно сменила тему разговора: «Мама, Цзян Тянь говорил, что в этом году на день рождения дедушки он собирается вернуться в семью Цзян, чтобы помочь вам упрочнить свою власть в группе Яован!».

Цзян Тянь неоднократно обсуждал это с Сюэ Цин.

Все члены семьи воспользовались тем, что Цзян Тянь избил молодого мастера из Пекина, и пытались отобрать у его матери власть над группой Яован.

Группу Яован своими руками создала Чжан Ваньцин, она вложила в нее всю свою жизненную энергию. Можно было представить себе ее мучения от того, что кто-то хотел забрать у нее контроль над группой Яован.

«Упрочнить власть в группе Яован!».

Чжан Ваньцин вздрогнула от этих слов, а на ее лице отразилось удивление. Затем в ее взгляде появилась печаль.

«Цзян Тянь, не нужно слишком распаляться из-за этого дела. Мне уже много лет, я не обращаю внимания на такое…» – мягко сказала Чжан Ваньцин через несколько секунд и сжала руку Цзян Тяня.

«Мама, я уже пообещал, что помогу тебе вернуть контроль над группой Яован!» – просто, но решительно сказал Цзян Тянь.

Увидев уверенность сына, Чжан Ваньцин на какое-то время воодушевилась. Но очень быстро это чувство пропало, и она с горьким смехом тихо сказала: «Ах, как я могу бороться с семьей Цзян за власть? Семьи братьев твоего отца обладают большим влиянием, у них есть могущественные покровители. Они уже взяли управление группой Яован в свои руки. Никто не поддержит нас в этом деле!».

«Мам, не волнуйся! Когда придет время, я заставлю этих отвратительных теток поклониться тебе и встать перед тобой на колени, умоляя тебя стать управляющей группы Яован! У меня есть тайный козырь, который до смерти их напугает!» – слегка улыбнувшись, успокоил мать Цзян Тянь.

К вопросу о поддержке. Цзян Тянь был лидером Линнаня и сотрудничал с военными. Семьи братьев его отца не смогут тягаться с этим. Они не смогли бы даже вообразить, что он обладает такой поддержкой.

Он может спокойно пользоваться финансами великих семей Линнаня, а семья Го должна была передать им десять миллиардов.

На эти деньги он мог бы купить десять групп Яован.

Цзян Тянь так ничего и не сказал.

Если семьи братьев его отца не захотят подчиниться, то он силой заставит их это сделать!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 180**

Глава 180 Каждый шаг зажигает огненные цветы

Кроме родителей и дедушки никто из его семьи не любил Цзян Тяня.

Когда семья Цзян переживала кризис, родственники безжалостно давили на его родителей и насмехались над ними.

Так что Цзян Тянь тоже не испытывал никаких теплых чувств к своим так называемым родственникам.

Ни к чему было обсуждать все это с родителями, они бы все равно не поверили ему. Пусть лучше потом это будет для них приятным сюрпризом!

Мама, подожди и увидишь, что я верну тебе контроль над группой Яован…

Чжан Ваньцин не знала что за тайный козырь был у Цзян Тяня, и не слишком ему верила, но, видя уверенность сына, была очень обрадована его словами.

По крайней мере Цзян Тянь пытался проявить свою любовь к родителям.

В следующие несколько дней Цзян Тянь и Чжао Сюэ Цин вместе с родителями хорошо проводили время в уезде Цися и наслаждались радостями семейной жизни.

Из Цзиньлина приехала Е Цзывэй и встретилась с Цзян Тянем в кофейне.

Эти деньги были переданы Цзян Тянем, но Е Цзывэй не стала никому ничего объяснять, и все думали, что это были ее деньги.

Получив деньги, многие члены семьи Цзян занялись обновлением компании, но фармацевтическая фабрика в уезде Цися ни получила ни гроша из этой суммы.

Даже когда над фабрикой нависла угроза быть конфискованной Сунь Хао, никто из родственников не стал помогать, они не видели в этом никакой выгоды для себя.

Е Цзывэй была крайне недовольна этим.

«Больше всего они боятся, что мама оправится от ситуации в уезде Цися и вернет себе власть президента совета директоров!».

Цзян Тянь не обращал внимания на такие вещи.

Как бы они ни старались, а группа Яован все равно будет принадлежать его матери.

После нескольких дней отдыха Цзян Тянь планировал возвращаться в Линьчжоу, но вдруг к ним пожаловал неожиданный гость.

«Тан Шаоцзе приехал с визитом к мастеру Цзяну!».

Тан Шаоцзе встал на колени и поклонился Цзян Тяню. К счастью, его родители были на работе, иначе они бы сильно удивились, увидев это.

«Ты хорошо все объяснил семье Сунь! Присаживайся!» – довольно сказал Цзян Тянь, поедая кумкват.

«Ах, мастер Цзян не оставил меня стоять на коленях, а предложил присесть! Может, это хороший знак?».

Тан Шаоцзе был вне себя от радости и решил, что позже надо будет многократно поклониться статуе Будды, ведь это сработало!

В будущем он сможет постичь дзен!

«Благодарю вас, мастер Цзян, за то, что позволили мне присесть!».

Тан Шаоцзе сел, сдвинул ноги и положил руки на колени. Его зад почти висел в воздухе, а в глазах отражалось смирение. Он не осмеливался сесть поудобнее и держался напряженно словно кролик перед удавом.

«По какому делу ты пришел?» – напрямую спросил Цзян Тянь, не желая тратить время на пустую болтовню.

«Мастер Цзян, я пришел, чтобы выразить свою преданность вам, я хочу стать вашим верным псом!» – резко встав, взволнованно сказал Тан Шаоцзе. Он умоляюще посмотрел на Цзян Тяня, борясь с желанием вновь встать перед ним на колени.

«А? Чем простой смертный вроде тебя может быть мне полезен?» – потеряв интерес к разговору, Цзян Тянь зевнул.

В Линнане он с легкостью держал в своем подчинении таких мастеров заклинаний, как Хун Е, но ему не хотелось обращать внимание на молодых мастеров вроде Тан Шаоцзе.

Они были не похожи на Е Гуфэна, Лун У и Чжоу Чжэнхао. Когда Цзян Тянь помог авторитетам Цзянбэя, те стали непоколебимо преданы ему. Но молодые мастера вроде Тан Шаоцзе лишь боялись его, им не доставало верности.

Услышав слова Цзян Тяня, Тан Шаоцзе пал духом, такая критика больно по нему ударила.

Он не мог предугадать такой развязки! Оказывается, он не достоин стать даже приспешником мастера Цзяна!

Его осенила блестящая идея и в порыве отчаянья он сказал: «Мастер Цзян, компания семьи Тан уже с успехом вышла на рынок Цзиньлина. И я слышал, что основной бизнес семьи Цзян также находится в Цзиньлине. Я бы мог помогать вам собирать необходимую информацию, стал бы вашим шпионом или… или я мог бы убивать и грабить для вас!».

«Ха-ха, ты хочешь действовать как в фильме 'Двойная рокировка'? Ладно, тогда я поручу тебе выведать информацию о группе Яован! Вперед!» – Цзян Тянь почувствовал огромный интерес и рассмеялся. Затем он махнул рукой, показывая, что пора отправляться по делам.

«Мастер Цзян, я стал вашим верным псом! Это великолепно! Вы осчастливили меня до конца моей жизни!».

Тан Шаоцзе был крайне взволнован.

Он не ожидал, что так быстро возвысится, что добьется такого молниеносного успеха, став приспешником мастера Цзяна! А это действительно можно было назвать молниеносным успехом!

Для него было огромной честью сообщить отцу о том, что необходимо перенести весь бизнес в Цзиньлин, чтобы обеспечить мастеру Цзяну боевой тыл!

Кроме того, он обязательно продолжит кланяться статуе Будды!

На следующий день Цзян Тянь попрощался с родителями и оставил каждому из них браслеты Восьми Благополучий. Затем он вместе с Сюэ Цин и Шэнь Мань Гэ вернулся в Линьчжоу.

Пока машина огибала Цзиньлин по кольцевой дороге, Цзян Тянь окинул взглядом этот город.

«Цзиньлин! Место, которое в прошлой жизни доставило мне столько страданий…».

В глазах Цзян Тяня промелькнул холодный блеск, и он подумал: «Через три месяца я вернусь более сильным, чем прежде! Я потрясу Цзиньлин и сотру весь позор, который испытал в прошлой жизни, я достигну успеха!».

«Поскольку я уничтожил Чэнь Бо из семьи Чэнь и Сунь Хао из семьи Сунь трем великим семьям придется на время затаиться и набраться сил, они не осмелятся действовать неосмотрительно…».

Когда Цзян Тянь подумал об этом, уголки его губ приподнялись в улыбке, и он закрыл глаза.

…

Цзян Тянь спешно возвращался в Линьчжоу.

Тихий океан, северо-западные Гавайи, остров Демона.

От этого острова, площадью в десяток квадратных километров, до западного побережья США было около двух тысяч километров.

Этот остров был всего лишь крошечной точкой на карте, но как только люди попадали на него, они понимали насколько он опасен.

Здесь находился действующий вулкан, который время от времени извергал лаву. Это были бесплодные, обожженные земли, где не было ни растений, ни животных.

Но люди, которые имели хоть какое-то представление о подпольном мире, пугались от одного только названия этого острова.

Потому что остров Демона находился в частной собственности крупнейшей группировки этнических китайцев.

В данный момент в жерле вулкана бурлила нестабильная магма. Она до предела раскалила воздух, который трещал как будто в нем взрывали петарды.

От этой температуры в тысячу градусов плавился даже металл.

Но, паря в воздухе над бурлящей магмой, сложив ноги, медитировал один старик.

Он выглядел достаточно моложаво. Его глаза были прикрыты как у монаха, погрузившегося в самосозерцание, а на лице отражалось умиротворение.

Он выдохнул, и из его тела наружу вырвалось белое свечение. Он сделал вдох, и пылающая, бурлящая аура проникла в его сердце. Между вдохом и выдохом он поглощал жизненную энергию всего сущего.

Эта кипящая аура не обжигала его, она даже не оставляла следов на его одежде.

Этот человек словно хладнокровный дьявол использовал вулкан как плавильную печь, а магму как огонь очага. Он выковывал свое мастерство, стремясь к высшим сферам боевого искусства!

…

Послышался резкий звук.

Издалека появился вертолет и закружил вулканический пепел. Он начал снижаться и, когда до земли оставалось около десяти метров, из него выпрыгнул человек.

Находясь в воздухе, этот человек взмахнул руками, аура за его спиной зарябила и фонтаном вырвалась наружу в виде двух черных крыльев длиной в десять метров.

От взмаха крыльев песок разлетелся вокруг, и человек безопасно приземлился.

Когда этот человек подошел к жерлу вулкана, можно было ясно разглядеть, что у него были бездонные голубые глаза, прямой нос, а отросшие до плеч волосы, отливали золотом. Он был красивым мастером-полукровкой.

Если бы здесь присутствовал какой-нибудь сильный человек с западного побережья США, он бы непременно изумился и постарался бы держаться на почтительном расстоянии.

Он был выдающейся фигурой для американской общины этнических китайцев. Он также имел славу члена окружного правительства и известного филантропа. Он тайно контролировал контрабанду наркотиков и оружия в Калифорнии и Орегоне, и каждый год через его руки проходили сотни миллионов долларов.

Также ходили сомнительные слухи, что он был настоящим сверхчеловеком, кем-то вроде Человека-Паука. Он мог создавать предметы из воздуха и калечить ими людей.

Когда-то имевшие власть на западном побережье вьетнамская группировка, итальянская мафия и семья Гамбино уже испытали на себе его удар, они были раз и навсегда уничтожены этим человеком.

Этот красивый мужчина подошел к жерлу вулкана и почтительно посмотрел на старика, зависшего в воздухе над магмой. Он, согласно китайским нормам приветствия, обнял кулак одной руки ладонью другой и почтительно сказал: «Наставник!».

Он безупречно говорил по-китайски.

«А?».

Старик открыл глаза и щелкнул пальцами.

После щелчка истинная ци окутала магму и сформировала десятиметрового феникса, которые начал кружить под ногами старика.

Другие люди не могли даже вообразить, что можно контролировать раскаленную магму, но для этого старика это была не более, чем забавная игра.

«Наставник, вы усовершенствовали свои практические навыки! Вы стали еще ближе к Сфере Духа!».

Когда полукровка увидел это, на его лице отразилось еще больше уважения. Он поклонился так низко, что почти коснулся земли.

«До Сферы Духа еще слишком далеко!» – сказал старик таким хриплым голосом, как будто уже много лет не раскрывал рта.

«Культивация Железного Тела, концентрация Внутренней Силы, культивация ауры Сферы Совершенства и только потом культивация духовной силы Сферы Духа».

«Сфера Духа – это несбыточная мечта. Если раз в несколько сотен лет и появляется человек, достигший Сферы Духа, то его почитают как божество! Он может расставлять формации одним взмахом руки, мгновенное произносить заклинания и магические формулы! Все беспрекословно исполняют приказы такого человека!».

Полукровка с благоговением слушал старика, не смея пропустить ни слова.

Он знал, что старик уже достиг вершины мастерства боевых искусств, поэтому каждое его слово было на вес золота.

«Я могу лишь создавать Воинов Застывшей Энергии, я достиг лишь Сферы Совершенства, мне еще далеко до Сферы Духа!».

Сказав это, старик горестно вздохнул, а его взгляд затуманился. Было непонятно о чем он думает.

Если бы там присутствовали военные уровня Цао Шисюна или известные наставники боевых искусств, они бы наверняка узнали этого старика.

Это был лучший мастер Общины, Линь Чжэньюй!

Двадцать лет назад он во главе своих учеников хотел разгромить все семьи мастеров боевых искусств Китае, продемонстрировать всем свою мощь и получить для Общины легальное право находится на территории материкового Китая.

Но он был разбит лучшим военным мастером, Е Чжаньтянем, поэтому был вынужден бежать из Китая.

«Наставник, мы получили информацию о том, что период затворничества Е Чжаньтяня окончен, и он вновь взял под свой контроль Команду Дракона!» – сказал Хэнкс, мужчина-полукровка.

«Очень хорошо!».

Линь Чжэньюй открыл глаза, в их глубине будто разгорелось пламя.

Уголки его губ приподнялись, отражая его мысли, и он беззаботно сказал: «Я двадцать лет занимался культивацией, чтобы вновь сразиться с Е Чжаньтянем. Кто бы мог подумать, что он окончит свое затворничество раньше, чем я!».

В следующую секунду он начал по воздуху подниматься к выходу из жерла вулкана так, словно шел по твердой земле.

Он был похож на бога Огня, от каждого его шага внизу вспыхивали огненные цветы.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 181**

Глава 181 Друг из прошлой жизни

Пока он поднимался наружу, огоньки словно по его призыву, наперебой бросились внутрь его тела, как будто боялись опоздать.

«Почтенный наставник, Син Шаньху мертв!».

Увидев это странное явление с огоньками, Хэнкс с благоговением и почтением посмотрел на Линь Чжэньюя. Ему так и хотелось упасть на колени и поклониться ему.

«В мире боевых искусств сильные люди являются драконами, а слабые – насекомыми. Умер, значит умер. Что в этом такого необычного?».

Линь Чжэньюй заложил руки за спину, а его красное одеяние развевал бушующий, огненный ветер.

Выражение его лица было таким бесстрастным, словно смерть ученика не вызвала в нем никакого эмоционального отклика.

Син Шаньху был лишь одним из множества учеников Общины, которых он наставлял. Если бы он стал горевать и пытаться отомстить за смерть ученика, то разве у него оставалось бы время для достижения вершин боевого искусства?

Он стремился к преодолению Сферы Наставников, к пику мастерства боевых искусств. Тогда бы он стал бессмертным, стал бы божеством. Все остальное не имело значения.

Когда-то он выработал потрясающий прием Шести Превращений и не имел себе равного во всем Китае. Но из-за того, что ему не доставало истинной ци Е Чжаньтянь одержал над ним победу.

После этого он начал изучать древнюю литературу, постиг искусство заклинаний, посетил многих мудрых отшельников для обмена опытом и в конце концов придумал способ культивации Выплавки магмы и токсичной огненной ауры.

С того времени он жил в уединении на острове Демона, питался морской рыбой, пил воду из горного источника и каждый день занимался культиваций, поглощая ядовитые испарения вулкана.

Он прожил так двадцать лет!

За эти двадцать лет одиночества он вынес множество мучений и страданий, каких и не мог вообразить себе обычный человек! Но при этом его сила пережила качественные изменения!

«Наставник, ваш старый друг Вэй Шофэн также был убит».

Хэнкс помедлил, а затем с трудом сказал: «Его убил молодой человек, которого называют Изначальный Цзян, ему около двадцати лет…».

«А? Двадцатилетний парень смог убить старшего адепта Сферы Познания Вэй Шофэна? Неужели он одинаково владеет и заклинаниями, и боевыми искусствами? Я не ожидал, что на материке появится такой выдающийся талант!».

На лице Линь Чжэньюя впервые отразилось удивление, что-то наконец-то вызвало его интерес.

«Да к тому же такой талант, который владеет и заклинаниями, и боевыми искусствами!».

Хэнкс добавил: «Кроме того, он убил лидера провинции Хубэй, Хун Тяньчжао. По слухам, он использовал Нефритовый Амулет Пяти Молний, чтобы разгромить школу Шэньнун и заставить их покориться ему!».

«Кто он такой? Кто-то из Команды Дракона? Он ученик Е Чжаньтяня? Или он член какой-то тайной секты?».

На лице Линь Чжэньюя отразилось изумление, он перебрал несколько возможных вариантов происхождения Изначального Цзяна, наконец нашел подходящий, кивнул и сказал: «Наверняка он адепт какой-то тайной секты! Такие секты обычно накапливают столетний запас медицинских пилюль, а затем с их помощью создают единственного мастера Сферы Совершенства. Здесь нет ничего удивительного!».

«Ученики не смогли понять из какой он секты. Кажется, он живет обычной жизнью, да к тому же он сумасшедший!» – склонив голову, немного испуганно сказал Хэнкс.

«Закончим на этом!».

Линь Чжэньюй не стал принимать эту информацию близко к сердцу, он беззаботно вздохнул и сказал: «Так или иначе, Шофэн был для меня младшим братом, Шаньху был моим учеником. Через месяц в Китае состоится собрание Ассоциации Боевых Искусств. Я отправлюсь туда и отрублю голову этому Изначальному Цзяну, чтобы почтить их память!».

«Наставник, Е Чжаньтянь уже окончил свое затворничество! Если вы столкнетесь с ним…». – взволнованно сказал Хэнкс.

Когда Линь Чжэньюй был побежден Е Чжаньтянем он пообещал никогда больше не возвращаться в Китай.

Е Чжаньтянь завершил свой период затворничества, и если он случайно столкнется с Линь Чжэньюем, то между ними непременно произойдет кровопролитная битва. Нельзя даже представить какой эффект она произведет на всех.

«Ха-ха, и что с того?».

В глазах Линь Чжэньюя отразилось презрение, он пренебрежительно хмыкнул, а затем с надменной улыбкой сказал: «Теперь, когда мой потрясающий прием Шести Превращений слился с силой токсичного дыма вулкана, я могу убить даже мастера, который уже на полпути к Сфере Духа!».

Его голос гремел словно раскаты грома, потрясая все вокруг. Весь небольшой остров дрожал от звука его голоса, а вулканический пепел носился в воздухе словно снежинки.

Сказав это, он взмахнул левой рукой и крикнул: «Призываю огонь!».

Его тело тут же будто стало плавильной печью для всего сущего, его пальцы превратились в пневматическое оружие высокого давления и выбросили на двадцать метров вперед огромные языки пламени. Казалось, что они могут сжечь даже само небо.

Линь Чжэньюй самодовольно усмехнулся и заставил пламя погаснуть. Казалось, что этого огня никогда и не было.

«Мое бушующее пламя не сможет погасить ни вода, ни ветер! Оно может выжечь небосвод, испарить бескрайний океан!».

«Сегодня я, Линь Чжэньюй отправлюсь в Китай! Я уничтожу Изначального Цзяна и Е Чжаньтяня, заставлю всех авторитетов мира боевых искусств покориться мне!».

В следующую секунду его руки затряслись, он словно сокол бросился к океану и помчался вдаль по поверхности воды.

Увидев это Хэнкс не смог сдержать волнение в своем сердце, на его лице отразилось еще больше уважения, он встал на колени и начал громко молиться: «Желаю наставнику потрясти мир боевых искусств Китая и править им долгие годы!».

Цзян Тянь вернулся в Линьчжоу и продолжил заниматься культивацией, используя формацию Сосредоточения Духа из пяти элементов.

Эта формация была очень обширной. Она могла собирать духовную энергию с Львиного Пика и озера Сиху, с территории радиусом в пять километров. Казалось, эта энергия была неисчерпаема.

Даже учитывая то, что процесс культивации и перехода на новый уровень был сложным делом, эта формация могла позволить Цзян Тяню перейти на новый уровень один или даже два раза.

В тот день Цзян Тянь как раз занимался культивацией.

Вдруг к нему подошел Гуй Цзяоти и прошептал: «Мастер Цзян, к вам с визитом пришла Лю Ятин».

«А? Она здесь? Пригласи ее войти!».

На лице Цзян Тяня появилась теплая улыбка.

Обычно Цзян Тянь был невозмутим и не любил общаться с простыми смертными, такие люди были для него все равно, что насекомые.

Но он был хорошего мнения о Лю Ятин. В конце концов, в прошлой жизни она помогла его, не преследуя никаких личных целей.

«Мы не виделись полгода, когда он успел стать таким красивым? Неужели он сделал пластическую операцию?».

Через какое-то время в комнату вошла Лю Ятин и, увидев Цзян Тяня, тут же застыла на месте с глупым видом.

Из-за своих мерцающих словно звезды глаз и белой одежды Цзян Тянь был похож на небожителя.

Лю Ятин была высокой и красивой, но, когда она увидела Цзян Тяня, она устыдилась саму себя. Ее сердце сильно застучало, и она не могла вымолвить и слова.

Цзян Тянь рукой дал ей знак присесть на диван, а Шэнь Мань Гэ налила для гостьи чая. Цзян Тянь сел напротив Лю Ятин и спросил: «Староста группы, у тебя ко мне дело?».

Теперь Лю Ятин была успешной, стильно одетой женщиной. На ее шее было бриллиантовое колье, которое преломляло яркий свет и подчеркивало сияющую белизну ее лица.

Ее пиджак подчеркивал талию, облегающие брюки очерчивали линию стройных, длинных ног и обнажали хрупкие, гладкие как нефрит лодыжки.

«Цзян Тянь, дело вот в чем. Благодаря твоей чудодейственной косметической мази мой косметологический бизнес процветает. Я уже открыла пять филиалов в Линьчжоу, Дунхае и Цзянчжоу. И сегодня я пришла, чтобы лично поблагодарить тебя! Я хочу подарить тебе 50% акций моих салонов красоты!».

Держа в руках чашку чая, Лю Ятин не могла скрыть своего волнения.

Цзян Тянь казался ей таким выдающимся человеком.

Он жил на Королевской вилле, а его служанка была невероятно красивой и элегантной.

«Ятин, я рад был тебе помочь, тебе ни к чему быть такой любезной! Ты с таким трудом заработала эти деньги, оставь их у себя!».

Цзян Тянь отпил чай и улыбнулся, не принимая ее слова близко к сердцу.

У него было столько медицинских формул, сколько было песчинок на берегу Ганга, его запас был неистощим и та формула мази, которую он дал Лю Ятин, была лишь мизерной его частью.

«Цзян Тянь, ты отказываешься от акций, тогда я не знаю что же мне делать…».

Лю Ятин остолбенела, она не ожидала, что Цзян Тянь откажется от ее предложения.

Но, глядя на то, что Цзян Тянь живет на Королевской вилле, Лю Ятин подумала, что, вероятно, эти акции на десятки миллионов юаней не представляю для него ничего существенного.

«Ятин, вероятно, ты пришла ко мне по делу? Мы же бывшие однокурсники, такая вежливость ни к чему!».

Цзян Тянь тепло улыбнулся.

Эта улыбка заставила Лю Ятин почувствовать его заботу. Она растрогалась и тут же выложила все, что собиралась сказать: «Сеть моих салонов красоты расширяется, и мне нужно найти рекламного представителя. А сейчас в Линьчжоу с концертом как раз приехала Ли Хуэйянь! Я хотела встретиться с ней, чтобы попросить стать представителем моей сети салонов красоты! Я связалась с ее агентом, но мне не ответили. Неужели мои салоны не годятся для того, чтобы их рекламировала такая известная личность?».

«Ли Хуэйянь?».

Цзян Тянь слегка удивился, и на его лице отразились смешанные эмоции.

В прошлой жизни, когда группа Яован находилась в полном расцвете сил, а вся власть над ней еще была в руках Чжан Ваньцин, Цзян Тянь был молодым наследником группы Яован.

Тогда Ли Хуэйянь была восходящей звездой. Она была родом из Цзиньлина и стала представителем двух продуктов группы Яован.

Может из-за того, что Ли Хуэйянь была крайне нелюдимой, а они с Цзян Тянем были одноклассниками, на одном из праздничных банкетов они закрутили роман.

Но когда их отношения еще не успели получить свое развитие, в семье Цзян произошли огромные перемены. Семья обанкротилась и развалилась. Разве у Цзян Тяня было время крутить роман с Ли Хуэйянь?

Насколько помнил Цзян Тянь, Ли Хуэйянь тоже ожидал печальный финал.

Ее потеснила одна из девушек, с которой также работала ее компания и с ней разорвали контракт. Ли Хуйэянь впала в глубокую депрессию, на Рождество 2011 года она спрыгнула с крыши отеля Хилтон и погибла.

Когда Цзян Тянь услышал эту новость, он расплакался, чувствуя себя ужасно потерянным.

Он хотел стать молодым героем, а она красавицей-певицей. Но в итоге он оказался в нищете, а она покончила с собой.

«Да, кстати! Ты же знаком с Чжоу Чжэнхао, а он глава местной мафии! Ли Хуэйянь придется проявить к тебе уважение!» – со смехом сказала Лю Ятин.

«Хорошо, я возьму тебя с собой на встречу с Ли Хуэйянь…».

Цзян Тянь вспомнил, что, когда Ли Хуэйянь рекламировала продукцию группы Яован, она, из уважения к Цзян Тяню, требовала за это совсем небольшую плату. Это воспоминание заставило Цзян Тяня испытать к ней благодарность.

В этой жизни Цзян Тянь был верен Чжао Сюэ Цин, и повторение романа с Ли Хуэйянь было невозможно.

Но Цзян Тянь был благодарен ей за все, что она сделала для него в прошлой жизни. К тому же они были друзьями, и он должен помочь ей преодолеть все трудности.

Кроме того, таким образом он заодно поможет и Лю Ятин.

«Я купила билеты на ее концерт! Так мы сможем сразу после окончания выступления пройти за кулисы и поговорить с ней!» – смеясь, сказала Лю Ятин.

Близился вечер, поэтому Цзян Тянь сразу рассказал обо всем Чжао Сюэ Цин и вместе с Лю Ятин отправился на концерт.

Увидев это, Лю Ятин восхищенно вздохнула. Цзян Тянь так любил свою жену, так что, по-видимому, у нее самой не было никаких шансов.

Наступила ночь, зажглись фонари. Выставочный центр Линьчжоу ярко сиял в темноте ночи, и к нему оживленной толпой шли люди.

За эти два года популярность Ли Хуэйянь значительно выросла и у нее было много фанатов. Поэтому, когда она впервые приехала с концертом в Линьчжоу, это вызвало огромный ажиотаж.

Парковка перед Выставочным центром Линьчжоу была полностью забита, сегодня здесь собралось очень много людей.

Около входа было много спекулянтов, перепродававших билеты втридорога, а также различных торговцев, продававших светящиеся палочки и другие сувениры.

«Сейчас Ли Хуэйянь так популярна. Кто бы мог подумать, что через несколько лет она покончит с собой? Жизнь действительно непредсказуема…» – подумал Цзян Тянь, увидев все, что происходило вокруг, и печально вздохнул.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 182**

Глава 182 Влюбленность юности

Пройдя проверку билетов, Цзян Тянь и Лю Ятин вошли в концертный зал и заняли свои места в первом ряду.

Совсем скоро Ли Хуэйянь поднялась на сцену и концерт начался. Это вызвало безумное буйство фанатов, они начали издавать приветственные возгласы.

«Добрый вечер! Благодарю всех за то, что пришли на мой концерт…».

На высокой Ли Хуэйянь было длинное синее платье и красивый макияж, своей эмоциональностью она волновала людей.

«Благодарю своего старого друга за то, что пришел послушать мои песни! Я очень тронута! Спасибо тебе!».

После того, как Ли Хуэйянь спела три песни и получила множество цветов и оваций, она заметила Цзян Тяня, сидящего в первом ряду. Она изумилась, а затем кокетливо улыбнулась и послала ему воздушный поцелуй.

«Ах, мамочки, она отправила мне воздушный поцелуй!».

«Не тебе, а мне! Она послала его мне!».

«Ли Хуэйянь, мы до смерти тебя любим!».

Откуда им было знать, что она те слова Ли Хуэйянь были адресованы Цзян Тяню! Все ее фанаты и фанатки тут же загалдели и чуть не попадали в обморок от избытка чувств.

Цзян Тянь лишь слегка улыбнулся, но его взгляд оставался спокойным как вода на дне колодца.

Прошлое уходило подобно пролетающему ветру.

В прошлой жизни Цзян Тянь был бабником, и у него было много подружек, но все они меркли перед Чжао Сюэ Цин. В этой жизни он сосредоточил все свое внимание на ней и даже не думал о тайных романах.

«Ты знаком с Ли Хуэйянь?» – нахмурив брови, спросила Лю Ятин, так как почувствовала, что что-то здесь было не так.

«Мм…». – Цзян Тянь лишь кивнул.

«Так это же здорово! Так будет гораздо проще с ней поговорить!».

«Да, кстати! С каким агенством работает Ли Хуэйянь?» – спросил Цзян Тянь, повернувшись к Лю Ятин.

«Она работает с агенством Небесные Песни Радости из Гуанчжоу, владельца зовут Бай Чоуфэй!» – шепотом сказала Лю Ятин.

«А, так она из его агенства…».

Цзян Тянь улыбнулся и кивнул. Это все упрощало. Стоит лишь связаться с Хун Е и все будет устроено.

«Раз ты знаешь его, то, может, попросишь его помочь?» – взволнованно спросила Лю Ятин, увидев реакцию Цзян Тяня.

Даже заработав десятки миллионов юаней, она все еще находилась очень далеко от того положения, которое занимал Цзян Тянь. Она еще не знала, что Цзян Тянь считался лидером Цзянбэя и подчинил себе Линнань.

«Ах, успокойся, все будет в порядке…». – усмехнувшись, прошептал Цзян Тянь.

По мнению зрителей, этот концерт был яркой сменой волнующих зрелищ.

Но с точки зрения Цзян Тяня, хоть Ли Хуэйянь имела неплохие вокальные данные, но музыкальные аранжировки никуда не годились.

Она находилась в самом зените славы и была уже не в состоянии вынести восторженной любви фанатов.

Через два часа концерт наконец был окончен.

…

«Не толпитесь! Мисс Ли уже уехала в отель! Уходите, ждите ее около отеля!».

После концерта толпа фанатов хлынула за кулисы, но им преградили дорогу высокие и мускулистые охранники.

«А, она уже уехала? Тогда идемте к отелю!» – фанаты тут же с шумом разошлись.

«Цзян Тянь, я не знаю в какой гостинице она остановилась! Нам нужно немедленно последовать за ней!» – поспешно сказала Лю Ятин и потащила Цзян Тяня к выходу.

«Они соврали, Ли Хуэйянь еще здесь! Современные звезды используют кучу разных уловок!» – со смехом сказал Цзян Тянь.

Цзян Тянь уже давно осмотрел помещение своим божественным сознанием, разве охранники могли его обмануть?

Цзян Тянь уже собирался развернуться и отправиться за кулисы, как вдруг из толпы его окликнула одна девушка: «Зять, ты тоже здесь?».

«Ты тоже пришла послушать выступление Ли Хуэйянь?» – со смехом спросил Цзян Тянь, погладив Чжао Цяньжу по голове.

«Да! Зять, я же предлагала тебе билеты, но ты сказал, что у тебя нет времени! А теперь вдруг оно у тебя появилось?».

«Зять, кто это?».

Чжао Цяньжу держала Цзян Тяня за руку и настороженно смотрела на Лю Ятин. Она специально называла его зятем, чтобы дать понять, что он уже занят.

Сейчас муж ее сестры уже был не таким, как раньше. Он стал лидером Линнаня и за ним наверняка бегало много девушек.

Лу Бияо так и липла к нему, но она разгадала ее коварные планы и приняла меры.

Чжао Цяньжу боялась, что эта девушка была такой же, как Лу Бияо. Но про себя она подумала, что пока она рядом, этой девушке не на что рассчитывать.

«Это моя бывшая однокурсница Лю Ятин, мы пришли сюда, чтобы обсудить с Ли Хуэйянь деловые вопросы!» – со смехом объяснил Цзян Тянь.

«А, вот оно что…».

Чжао Цяньжу все поняла и вдруг восторженно сказала: «Вы можете встретиться с Ли Хуэйянь? Я ее самая преданная поклонница! Возьмите меня с собой, возьмите меня с собой! Я попрошу у нее автограф и совместное фото на память!».

«Твой зять знаком с директором Ли Хуэйянь!» – вмешалась в разговор Лю Ятин.

«Боже, как круто! Я сейчас умру от волнения! Я смогу увидеть Ли Хуэйянь, кто бы мог подумать! Это просто невообразимо!» – глаза Чжао Цянтьжу заискрились от радости, она была невероятно взволнована.

Цзян Тянь ничего не сказал и в сопровождении двух девушек отправился за кулисы.

Когда они подошли к боковой двери, ведущей в гримерку, несколько охранников преградили им путь, выставив вперед руки. Нахмурившись, охранники начали их отчитывать: «Что вы здесь забыли? Мы же сказали, мисс Ли уже уехала в отель! Уходите!».

«Передайте мисс Ли, что с ней хочет поговорить Цзян Тянь. Мы с ней старые друзья!» – равнодушно сказал Цзян Тянь.

Охранники недоверчиво переглянулись, но отправились передать сообщение. Через минуту наружу вышла агент Ли Хуэйянь.

На губах этой изящной, одетой в деловой костюм девушки была красная помада, волосы были завязаны в конский хвост. Она была довольна красива, но вокруг ее рта уже были видны первые морщины. От нее исходила холодная и бессердечная аура.

Как только она увидела Цзян Тяня, то слегка оцепенела, а затем с притворной насмешкой сказала: «Когда Хуэйянь переодевалась перед выходом на сцену, она сказала, что на концерт пришел ее бывший одноклассник. Тогда я не поняла про кого она говорила, оказывается, это ты, Цзян Тянь!».

Лицо этой женщины было знакомо Цзян Тяню, они вместе учились в старшей школе. Это была лучшая подруга Ли Хуэйянь, Го Мэнцзя.

Он помнил, что в прошлом Го Мэнцзя вместе с Ли Хуэйянь вместе учились в консерватории. Она была очень красивой, но, увы, не слишком одаренной. Одна компания помогла ей выпустить собственный альбом, но продажи были весьма посредственными, и компания понесла огромные убытки.

С ней должны были разорвать контракт, но Ли Хуэйянь никогда не забывала о старых друзьях и помогла Го Мэнцзя, сделав ее своей помощницей и по совместительству агентом.

Однако в эту минуту Го Мэнцзя считала, что стоит выше Цзян Тяня по положению. На ее лице отражалась надменность и пренебрежение, как будто она сама была знаменитостью.

«Да, давно не виделись…». – сказал Цзян Тянь, проигнорировав ее презрение и холодность.

«Мы можем войти?» – нетерпеливо спросила Чжао Цяньжу, оглянувшись по сторонам.

«Сначала выслушайте меня, а потом можете войти!» – сказала Го Мэнцзу, бросив пренебрежительный взгляд на Чжао Цяньжу.

«Ах, мы сможем увидеть ее! Большое спасибо!» – тут же воскликнули Чжао Цяньжу и Лю Ятин.

«Тсс! Тише, не потревожьте мисс Ли, она отдыхает!».

Го Мэнцзя шикнула на них, и на ее лице отразилось недовольство.

«Я слышала, ты больше не мог оставаться в Цзиньлине и сбежал в Линьчжоу, в дом жены!».

Презрительно глядя на Цзян Тяня, Го Мэнцзя с холодным смехом сказала: «К тому же группа Яован, принадлежащая твоей семье, находится на гране краха! Ты уже не можешь бесчинствовать как раньше, Цзян Тянь! Скажу откровенно, в моих глазах ты не лучше попрошайки. Теперь вы с Ли Хуэйянь вращаетесь в разных мирах! Но она никогда не забывает старых друзей, и я не могу ей в этом препятствовать! Однако ты должен знать свое место! Не задерживайся там слишком долго! И не нужно… предаваться напрасным мечтам!».

«Мисс Го, ты слишком много себе напридумывала! Я пришел сюда по делу!» – нахмурившись, сказал Цзян Тянь и прошел внутрь.

Го Мэнцзя ни на секунду ему не поверила и с отвращением сказала: «Мисс Ли пела целых два часа и очень устала! Не задерживайтесь долго! Вы можете задать ей несколько вопросов, но никаких автографов и совместных фото!».

Она приняла Цзян Тяня, Чжао Цяньжу и Лю Ятин за безумных фанатов Ли Хуэйянь.

Когда они втроем вошли в гримерку, то сразу увидели Ли Хуэйянь, которая сидела лицом к двери и снимала макияж.

«Цзян Тянь, ты пришел!».

Услышав звук шагов, Ли Хуэйянь резко обернулась, в ее красивых глазах появилось волнение, а на лице отразились смешанные эмоции. Затем она быстро прошла вперед и крепко обняла Цзян Тяня за талию.

Цзян Тянь незаметно отстранился от нее, притянул к себе стул, присел, улыбнулся и сказал: «Хуэйянь, ты стала еще прекраснее!».

К этому моменту Ли Хуэйянь уже сменила сценическое платье на повседневную одежду.

На ней была белая хлопковая футболка, обнажавшая ее тонкие ключицы и подчеркивающая ее пышную грудь и тонкую талию.

Джинсовые шорты открывали длинные, белоснежные ноги, которые все еще были в напоминавших жемчуг капельках пота от того, что еще недавно она пела и прыгала по сцене. Ее ноги так и манили их коснуться.

Под волной косой челки виднелся ее белый, гладкий лоб. Без косметики ее лицо казалось мягким и добрым. В ее прекрасных глазах горел хитрый огонек, который добавлял ей привлекательности.

Ли Хуэйянь была очень красивой. Когда-то у них с Цзян Тянем был короткий роман, но теперь, когда он вернулся после десяти тысяч лет культивации, он был спокоен как осенние воды. Увидев ее, он по наитию использовал комплимент в качестве приветствия.

«Цзян Тянь, как ты поживаешь?» – дрожащим голосом спросила Ли Хуэйянь, ее глаза были влажными от слез.

«Все хорошо, я женился…».

Цзян Тянь вдруг почувствовал исходящую от нее холодную ауру. Он использовал свое божественное сознание и невольно оцепенел.

Взгляд Ли Хуэйянь стал мрачным, она выдавила из себя улыбку и разочарованно сказала: «А, так ты уже женился… Наверняка твоя жена красивая и добрая, так ведь?».

Некоторые чувства трудно выразить словами.

Цзян Тянь еще со старшей школы нравился Ли Хуэйянь.

Тогда она была милой и талантливой девушкой, ее можно было даже назвать самой красивой девушкой школы. Многие парни пытались ухаживать за ней и тем самым ужасно ей надоедали.

Цзян Тянь разгонял всех ее ухажеров. Он всегда относился к Ли Хуэйянь с уважением и никогда не давал волю рукам. Он даже никогда не делал никаких намеков.

Цзян Тянь стал кем-то вроде защитника для одинокой, хрупкой и одухотворенной Ли Хуэйянь. Он взял ее под свое крыло и оградил от всех тревог и опасностей.

На самом деле, Цзян Тянь отпугивал ее ухажеров, чтобы поддерживать свой образ хулигана. Он был главным смутьяном школы, он прогуливал уроки, встречался с девушками, ночи напролет проводила за играми в интернет-кафе и в глаза не видел хороших отметок.

Но чувства молодых девушек достойны того, чтобы быть воспетыми в стихах. В молодости возникают такие необъяснимые чувства, которые от одного поворота головы, одного соприкосновения плечами, одного взгляда могут пустить корни и прорасти так глубоко в сердце, что их будет невозможно забыть до конца жизни.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 183**

Глава 183 Почитание мастера Цзяна

После окончания университета она попала в шоу-бизнес и, встретившись с Цзян Тянем теперь, уже имела некоторую популярность, а он так и оставался сыном владельцев группы Яован.

На том банкете она притворилась пьяной, чтобы завязать любовные отношения с Цзян Тянем, в душе она сильно этого хотела.

После той ночи она никогда не забывала о Цзян Тяне. Но затем она услышала, что он попал в беду и был вынужден покинуть Цзиньлин. Она нигде не могла найти его и была вынуждена просто прекратить думать о нем.

А сегодня оказалось, что у Цзян Тяня уже была жена и семья. Это привело ее в замешательство и породило хаос в ее душе.

В жизни нет большего расстояния, чем то, которое сейчас пролегает между ней и Цзян Тянем. Хоть он и стоял в шаге от Ли Хуэйянь, но она никогда не смогла бы сказать ему трех важных слов.

«О, она просто потрясающая! Я очень счастлив…». – с отразившейся на лице нежностью просто сказал Цзян Тянь.

Посмотрев на Ли Хуэйянь, Го Мэнцзя поняла, что та до сих пор не забыла свои старые чувства к Цзян Тяню. Она заволновалась и нервно топнула ногой.

Чжао Цяньжу казалось, что в выражении лица Ли Хуэйянь было что-то странное. Она только что так крепко обняла мужа сестры, что-то тут было не так.

Она закатила глаза и тут же встряла в разговор: «Я свояченица Цзян Тяня. Мисс Ли, можно с вами сфотографироваться? Можете дать мне автограф?».

«Разумеется!».

Ли Хуэйянь наконец заметила присутствие Чжао Цяньжу и с обворожительной улыбкой сказала: «Ты такая красивая! Наверняка твоя сестра ничуть не уступает тебе в этом! Цзян Тянь, ты такой счастливчик!».

«Я же сказала, никаких совместных фото и никаких автографов! Вы вообще понимаете правила или нет? Мисс Ли очень устала!».

Го Мэнцзя указала пальцем на дверь и начала громко ругаться: «Неудачники! Цзян Тянь, немедленно выметайся отсюда! Катитесь вон!».

В сердце Цзян Тяня в конце концов зародилась ярость, он почернел от злости и холодно сказал: «Сегодня я уже проявил к тебе достаточно терпения! Будь осторожней, иначе я задам тебе трепку!».

«Мисс Ли ничего не сказала нам, чего ты орешь?».

«Ты даже не имеешь представления о способностях моего зятя! Его лучше не злить!» – уперев руки в боки, тут же гневно сказала Чжао Цяньжу.

«Цзяцзя, не выгоняй их! Я хочу еще немного поболтать с Цзян Тянем!» – прелестно улыбнувшись, Ли Хуэйянь начала уговаривать Го Мэнцзя.

В этот момент у Го Мэнцзя зазвонил мобильный. Побледневшая от злости, она была вынуждена отвернуться и ответить.

Снова повернувшись к ним, она холодно сказала: «Хуэйянь, немедленно иди со мной! Молодой мастер Бай уже ждет тебя в клубе!».

Ли Хуэйянь бросила взгляд на Цзян Тяня и застыла в нерешительности, не в силах покинуть его. Но в конце концов она не осмелилась ставить под вопрос авторитет своего директора.

Она горько рассмеялась и сказала: «Цзян Тянь, я подневольный человек! Мы встретимся с тобой в другой раз!».

«А, хорошо…».

После этого Цзян Тяню было неудобно препятствовать Ли Хуэйянь, он встал и просто сказал: «В прошлом ты помогла семье Цзян, я никогда этого не забуду! Если у тебя возникнут какие-либо трудности, позвони мне! Ты же мой друг, я поговорю с твоим боссом, Бай Чоуфэем!».

«Еще, я помогу тебе с твоей головной болью, иначе может случиться беда!».

Цзян Тянь был виноват перед Сюэ Цин, он будет всю жизнь оберегать ее. И, хотя повторение их отношений с Ли Хуэйянь было невозможно, но он мог обеспечить ей безопасность до конца жизни.

«Что? Откуда ты знаешь, что меня мучают головные боли? Ты такой проницательный!».

Лицо Ли Хуэйянь просияло от радости, и она оставила Цзян Тяню свои контактные данные.

Го Мэнцзя была уже на взводе. Ткнув в Цзян Тяня пальцем, она начала яростно ругаться: «Цзян Тянь, я предупреждаю тебя, не доставай Хуэйянь! Это все лишь бесплотные фантазии такого отброса, как ты! Немедленно забудь о своих мечтаниях и проваливай!».

Хлоп!

Чжао Цяньжу сделала шаг вперед, отвесила Го Мэнцзя тяжелую пощечину, а затем сурово сказала: «Дрянь, держи язык за зубами! Кого ты называешь отбросом! Мой зять любит свою жену, как ты смеешь высказывать такие грязные предположения!».

«Сучка, ты посмела меня ударить!».

От удара Го Мэнцзя отшатнулась назад, а в уголке ее рта показалась кровь. Она яростно уставилась на Чжао Цяньжу.

«И что с того, что я тебя ударила? Ты так нагло посмела ругать мужа моей сестры! Радуйся, что я тебя не убила!» – пользуясь авторитетом Цзян Тяня, ни капли не испугавшись, крикнула Чжао Цяньжу.

Несколько охранников прибежали на шум и громогласными голосами выкрикнули: «Вы посмели ударить сестру Цзяцзя! Вы что, хотите умереть?».

Разве Го Мэнцзя могла стерпеть такую обиду? Она тут же вышла из себя, взбесилась и, указывая на Цзян Тяня, Чжао Цяньжу и Лю Ятин, закричала: «Почему так долго! Немедленно разберитесь с ними! Избейте их!».

В этот раз, во время гастролей Ли Хуэйянь по трем городам Цзянбэя Бай Чоуфэй сотрдничал с местным королем индустрии развлечений Чжоу Чжэнхао.

По слухам, Чжоу Чжэнхао получил покровительство таинственного выдающегося человека из Линнаня и его бизнес в Цзянбэе процветал. Он заявил, что с концертами не будет никаких проблем и он предоставит свою охрану.

Чего было бояться Го Мэнцзя, когда Чжоу Чжэнхао дал такое обещание? Она не боялась даже убить кого-нибудь.

«Побейте его!».

«Эта девчонка посмела ударить сестру Цзяцзя, ей, вероятно, жить надоело! Мы поиздеваемся над ним и разукрасим ему лицо!».

Свора охранников, похожая на свирепых волков, загалдела, а кто-то из них даже достал дубинки и кинжалы. На их лицах появился злобный оскал. Похоже, чтобы успокоиться, им действительно было необходимо покалечить Цзян Тяня.

«Не нужно никого бить, он мой друг!».

Все происходило слишком быстро, Ли Хуэйянь не смогла помешать охранникам и от волнения чуть не упала в обморок.

Охранники мгновенно бросились на Цзян Тяня, выставив вперед ножи и дубинки.

Лю Ятин не ожидала, что все обернется вот так. Она ужасно разволновалась, ведь, по-видимому, вскоре все вокруг должно было окраситься кровью Цзян Тяня.

Цзян Тянь нисколько не изменился в лице, лишь низким голосом крикнул: «Эй, Гуй!».

«Хозяин, Гуй здесь!».

Все вокруг обуял шквалистый ветер, и неизвестно откуда появился Гуй Цзяоти. Замелькали силуэты восьми ног, которые, казалось, объединились в одну и их невозможно было различить.

Было слышно лишь глухое эхо ударов.

Семь-восемь охранников разлетелись в разные стороны. Они все получили тяжелые повреждения, из их ртов хлынула кровь, и они не могли даже подняться с пола.

Этот человек оказался выдающимся на вид стариком лет 70 с сияющими глазами. По нему сразу было видно, что он прекрасно владел боевыми искусствами.

«Твою мать, это было ошибкой!» – когда главный охранник увидел Гуй Цзяоти, то сразу понял, что перед ним стоит настоящий мастер.

Но и его аура была не слабее ауры Гуй Цзяоти! Свесив сломанную руку и скривив лицо от резкой боли, он ткнул пальцем другой руки в Цзян Тяня и крикнул: «Ублюдок, ты вообще знаешь кто мы такие? Молодой мастер Бай Чоуфэй – муж моей старшей сестры! Если у тебя хватит смелости, тогда дождемся его прихода, и ты узнаешь его гнев!».

Другой охранник уже давно позвонил Бай Чоуфэю, доложил об обстановке и позвал его на помощь.

«Цзян Тянь, уходите! Я сама разберусь со всем этим!» – обеспокоенно сказала Ли Хуэйянь.

«Хуэйянь, дело плохо, как ты можешь их отпустить? Ты собираешься взять всю вину на себя?».

Го Мэнцзя понимала насколько серьезный оборот приняло это дело.

Лидера охранников звали Хэй Саньэр, он был младшим братом обожаемой жены Бай Чоуфэя, шурином молодого мастера Бая.

Все было бы в порядке, если бы побили других охранников. Но Бай Чоуфэй не простит того, что младшему брату его жены сломали руку.

Увидев это, Ли Хуэйянь застыла в нерешительности. Она еще не успела принять решения, а Цзян Тянь уже сел на стул и спокойно сказал: «Хуэйянь, тебе не стоит пытаться разобраться с этим. Пусть Бай Чоуфэй придет и посмотрит на меня!».

«Бай Чоуфэй? Он, он действительно может прийти…?».

Услышав это, Лю Ятин задрожала и побледнела от страха, а затем сказала: «Цзян Тянь, нужно скорее уходить! Этот человек очень силен, даже Чжоу Чжэнхао не осмелился бы перейти ему дорогу!».

Сила Бай Чоуфэя была велика. Он был одним из лучших молодых мастеров Гуанчжоу, имел серьезных покровителей. Он начал с создания корпорации, а теперь прорвался еще и в сферу шоу-бизнеса. Он был достаточно известным человеком, который не гнушался убийств.

Такие молодые мастера из Линьчжоу, как Лун Гайтянь, Тан Цзяньфэн и Лю Тяньлэ не могли идти с ним ни в какое сравнение.

Даже Чжоу Чжэнхао, с которым Цзян Тянь был знаком, уступал Бай Чоуфэю и по деньгам, и по положению.

Лю Ятин полагала, что Чжоу Чжэнхао был главной опорой Цзян Тяня. Поэтому думала, что если начнется драка, то они неминуемо потерпят поражение.

«Да! Поэтому скорее уходите! Я со всем разберусь!» – поспешно начала уговаривать Цзян Тяня Ли Хуэйянь.

Она волновалась и даже слегка разочаровалась в Цзян Тяне.

Похоже, Цзян Тянь так и не повзрослел. Разве такие дела можно было решать, полагаясь лишь на безрассудную храбрость?

«Бай Чоуфэй просто ничтожество! Не так давно он стоял на коленях перед мужем моей сестры! Тьфу!» – пренебрежительно сказала Чжао Цяньжу и сплюнула.

«Хуэйянь, не волнуйся! Даже хорошо, что он придет, я заставлю его впредь проявлять к тебе больше уважения!» – холодно рассмеявшись, сказал Цзян Тянь.

Он говорил об истинном положении дел.

Но все присутствовавшие там думали, что он лишь безрассудно хвастается.

…

В лучшей кабинке элитного клуба Дихао весь стол был заставлен изысканными блюдами и дорогим алкоголем.

Компания выдающихся мужчин произносила тосты и пила в разгар шумной вечеринки.

За спиной у каждого из них стояло по одной высокой и красивой девушке в красном ципао.

Эти девушки были настоящими красавицами, на которых оборачивались прохожие на улицах. Они были еще несмышлеными девчонками, но сейчас наливали этим мужчинам вино и чай как придворные дамы, прислуживающие императору.

Но богатые и авторитетные люди даже не смотрели на этих девушек. Их взгляды сосредоточились на двух присутствовавших среди них мужчинах.

Один мужчина средних лет был в костюме от Армани и в белоснежной рубашке. Он казался выдающимся человеком, лишь выражение его глаз придавало ему жестокости. Это был авторитет из Линьчжоу, Чжоу Чжэнхао.

Второму выдающемуся человеку на вид было не так много лет. Его одежда и манеры были гораздо более изысканными, чем у Чжоу Чжэнхао. Но сейчас он вел себя как младший брат Чжоу Чжэнхао, он много раз произносил тосты в его честь и пил за его здоровье.

Это был Бай Чоуфэй.

Он поднял бокал и со смехом сказал: «Брат Хао, благодаря мастеру Цзяну подпольный мир Линнаня смог объединиться! Ты можешь вести дела своего клуба Дихао в Гуанчжоу, а моя компания может развивать бизнес в Линьчжоу!».

Чжоу Чжэнхао похлопал Бай Чоуфэя по плечу и гордо сказал: «Молодой Бай, ты все верно сказал! Если бы не мастер Цзян, наши территории так и не были бы объединены! Сейчас же все как нельзя лучше! Пусть сила каждого из нас увеличивается, а рынок сбыта расширяется!».

До сих пор он не осмеливался похлопать Бай Чоуфэя по плечу и назвать его молодым Баем. Обычно он держался на почтительно расстоянии и не позволял себе такого.

Но теперь все было иначе. Когда распространился слух о том, что мастер Цзян одолел Вэй Шофэна и объединил Линнань, семья Бай и другие великие семьи в панике встали перед Цзян Тянем на колени и признали его авторитет.

Но выдающиеся люди Цзянбэя уже давно были на стороне мастера Цзяна, и их статус был выше.

В особенности это касалось Чжоу Чжэнхао. Он был самым первым сторонником мастера Цзяна и был известен как его верный пес. По мнению остальных людей, он был фаворитом мастера Цзяна.

Теперь Бай Чоуфэй, Тан Шаоцзе и Тан Чжэнье были вынуждены уступать ему дорогу и называть братом Хао.

«Мастер Цзян – выдающийся человек, похожий на дракона в небесах, и нам, его приспешникам, нельзя забывать об этикете!».

Чжоу Чжэнхао встал и со смехом сказал: «Этим бокалом мы почтим мастера Цзяна!».

Сказав это, он перевернул бокал и вылил его содержимое на пол.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 184**

Глава 184 Так он и есть мастер Цзян!

«Верно! Проявим почтение к мастеру Цзяну!».

«Брат Хао все правильно сказал, нужно почтить мастера Цзяна!».

Все присутствовавшие там авторитетные люди наперебой подскочили и, двумя руками держа свои бокалы, с уважением вылили вино на пол.

Вылив вино, все они сели на свои места и выпили уже по-настоящему.

Бай Чоуфэй, держа в руке бокал вина, льстиво сказал: «Брат Хао, я был так слеп, я оскорбил мастера Цзяна. Но мастер Цзян оказался щедрым и снисходительным человеком, он не стал сводить счеты со мной и остальными. Но мы крайне обеспокоены и хотели бы выразить ему свою признательность…».

«И как же вы хотите это сделать?» – спросил Чжоу Чжэнхао, искоса посмотрев на Бай Чоуфэя.

«Как я вижу, мастер Цзян еще очень молод, а уже владеет боевым искусством. Такие люди очень сильны и обычно у них зашкаливают гормоны. Больше всего их привлекает женская красота!».

На лице Бай Чоуфэя отразилось самодовольство, и он со смехом сказал: «Ты же знаешь, что у меня свой компания в сфере шоу-бизнеса. У меня полно девушек. Есть одна очень красивая певица, Ли Хуэйянь. Я бы хотел отдать ее мастеру Цзяну…».

«Молодой Бай, следи за словами!».

Услышав слова Бай Чоуфэя, Чжоу Чжэнхао хлопнул по столу и сказал: «Ты так расхрабрился, что, боюсь, не доживешь до завтра!».

«Брат Хао, я в чем-то ошибся?» – с недоумением спросил Бай Чоуфэй.

«Мастер Цзян – возвышенный и чистый человек! Он подобен яркому свету луны, спокойному дуновению ветра! Разве у него могут быть такие же грязные и вульгарные желания, как у нас с тобой?».

Чжоу Чжэнхао с благоговением на лице почтительно сказал: «Если бы ты знал, сколько девушек пытались его соблазнить! Но он превыше всего ценит семью, соблюдает моральную чистоту и ни разу даже не взглянул ни на одну девушку! Если ты преподнесешь ему такой пошлый подарок, а тем более, если об этом узнает его жена, то, боюсь, мастер Цзян прирежет тебя!».

«Вот оно что! Благодарю за совет, брат Хао! Если бы не ты, я был бы обречен!».

Выслушав Чжоу Чжэнхао, Бай Чоуфэй устыдился самого себя. Он сильно разволновался и от страха покрылся холодным потом.

В этот момент у него зазвонил мобильный. После разговора он покачал головой и скривил рот.

«Что-то случилось?» – неожиданно деликатно спросил Чжоу Чжэнхао, увидев недовольство на лице Бай Чоуфэя.

«Ох, и не спрашивай! Какие-то сумасшедшие фанаты пришли к Ли Хуэйянь, она отказалась дать автограф или что-то вроде этого, и те затеяли драку. Несколько моих охранников получили ранения!» – горько усмехнувшись сказал Бай Чоуфэй.

«Твою мать, они с ума сошли? С тех пор, как мастер Цзян стал лидером Цзянбэя, все было спокойно. Неужели кто-то осмелился утроить беспорядок?».

Чжоу Чжэнхао хлопнул по столу рукой и крикнул: «Идем, идем! Я уже давно не дрался, а тут как раз подвернулся случай!».

«Это территория брата Хао, нужно полагаться на него!».

Услышав слова Чжоу Чжэнхао, Бай Чоуфэй обрадовался и последовал за ним.

…

«Цзян Тянь, скорее уходи!» – Ли Хуэйянь несколько раз подтолкнула Цзян Тяня к выходу, но тот не шелохнулся.

Го Мэнцзя оттащила ее в сторону и ледяным тоном сказала: «Хуэйянь, неужели ты до сих пор не поняла, что он никчемный отброс? Он что, думает, что в этом мире все так просто? Что все проблемы можно решить кулаками? Мы не в старшей школе, не все решается дракой! Разве этот безмозглый идиот может сравниться с Бай Чоуфэем?».

«Ах, хватит! Все равно мне не удалось убедить его уйти! Раз он так хочет, то пусть отведает страдания на вкус…».

После этих слов в глазах Ли Хуэйянь промелькнуло разочарование, и она покачала головой.

Этим вечером в ней бурлили эмоции, а в душе происходили глубокие перемены.

В тот миг, когда она увидела Цзян Тяня, она вспомнила много прекрасных моментов из прошлого и не смогла сдержать свои чувства.

Но когда она узнала, что Цзян Тянь уже женат, его привлекательность сильно померкла в ее глазах.

А, учитывая ее нынешний статус и положение в обществе, она не могла связаться с таким человеком, как Цзян Тянь.

Когда Цзян Тянь проявил такое неуважение к Бай Чоуфэю, она еще больше разочаровалась в нем. Вся ее любовь к Цзян Тяню практически испарилась.

В сравнении с Бай Чоуфэем беспомощный Цзян Тянь казался таким заурядным, он выглядел как… идиот.

Подумав об этом, Ли Хуэйянь посмеялась сама над собой и покачала головой. В ее застывших глазах отражались горькие мысли.

Она сама была такой дурой!

Она никогда не забывала его потому, что в старшей школе он несколько раз подрался, заступаясь за нее. Она даже подарила ему свой драгоценный первый раз!

Но люди должны уметь взрослеть, они должны двигаться вперед. Ни он, ни Цзян Тянь не должны застревать в прошлом.

Ли Хуэйянь пожалела, что вообще встретилась с Цзян Тянем сегодня. Он собственноручно разрушил все светлые воспоминания, которые она хранила.

Ее юность была прекрасна, но она должна оставаться лишь в воспоминаниях на дне души.

Словно мыльные пузыри или замки из песка, ее воспоминания не выдержали столкновения с реальностью. Как дуновение ветра уничтожает мыльные пузыри, как волна уничтожает песчаные замки, так и ее воспоминания были легко разрушены.

Пока она была погружена в свои мысли, в гримерку ворвалось несколько человек. Во главе группы находился жестокий на вид мужчина средних лет и красивый парень лет тридцати.

Это были прибежавшие со своей попойки Чжоу Чжэнхао, Бай Чоуфэй и их люди.

«Зять, ты пришел!».

Хэй Саньэр посмотрел на своего покровителя взглядом преданного пса. Превозмогая боль, он поднялся с пола и подошел поприветствовать Бай Чоуфэя.

«Молодой мастер Цзян, они ударили меня! Отомсти им за меня!» – Го Мэнцзя обиженно шагнула вперед и начала жаловаться Бай Чоуфэю.

«Негодяй, мой зять и брат Хао уже здесь, и я посмотрю на то, как они будут убивать тебя!».

Несмотря на сломанную руку, Хэй Саньэр все равно смог ткнуть пальцем в Цзян Тяня и сказать эти жестокие слова.

Но он не успел договорить.

Бай Чоуфэй с шумом упал на колени, дрожа всем телом, начал кланяться, а затем сказал: «Мастер Цзян, я не знал, что они нагрубили вам! Все из-за того, что я недостаточно хорошо проконтролировал их! Прошу, простите меня!».

В этот момент Бай Чоуфэй был напуган до смерти.

Мастер Цзян!

Он уничтожил даже такого выдающегося человека, как Вэй Шофэн! Убить Бай Чоуфэя будет для него проще простого!

Бай Чоуфэй не боялся никого на свете, он впервые убил, когда ему было чуть больше десяти лет. Но Цзян Тянь был единственным, перед кем он все же испытывал страх.

Он никогда не забудет ту сцену, когда вздымающийся огонь, управляемый Цзян Тянем, сжигал людей дотла.

И тот момент, когда великий Цзян Тянь призвал вселенскую энергию земли на горе Тинчао, навсегда врезался в его память.

Прошло уже много времени, но, когда Бай Чоуфэй вспомнил эти события, он похолодел словно его бросили в ледяной погреб.

В этот момент он ненавидел все на свете и испытывал ужасные сожаления!

Почему его подчиненные оказались такими недальновидными и оскорбили самого мастера Цзяна!

Нет, это он сам был слишком глупым! Ему вообще не стоило устраивать концерт в Линьчжоу!

Все люди, смотревшие на это, оцепенели от удивления, на их лицах отразилось недоумение и страх, словно они увидели призрака посреди бела дня.

Это был солидный Бай Чоуфэй, молодой мастер из Гуанчжоу, один из авторитетов преступного мира, контролирующий Общество Летящих Облаков. Он обладал невероятной силой, стоял на одном уровне с Тан Шаоцзе и спокойно общался с чиновниками министерского уровня.

Но теперь он стоял на коленях и кланялся какому-то невзрачному Цзян Тяню!

«Ах, встань и расскажи все нормально!».

Цзян Тянь зажег сигарету и, медленно затянувшись, лениво посмотрел на Бай Чоуфэя.

«Мастер Цзян, младшее поколение, они не смеют…».

Бай Чоуфэй начал взволнованно кланяться, а по его лицу градом покатились слезы страха.

Он никогда не забудет тот день, когда оскорбивший Цзян Тяня младший двоюродный брат Тан Шаоцзе был разрублен на куски и скормлен собакам.

Самому Тан Шаоцзе сломали обе ноги. Он не посмел больше оставаться в Гуанчжоу и сбежал в провинцию Цзянсу.

Бай Чоуфэй сильно беспокоился о том, ждет ли его тот же финал, что и остальных, раз сегодня он вызвал неудовольствие мастера Цзяна.

Когда Ли Хуэйянь увидела это сцену, в ее душе зародились странные чувства. Она раскрыла рот от изумления и не могла поверить своим глазам.

Это было просто немыслимо!

Она родилась и выросла в Цзиньлине, и уже давно слышала, что семья Цзян находится на грани краха, а самого Цзян Тяня выгнали из дома после того, как он навлек на себя гнев молодого мастера из Пекина. Он был просто избалованным молодым человеком, который вдруг потерял все деньги. Разве он мог сравниться с Бай Чоуфэем по деньгам и положению?

Но в данный момент Бай Чоуфэй стоял перед Цзян Тянем на коленях словно ученик начальной школы перед учителем…

Нет, он поклонялся Цзян Тяню как внуки поклоняются предкам. Или как человек, увидевший дьявола и поклонившийся ему из уважения и страха.

«Молодой мастер Бай, что вы делаете? Вы, должно быть, приняли его за кого-то другого! Какой еще мастер Цзян, это всего лишь мой бывший одноклассник! Невежественный идиот Цзян Тянь!» – сказала Го Мэнцзя, пытаясь помочь Бай Чоуфэю подняться.

«Не, не говори ерунды…».

Лицо Бай Чоуфэя побледнело от злости, ему так и хотелось залепить Го Мэнцзя пощечину.

Когда Го Мэнцзя не удалось поднять Бай Чоуфэя с колен, она ткнула пальцем в Цзян Тяня и вновь начала ругаться на него: «Цзян Тянь, хватит! Не морочь людям голову! Немедленно встань перед молодым мастером Баем на колени и ответь на его приветствие! Иначе я этого так не оставлю!».

Хэй Саньэр также не мог понять реальное положение вещей, он пришел в ярость и начал кричать: «Зять, зачем ты встал перед ним на колени? Что это за шутки? Он не заслуживает того, чтобы ты опускался перед ним на колени! Немедленно убей его!».

«Тебе не позволено указывать мне!».

Бай Чоуфэй не сдержался, забрал пистолет у одного из своих охранников и прострелил ногу Хэй Саньэра.

«Ай! Твою мать, как больно!».

Коленная чашечка Хэй Саньэра разбилась вдребезги, кровь хлынула из его ноги на пол. Хэй Саньэр схватился за ногу и закричал, а затем стиснул зубы от боли.

«Какие ужасные звуки, он кричит как резаная свинья!» – Чжао Цяньжу нахмурилась и, сердито топнув, прикрыла уши руками.

Подчиненные Чжоу Чжэнхао выволокли Хэй Саньэра из гримерки, но тот все еще ничего не понимал и продолжал кричать: «Зять, как ты можешь так обходиться со мной? Я так много лет служил тебе верой и правдой!».

Чжоу Чжэнхао знал, что Цзян Тянь любил тишину и ненавидел громко орущих людей. Он тут же ударил Хэй Саньэра в живот, заставив того замолчать, а затем сквозь зубы прошептал ему что-то на ухо.

«Что? Так он и есть Цзян… мастер Цзян!».

К Хэй Саньэру пришло запоздалое осознание. Он мгновенно побледнел от страха, вытаращил глаза и даже позабыл о своей боли.

Он изо всех сил боролся, чтобы вернуться в гримерку и извиниться перед Цзян Тянем, но было уже поздно, люди Чжоу Чжэнхао насильно увели его.

После того, как охранники утащили Хэй Саньэра, в гримерке воцарилась мертвая тишина.

Цзян Тяню было лень что-либо говорить, Бай Чоуфэй и Чжоу Чжэнхао и сами понимали, что допустили серьезную ошибку и теперь не знали как же лучше извиниться за это.

Лю Ятин, Ли Хуэйянь и остальные девушки побледнели от вида крови и не могли вымолвить ни слова.

Следом за Бай Чоуфэем и Чжоу Чжэнхао в гримерку прибежали другие авторитеты Гуанчжоу и Линьчжоу. Дрожа от страха, они обеспокоенно посмотрели на Цзян Тяня.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 185**

Глава 185 Поиски Цветка Принцессы

Ли Хуэйянь и Лю Ятин удивленно смотрели на Цзян Тяня, не понимая что происходит.

Ли Хуэйянь молчала. Она не виделась с Цзян Тянем два-три года и не знала что случилось в его жизни за это время.

Лю Ятин знала, что Цзян Тянь был в хороших отношениях с Чжоу Чжэнхао, но она не думала, что, опираясь на его поддержку, Цзян Тянь сможет контролировать Бай Чоуфэя. В конце концов, тот был не обычным человеком, а молодым мастером из Гуанчжоу.

Прошло довольно много времени прежде, чем Бай Чоуфэй со страхом на лице поклонился и дрожащим голосом сказал: «Мастер Цзян, Хэй Саньэр и Го Мэнцзя нагрубили тебе, прошу, скажите, как мы можем все исправить…».

«Я не желаю, чтобы Хэй Саньэр еще раз попался мне на глаза…».

Лицо Цзян Тяня, окутанное сигаретным дымом, казалось бесстрастным и холодным.

«Не беспокойтесь, мы со всем разберемся!» – облегченно вздохнув, поспешил заверить его Бай Чоуфэй.

Го Мэнцзя побледнела от страха. Она была не в состоянии твердо стоять на ногах и умоляющим взглядом посмотрела на Цзян Тяня.

Она точно не знала как именно Бай Чоуфэй собирался разобраться со всем, но понимала, что Хэй Саньэру конец.

Но к удивлению Го Мэнцзя, Цзян Тянь даже не взглянул на нее, словно она была пылью в воздухе.

«Я не пытаюсь проявлять снисхождение, он просто не стоит моего внимания…».

«Лев или тигр не станет разбираться с кусающими его муравьями!».

Услышав это, Го Мэнцзя обрадовалась, но ее тут же накрыла огромная волна огорчения и сожалений.

Она была такой дурой! Как она могла не понять, что Бай Чоуфэй поклоняется Цзян Тяню как святому! Цзян Тянь уже не тот, кем был раньше.

Если бы она была более вежлива с Цзян Тянем, у этой истории был бы совсем другой финал.

Она бы могла получить поддержку и уважение Бай Чоуфэя и ту славу, деньги и положение, о которых раньше не смела и мечтать.

Из-за своей ошибки она упустила шанс, который выпадает раз в двадцать лет.

«Старый друг, может, пойдем в ресторан и поговорим…» – медленно сказала охваченная страхом Ли Хуэйянь.

«Я сам пришел к тебе, чтобы кое-что обсудить… Однако, мы поговорим здесь, я слишком спешу!».

Цзян Тянь покачал головой и глазами подал знак Лю Ятин.

Чжоу Чжэнхао тут же решил ее представить: «Молодой Бай, это владелица сети салонов красоты Ангельская Красота, Лю Ятин. Она бывшая однокурсница Цзян Тяня, они в очень хороших отношениях!».

«Мисс Лю, простите за мою бестактность! Вам что-нибудь нужно? Только скажите и я все для вас сделаю, я пойду на любые жертвы, чтобы выполнить вашу просьбу!».

Бай Чоуфэй тут же поклонился Лю Ятин, на его лице появилось угодливое выражение.

Лю Ятин была польщена таким предложением и не осмеливалась поверить, что это происходит с ней.

Вот, что значит иметь связи!

Что же за человек, в конце концов, был Цзян Тянь, раз он заставил Бай Чоуфэя проявить такое уважение к владелице салонов красоты?

Однако она очень быстро пришла в себя, достала из сумочки свой план рекламы и рассказала Бай Чоуфэю о своем предложении.

«Я очень много слышал о сети салонов Ангельская Красота!».

Выслушав Лю Ятин, Бай Чоуфэй несколько раз кивнул, рассмеялся, а затем со всей серьезностью сказал: «Мы будем сотрудничать с вами! Я давно надеялся на это, это большая удача для агенства Небесные Песни Радости!».

Лю Ятин пришла в недоумение.

Положение сети салонов Ангельская Красота было неплохим, но этот бизнес начал развиваться совсем недавно, и к тому же был сосредоточен в Цзянбэе, а доход с нескольких филиалов ее салонов красоты составлял всего несколько десятков миллионов юаней. Когда Бай Чоуфэн успел услышать о ее салонах?

Лю Ятин не знала, что Бай Чоуфэй общался с Цзян Тянем, поэтому она особо отметила, что формулу косметической мази, которая принесла успех ее салону, разработал именно Цзян Тянь.

«Вот оно что!».

Бай Чоуфэй тут же ударил себя в грудь и уверенно сказал: «Доверьте это дело мне, к тому же я не возьму с вас ни копейки! Считайте, что я делаю это из почтения и дружеских чувств к мастеру Цзяну и мисс Ли!».

«Благодарю вас за доброту, молодой мастер Бай! Но мисс Ли не годится работать за бесплатно! Я заплачу за ее работу по рыночной цене за услуги рекламного представителя!».

Лю Ятин была умной девушкой и понимала, что нельзя получать все бесплатно, прикрываясь именем Цзян Тяня. В конце концов, она все еще была в долгу перед Цзян Тянем.

Это не имело бы значения, если бы дело касалось лишь Бай Чоуфэя. Но рекламным представителем должна была стать Ли Хуэйянь, а она была старой школьной подругой Цзян Тяня и занимала то же самое положение в его жизни, что и Лю Ятин.

«Ничего страшного, все в порядке! Это не такие большие деньги, я сам заплачу Хуэйянь!».

В этот момент Бай Чоуфэй как-то необычно посмотрел на Ли Хуэйянь, в его взгляде появилось заискивающее выражение и уважение.

Раньше он воспринимал Ли Хуэйянь как разменную монету в общении с чиновниками и богатыми авторитетами. Но теперь, когда выяснилось, что она была бывшей одноклассницей Цзян Тяня и находилась с ним в хороших отношениях, разве он мог относиться к ней как прежде?

Ему было плевать на несколько сотен миллионов, которые ему придется заплатить Ли Хуэйянь.

Ему было бы не жаль и нескольких миллиардов, если это поможет расположить к себе мастера Цзяна.

Цзян Тянь внезапно встал и положил руку на голову Ли Хуэйянь.

«Ой, у меня больше не болит голова!».

В этот момент Ли Хуэйянь тут же почувствовал облегчения и ее разум прояснился.

Она чувствовала себя так хорошо, будто чистый родник вымыл всю грязь из ее головы.

«Кто-то подсыпал тебе яд ледяного тутового шелкопряда, ты должна быть осторожна!» – раскрыв ладонь, сказал Цзян Тянь, когда заметил недоумевающие взгляды окружающих.

Цзян Тянь сразу заметил копошение в куколке шелкопряда, вокруг которого образовались кристаллы льда.

«Ладно, друзья, до свидания! Мне пора идти! Если я вернусь слишком поздно, моя жена будет сердиться!».

В следующую секунду Цзян Тянь слегка улыбнулся и вместе с Чжао Цяньжу направился к выходу.

«До свидания, мастер Цзян!».

Чжоу Чжэнхао, Бай Чоуфэй и другие авторитетные люди поклонились и не смели шевельнутся, пока Цзян Тянь не оказался уже очень далеко.

В этот момент Го Мэнцзя обнаружила, что вся их одежда промокла от пота.

«Цзян Тянь…».

Ли Хуэйянь стояла в гримерке, глупо смотря вслед удалявшемуся Цзян Тяню. Она испытывала смешанные чувства.

Лю Ятин поспешила за Цзян Тянем, чтобы отвезти его домой.

Но Цзян Тянь сказал, что было уже слишком поздно и ей самой следует отправляться домой. Сам он поехал домой на новенькой Мазерати Чжао Цяньжу, недавно доставленной из Гуанчжоу.

Пока Лю Ятин смотрела вслед уезжающему Цзян Тяню, ее взгляд помрачнел, в глазах заблестели слезы. Ее душа была полна сожалений и разочарования, и она пробормотала себе под нос: «Ох, его способности действительно выходят за рамки моего воображения! Как я могла думать, что, добившись успеха со своими салонами красоты, буду достойна его…».

«К тому же ясно видно, что он всей душой любит Чжао Сюэ Цин. Он держит на расстоянии даже такую известную личность, как Ли Хуэйянь. Разве его могла бы взволновать простая владелица салонов красоты вроде меня…».

Над озером Сиху дул холодный ночной ветер, который порождал в ее сердце мрачные и унылые чувства.

«Может, мне нужно просто навечно похоронить эти чувства в глубине своей души? Может мне нужно быть счастливой и благодарной просто от того, что мы с ним живем в одном мире, смотрим на одно и то же звездное небо и нас обдувает один и тот же ветер?».

Стоя в этом безлюдном месте, Лю Ятин посмотрела на темное ночное небо. На ее лице медленно появилась улыбка, и она пробормотала: «Цзян Тянь, я благодарна за то, что встретилась с тобой в этой жизни!».

…

Вернувшись в отель, Ли Хуэйянь была рада как ребенок, она даже начала скакать на кровати.

«Цзяцзя, ты представляешь? Когда мы только что разговаривали с молодым мастером Баем, он сказал, что вложит все ресурсы агенства в мое продвижение! Он инвестирует в меня сто миллионов, ты понимаешь? Я стану главной звездой агенства!» – взволнованно сказала Ли Хуэйянь.

Го Мэнцзя оцепенело лежала на кровати, у нее не осталось сил.

Через какое-то время она с раскаяньем сказала: «Хуэйянь, знаешь что? Мы упустили отличный шанс!».

«Цзяцзя, ты что, не переживай так! Разве молодой мастер Бай не сказал, что вложит деньги в мою раскрутку?».

Ли Хуэйянь попыталась убедить Го Мэнцзя: «К тому же Цзян Тянь не стал ссориться с тобой, так что сегодняшний случай никак не повлиял на твою работу в агенстве!».

«Хуэйянь, ты забыла что произошло несколько лет назад? Ты не просто бывшая одноклассница Цзян Тяня, но и его бывшая любовница!».

Го Мэнцзя села на кровати, прикурила тонкую ментоловую сигарету марки More и, вздохнув, сказала: «Если бы сегодня ты еще сильнее продемонстрировала ему свои чувства, то, кто знает, возможно, ваш старый роман разгорелся бы с новой силой…».

«Он заставил Бай Чоуфэя склонить голову, ты же понимаешь что это значит? Наследникам великих пекинских семей не под силу справиться с мощью Цзян Тяня!».

«Ах, я даже не подумала об этом! Это так неожиданно!».

После упоминания этой детали Ли Хуэйянь тоже почувствовала сожаление и разочарование.

Сегодня она вела себе как подобает. Но проблема состояла в том, что она вела себя слишком прилично и разумно.

Она не выдержала безрассудного поведения Цзян Тяня и в конце концов перестала его уговаривать, бросив на произвол судьбы.

Даже когда появился Бай Чоуфэй, она не встала на защиту Цзян Тяня. Она осталась стоять в стороне, желая заставить Цзян Тяня отведать страданий на вкус и лично увидеть как мучения изменят его жестокий и надменный характер.

Возможно другие люди не обратили на это внимания, но разве такой человек, как Цзян Тянь мог этого не заметить?

Можно сказать, что после сегодняшней встречи ее отношения с Цзян Тянем не улучшились, а откатились на шаг назад, вернулись в исходную точку.

Но кто мог подумать, что наследник погибающей семьи сможет добиться положения, которое было даже выше, чем положение Бай Чоуфэя?

Ли Хуэйянь и Го Мэнцзя только и оставалось, что вздохнуть и перестать думать об этом.

Внезапно Ли Хуэйянь испуганно задрожала, вспомнив, что Цзян Тянь устранил действие яда ледяного шелкопряда.

«Кто же, в конце концов, подбросил мне шелкопряда?».

Лу Хуэйянь перебирала в голове лица знакомых и в конце концов остановилась на лице красивой девушки. У нее екнуло сердце, и она сказала: «Неужели это она?».

…

Формация Сосредоточения Духа пяти элементов действительно была необычайным явлением. Цзян Тянь уже прорвался на четвертый уровень Великой Завершенности.

Цин занималась культивацией уже больше месяца, в ее теле накопилось уже много подлинной жизненной силы. Но безукоризненное тело небожительницы было подобно губке, которая могла впитывать подлинную жизненную силу извне, но не могла выпускать ее из себя.

Она целыми днями перебирала струны цитры из кости Белой Обезьяны, ее пальцы уже стерлись в кровь, но она так и не могла извлечь из цитры ни звука. Это заставляло ее хмуриться и грустить.

«Цзян Тянь, неужели я никогда не смогу стать настоящим культиватором, никогда не смогу играть на цитре из кости Белой Обезьяны?».

Чжао Сюэ Цин казалась печальной, а ее глаза покраснели.

Она не желала становиться для Цзян Тяня обузой, она хотела стоять с ним плечом к плечу.

«Не волнуйся! Я обязательно найду Цветок Принцессы и помогу тебе встать на истинный путь культивации!» – улыбнувшись, утешил ее Цзян Тянь.

«По-видимому, мне придется воспользоваться помощью моих подчиненных из Линнаня, чтобы найти этот цветок…».

Цзян Тянь принял решение и тут же созвал сверхчеловека Хун Е, мастера Тао Фана, Сюй Вэньце, Ли Чжэньвэя, Цю Гуна и других мастеров заклинаний, боевых искусств, а также авторитетов Линнаня на встречу на Королевской вилле.

«Мне необходимо найти одно растение, оно называется Цветок Принцессы. Вы слышали о нем?» – нахмурив брови, спросил Цзян Тянь после того, как все обменялись приветствиями.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 186**

Глава 186 Нарушение законов посредством боевых искусств

Все присутствующие нахмурились и задумались, а затем покачали головами и сказали: «Мы не слышали о таком…».

«У меня есть рисунок. Посмотрите, может быть, вы видели такой цветок?».

Цзян Тянь попросил Шэнь Мань Гэ передать собравшимся рисунок.

Цзян Тянь видел Цветок Принцессы в то время, когда путешествовал по звездному небу, и сделал набросок цветка по памяти.

Он хорошо владел живописью, поэтому цветок выглядел как настоящий. Цзян Тянь нашел человека, который с помощью графического планшета смог раскрасить его, и теперь этот рисунок был почти не отличим от реального цветка.

В конце концов, Китай и мир звездного неба принадлежали к абсолютно разным культурам, возможно на Земле у этого цветка было другое название.

Но, когда собравшиеся посмотрели на рисунок, они снова покачали головами, что говорило о том, что им не попадалось такое растение.

«Никто не встречал такой цветок…». – увидев реакцию людей на рисунок, Цзян Тянь лишь беспомощно вздохнул.

Школа Шэньнун входила в тройку китайских школ, которые наиболее хорошо разбирались в лекарственных растениях. Эта школа обладала богатейшим собранием древних книг, множество чудодейственных снадобий и эликсиров. Но Цзян Тянь уже связался с Цзо Цзыму и выяснил, что в школе Шэньнун тоже никто не знал о Цветке Принцессы.

Цзян Тянь предполагала такое развитие событий, но, когда это случилось на самом деле, он не смог скрыть разочарования.

Неужели лишь вступив на древнюю звездную дорогу я смогу отыскать Цветок Принцессы и помочь Цин встать на путь культивации?

Сидевшая рядом с Цзян Тянем Чжао Сюэ Цин похлопала его по руке и с мягкой улыбкой сказала: «Муж, не надо так переживать».

Однако она сама вздохнула, а в ее душе появилось назойливое чувство разочарования.

В этот момент Шэнь Мань Гэ внезапно поклонилась и сказала: «Хозяин, вы наверняка знаете, что скоро состоится собрание Ассоциации Боевых Искусств?».

«Собрание Ассоциации Боевых Искусств?» – нахмурившись, переспросил Цзян Тянь.

«Да! Раз в пять лет в Китае проводится собрание Ассоциации Боевых Искусств! Его организовывает Команда Дракона, там избирается глава союза Улинь…».

Шэнь Мань Гэ неутомимо продолжала свой рассказ: «На собрании Ассоциации Боевых Искусств будут самые выдающиеся люди, кроме представителей школы Мечей Шушань и школы Куньлунь. В этом собрании могут принять участие все простые школы и семьи мастеров боевых искусств. Если хозяин примет участие в этом собрании, то возможно добьется необходимых результатов!».

«Союз Улинь? Какой сейчас век? Почему такие штуки до сих пор существуют?» – не удержавшись от смеха, спросил Цзян Тянь.

«Мастер Цзян, вероятно, не в курсе».

Сидевший в центре гостиной Тан Гочжу объяснил: «Китайские боевые искусства имеют долгую историю, они ведут свое начало от воинов-культиваторов, живших до начала эпохи Цинь. Но в современную эпоху обнаружился резкий недостаток ресурсов для культивации, и боевые искусства начали приходить в упадок. В период расцвета науки и техники даже простые люди могут с помощью пистолета убить мастера Железного Тела или Круга Внутренней Силы. Где-то убывает, а где-то прибывает. Боевые искусства сильно ослабли!».

«Но упадок боевых искусств не значит, что они перестанут существовать вовсе! Сильнейшие мастера боевых искусств по-прежнему играют значительную роль в современном обществе!».

«Продолжайте!» – кивнув, сказал Цзян Тянь.

Хотя значение боевых искусств и искусств заклинаний ослабело, но мастера боевых искусств по-прежнему обладали властью.

Даже Хун Тяньчжао из провинции Хубэй контролировал несметное множество людей, не говоря уже о других мастерах боевых искусств. На Чжунхай отбрасывала тень Община, а весь Линнань находился в руках Вэй Шофэна.

«Союз Улинь – всего лишь неофициальное название Ассоциации Боевых Искусств, о котором говорила мисс Мань Гэ!».

Тан Гочжу почтительно продолжил: «На самом деле, настоящее название ассоциации – Всекитайское Объединением Боевых Искусств, оно было основано в Пекине 1 ноября 1997 года. В начала своего существования эта организация объявила, что будет содействовать объединению и сотрудничеству местных и зарубежных ассоциаций боевых искусств, а также способствовать развитию боевых искусств… Но это было лишь на словах. На самом деле они хотели прекратить нарушение законов с помощью боевых искусств!».

«А?» – удивился Цзян Тянь.

Тан Гочжу сказал: «В 90-е гг. прошлого столетия, в период политики реформ и открытости, в момент экономической нестабильности общество стало крайне неустойчивым, в нем царил хаос. Начиная от буйства школьных хулиганов и заканчивая проповедями и наставлениями мастеров заклинаний, которые обрели множество последователей. В тот момент мастера боевых искусств тоже повылазили отовсюду словно змеи. Они, опираясь на свое мастерство, полностью игнорировали государственные законы, бесчинствовали и причинили всем немало вреда!».

В разговор вмешался Цю Гун: «В то время в Китае возвысилось множество мастеров боевых искусств. Например, Линь Чжэньюй из Общины, Цяо Бинь из Дунбэя, Вань Яньфан из Бамбукового союза с острова Тайвань и многие другие. Они вмешивались во все дела и устраивали состязания в боевых искусствах. Они одолели многих знаменитых людей, сосредоточили в своих руках огромную силу и стали лидерами в своих регионах!».

Тан Гочжу, кивнув, сказал: «Из-за внутренних беспорядков в стране народ дошел до крайности! В это время люди, находившиеся у власти, решили нанести удар и приказали военным, полиции и органам госбезопасности совместными усилиями искоренить опасные тенденции, зародившиеся в стране, и вернуть простому народу мирную жизнь! Во всей стране начали приниматься решительные меры, нарушителей порядка арестовывали и судили. За один год положение внутри страны значительно улучшилось, общественный порядок восстановился, в Китае настали спокойные времена!».

«И хоть полиция смогла справиться с обычными правонарушителями, но им было не под силу разобраться с мастерами боевых искусств, нарушавшими закон!».

«Именно в этот момент при поддержке органов госбезопасности и полиции под непосредственным началом армии была создана Команда Дракона! Прототип Команды Дракона существовал еще до инцидента на реке Янцзы в лице охранной Железной Бригады Яньди и Хуанди!».

«С основанием нового государства все стало спокойно и необходимость в таких организациях мастеров боевых искусств исчезла. Но 90-е годы прошлого столетия не оставили правительству выбора, и Железная Бригада Яньди и Хуанди возродилась под новым названием, Команда Дракона. А ее лидером стал настоящий бог войны среди военных – Е Чжаньтянь!».

«Отец Е Чжаньтяня, Е Тяньжэнь был основателем Железной Бригады Яньди и Хуанди. Он был сильным и уважаемым культиватором. Он разослал приглашения и набрал людей в Команду Дракона. Е Тяньжэнь привил им необходимые идейно-политические взгляды, заставил поклясться в верности стране и народу и, уже через несколько лет Команда Дракона начала бесстрашно бороться с бесчинствами мастеров боевых искусств!».

Тан Гочжу воодушевленно сказал: «В течение года Е Чжаньтянь ранил Цяо Биня из Дунбэя на озере Байтоушань, нанес поражение мастеру Общины Линь Чжэньюю на озере Сиху, а на озере Солнца и Луны казнил Вань Яньфана из Бамбукового союза! Тогда триада 14К, которая была в дружественных отношениях с Бамбуковым союзом, словно котенок втянула свои коготки и спокойно вернула Гонконг Китаю!».

В этот момент Цю Гун скривил рот и грубо вмешался в разговор: «С тех пор, как в 1997-м году Команда Дракона начала размахивать мечом, на протяжении вот уже двадцати лет мир культиваторов и мастеров боевых искусств Китая находится как в кошмарном сне! Е Чжаньтянь убивает людей, кровь льется рекой! Школы и семьи мастеров боевых искусств чувствуют, что над ними навис Дамоклов меч, они соблюдают осмотрительность, словно ступая по тонкому льду, они не смеют действовать! Каждый их шаг контролирует Команда Дракона!».

Можно было сказать, что Тан Гочжу получил выгоду от принятых тогда мер, он плыл по течению истории! В тот момент он получил должность главного инструктора военной организации Свирепые Тигры и через двадцать лет семья Тан стала самым знатным родом Линьчжоу!

Но Цю Гун безудержно любил свободу и выбрал путь, который резко отличался от дороги, которую избрал для себя Тан Гочжу. Он словно дикий бандит бросал всем вызов и убивал людей.

Когда-то он тоже наслаждался красивой жизнью, но затем стал телохранителем Е Гуфэна и наемным убийцей. Хотя ему не приходилось беспокоиться о пище и одежде, но такая жизнь была далека от его идеала.

По своим способностям он даже превосходил Тан Гочжу, но из-за роковой ошибки, совершенной несколько лет назад, его положение разительно отличалось от положения Тан Гочжу.

Каждый смотрел на жизнь с высоты своего положения. Тан Гочжу отзывался о Команде Дракона с восхищением и воодушевлением, а Цю Гун скривил рот, покачал головой и дал ей самую негативную оценку.

«После принятия решительных мер простой народ кричал от радости, естественный баланс был восстановлен. Команда Дракона отделилась от армии и стала независимой, справедливой организацией боевых искусств!».

Тан Гочжу не стал принимать реакцию Цю Гуна близко к сердцу и лишь спокойно сказал: «К тому же, в Китае был основана Ассоциация Боевых Искусств, которая стала саморегулируемой организацией боевых искусств. Совместно с Командой Дракона она тайно и в открытую охраняет порядок в Китае и пытается предотвратить нарушение законов мастерами боевых искусств!».

«Кто сейчас является главой союза Улинь?» – слегка улыбнувшись, спросил Цзян Тянь.

«Этого человека зовут Вэй Фэйлун, он известный наставник боевых искусств!» – со странным смехом сказал Тан Гочжу.

«Этот человек… не может сравниться с мастером Цзяном!».

Цю Гун скривил рот и пренебрежительно сказал: «Он, должно быть, лишь младший последователь Сферы Совершенства! Он получил пост, лишь подмазавшись к Е Чжаньтяню! Если бы не поддержка Е Чжаньтяня, он бы никогда не смог занять эту должность!».

Цзян Тянь кивнул и со смехом сказал: «Похоже, этот Вэй Фэйлун довольно посредственная личность, иначе как бы Вэй Шофэн, Ли Тофэн из Сибэя, Е Удао из провинций Цзянсу и Чжэцзян и другие авторитеты смогли возвыситься?».

Если бы простой человек назвал главу Ассоциации Боевых Искусств посредственностью, то, его, вероятно, приняли бы лишь за нагло хвастающегося выскочку.

Но слова Цзян Тяня все присутствовавшие восприняли как нечто само собой разумеющееся и кивнули.

В этот момент Шэнь Мань Гэ рассмеялась своим чарующим смехом и сказала: «Если хозяин примет участие в собрании Ассоциации Боевых Искусств, то он наверняка покажет себя лучшим и сможет занять пост главы Ассоциации!».

«Мисс Мань Гэ все верно сказала!».

«Если мастер Цзян обойдет всех на этом собрании, то разве у нас не появится надежная опора?».

«Да! Тогда, пользуясь могуществом мастера Цзяна, мы захватим Тайвань, Макао и Гонконг и возьмем под контроль всю континентальную часть страны!».

Эта фраза вылетела у одного из присутствовавших случайно, но когда остальные услышали его слова, то вытаращили глаза от удивления и хлопнули себя по ногам.

«Мы будем ужасно богаты, ужасно богаты! Ха-ха, я уже вижу эти кучи денег!» – Тан Ваньнянь обрадовался и подпрыгнул словно обезьяна.

«Цзян Тянь – великий мастер боевых искусств, он никогда не станет слушать распоряжения других людей!» – пытались вразумить Тан Ваньняня Е Гуфэн.

Все присутствовавшие знали, что Цзян Тянь предпочитал действовать свободно, он не любил никаких ограничений. Ранее он уже отверг приглашение Чжань Луна, но в этот раз все было по-другому.

Ассоциация Боевых Искусств изначально была неправительственной организацией и действовала независимо, но ее положение было выше, чем положение Чжань Луна, она уступала лишь Команде Дракона, что соответствовало статусу Цзян Тяня.

Смотрящие вглубь проблемы представители старшего поколения, такие, как Тан Гочжу и Е Гуфэн видели и еще одну сторону происходящего.

После того, как Цзян Тянь возвысился, он стал силен как дракон, он убивал всех, кто вставал у него на пути. Он убил Син Шаньху из Общины, обезглавил наставника боевых искусств из провинции Хубэй, Хун Тяньчжао, подчинил себе школу Шэньнун, подавил Вэй Шофэна и Мо Хаосюна. Его руки были по локоть в крови после множества убийств.

Схватка Цзян Тяня с Вэй Шофэном уже попала в поле зрение Ассоциации.

Разве для них действия Цзян Тяня не были нарушением законов посредством боевых искусств?

И, если Цзян Тянь не присоединится ни к Команде Дракона, ни к Ассоциации Боевых Искусств, смогут ли те припугнуть его?

Когда Тан Гочжу и Е Гуфэн подумали об этом, их пробил холодный пот.

«Почему я должен обращать внимание на какого-то ничтожного председателя Ассоциации Боевых Искусств?» – с пренебрежительным смешком сказал Цзян Тянь.

Когда-то он пересек звездное небо, заставил всех на расстоянии множества световых лет дрожать от страха, ему покорился Бессмертный Император и небожители. Разве это не было вершиной славы?

Но он через многое прошел за эти десять тысяч лет, он стал относиться к славе равнодушно и даже пренебрежительно.

«Мастер Цзян, вы действительно так думаете?».

Как только присутствовавшие услышали слова Цзян Тяня, они тут же изумленно вздохнули.

«Не стоит больше говорить об этом!» – отмахнувшись, решительно сказал Цзян Тянь.

Затем он улыбнулся и спросил: «Да, кстати, Мань Гэ, где состоится это собрание Ассоциации Боевых Искусств?».

«Оно состоится через месяц в провинции Цзянси у подножия гор Лушань, недалеко от озера Поянху!» – поклонившись, ответила Шэнь Мань Гэ.

«Хм, тогда я поеду туда! Возможно, это принесет результаты! Будет просто замечательно, если мне удастся отыскать Цветок Принцессы!».

Цзян Тянь слегка улыбнулся и глубоко вздохнул.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 187**

Глава 187 Смотрины Тан Линлун

Цзян Тянь взмахнул рукой, давая всем знак разойтись, но господин Тан все же не ушел. Он поклонился, обхватив кулак одной руки ладонью другой и сказал: «Мастер Цзян, я осмелюсь попросить вас дать наставление отряду Боевых Драконов».

Цзян Тянь очистил мандарин и положил дольку в рот Чжао Сюэ Цин, а затем, нахмурившись, спросил: «Насколько мне известно, отряд Боевых Драконов относится к генштабу и расквартирован где-то в Пекине?».

«Верно!».

«Тогда с этим могут возникнуть трудности!».

Цзян Тянь плотно сжал губы, а затем горько рассмеялся, покачал головой и сказал: «Я не возражаю против того, чтобы отправиться в Пекин, но, вы же знаете, Цин не может расстаться со мной ни на день! А Пекин так далеко от Линьчжоу, Цин умрет от тоски!».

«Цзян Тянь, тебе просто лень! Не нужно переводить все стрелки на меня!».

На изящном личике Чжао Сюэ Цин отразились и радость, и злость.

Господин Тан наблюдал за этой сценой и его щеки постепенно покрылись темно-красным румянцем.

Цин ущипнула Цзян Тяня за талию, а затем сказала: «Это серьезное дело! Для тебя это что, какая-то забава? Скорее ответь господину Тану!».

Цин надеялась, что Цзян Тянь согласиться на предложение господина Тана.

Старое изречение гласило: 'Жена, отпускающая мужа за богатствами, испытает только сожаления'. Успешные мужчины часто бросали своих жен, с которыми преодолели множество трудностей.

Но Цин совсем не волновалась, она доверяла Цзян Тяню и не хотела как-то влиять на его дела. Так пусть он едет на встречу с главным инструктором отряда Боевых Драконов.

К тому же, семья Тан оказала им обоим неоценимую поддержку. Заказ для армии на два миллиарда вознес статус фармацевтической компании Чжао до небес.

«Я не могу ехать в Пекин сейчас…».

Цзян Тянь потер подбородок, в его взгляде промелькнул едва уловимый блеск.

В прошлой жизни его помолвка с одной невероятно высокомерной девушкой была расторгнута, та применила все свои навыки, чтобы опозорить семью Цзян.

Цзян Тянь не придерживался консервативных взглядов и не признавал брачных соглашений, заключенных родителями. Он не собирался жениться на девушке, которую выбрали для него родители.

Но помолвку ни в коем случае не следовало публично расторгать на встрече всех великих семей в Цзиньлине.

Это не только поставило Цзян Тяня в неудобное положение, но и покрыло позором всю семью Цзян, сделало их объектом для насмешек.

Все было бы в порядке, если бы произошедшее касалось лишь его чести, но это дело принесло множество пагубных последствий.

Три великие семьи Цзиньлина набросились на семью Цзян, считая, что те оскорбили их силу.

Можно было сказать, что инцидент с разрывом помолвки стал главной причиной нападок на семью Цзян.

В тот день, когда Цзян Тянь вернулся в эту жизнь, он поклялся, что подчинит себе эту пекинскую семью и обрушит на них позор в десять тысяч раз сильнее, чем то унижение, которому они подвергли семью Цзян.

Больше всего Цзян Тянь боялся, что, приехав в Пекин, не сможет держать свои эмоции под контролем и немедленно уничтожит эту семью.

Но Цзян Тянь не желал устраивать массовые убийства. Он знал, что бесшумный удар наиболее болезненный.

«Раз так, то я свяжусь с Хунту и с отрядом Боевых Драконов, я уговорю их построить в военном округе Линнаня тренировочную базу!».

Господин Тан на секунду задумался, а затем хлопнул в ладоши и сказал: «Это будет нетрудно, если мастер Цзян действительно хочет ими руководить!».

«Что ж, неплохо!».

Цзян Тянь рассмеялся и сказал: «Однако, я не собираюсь занимать в отряде Боевых Драконов никакой официальной должности, я бы хотел быть лишь их внештатным консультантом!».

«Эх, мастер Цзян, почему вы испытываете такое отвращение к системе?».

Тан Гочжу оцепенел. Он не знал, стоило ли ему восхищаться характером Цзян Тяня или следовало за него беспокоиться.

«Иначе я не соглашусь!» – невозмутимо сказал Цзян Тянь. Выражение его лица оставалось равнодушным и беззаботным, и он с наслаждением поглощал арбуз.

«Хорошо, тогда не буду вас больше беспокоить! Я свяжусь с Хунту и обговорю с ним все детали!» – кивнув, сказал господин Тан.

Цзян Тянь не ожидал, что отряд Боевых Драконов подготовит все так быстро. Уже через несколько дней к нему пришли господин Тан и сияющая от радости Тан Линлун.

«Наставник, отряд Драконов Войны согласился с вашим планом! Они уже начали строительство тренировочной базы в военном округе Линнаня! Затем туда перевезут всех бойцов отряда и будут ждать ваших указаний!».

Тан Линлун радостно подбежала к Цзян Тяню, схватила его за плечи и капризно сказала: «Наставник, возьмите меня с собой!».

«Ты же не член отряда Боевых Драконов, что тебе там делать?».

Цзян Тянь погладил девушку по голове, а затем слегка отстранил от себя.

Линьчжоу был приморским городом, и, хотя было начало зимы, но погода была довольно теплой.

На Тан Линдун была черная хлопковая футболка, которая плотно облегала ее тело, подчеркивала тонкую талию и вздымающуюся грудь, а также соблазнительно обнажала белую кожу в районе декольте.

Также на ней были бежевые штаны, которые обтягивали ее круглые ягодицы, подчеркивая изгибы.

Девушке было уже 20 лет и она расцвела как прекрасный цветок.

Хотя Цзян Тянь и был ее наставником, но он старался соблюдать скромность. Он не хотел, чтобы Цин увидела эту сцену, не хотел, чтобы в ее сердце зародилось неприятное чувство.

Тан Линлун, наморщив носик, размахивала своими кулачками. Затем она заскрежетала зубами и злобно сказала: «Конечно я должна поехать! Я поскручиваю этим инструкторам носы!».

«Ха-ха, Линлун, не нужно быть такой грубой!».

Господин Тан пристально посмотрел на Тан Линлун, а затем объяснил: «Когда-то Линлун была членом Свирепых Тигров и проходила отбор в отряд Боевых Драконов, но провалилась. Она была в такой ярости, что тут же ушла в отставку. Но все эти годы она таила в сердце злость!».

«Ах, вот оно что…». – слегка улыбнувшись, сказал Цзян Тянь.

Тогда Тан Линлун еще не практиковала прием Железного Тела, она еще не встала на путь изучения боевых искусств. Разве она могла попасть в отряд Боевых Драконов? Ее уровня было недостаточно!

«Мастер Цзян, вам, пожалуй, нужно как можно скорее отправляться в путь!» – рассмеявшись, поторопил всех Тан Гочжу.

«Хм, хорошо! Я уже приготовил для Цин обед, так что мы можем ехать!».

Цзян Тянь с грустью при мысли о разлуке взглянул на свой дом, а затем поднялся и отправился в Гуанчжоу.

Во второй половине дня Цзян Тянь и Тан Линлун прибыли в Гуанчжоу и подъехали к пятизвездочному отелю.

«Линлун, разве мы не должны были сразу отправиться на место дислокации отряда Боевых Драконов? Зачем нам останавливаться в отеле?» – удивленно спросил Цзян Тянь.

«И не спрашивай! Внук одного старого друга моего дедушки захотел устроить со мной смотрины!».

От вопроса Цзян Тяня Тан Линлун почувствовала себя подавленной, ее лицо покрылось румянцем и она, надув губки, сердито топнула ногой.

Она была свободолюбивым человеком, не терпящим никаких ограничений и больше всего она ненавидела смотрины.

После того, как Цзян Тянь стал ее наставником, все мужчины казались ей вульгарными, она считала, что все они не стоили и мизинца ее учителя.

Но старый боевой товарищ ее дедушки прошел с ним через огонь и воду, и даже принял на себя пулю, предназначавшуюся Тан Гочжу. Две семьи связывали теплые, дружеские отношения и они уже договорились о свадьбе, когда Линлун достигнет определенного возраста.

Теперь господин Тан чувствовал себя неловко. Он был вынужден уговорить Тан Линлун на это свидание, но не знал, закончится ли оно успешно.

«Ах, вот оно что! Линлун выросла и должна была выйти замуж!» – на лице Цзян Тяня отразилась нежность, как будто Линлун была его дочерью.

«Наставник, вы хотите сказать, что в этом нет ничего плохого?» – глаза Тан Линлун покраснели, а в ее сердце появилось неприятное, едкое чувство.

Она глупо подумала, что было бы хорошо, если бы она родилась на несколько лет раньше. Если бы она была одного возраста с Чжао Сюэ Цин, то смогла бы встречаться с Цзян Тянем. Его семья не любила его, все считали его сумасшедшим. Но она была прозорливой, она бы разглядела насколько он был необычным человеком. Она бы вышла за него замуж, заботилась бы о нем, они бы любили друг друга и жили счастливо.

Если бы однажды они встретились с Чжао Сюэ Цин и та бы влюбилась в Цзян Тяня, то Цзян Тянь язвительно бы сказал ей: «Ты, конечно, хороша, но мое сердце принадлежит моей жене Линлун! Но я могу взять тебя в ученицы!».

Тогда бы Тан Линлун тоже могла бы относится к ней с нежностью и называть ее младшей сестрой.

«Ладно, я молчу, молчу».

Не понимая, чем он успел задеть молодую девушку, Цзян Тянь с теплом во взгляде поднял руки вверх, а затем словно старик сказал: «Я не буду лезть в дела молодежи!».

В отеле Цзян Тянь занимался медитацией, когда к нему из соседней комнаты вошла Тан Линлун и неловко сказала: «Наставник, он приехал, он ждет меня внизу, в ресторане».

«Хм, тогда иди!» – равнодушно отозвался Цзян Тянь.

«Наставник, идемте со мной!».

«Я буду третьим лишнем на вашем свидании!» – нахмурившись, сказал Цзян Тянь.

«Когда вы стали моим наставником, мой отец решил, что вы будете защищать меня всегда, когда его не будет рядом!» – не сдавалась Тан Линлун.

«Ладно, тогда я безжалостно сожру его!» – беспомощно рассмеявшись, сказал Цзян Тянь и поднялся на ноги.

На смотринах девушки всегда волновались. Им был необходим близкий человек рядом, чтобы чувствовать себя в безопасности.

Когда они спустились в ресторан, то их поприветствовал высокий, мужественный молодой человек с букетом красных роз в руках. Он с улыбкой сказал: «Линлун, это тебе!».

Тан Линлун неловко улыбнулась, но приняла букет и сказала: «Минфэй, не стоило».

Когда Те Минфэй увидел, что Тан Линлун держала за руку Цзян Тяня, в глубине его глаз промелькнул холодный блеск, но он лишь со смехом спросил: «Линлун, а кто это?».

Цзян Тянь больше всего боялся, что Те Минфэй что-то неправильно поймет, поэтому поспешил представиться: «Моя фамилия Цзян, я наставник Линлун на пути изучения боевых искусств».

Те Минфэй с сомнением подумал, что Цзян Тянь был слишком молод для того, чтобы быть наставником Тан Линлун. Кажется, они довольно близки, неужели он ее любовник?

Однако эти мысли никак не отразились на его лице, он протянул руку и с улыбкой сказал: «Рад встрече, наставник Цзян!».

«Приятно познакомиться!» – с бесстрастной улыбкой сказал Цзян Тяня и пожал Те Минфэю руку.

Внезапно Те Минфэй вложил всю свою силу в рукопожатие, чтобы проучить Цзян Тяня.

Он был членом Свирепых Тигров и считался королем бойцов. Он практиковал прием Железного Тела, и от такого его рукопожатия у обычного человека сломались бы все кости руки.

Цзян Тянь почувствовал всю силу рукопожатия приема Размягчения Руки. Те Минфэй тут же ощутил, что рука Цзян Тяня превратилась в мягкую грязь и тот притворно воскликнул: «Боже мой!».

Те Минфэй слегка ослабил хватку и с надменной улыбкой сказал: «Мастерство рук господина Цзяна не так уж велико!».

Цзян Тянь растер руку, а затем сел за стол. Ему не хотелось спорить, и он многозначительно сказал: «Минфэй, вы просто потрясающий человек! Я наконец-то понял смысл фразы, гласящей о том, что всегда найдется кто-то сильнее!».

Тан Линлун тут же поняла, что Те Минфэй пытался прощупать силу Цзян Тяня и немного рассердилась. Она бросила букет роз на пол и грубо крикнула: «Те Минфэй, довольно! Ты не обладаешь и тысячной долей силы моего наставника! Если ты намереваешься и дальше быть таким бесцеремонным, то можешь проваливать!».

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 188**

Глава 188 Сломанная кровать

Не ожидавший, что Тан Линлун начнет публично его ругать, Те Минфэй почувствовал себя неловко и с вымученной улыбкой сказал: «Линлун, не сердись, я лишь хотел обменяться опытом с мастером Цзяном, только и всего!».

Тан Линлун потянула за собой Цзян Тяня, намереваясь уйти. Но Цзян Тянь разрядил обстановку, со смехом сказав: «Линлун, все в порядке! У Минфэя не было дурных намерений! Не делай из мухи слона, садись и поужинай!».

«Хм, только из уважения к своему наставнику…». – безоговорочно слушавшаяся Цзян Тяня Тан Линлун села за стол.

«Официант!» – Те Минфэй воспользовался возможностью выйти из неловкой ситуации, сел и подозвал официанта.

Но как только они приступили к ужину, Те Минфэй тут же почувствовал себя неловко. Тан Линлун и Цзян Тянь непрерывно болтали и шутили, девушка подкладывала наставнику еды и подливала ему вино словно служанка императору.

В то же время она довольно грубо разговаривала с Те Минфэем и по больше части не обращала на него внимания.

В его душе появлялось все больше подозрений. Он утвердился во мнении, что Цзян Тянь был любовником Тан Линлун и лишь прикрывался статусом ее наставника.

«Минфэй, ты, кажется, тоже служишь в вооруженных силах?».

Увидев неловкость Те Минфэя, Цзян Тянь рассердился и специально решил его расспросить.

«Хм, я происхожу из семьи Те из Гуанчжоу. Семья Те – очень знатный род, многие члены нашей семьи служат в армии или работают в отрасли военной промышленности.

Те Минфэй надменно сказал: «Один из четырех лучших молодых мастеров, Те Минхуан – мой двоюродный старший брат. Сейчас я служу в подразделении Свирепых Тигров, и мне посчастливилось стать кандидатом на вступление в отряд Боевых Драконов, я приму участие в специальной подготовке!».

«Ах, вот оно что…». – с равнодушным смехом сказал Цзян Тянь.

Увидев, что лицо Цзян Тяня оставалось бесстрастным и на нем не отразилось должного восхищения, Те Минфэй выругался про себя и самодовольно сказал: «В этот раз в отряд Боевых Драконов был приглашен наставник боевых искусств!».

Затем Те Минфэй, улыбнувшись своим мыслям, шепотом сказал: «Ха-ха, и чего я перед тобой распинаюсь? Ты простой искатель приключений, дилетант! Разве ты можешь знать такого великого человека, как мастер Цзян?».

«Ха-ха!».

Тан Линлун вдруг рассмеялась.

Те Минфэю показалось, что она посмотрела на него как на идиота и невольно удивился: «Что смешного?».

Тан Линлун рассердилась из-за того, что Те Минфэн уже несколько раз проявил неуважение к Цзян Тяню, она указала на своего наставника и сказала: «Неужели твой дедушка и твой старший двоюродный брат не сказали тебе? Мой наставник и есть мастер Цзян!».

Она с пренебрежительным выражением на лице продолжила: «Ты просто слепой, ты не можешь разглядеть выдающегося человека, когда тот стоит перед тобой!».

Те Минфэй внимательно посмотрел на Цзян Тяня, не выдержав, рассмеялся и сказал: «Линлун, ты можешь сколько угодно хвастаться своим наставником! Но, ходят слухи, что мастеру Цзяну около шестидесяти лет, а сколько лет твоему никчемному наставнику? У него даже борода еще не растет!».

Те Минфэя нельзя было винить за его невежество. Во время Блаженного Пиршества он был отправлен на задание и не участвовал в этой встрече.

После Блаженного Пиршества он слышал много всего о мастере Цзяне. Те Минхуан приходил в благоговейный трепет при упоминании мастера Цзяна и всегда называл его почтенным мастером Цзяном.

Гора сплетен все росла и росла, и невежественные молодые мастера Гуанчжоу распространили слух о том, что мастеру Цзяну был незаурядным шестидесятилетним стариком с длинной, седой бородой. Все это они говорили с такой уверенностью, словно это было правдой.

«Ха-ха, ты такой невежественный! Немедленно извинись перед моим наставником, иначе я не прощу тебя…». – с еще большим презрением сказала Тан Линлун Те Минфэю.

«Хватит, Линлун! Не нужно больше это обсуждать, лучше ешь!».

Увидев, что лицо Те Минфэя покраснело от злости, Цзян Тянь попытался разрядить обстановку.

Те Минфэй ел, погрузившись в размышления. Он был в ярости и уже ненавидел Цзян Тяня до зубного скрежета.

С трудом доев свое блюдо, Те Минфэй с энтузиазмом сказал: «Линлун, сегодня в опере Гуанчжоу дается представление. Я купил два билета, чтобы пойти вместе с тобой!».

«Я не пойду, я останусь со своим наставником!».

Даже не взглянув на Те Минфэя и оставив его наедине с хаосом его мыслей, Тан Линлун взяла Цзян Тяня за руку и направилась к лестнице.

Нахмурившись, Те Минфэй долго сидел в неподвижности. Выражение его лица становилось все более мрачным, и он подумал, что отношения между Тан Линлун и Цзян Тянем были не такими простыми.

Он подошел на стойку администратора и предъявил свои документы, чтобы выяснить в каких номерах остановились Цзян Тянь и Тан Линлун и установить над ними постоянный контроль.

«Что? Они заселились в один номер?».

Те Минфэй почувствовал себя так, словно ему изменили. Его глаза покраснели, он потребовал у администратора ключ-карту от номера и огромными прыжками помчался к лифту.

…

Зайдя с Цзян Тяном в свой номер, Тан Линлун тут же нахмурилась и холодно сказала: «Наставник, Те Минфэй слишком зазнался! Он слишком легкомысленный и несколько раз нагрубил вам! Мне он не нравится!».

«Его взгляды еще не до конца сформировались. Ему всего двадцать с небольшим, нет ничего странного в том, что он импульсивен и заносчив. Жизненный опыт, который он получит в будущем, исправит эти недостатки!».

Цзян Тянь был не в силах что-либо с этим поделать.

На самом деле, он уже вывел Тан Линлун на путь культивиции, в будущем она должна была стать бессмертной небожительницей. Разве простой смертный был достоин ее любви?

Однако проблема состояла в том, что Тан Линлун все еще оставалась розой с острыми шипами, он еще не ушла от простой мирской жизни. И с точки зрения обывателя, Те Минфэй был достоин Тан Линлун и по своему происхождению, и по положению, и по своим способностям.

«Я никогда не буду с ним!».

Тан Линлун встряхнула Цзян Тяня за плечи и, надув губки, капризно сказала: «Наставник, вы должны поддержать меня! Дедушка и отец послушают вас!».

«Все зависит от того, насколько дальновидными откажутся твой отец и дед, но мне не хочется вмешиваться в дела семьи Тан!» – покачав головой, с улыбкой сказал Цзян Тянь.

Уловив серьезность в голосе Цзян Тяня, Тан Линлун почувствовала себя беспомощной. Вдруг она сменила тему разговора и спросила: «Наставник, в последнее время я чувствую, что в моем теле происходит застой ауры. У меня не получается Великий Прием Тринадцати Мечей, а в груди появилась боль. Что происходит?».

«Дай я взгляну…».

Цзян Тянь осмотрел Тан Линлун своим божественным сознанием, а также измерил пульс на ее запястье и тут же нахмурился.

«Все из-за того, что ты сменила тренировочную методику культивации. Раньше ты использовала метод Всеобъемлющей Закалки, а в последнее время практикуешь Великий Прием Тринадцати Мечей. Это спровоцировало подлинную жизненную силу, и аура забила несколько акупунктурных точек!» – со смехом сказал Цзян Тянь.

«Наставник, эту проблему трудно решить? Я слышала, что застой ауры может свести человека с ума!».

Услышав слова Цзян Тяня, Тан Линлун побледнела от страха.

«Нет! Если бы такая проблема могла поставить меня в затруднение, разве бы я мог называться твоим наставником?».

Выражение лица Цзян Тяня стало серьезным, и он холодно сказал: «Прими душ, надень халат или ночную рубашку. Главное, чтобы твоя спина была открыта. Я помогу прочистить твои каналы и пробить застой ауры!».

Во время прочистки энергетических каналов порой выходили токсины и истинная ци, поэтому одежда должна была быть свободной.

«Хорошо, уже иду!».

Тан Линлун тут же послушно отправилась в ванную комнату, из-за двери донесся шум воды, и через какое-то время девушка вышла наружу.

Она была завернута в банное полотенце, открывающее нежную как нефрит и белоснежную как молоко кожу ее плеч. Полотенце даже слегка обнажало окружность ее груди.

Тан Линлун обучалась боевым искусствам и даже когда-то служила в армии. Хотя она была совсем молодой, ее фигура была более женственной и привлекательной, чем у Чжао Сюэ Цин, а плечи и руки были очень крепкими.

Пар от горячей воды окутывал ее лицо и тело, от чего она казалось еще более совершенной.

«Наставник, так подойдет?».

Тан Линлун подошла к Цзян Тяню и повернулась к нему спиной. Ее полотенце задралось еще выше, сильнее обнажая ее стройные ноги.

Цзян Тянь оставался абсолютно спокоен.

Но впервые оказавшаяся перед наставником настолько обнаженной, Тан Линлун испытывала стыд. На ее личике отразилось смущение, а во взгляде появилось волнение.

«Хм, хорошо. Садись на кровать и начинай медитировать, а я помогу тебе прочистить энергетические каналы!» – Цзян Тянь улыбнулся и сел на кровать.

Тан Линлун села перед ним и почувствовала, как теплые руки наставника опустились ей на спину. Она тут же задрожала, ее красивое лицо покраснело так сильно, что, казалось, через кожу вот-вот начнет сочиться кровь.

Однако в следующую секунду бурный поток ауры устремился в ее тело, что принесло ей невероятный комфорт. Не сдержавшись, она застонала и сказала: «Как хорошо, наставник! Пожалуйста, продолжайте!».

Цзян Тянь кивнул.

Аромат, который исходил от тела девушки, и звуки, которые она издавала, могли свести мужчину с ума.

Но Цзян Тянь очень быстро успокоил свои мысли и сосредоточился на потоках истинной жизненной энергии. К тому же он надавил на акупунктурные точки на ее спине, груди и ногах и тем самым активировал их.

По мере того, как подлинная жизненная сила втекала в тело Тан Линлун, Цзян Тянь израсходовал много своей энергии. По всему его телу тек горячий пот, который насквозь промочил его одежду, от чего та прилипла к телу.

Одежда мешала Цзян Тяню, он расстегнул пуговицы рубашки и сбросил ее.

«Как хорошо! Наставник, это невыносимо хорошо!».

Внезапно все энергетические каналы Тан Линлун прочистились и удовлетворение налетело на ней как сильный порыв ветра.

В ее тело бурлящими потоками стекалась подлинная жизненная сила. Тан Линлун чувствовала, что ее дрожащее тело наполнялось неисчерпаемой мощью.

Вдруг ножки кровати и столбики, державшие балдахин, с треском подломились и двое людей запутались в постельных принадлежностях.

Цзян Тянь машинально обнял Тан Линлун, прижал ее к себе и ощутил нежный аромат ее тела.

Тан Линлун тоже крепко обняла Цзян Тяня и наслаждалась этим приятным ощущением. Она чувствовала себя опьяненной.

Но Цзян Тянь очень быстро отреагировал, прикрыл глаза, отпихнул от себя Тан Линлун и с притворным гневом сказал: «Твои каналы прочищены! Ты так радовалась, что сломала кровать!».

«Простите, наставник, я не специально!» – слабо сказала Тан Линлун.

Она наслаждалась каждой минутой происходящего и не хотела уходить, но при этом не удержалась от смеха.

«Немедленно поднимайся!».

Цзян Тянь кашлянул кровью, оттолкнул Тан Линлун и сказал: «Что подумает администратор, когда мы попросим его заменить комнату или поменять кровать?».

Увидев как сильно Цзян Тянь стремился оттолкнуть ее от себя, Тан Линлун не осмелилась оставаться на кровати. Она почувствовала, что вызвала гнев наставника и покраснела, а затем надула губки и сказала: «Наставник, мы же не делали ничего постыдного! Чего нам бояться?».

Она уже собиралась подняться с кровати, как вдруг дверь в номер распахнулась и внутрь влетел Те Минфэй.

И Цзян Тянь, и Тан Линлун оцепенели.

Те Минфэй еще снаружи услышал странные звуки, доносившиеся из номера. И теперь, когда он увидел раскрасневшуюся, тяжело дышавшую Тан Линлун, на которой было лишь банное полотенце и обнаженного по пояс Цзян Тяня с отпечатком помады на лице, то тут же пришел в ярость, ткнул пальцем в Цзян Тяня и закричал: «Ублюдок, как ты посмел трахнуть мою женщину!».

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 189**

Глава 189 Боюсь, я разнесу весь отель

Цзян Тянь лениво поднялся с кровати, в его глазах промелькнул холод. Он нахмурился и сказал: «Пошел вон!».

Если бы не тот факт, что Те Минфэй был связан с семьей Тан Линлун, Цзян Тянь уже убил бы его за то, что тот осмелился говорить с ним так непочтительно.

После секундного замешательства Тан Линлун пришла в себя, покрепче обернулась полотенцем, шагнула вперед и гневно крикнула: «Убирайся отсюда! Кто позволил тебе войти? Кто это тут еще твоя женщина?».

Те Минфэй посмотрел на развалившуюся кровать и безумно рассвирепел. На его лбу вздулись вены и он разразился ругательствами: «Твою мать, вы сломали кровать! Тан Линлун, грязная шлюха! Ты все время притворялась передо мной такой высоконравственной и смотрела на меня свысока! Кто бы мог подумать, что ты просто дешевая дрянь!».

Он не ожидал, что Тан Линлун станет вместе с Цзян Тянем так злобно кричать на него. Он пришел в ярость и замахнулся, чтобы ударить ее по лицу.

«Ты слишком много себе позволяешь!».

Заметив его движения, Тан Линлун направила в него поток воздуха, который ударил в него с грохотом разорвавшейся петарды.

Те Минфэй тут же отлетел назад, из его носа хлынула кровь, а три его коренных зуба вылетели изо рта.

Те Минфэй думал, что Цзян Тянь переспал с его невестой, поэтому слишком быстро пришел в ярость. Он поднялся на ноги и озлобленно направил в Тан Линлун новый удар.

Если его первая атака была простой попыткой выместить злость, то этот удар был более упорядоченным, он использовал всю силу мастера Железного Тела. Этот удар заставил воздух разорваться словно от артиллерийского выстрела.

Если бы этот удар пришелся на простого человека, то тот бы не просто получил тяжелейшие ранения, но тут же умер бы.

«Очень опрометчиво!».

Тан Линлун свела брови и молниеносно припечатала ладонь к груди Те Минфэя.

Фью!

Огромное тело Те Минфэя, весившее больше шестидесяти килограммов вылетело за дверь словно тряпичная кукла и ударилось о стену коридора, оставив в штукатурке многочисленные трещины.

Пфу!

Изо рта Те Минфэя брызнула кровь, а лицо исказилось от боли.

Он не понимал когда Тан Линлун успела стать такой сильной, что он не мог противостоять ей. Но злость в его сердце все еще не утихала, он не мог так легко отбросить все планы о мести, поэтому он ткнул пальцем в Цзян Тяня и яростно крикнул: «Подожди у меня, негодяй! Я убью тебя за то, что ты спал с моей женщиной!».

Он тут же позвонил Те Минхуану и начал обвиняющим тоном рассказывать о том, что сделали Тан Линлун и Цзян Тянь.

В конце концов, Те Минхуан был одним из лучших молодых мастеров Гуанчжоу, у него было больше возможностей, чем у Те Минфэя.

«Брат, тебе обязательно нужно отомстить за меня! Он поимел мою женщину! Что мне делать, если слух об этом распространиться?».

«Что? Ты сказал, Цзян… Цзян Тянь?».

Услышав это, сидевший в своем офисе Те Минхуан страшно перепугался и яростно закричал: «Негодяй, ублюдок! Ты навлек на всех нас беду!».

«Что ты такое говоришь, брат? Он переспал с моей девушкой, а я еще и навлек на нас всех беду?» – ничего не понимая, спросил Те Минфэй.

Разве никакие нормы морали больше не работали?

«Сейчас нет времени все тебе объяснять, просто немедленно извинись перед ними! Ты должен искренне принести им свои извинения! Иначе я с тебя шкуру спущу! После того, как извинишься, не пререкайся с ними больше! Даже я не смею вызвать гнев Цзян Тяня!» – гневно прорычал Те Минхуан, его сердце словно было объято огнем. Он бросил трубку и поспешил в отель.

«Что же он за человек, раз даже старший двоюродный брат не смеет сердить его?» – обезумев от страха, подумал Те Минфэй.

Он знал, что Те Минхуан был жестоким, беспощадным и высокомерным человеком, который строго придерживался принципов. Однажды, когда член семьи не подчинился его приказам, Те Минфэй сломал его ему обе ноги и выгнал из семьи.

Те Минфэй все еще находился в растерянности, но, превозмогая боль, подошел к Цзян Тяню, склонил голову и сказал: «Господин Цзян, я ошибся! Я приношу вам свои извинения!».

«Не смей больше беспокоить Тан Линлун, иначе я убью тебя!» – равнодушно сказал Цзян Тянь, который к этому времени уже оделся и сидел на диване, попивая чай.

«Что ты сказал?» – не веря своим ушам, Те Минфэй резко поднял голову и озлобленно посмотрел на Цзян Тяня.

Этот подлец был просто сумасшедшим! Он переспал с его невестой и еще смеет угрожать ему?

Так или иначе, он принадлежал к семье Те, был младшим двоюродным братом Те Минхуана. Они пользовались влиянием в Гуанчжоу, как он смел оскорблять его?

«Тебе что-то не нравится?».

Увидев неповиновение на лице Те Минфэя, Цзян Тянь нахмурился, поднял руку и ударил его так, что Те Минфэй снова вылетел за дверь и не смог подняться.

«Сукин сын, ты еще смеешь пялиться на меня! Я поговорю с твоим старшим двоюродным братом, когда он придет!» – холодно сказал Цзян Тянь.

«Хорошо-хорошо, я это запомню! Когда-нибудь я отплачу тебе в десятикратном размере!» – сквозь зубы процедил Те Минфэй, его терпение лопнуло.

Те Минхуан боялся пробок на дорогах, поэтому воспользовался частным вертолетом и добрался до гостиницы за десять минут. Когда он увидел представшую перед ним сцену, то тут же все понял.

Все еще не потерявший надежды на справедливость Те Минфэй указал на Цзян Тяня и закричал: «Брат, он ударил меня!».

«Как ты смеешь тыкать пальцем в мастера Цзяна! Ты хочешь умереть?».

Те Минхуан ударил младшего двоюродного брата в живот так, что весь ужин Те Минфэя вышел наружу.

Не обращая внимания на Те Минфэя, Те Минхуан словно послушная собачка подбежал к Цзян Тяню, почтительно поклонился и сказал: «Приветствую мастера Цзяна! Этот негодяй нагрубил вам, но прошу вас быть снисходительным!».

Увидев это, Те Минфэй вытаращил глаза и раскрыл рот от изумления.

Его старший двоюродный брат не имел себе равных в Гуанчжоу и мог делать, что хотел. Почему же он так почтительно относится к любовнику Тан Линлун?

«Если он еще раз посмеет вести себя со мной так бесцеремонно, то я убью его!» – равнодушно сказал Цзян Тянь, даже не взглянув на него.

«Я понял, понял!».

Те Минхуан с заискивающим выражением лица кивнул словно цыпленок, клевавший зерно. Затем он развернулся и со злостью сказал охранникам: «Избейте этого ублюдка!».

«Брат, как ты можешь помогать чужакам…!» – сопротивляясь изо всех сил, проревел Те Минфэй.

Но Те Минхуан даже не взглянул на него. Он лишь почтительно поклонился Цзян Тяню и вновь извинился перед ним.

Он извинялся, а про себя думал: «Минфэй, я спас тебя! Если бы ты остался здесь хоть на несколько минут дольше, то мастер Цзян убил бы тебя…».

«Если бы он захотел убить тебя, никто во всем Линнане не смог бы ему помешать! Даже авторитет нашего деда не смог бы его остановить…».

…

На следующий день в восемь утра к отелю, где остановился Цзян Тяня подъехал военный броневик.

Из машины вышли двое людей, мужчина и женщина. Мужчине на вид было сорок с небольшим, он был одет в военную форму, его глаза блестели. Он выглядел мужественно и обладал непоколебимой аурой военного. Судя по погонам, он обладал званием старшего полковника.

А девушке было едва за двадцать. У нее были красивые глаза и точеный носик. Но более удивительным было то, что она уже дослужилась до звания майора.

«Шу Вэй, они остановились здесь? Да они наслаждаются жизнью, это же Хилтон!».

Мужчина чуть нахмурился, в его глазах промелькнула неприязнь.

«Да!» – ничего больше не сказав, Шу Вэй направилась к отелю.

Инструктор Фэн был мастером синъицюань, старшим адептом Круга Внутренней Силы и главным инструктором отряда Боевых Драконов. Он считал себя лучше других и на всех смотрел свысока.

«Шу Вэй, мне не нравится это распоряжение главного штаба. Какие навыки могут быть у обычного искателя приключений, живущего роскошной жизнью? Ему всего двадцать пять лет, какую подготовку он прошел, какой у него опыт сражений?» – нахмурившись, сказал Фэн Сигуан.

«Судя по отчетам, мастер Цзян обладает необычайной силой. Он самый молодой наставник сферы Совершенства нашего времени. К тому же он занимается подготовкой мастеров боевых искусств!» – сказала Шу Вэй.

«Наставник Сферы Совершенства в двадцать пять лет? Это невозможно!».

Брови Фэн Сигуана взлетели вверх, и он, с трудом переводя дыхание от удивления, сказал: «Ты знаешь что значит быть наставником Сферы Совершенства? Во всем Китае их не больше тридцати!».

Он горько рассмеялся и сказал: «Мисс Шу, ты пока не так хорошо осведомлена о мире боевых искусств!».

«Даже такой талантливый человек, как Е Чжаньтянь, вступивший в Круг Внутренней Силы, когда ему было восемнадцать лет, достиг Сферы Совершенства только ему было уже тридцать восемь! К тому же, я посмотрел дело этого Цзян Тяня, он происходит из семьи, занимающейся фармацевтическим бизнесом, как он мог вступить в Сферу Совершенства в двадцать пять лет?».

Когда-то ему довелось видеть атаки Е Чжаньтяня, он был поражен и теперь преклонялся перед этим человеком. Неужели этот парень сильнее изумительно талантливого Е Чжаньтяня?

«Инструктор Фэн, этот документ подписал лично Цао Шисюн, разве тут может быть какая-то ошибка?» – возразила Шу Вэй.

«Господин Цао занимает очень высокий пост и загружен работой! Он не может вникать в каждое дело, поэтому его подчиненные могли ввести его в заблуждение!».

Фэн Сигуан покачал головой и сказал: «Разумеется, подчиненные могли что-то преувеличить и тем самым ввести его в заблуждение. А возможно, что мы получили ошибочные сведения. Ты же знаешь, что военные придают большое значение боевым искусствам и стремятся добиться военных подвигов. И какие-то люди могли прислать нам информацию, чтобы выслужиться и получить боевые награды. Возможно, никто тщательно не проверял эти данные».

Услышав это, Шу Вэй какое-то время молчала, а затем сказала: «Мы уже на месте, так что нечего думать над этим. Мы не поймем выдающийся ли он человек, пока не увидим его, верно?».

Пока они разговаривали, то уже добрались до номера Цзян Тяня.

Шу Вэй нажала на звонок и громко сказала: «Мастер Цзян, мы сотрудники генерального штаба и отряда Боевых Драконов. Мы приехали за вами!».

Через мгновение дверь открылась и Цзян Тянь равнодушно сказал: «Идемте!».

Увидев молодое и изящное лицо Цзян Тяня, который по своим манерам нисколько не был похож на мастера боевых искусств, Фэн Сигуан испытал разочарование и ощутил холод в сердце.

Разве этот парень может быть мастером боевых искусств?

Разве это не будет пустой тратой времени, если он начнет тренировать отряд Боевых Драконов?

Фэн Сигуан поклонился в соответствии с принятыми у мастеров боевых искусств нормами и сказал: «Мастер Цзян, это офицер по связям генштаба Шу Вэй, она отвечает за ваши коммуникации. А я главный инструктор отряда Боевых Драконов, Фэн Сигуан! Я слышал, что мастер Цзян, несмотря на свой возраст, уже достиг Сферы Совершенства, и хотел бы попросить у обучить меня паре приемов!».

«Хочешь подраться прямо здесь?».

Цзян Тянь пренебрежительно рассмеялся и сказал: «Забудь! Если я начну драться здесь, то, боюсь, я разнесу весь отель!».

После этих слов Цзян Тянь заложил руки за спину и вышел из номера, даже не взглянув на Фэн Сигуана.

«Этот парень такой наглый, он бесстыдно хвастается!».

Фэн Сигуан позеленел от злости из-за того, что Цзян Тянь так проигнорировал его. Он разочарованно покачал головой и подумал: «Чем выше навыки мастера боевых искусств, тем он скромнее. А его заносчивость, похоже, не знает границ!».

По дороге Цзян Тянь не стал расспрашивать их о ситуации в отряде Боевых Драконов. Он лениво развалился на сиденье, сначала поболтал с Тан Линлун, а затем позвонил Чжао Сюэ Цин по видеочату. Он нежно разговаривал с ней и заигрывал.

Увидев это, даже Шу Вэй слегка разочаровалась и подумала: «Он не знает как себя вести, он такой вульгарный и несерьезный. Может быть, он на самом деле ничего не смыслит в боевых искусствах? Неужели полученная нами информация действительно была ошибочной?».

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 190**

Глава 190 Провокация солдат отряда Боевых Драконов

В северных предместьях Гуанчжоу в лесу на горе Фуху скрывались недавно построенные казармы и тренировочная база.

Эти казармы были совсем новыми и занимали небольшую площадь. По всему периметру они были окружены металлическим забором под высоким напряжением, повсюду располагались радиолокаторы, камеры наблюдения и спутниковые сигнализации.

На стоянке было несколько самых современных броневиков, а на небольшом аэродроме стоял истребитель-бомбардировщик JF-17 Thunder и транспортный самолет.

На дороге были установлены заграждения, и была натянута проволочная сетка. Через каждые пять шагов располагались посты охраны, а через каждые десять шагов стояли караульные. Базу охраняли хорошо вооруженные солдаты, бдительно стоявшие по стойке смирно.

На территории базы находилась тренировочная площадка и различные учебные центры, а все солдаты были разделены на два отряда.

Около пятидесяти человек принадлежали к отряду Боевых Драконов. В этот момент все солдаты отряда беспечно стояли на площадке с пренебрежительным выражением на лицах и курили.

Остальные восемьдесят человек были одеты в форму военного подразделения Гуанчжоу специального назначения – отряда Свирепых Тигров. Они сохраняли военную выправку и стояли, вытянувшись в струнку.

Среди них стоял и Те Минфэй. Раны на его лице еще не зажили, и он по-прежнему был болезненно-бледным. На лбу выступила холодная испарина, но он, стиснув зубы, держался изо всех сил.

«Минфэй, атмосфера в нашем отряде Боевых Драконов всегда такая расслабленная».

Один из членов отряда Боевых Драконов подошел к Минфэю и сказал: «Я знаю, что ты хочешь получить одобрение инструктора и вступить в ряды отряда Боевых Драконов, но не нужно так волноваться! К тому же ты получил серьезные повреждения, ты можешь позволить себе небольшую передышку!».

«Нет! Мне нужно показать себя с лучшей стороны!» – Те Минфэй покачал головой, его глаза лихорадочно заблестели.

Он не осмеливался рассказать о том, как вчера вечером его избила Тан Линлун, и какой урок ему преподал старший двоюродный брат.

Те Минфэй не понимал что такого необычного было в семье Тан, почему его старший двоюродный брат так боится Тан Линлун и этого парня по фамилии Цзян?

Он разозлился. В этот раз ему было необходимо успешно пройти все испытания и попасть в отряд Боевых Драконов. Тогда он станет элитным бойцом и даже семья Тан не сможет добраться до него.

Он поклялся, что заставит Тан Линлун встать перед ним на колени и покориться ему.

А еще этот Цзян. Старший двоюродный брат сказал, что он мастер Цзян. Должно быть, он какой-то специалист по фэншую, тогда… нужно уничтожить его!

«Мастер Цзян, что за чушь! Не захотел сам ехать в главный штаб в Пекин и заставил нас перебраться в это захолустье!» – вдруг не выдержав, крикнул член отряда Боевых Драконов.

Этот стриженный под ежик парень обладал сильной аурой, он был ростом почти два метра и возвышался над всеми как гора.

Даже в начале зимы он все еще носил камуфляжную футболку, обнажавшую бугрящиеся мышцы под бронзовой кожей. Он был полон взрывной силы и неукротимой ауры, а в его взгляде, похожем на взгляд тигра, светился гнев.

Его называли Ти-рексом, когда-то он был командиром военного отряда Острых Ножей. Он прошел многочисленные этапы отбора и попал в отряд Боевых Драконов и действительно мог считаться лидером этого отряда.

Он имел блестящие боевые заслуги, когда-то он в одиночку зарезал более десятка террористов. Он обладал невероятными способностями и в совершенстве применял прием Железного Тела.

«Ти-рекс, припугни его, когда он придет!» – со смехом подначивали его несколько товарищей.

«Ти-рекс, не нужно действовать импульсивно. Ты же знаешь, что подчинение приказам – священный долг военных» – глубоким голосом сказал один белокожий солдат.

Его кодовым именем был Лис, он был представителем информационного отделения отряда Боевых Драконов. Хотя он занимался техническими вопросами, но тоже являлся старшим адептом Железного Тела.

«Нужно подчиняться приказам!».

Ти-рекс пожал плечами и с пренебрежительной усмешкой сказал: «Но ведь обычный обмен опытом не запрещен вышестоящим руководством!».

«Все верно! Я слышал, что генеральный штаб несколько раз просил мастера Цзяна стать нашим наставником, но он отказывался! Он ужасно высокомерный, должно быть, он действительно обладает серьезными способностями…».

«Я слышал, что ему чуть за двадцать, он самый молодой мастер боевых искусств Китая! Наверняка он обладает удивительными навыками!».

«Да! Ти-рекс, обмен опытом с таким мастером – это ценная возможность! У него наверняка можно многому научиться!».

Все члены отряда Боевых Драконов разразились дружным смехом и начали еще больше подстрекать Ти-рекса.

Они все превозносили их будущего наставника по боевым искусствам Цзяна, но было очевидно, что никто из них не верил в его реальную силу. Все агитировали Ти-рекса припугнуть мастера Цзяна.

В это время по горной дороге мчался военный броневик. Шу Вэй докладывала Цзян Тяню об обстановке.

«Это ни к чему! Я лишь дам им некоторые наставления о боевых искусствах! Мне не нужно ничего знать о них!» – отмахнулся Цзян Тянь.

Шу Вэй прекратила свой рассказ и шепотом сказала: «Мастер Цзян, члены отряда Боевых Драконов – хорошо обученные солдаты, но они очень своевольные, поэтому, прошу вас…».

«Я в курсе!».

Цзян Тянь кивнул, послал Чжао Сюэ Цин воздушный поцелуй по видеочату и завершил звонок. Затем он беспечно сказал: «Не волнуйтесь, я заставлю их меня слушаться!».

Когда Фэн Сигуан услышал это, на его лице отразилось презрение, и он покачал головой.

Он гонится за славой, но в этот раз ему придется хлебнуть горя.

«Он такой заносчивый, заставляет нас ждать так долго! А мне даже нельзя будет избить его до смерти!».

«Твою мать, что это за шутки! Обычно в это время мы уже должны быть в столовой на обеде!».

Время близилось к полудню. Чем дольше солдаты отряда Боевых Драконов ждали прибытия мастера Цзяна, тем меньше у них оставалось терпения, некоторые из них начали ругаться.

В этот момент к базе подъехал военный броневик и из него лениво вылез Цзян Тянь.

«Этот болван и есть наш консультант по боевым искусствам?».

Увидев это, все солдаты остолбенели.

Этот парень с утонченными чертами лица казался воспитанным и культурным, но физически слабым. Разве он мог быть мастером боевых искусств?

«Это ты!».

Стоявший в толпе других солдат Те Минфэй не мог поверить своим глазам, когда увидел Цзян Тяня и Тан Линлун.

«Ты знаешь его?» – удивленно спросил Ти-рекс, посмотрев на Те Минфэя.

«Знаю!».

Те Минфэй заскрежетал зубами, а затем ледяным тоном сказал: «Он просто альфонс, который опирается на поддержку Тан Гочжу, и только!».

«Тан Гочжу? Да кто он такой! Этот старый хрен достиг только уровня Железного Тела!».

«Этот парень опирается на семью Тан? А какие у него способности? Он не выдержит и одного удара!».

«Неужели к нам приехал парень из золотой молодежи? Должность консультанта по боевым искусствам весьма значительно достижение, наверняка после этого он получит звание майора!».

Многие солдаты отряда Боевых Драконов пренебрежительно покачали головами и презрительно высказали свои предположения.

Являясь подразделением генштаба специального назначения, отряд Боевых Драконов намного превосходил отряд Свирепых Тигров. Они не считались даже с Тан Гочжу и поэтому отнеслись к Цзян Тяню с таким пренебрежением.

«Ты и есть наш консультант по боевым искусствам?».

Ти-рекс вышел вперед из толпы, размял шею и хрустнул суставами пальцев. От его тела распространялась необузданная аура, и он с хищным видом напрямую сказал: «Меня зовут Ти-рекс! Я слышал, ты очень силен! Мог бы хотел научиться у тебя парочке приемов!».

«Я не буду драться с тобой!» – покачав головой, сказал Цзян Тянь.

«Ха-ха, ты испугался!».

«Он попросту боится!».

«Он даже не осмеливается принять вызов! Как этот слабак может быть нашим наставником по боевым искусствам!».

Увидев это, все люди несколько оцепенели. А затем с язвительной усмешкой стали указывать на Цзян Тяня и критиковать его.

«А? Уж не Тан Линлун ли это? Когда-то она ушла из нашего отряда Свирепых Тигров! Неужели он использовал положение любовника Тан Линлун, чтобы стать нашим консультантом по боевым искусствам?».

«Убирайся! У такого альфонса не может быть права быть наставником боевых искусств даже отряда Свирепых Тигров, и тем более отряда Боевых Драконов! С какой стати ты считаешь, что достоин этого?».

«Это мошенничество, он просто гонится за славой! Такие отбросы не достойны учить нас!».

«Консультант по боевым искусствам? Тьфу, он ломаного гроша не стоит!».

В этот момент не выдержали не только солдаты отделения Боевых Драконов, но и люди из отряда Свирепых Тигров. Кто-то язвительно высмеивал, а кто-то громко ругал Цзян Тяня.

«Проваливай!».

Те Минфэй вышел вперед и громко закричал со злостью во взгляде и с покрасневшим от ярости лицом.

«Убирайся!».

«Катись отсюда!».

Возглавляемые Те Минфэем солдаты подняли руки и начали кричать.

Выкрики 'Катись вон!' слились в один поднимавшийся до небес гомон.

Те Минфэй гордо выкрикнул из толпы: «Ха, как такой альфонс, как ты сможет противостоять такой толпе? Разве ты сможешь остаться здесь?».

В этот момент Шу Вэй окончательно разочаровалась в Цзян Тяне и взволнованно сказала: «Инструктор Фэн, как нам призвать их к порядку? Вам нужно что-то сделать!».

На лице Фэн Сигуана отражалась язвительная насмешка. Он покачал головой, приподнял брови и сказал: «И что прикажешь мне делать? У него нет никаких способностей, как я прикажу солдатам подчиняться ему? Я ничего не могу сделать в данной ситуации!».

«Вы же даже не дослушали меня! Чего вы так разбушевались?».

Несмотря на град насмешек, Цзян Тянь сохранял невозмутимый вид. Он спокойно стоял там, заложив руки за спину, а затем, слегка улыбнувшись, сказал: «Ти-рекс, я не собираюсь с тобой драться, потому что боюсь, что от одного моего удара такой отброс, как ты, тут же сдохнет!».

«Что ты сказал? Я солдат элитного подразделения, как ты смеешь так говорить со мной?».

Ти-рекс тут же пришел в ярость, на его лбу запульсировали сосуды. Он сжал кулаки так, что у него хрустнули пальцы, и от него начал распространяться убийственный холод!

«Ты не расслышал меня?».

Цзян Тянь с улыбкой посмотрел на всех солдат и равнодушно сказал: «Я сказал, что ты отброс и не выдержишь даже одного моего удара! Элитный солдат? Ну и хвастуны же вы!».

«Твою мать!».

«Он сумасшедший!».

«Он, вашу мать, просто безумный! Нужно забить его насмерть!».

Все солдаты в одно мгновение пришли в бешенство.

Они были отлично обученными элитными бойцами, и не могли стерпеть того, что Цзян Тянь так с ними обращался!

Все солдаты ополчились на Цзян Тяня, от них начала исходить ужасающая, кровожадная аура. Они засучили рукава и приготовились напасть на Цзян Тяня.

«И что это вы собрались делать? Если у вас есть какие-либо жалобы, доложите об этом вышестоящему руководству!» – предупредила солдат слегка заволновавшаяся Шу Вэй.

Если они убьют Цзян Тяня, то все это будет очень трудно объяснить начальству. Поэтому она вышла вперед и попыталась сдержать разъяренную толпу.

«Разойдитесь!».

В этот момент Цзян Тянь слегка улыбнулся и взмахнул рукой.

Раздался резкий хлопок, похожий на взрыв петарды, и на солдат налетел неуправляемый, яростный порыв ветра.

Все солдаты услышали свист шквалистого ветра, как будто они находились в центре урагана. Их всех опрокинуло навзничь и они упали на землю.

Все они изумленно смотрели на происходящее.

В этот момент Цзян Тянь по воздуху притянул к себе десятиметровый броневик весом в пять тонн и поднял его вверх на десять метров.

«Твою мать, это…».

Все люди невероятно испугались и вытаращили глаза так, словно увидели призрака посреди бела дня. Они не могли поверить в происходящее.

Он поднял броневик в воздух одним взмахом руки! Он просто дьявол!

«Преломление Млечного Пути!».

С беззаботным выражением лица Цзян Тянь снова взмахнул рукой.

В воздухе появился Воин Пламени и замахнулся Мечом Демонического Огня, чья поверхность, казалось, была покрыта ртутью.

Удар обрушился на броневик модели Мэнши со звуком артиллерийского выстрела, и машина развалилась на две половины, словно была сделана из папье-маше.

Срез металла был блестящим и гладким словно зеркало. В нем отражались испуганные лица солдат.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 191**

Глава 191 Жестокие тренировки

Бум!

Огромный броневик со звуком, похожим на раскат грома, упал вниз. Земля задрожала и в воздух поднялись клубы пыли.

Вслед за этим наступила пугающая тишина.

Все люди дрожали и испуганно смотрели на Цзян Тяня как на божество.

«Он и есть мастер Цзян, он и есть наш наставник…».

Те Минфэй вдруг как будто что-то осознал. Он резко побледнел от страха, его губы задрожали, и он больше не мог выдавить из себя ни слова.

«Какой, какой он сильный!».

Мышцы Ти-рекса задергались, а глаза, казалось, вот-вот выскочат из орбит. Ему так и хотелось опуститься перед Цзян Тянем на колени.

«Разве человек может обладать такой силой?» – вытаращив глаза, пробормотал себе под нос Лис. Разрезанный пополам броневик казался ему плодом его воображения.

«Мы просто мелкие насекомые в сравнение с мастером Цзяном!».

Все солдаты были поражены и испытывали горькое чувство.

На их лицах отражалась невероятная смесь недоумения, страха, волнения и слабости.

Цзян Тянь одним взмахом руки вдребезги разбил всю надменность этих элитных солдат.

«Ничего удивительного в том, что он так пренебрежительно обращался со мной и с моим старшим двоюродным братом. Ведь он опирается на такую силу!».

Его кровь застыла в жилах как вода в луже зимой. Отчаянье накрыло его с головой.

Ему нужно было упорно трудиться, не щадя сил, чтобы получить одобрение такого божества.

В этот момент Фэн Сигуан испытал одновременно и восхищение, и стыд. Со смешанными эмоциями на лице он сказал: «Господин Цао невероятно проницателен. Он нашел для отряда Боевых Драконов настоящего небожителя! Я был так слеп, я не разглядел его силу!».

Потрясенная Шу Вэй пробормотала: «Все-таки господин Цао оказался очень прозорливым! Теперь статус отряда Боевых Драконов взлетит до небес!».

«Неужели вы сами не понимаете, что вы просто отрепье? Все еще хотите бросить мне вызов?» – с уверенностью во взгляде лениво спросил Цзян Тянь. На его белой одежде не было ни пылинки, он был похож на небожителя, спустившегося в мир смертных.

«Да, мы просто ничтожества! Мы не посмеем бросить вызов мастеру Цзяну!» – с трудом сказал Ти-рекс хриплым голосом.

«Мы отрепье! Мы не смеем бросить вызов мастеру Цзяну!» – наперебой закричали все присутствовавшие там солдаты, больше всего боясь, что Цзян Тянь взмахнет рукой и раскидает их по сторонам.

«Вы сильно разочаровали меня!».

Солдаты думали, что Цзян Тянь оценит их скромность, но, к их удивлению, он с досадой покачал головой.

«Что?».

Все солдаты остолбенели. Они проявили к Цзян Тяню такое почтение, чем же они вызвали его неудовольствие?

«Если вы хотите стать сильными, вам потребуются не только врожденные способности, но и тяга к знаниям, а также непреклонное, сильное сердце!».

«Кого можно назвать сильным человеком? Это тот человек, который знает свои слабости и недостатки, но который по-прежнему непоколебимо верит в себя!».

Цзян Тянь разочарованно покачал головой и равнодушно сказал: «Даже если вы не обладаете природными талантами, то сможете добиться прогресса, если вы будете старательно учиться и упорно тренироваться в сто раз больше, чем другие!».

Во время путешествия по миру звездного неба Цзян Тянь повстречал множество сильных людей, но в них не было природных способностей, они даже не обладали хорошими тренировочными методиками. Однако они упорно, не зная усталости, тренировались и смогли прорваться на новый уровень.

А многие так называемые одаренные от природы люди не смогли бы занять место Бессмертного Императора даже имея в помощь все ресурсы своей семьи и даже страны, потому что они не обладали сильным сердцем!

Можно было сказать, что сила духа являлась основой культивации, не важно практиковали ли вы боевые искусства или заклинания.

Он окинул всех солдат взглядом и равнодушно сказал: «Если вы сами считаете себя отбросами, то никто не сможет изменить вашу судьбу! Вы так и останетесь отбросами навечно! Я презираю ваши физические и духовные силы!».

Эти слова заставили всех солдат покраснеть и стыдливо опустить головы. Но их кулаки… постепенно начали сжиматься.

Эти слова словно удар колокола пробудили их ото сна.

Горячая кровь забурлила у них в груди, в их сердцах запылал огонь, который воодушевил их.

«А теперь скажите мне, вы действительно считаете себя отбросами?» – снова спросил Цзян Тянь.

«Я не отброс!».

Ти-рекс вдруг поднял голову, крепко сжал кулаки и рокочущим голосом крикнул: «Я хочу стать сильнее, я смогу стать сильнее!».

«Мы не станем отбросами! Мы хотим стать элитными солдатами, богами войны! Мы нанесем поражение даже Е Чжаньтяню, мы победим даже Команду Дракона!» – закричали Лис и другие солдаты. Из глаз многих людей хлынули горячие как кипяток слезы.

Они много лет находились в армейской среде, но при выполнении различных заданий их все время обходила Команда Дракона, поэтому они отчаялись.

Но теперь, после наставления Цзян Тяня они возродились словно фениксы, благодаря ему их сердца вновь загорелись силой.

«Хорошо, тогда успокойтесь! С теми навыками, что у вас есть, сейчас вы всего лишь стадо свиней, но под моим руководством вы превратитесь в сильнейших людей!» – сказал Цзян Тянь и удовлетворенно кивнул.

Увидев, что теперь все люди готовы были ему подчиняться, он отдал первый приказ: «Те Минфэй, убирайся отсюда!».

«Мастер Цзян, я не уйду!».

«Мастер Цзян, дайте мне шанс!».

«Мастер Цзян, я тоже хочу стать сильным!».

Те Минфэй не желал сдаваться. По его лицу текли горячие слезы, он боролся изо всех сил, но его все же вывели из толпы.

Затем Цзян Тянь исключил из тренировок еще 90% солдат отряда Свирепых Тигров, оставив лишь несколько человек, которые обладали подходящими качествами.

Затем он отдал второй приказ.

Он указал на Тан Линлун и сказал: «Вы все должны атаковать мою ученицу!».

«Есть!» – хором ответили Ти-рекс, Лис и остальные солдаты, а затем наперегонки бросились к Тан Линлун.

«Берегись, девчонка!».

Ти-рекс, стоявший впереди, замахнулся.

Тан Линлун презрительно рассмеялся, достала из-за спины деревянный меч и замахнулась.

Хлоп!

Ударом меча Тан Линлун отбросила Ти-рекса на землю, из его носа хлынула кровь, и у него зарябило в глазах.

«Я не сдаюсь, иди сюда!».

Ти-рекс, приложив все силы, поднялся на ноги и снова бросился на Тан Линлун.

Фью!

Деревянный меч со свистом разрезал воздух. Тан Линлун ударила Ти-рекса и тот отлетел назад на три метра.

Хлоп! Хлоп! Хлоп!

Тан Линлун применила Великий Прием Тринадцати Мечей и в одно мгновение беспощадно поразила несколько десятков человек.

В конце концов все солдаты оказались на земле.

«Вставайте!» – грозно крикнула Тан Линлун.

Превозмогая боль, все солдаты поднялись на ноги и снова атаковали Тан Линлун.

Увидев эту сцену Фэн Сигуна и Шу Вэй восхищенно переглянулись.

Можно было сказать, что Цзян Тянь не только был сильным культиватором и обладал внушительными способностями, но и глубоко понимал суть боевых искусств.

«Инструктор Фэн, прошу разрешить мне принять участие в тренировках вместе с другими солдатами!» – внезапно сказала Шу Вэй Фэн Сигуну с соблюдением военного протокола.

Когда-то она тоже была членом отряда Боевых Драконов, но из-за полученного ранения ее способности к культивации снизились, и она перешла на штатскую службу в генштабе. Но, когда она увидела силу Цзян Тяня, в ней вновь поднялась надежда.

…

В тот день после завершения тренировки вся военная база бурлила, солдата взволнованно обсуждали нового инструктора по боевым искусствам, мастера Цзяна.

«Почему утром на тренировочной площадке было так шумно? Там ничего не случилось?» – спросил кто-то у Ти-рекса.

«Ха-ха, наш инструктор по боевым искусствам одним взмахом руки поднял в воздух броневик!».

Ти-рекс жевал куриную ножку, его лицо посинело от ударов и сильно распухло, а глаза превратилось в узкие щелочки. Но тем не менее он сиял от гордости.

«А ты не преувеличиваешь? Поднял в воздух броневик одним взмахом руки?» – недоверчиво спросили подошедшие к нему люди.

«Думаете, я вру? Я видел это своими собственными глазами!».

Ти-рекс самодовольно сказал: «Он взмахнул рукой, создал Воина Пламени и тот разрубил броневик на две половины!».

«Что? Он разрубил машину с помощью истинной ци?» – слушавшие Ти-рекса люди были поражены.

«Он наверняка достиг Круга Внутренней Силы!» – оцепенело пробормотали некоторые люди.

«Он не просто достиг Круга Внутренней Силы!».

Стоявший рядом наставник искусства фехтования по имени Чжан Лан покачал головой и с благоговением сказал: «Создание Воинов Застывшей Энергии и Мечей Застывшей Энергии не под силу наставникам боевых искусств Круга Внутренней Силы!».

Чжан Лан по прозвищу Бешеный Клинок был известным мастером Круга Внутренней Силы из школы Пяти Тигров и прославленным наставником отряда Боевых Драконов.

Все солдаты поверили его словам.

«Он такой сильный!».

«Неужели он находится на одном уровне с Е Чжаньтянем?».

«У нашего отряда Боевых Драконов наконец-то появился настоящий наставник Сферы Совершенства!» – вся столовая забурлила от обсуждений.

Но от обсуждений бурлила не только столовая, но и вся тренировочная база. Все обменивались мнениями о новом наставнике, мастере Цзяне.

Однако в последующие дни все солдаты отряда Боевых Драконов пережили самый сложный и болезненный период своей жизни.

Каждый день на тренировках их кожа лопалась под мечом Тан Линлун, они скалили зубы, кричали и иногда даже получали переломы костей.

Во время этих тренировок Цзян Тянь никогда не давал им никаких наставлений, а лишь безучастно наблюдал за происходящим.

«Неужели мы чем-то обидели мастера Цзяна и теперь он не хочет по-настоящему обучать нас боевым искусствам?» – обеспокоенно спросил Лис после очередной тренировки.

«Эх, все из-за меня. Такой выдающийся человек, как мастер Цзян имеет право быть высокомерным, а я решил припугнуть его, как только он приехал, и теперь он перенес свою обиду и на вас. Ты не сердишься?» – раскаиваясь, Ти-рекс схватился за голову.

«Быть такого не может!».

Наставник искусства фехтования покачал головой и ободряюще сказал: «В этих действиях мастера Цзяна есть скрытый смысл! Вы должны следовать его приказам и беспрекословно выполнять все его указания!».

На лицах солдат отразилось сомнение. Неужели это была правда? Или Цзян Тянь таким образом просто вымещал свою злость?

В тот день все солдаты были жестоко побиты, они, стоная от боли, лежали на земле и были не в силах подняться.

«Вы знаете почему я приказал Тан Линлун избить вас?» – заложив руки за спину, равнодушно спросил Цзян Тянь.

Все молчали.

Цзян Тянь указал на одного солдата и глубоким голосом сказал: «Отвечай!».

«Это наше наказание за то, что мы оскорбили мастера Цзяна…». – робко предположил солдат по имени Лю Мэн.

«Иди и еще раз сразись с Тан Линлун!» – холодно сказал Цзян Тянь.

«Мастер Цзян, я…».

В душе Лю Мэн завыл от отчаянья, но не посмел ослушаться приказа. Взяв в руки щит и мачете, он решительно направился к Тан Линлун.

Хлоп! Хлоп! Хлоп!

Тремя ударами Тан Линлун отбросила Лю Мэна назад. Тот упал на землю и был не в силах подняться.

«Отвечай, почему я заставил ее это сделать? Если ты не ответишь, то Тан Линлун побьет тебя!» – сказал Цзян Тянь, указав на девушку-солдата.

Эту девушку-солдата отряда Боевых Драконов звали Чэн Тяньтянь. Она происходила из семьи мастеров боевых искусств и уже достигла состояния Железного Тела.

Она была легкомысленной, но твердой по характеру. После трех ударов Тан Линлун, повредивших ее мягкие ткани, она все еще твердо желала сражаться.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 192**

Глава 192 Значительный прогресс

Когда Чэн Тяньтянь услышала слова Цзян Тяня, на ее лице отразился страх. Она быстро заморгала, а затем не слишком уверенно сказала: «Тан Линлун одним ударом пробила брешь в моей защите. Я думаю, мастер Цзян хочет посмотреть на наши слабые стороны…».

На лице Цзян Тяня впервые за все это время появилась довольная улыбка, и он сказал: «У меня для тебя хорошие новости, ты угадала!».

Услышав это, все люди оцепенели, а затем начали размышлять над недостатками своей обороны.

«Очень хорошо, с этого момента ты будешь командиром отряда Боевых Драконов!».

Цзян Тянь равнодушно сказал: «Ладно, сейчас ты сразишься со мной!».

«Что? Мастер Цзян, я же правильно ответила на ваш вопрос, почему же мне опять нужно сражаться? Да к тому же с вами!».

После слов Цзян Тяня Чэн Тяньтянь, которая было уже обрадовалась, снова пришла в отчаянье, а ее лицо побелело от страха.

«Когда мы сразимся с тобой, я дам тебе персональные наставления! Ты должна считать это честью!» – со смехом сказал Цзян Тянь.

«Хорошо, но, мастер Цзян, вы могли бы не бить меня по лицу?» – дрожащим голосом жалобно попросила Чэн Тяньтянь.

Красота была для женщин природным богатством, даже женщины-солдаты отряда Боевых Драконов не пренебрегали ей. Сила Цзян Тяня была слишком велика. Если бы она не успела увернуться, и он ударил бы ее по лицу, то она бы осталась обезображенной.

«Я подумаю!».

Цзян Тянь улыбнулся, а затем атаковал Чэн Тяньтянь, целясь именно в лицо.

Она попыталась быстро уклониться, но проворная словно ящерица рука Цзян Тяня все же ударила ее по лицу.

Чэн Тяньтянь жалобно пискнула и с опухшим лицом упала на землю.

Цзян Тянь равнодушно сказал: «Ты уже поняла в чем недостаток твоих боевых навыков?».

«Я, я не знаю!» – испуганно сказала Чэн Тяньтянь, отерев пот с лица рукой.

«Когда ты применяешь боевые искусства, в тебе нет храбрости, нет дерзости! Тебе не хватает силы духа! Попробуем еще раз!» – глубоким голосом сказал Цзян Тянь.

Чэн Тяньтянь поднялась, стиснула зубы и в этот раз нанесла удар первой. Она замахнулась на Цзян Тяня ногой, целясь в артерию на шее.

Хлоп!

Цзян Тянь блокировал ее удар ладонью и бесстрастно сказал: «Разрезающий Шею армейский удар в комбинации с Двенадцатым Ударом Ноги Тань, неплохо! Но не стоит зазнаваться, тебе не хватает скорости и мощи!».

Эти два дня Цзян Тянь учил их различным ударам и тренировочным методикам, а также смотрел записи их предыдущих тренировок. И теперь он учил Чэн Тяньтянь, раз за разом пробивая ее оборону.

В конце концов Чэн Тяньтянь продержалась двенадцать раундов. Цзян Тянь жестоко побил ее, она лежала на земле не в силах подняться и едва дышала.

«В качестве награды Линлун приготовит для тебя ванну с лекарственными травами!».

Цзян Тянь отдал приказ, а затем указал на одного из солдат и сказал: «Твоя очередь!».

Хлоп! Хлоп! Хлоп!

Этот солдат начал атаковать, но Цзян Тянь каждый раз находил его слабое место и в конце концов солдат оказался на земле со сломанными голенями.

Но пока Цзян Тянь указывал на ошибки Чэн Тяньтянь и другого солдата, все остальные внимательно следили за его действиями. Поверженный солдат тоже хорошенько запомнил свои уязвимые места.

Все остальные стали размышлять над недостатками своих техник боя, чтобы Цзян Тянь не смог избить их слишком сильно.

Но в конце концов Цзян Тянь одолел всех солдат и каждый из них получил его рекомендации.

«Идите и примите лекарственные ванны…».

Цзян Тянь слегка улыбнулся, развернулся и, уходя, сказал: «Отдохните пару дней и хорошенько подумайте над своими недочетами! А затем я снова побью вас!».

На следующий день Цзян Тянь вернулся в казарму и вместе с Фэн Сингуаном, Шу Вэй и Тан Линлун изучил досье каждого солдата. Цзян Тянь внес коррективы в тренировочные методики каждого из бойцов, а Шу Вэй начала заносить данные в компьютер.

Закончив, Шу Вэй обеспокоенно спросила: «Мастер Цзян, все они получили довольно серьезные травмы! Как же быть со следующей тренировкой?».

«Не стоит переживать за их ранения! Суровые времена требуют суровых мер!».

Цзян Тянь удовлетворенно сделал глоток чая, а затем уверенно сказал: «В соответствии с моим планом тренировок, за месяц их навыки достигнут уровня солдат Команды Дракона!».

«Что? Через месяц тренировок они достигнут уровня солдат Команды Дракона?» – потрясенно переспросили Фэн Сигуан и Шу Вэй.

Методики и масштабы тренировок Команды Драконов сильно отличались от методик отряда Боевых Драконов.

Солдаты отряда Боевых Драконов обучались боевым искусствам лучшими представителями армии.

А Команда Дракона приглашала прославленных мастеров боевых искусств из известных школ и семей.

Можно было сказать, что любой член Команды Дракона мог быть наставником боевых искусств в отряде Боевых Драконов.

«Вы не верите?».

Цзян Тянь слегка улыбнулся и сказал: «Через месяц они все достигнут Круга Внутренней Силы!».

Внезапно в казарму вбежали семь-восемь солдат, с почтением посмотрели на мастера Цзяна и взволнованно загалдели: «Эти лекарственные ванны сотворили чудо, мы все исцелились!».

Все эти солдаты получили тяжелые травмы во время тренировки, их кожа лопнула, они все истекали кровью, их кости были поломаны, а внутренние органы разорваны.

Но проведя ночь в целебной ванне, на следующий день они обнаружили, что все их раны исцелились. К тому же они чувствовали, что их тела наполнились силой.

«Это уникальный, разработанный мной лично рецепт под названием Чудесная Жидкость для Исцеления Тела!».

Цзян Тянь объяснил: «Она не только обладает мощным целительным эффектом, но также укрепляет мышцы и даже может прочистить энергетические каналы. За месяц тренировок по моим методикам даже обычный человек сможет достигнуть состояния Железного Тела, а мастера Железного Тела достигнут Круга Внутренней Силы…».

«Как удивительно…».

«Вот почему мастер Цзян был так уверен в себе! У него с самого начала был секретный рецепт!».

Увидев вбежавших людей Фэн Сигуан и Шу Фэй изумились, а затем у них появилась вера в успех.

Ведь даже если бы Цзян Тянь улучшил их технику боя и скорректировал недостатки, не было гарантии, что они смогут достигнуть Круга Внутренней Силы. Но с этими удивительными лекарственными ваннами это было вполне возможно.

Они не поверили вдохновляющей речи Цзян Тяня, но, увидев поразительный эффект лекарственных ванн, им ничего не оставалось, кроме как довериться ему.

В следующие недели Цзян Тянь лишь иногда заезжал на базу, чтобы понаблюдать за ходом тренировок, а все остальное время проводил в Линьчжоу с Чжао Сюэ Цин.

Цзян Тянь наказал Тан Линлун быть такой же беспощадной, как и он сам, жестоко избивать солдат и ломать им кости.

Чем больше травм получали солдаты, тем больше Чудесной Жидкости для Исцеления Тела они использовали. Их тела не только не ослабли из-за ран, но даже укрепились.

Настал последний день тренировок.

Цзян Тянь вышел на тренировочную площадку, окинул взглядом всех солдат и с довольной улыбкой сказал: «Кто осмелиться бросить мне вызов?».

«Я!» – голосом, похожим на раскат грома, крикнул Ти-рекс.

Сейчас все было не так, как когда он встретился с Цзян Тянем впервые. В этот раз на его лице отражалось почтение и благоговейный трепет, а тело было прямым как стрела.

У Ти-рекса были неплохие природные данные, но он был самым главным задирой в отряде Боевых Драконов. Он был надменным и честолюбивым, и заставил сбежать уже не одного наставника. Только встретившись с Цзян Тянем, он наконец осознал свои ошибки.

Своими словами Цзян Тянь пробудил его сознание и заставил его понять все свои недостатки.

Последнее время он усердно тренировался в соответствии с инструкциями, которые дал ему Цзян Тянь и извлек из них много полезного для себя. Он оценил весь вклад Цзян Тяня.

«Хорошо! Это снова ты, возмутитель спокойствия!».

Услышав эти слова, Ти-рекс покраснел, а затем почтительно поклонился Цзян Тяню и сказал: «Прошу мастера Цзяна дать мне свои наставления!».

Эти слова он сказал от чистого сердца.

«Не нужно тратить лишних слов и нудеть!» – лениво усмехнувшись, сказал Цзян Тянь.

«Простите…».

Ти-рекс закричал, а затем изо всех сил атаковал. Он словно танк помчался на Цзян Тяня, намереваясь ударить его ногой. Он был силен как тигр или водяной дракон.

Вдруг наружу вырвалась безумная мощь Круга Внутренней Силы и разорвалась в воздухе, заполнив все вокруг туманом.

«Неплохо, ты достиг Круга Внутренней Силы!».

Цзян Тянь слегка улыбнулся и ударил Ти-рекса между ног.

Бум!

Ти-рекс упал, схватился за пах и начал кататься по земле. На его лбу вздулись вены, а из глаз хлынули слезы.

«Мастер Цзян, вы…».

«Ти-рекс… Он все еще сможет иметь детей?».

Все присутствующие смутились, считая, что Цзян Тянь переборщил с ударом.

Цзян Тянь равнодушно сказал: «На поле бое, когда обстоятельства молниеносно меняются, есть только одна цель – убить противника, и неважно какими методами. Ты такой дерзкий, и не замечаешь, что открываешь свои слабые места. Даже обычный солдат сможет сразить тебя, если найдет прореху в твоей обороне, что уж говорить обо мне!».

Он говорил и в то же время пинал валявшегося на земле Ти-рекса.

Цзян Тянь выпнул Ти-рекса за пределы площадки словно футбольный мяч, и сказал: «Следующий!».

Вперед выпрыгнул еще один солдат, но и он был отброшен Цзян Тянем на землю, после чего не смог подняться.

«Ты двигаешься слишком медленно! У тебя много разнообразных движений, это красиво, но не практично!» – сказал Цзян Тянь и, наступив на солдата, сломал ему бедренную кость.

Цзян Тянь точно так же одолел всех остальных солдат, их отправили в медчасть и погрузили лекарственные ванны.

«Ах, мы просто отбросы! Мы думали, что за месяц достигли неплохого прогресса, но перед лицом мастера Цзяна мы все еще ни на что не способны!» – беспомощно и разочарованно сказал Ти-рекс, погрузившись в изумрудно-зеленую воду.

«Точно! Прорвавшись в Круг Внутренней Силы, я думала, что смогу победить его! Но он одним ударом сломал мне скуловую кость!» – печально сказала Чэн Тяньтянь, на которой была камуфляжная безрукавка. Она погрузилась в целебную ванну, прикрывая рукой опухшую щеку.

После того, как целебная жидкость проникла в ее тело, ее травма исцелилась с видимой невооруженным глазом скоростью.

«Да! Боюсь, мы за всю жизнь не сможем достичь уровня мастера Цзяна!».

Солдаты отряда Боевых Драконов долго качали головами и вздыхали, а на их лицах отражалось разочарование.

«Вы все неплохо справились! По моим оценкам, более 80% из вас достигли Круга Внутренней Силы!» – равнодушно сказал Цзян Тянь. Он, заложив руки за спину, зашел в помещение, когда все солдаты впали в полное уныние.

«Мастер Цзян, это действительно так, но… нам так далеко до вас!» – со смешанными эмоциями на лице сказал Лис.

За этот месяц под руководством мастера Цзяна и Тан Линлун они добились молниеносного прогресса, и почти все из них перешли на новый уровень.

Все люди, которые ранее уже добились состояния Железного Тела, включая Ти-рекса, сейчас достигли Круга Внутренней Силы.

Но они были разочарованы, потому что их отставание от Цзян Тяня все еще было огромным.

«Вы хотите сравниться со мной? Ну, вы и размечтались!».

Цзян Тянь дал Лису подзатыльник, рассмеялся и сказал: «Сколько китайских мастеров моего уровня вы знаете?».

«И верно, мы вполне довольны нашим сегодняшним результатом!» – неловко сказал Лис, почесав затылок.

«Ха-ха, мы не смеем желать сравниться с мастером Цзяном! Мы не будем даже думать об этом!» – виновато сказали остальные.

Цзян Тянь посмотрел на них, и на его лице отразилась нежность. Он привязался к ним за эти тридцать дней.

В конце концов он словно старик сказал: «Детишки, тренировки официально завершены! Завтра меня уже здесь не будет!».

«Что?».

Услышав эти слова, люди оцепенели. Они не хотели верить в эти слова, не могли смириться с ними.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 193**

Глава 193 Просьба Чжан Лана

Они проводили с Цзян Тянем много времени и привыкли к его присутствию, но тут он вдруг собрался покинуть их.

«Мастер Цзян, вы действительно уйдете?».

Дрожа всем тело и разбрызгивая воду, Ти-рекс поднялся из лекарственной ванны.

«Да! В этом мире ничто не вечно, и наше с вами сотрудничество подошло к концу!».

Цзян Тянь довольно посмотрел на Ти-рекса, в последние дни этот молодой человек достиг молниеносного прогресса.

«Мастер Цзян, вы можете не уходить?» – внезапно воскликнул низко свесивший голову Ти-рекс и крепко сжал кулаки.

«Да, мастер Цзян, не уходите! Мы будем по вам так скучать, если вы уйдете!».

Все солдаты отряда Боевых Драконов поднялись и громко закричали, по лицам некоторых из них текли слезы.

«Мастер Цзян, просим вас, не уходите! Вы можете продолжить тренировать нас используя ваши жесткие методики!».

Задыхаясь от рыданий, Чэн Тяньтянь пыталась отереть с лица слезы, но они непрерывно текли из глаз.

«Мастер Цзян, неужели вы недовольны нашими результатами? Мы можем удвоить свои усилия!» – тяжело дыша от волнения, начал умолять Лис.

Настоящие мужчины не должны были плакать, а тем более они – самые стойкие, самые сильные и элитные солдаты в мире.

Они не плакали от жестоких тренировок и переломов костей. Они не плакали несмотря на избиения, которые они пережили в смертельных боях. Не плакали, когда их товарищи получали ранения и даже умирали.

Но в этот момент они все рыдали и не могли сдержать потоки слез.

В деле практики боевых искусств прекращение движения вперед означает движение назад, а переход в новые сферы будет даваться с трудом. Множество адептов боевых искусств обычно опирались на свои школы или семьи, поэтому обладали достаточными ресурсами для культивации и могли переходить на новый уровень каждые три-пять лет. И то это бы считалось большой удачей. А они осуществили такой переход всего за месяц.

Они не смели и мечтать о таком прогрессе.

К тому же они понимали, что ванна с драгоценной Чудесной Жидкостью для Исцеления Тела стоила больше миллиона, а за месяц каждый из них принял более десятка таких ванн.

Поэтому они были признательны Цзян Тяню даже несмотря на его жестокие тренировочные методики. Разве они могли сдержаться, когда Цзян Тянь собирался уходить?

«Я с самого начала был всего лишь вашим консультантом по боевым искусствам, внештатным сотрудником отряда Боевых Драконов».

Цзян Тянь рассмеялся и равнодушно сказал: «Я обещал тренировать вас один месяц, а тренировал на несколько дней больше! Теперь мне нужно уходить!».

…

В этот вечер отряд Боевых Драконов провел для Цзян Тяня и Тан Линлун прощальный ужин.

Все было организовано довольно просто и грубо. На зацементированной тренировочной площадке установили десяток столов, все блюда были поданы в тазах для умывания, а гаоляновую водку наливали прямо в зеленые эмалированные чашки.

На этом ужине собрались все солдаты отряда Боевых Драконов, в качестве представителя генштаба приехал даже Тан Хунту.

На этом прощальном ужине солдаты перебрали с алкоголем и многие из них снова не смогли сдержать слез.

«Мастер Цзян, вы были нашим наставником всего месяц, но останетесь им на всю жизнь! Неважно как вы относитесь к нам, но в наших сердцах вы навечно останетесь нашим учителем!».

Ти-рекс поднялся и воодушевленно сказал: «С этого момента, стоит мастеру Цзяна лишь попросить нашей помощи, и солдаты отряда Боевых Драконов не остановятся ни перед какими препятствиями, чтобы выполнить его просьбу!».

«Да! Мастер Цзян, одно ваше слово, и мы взберемся на гору, утыканную мечами, пройдем ради вас через бушующее пламя!» – сказали поднявшиеся солдаты отряда Боевых Драконов. В глазах многих из них блестели слезы.

В этом и заключался непоколебимый характер солдат. Они почитали сильнейших и были готовы всегда прийти на помощь другу. А Цзян Тянь уже стал для них самым главным другом и наставником.

Они один за другим подняли чашки и охрипшими голосами крикнули: «Да здравствует мастер Цзян!».

Их бесстрашные голоса рокотали словно раскаты грома. Казалось, что они заставили задрожать даже звезды на небе.

«Эх, я три года был наставником в отряде Боевых Драконов, но не могу сравниться с мастером Цзяном, который так хорошо натренировал их всего за месяц!».

Фэн Сигуан тяжело вздохнул, а на его лице отразились смешанные эмоции. По отношению к Цзян Тяню он испытывал и восхищение, и зависть, но больше всего радовался успеху солдат.

Солдаты отряда Боевых Драконов изменились до неузнаваемости. Их сила увеличилась, они могли даже противостоять Команде Дракона. Но самым главным было то, что у каждого из солдат появилось сильное сердце, которое будет приносить им пользу до конца жизни.

«А кто бы не завидовал! Он заставит кого угодно завидовать ему!» – доброжелательно сказал Чжан Лан, соглашаясь с Фэн Сигуаном.

«Хватит, а чего вы ожидали?» – со смехом сказала Шу Вэй.

«Эх, по правде говоря, я не ожидал, что мастер Цзян добьется таких потрясающих результатов. С этого дня мастер Цзян может по праву считаться богом войны!» – горестно вздохнув, сказал Тан Хунту, с благоговейным трепетом наблюдая за превозносимого всеми солдатами Цзян Тянем.

…

Прощальный ужин продолжался, Чжан Лан отвел Цзян Тяня в сторонку и шепотом сказал: «Мастер Цзян, осмелюсь обратиться к вам с небольшой просьбой.

«Брат Чжан, учитывая ваш возраст, не стоит обращаться ко мне с такой почтительностью!» – с улыбкой сказал Цзян Тянь.

Он неплохо относился к Чжан Лану. Тот был простодушным, страстно увлеченным, можно даже сказать, помешанным на боевых искусствах с мечом человеком. Он уже достиг Круга Внутренней Силы, но все еще продолжал упорно тренироваться. К этому времени он не только глубоко изучил искусство владения мечом, но и был специалистом по тайцзидао, и даже по приемам Восьми Ударов Золотых Мечей и приему Кинжалов Цветов Сливы.

«Нет, нет, нет! Вы настоящий учитель и, даже если я старше вас по возрасту, в моих глазах вы все равно стоите выше меня!».

Чжан Лан был смущен уважением со стороны Цзян Тяня. Он тут же поспешно поклонился и сказал: «Мастеру Цзяну, должно быть, известно о собрании Ассоциации Боевых Искусств, которое состоится через несколько дней?».

«Хм, я знаю о нем!» – сказал Цзян Тянь и кивнул.

«Я бы хотел попросить мастера Цзяна в качестве человека семьи Чжан принять участие в собрание союза Улинь, чтобы помочь семье Чжан воспрянуть духом!» – низко поклонившись, начал умолять Чжан Лан.

Во время прошлого собрания союза Улинь, старший брат Чжан Лана, чья семья происходила из деревни Уху в Юньнане, был повержен во время боя на лэйтай. Семья Чжан была опозорена и ее статус упал в глазах всех людей.

Все пять лет семья Чжан терпела различные тяготы и унижение, и мечтала вернуть свое прежнее положение.

Но в семье Чжан не было наставников Сферы Совершенства, поэтому Чжан Лан и хотел попросить Цзян Тяня помочь отомстить за семью Чжан.

«Ах, вот оно что! Это не будет жертвой с моей стороны, я помогу вам…».

Цзян Тянь и так собирался принять участие в собрании Ассоциации Боевых Искусств, но он лишь хотел порасспрашивать людей, чтобы узнать что-нибудь о Цветке Принцессы, а не вести борьбу за лидерство.

Но он неплохо относился к Чжан Лану и для ничего не стоило подраться ради их семьи, поэтому он согласился.

«Мастер Цзян, ваша доброта навечно останется в моей памяти!».

Не ожидавший, что Цзян Тянь согласится Чжан Лан пришел в восторг и начал кланяться.

«Чжан Лан, о чем это ты просишь мастера Цзяна?».

До них вдруг долетел звонкий словно удар колокола голос.

Цзян Тянь обернулся.

К ним в окружении выдающихся представителей молодого поколения шагал какой-то старик.

Все молодые люди были одеты в тренировочные костюмы с поясами, а их ноги были обмотаны специальной тканью. У них за спиной виднелись мечи с красными повязками. Они были типичными адептами боевых искусств.

Как только Чжан Лан увидел старика, на его лице тут же отразились страх и уважение. Он почтительно поклонился и сказал: «Двоюродный дедушка, вы пришли!».

«Господин руководитель, вы пришли! Добро пожаловать!» – даже Шу Вэй и Фэн Сигуан не посмели проигнорировать появление старика, они вышли вперед и поприветствовали его.

Это был шестидесятилетний старик с сильной аурой и степенной походкой. По одному взгляду на него можно было понять, что он искусный воин.

Этот старик, которого звали Чжан Вэньдао, был главой семьи Чжан в деревне Уху и лидером школы Пяти Тигров. Он также был братом дедушки Чжан Лана. Он достиг Круга Внутренней Силы и в его руках была сосредоточена вся власть над семьей Чжан.

К тому же когда-то он был наставником искусства фехтования отряда Боевых Драконов и являлся довольно известной личностью в мире боевых искусств Китая.

«Ха-ха, какой еще руководитель! Я уже давно не наставник, я приехал сюда по личным причинам!» – сказал Чжан Вэньдао и надменно кивнул.

За его спиной стоял высокий юноша с мощной аурой и красивая молодая девушка в тренировочном костюме. Ее волосы были завязаны в конский хвост, она казались ловкой и сноровистой.

Это были дети Чжан Вэндао, Чжан Цитянь и Чжан Минли.

Когда Шу Вэй и Фэн Сигуан услышали, что у Чжан Вэньдао было личное дело к мастеру Цзяну, они почтительно отошли.

В этот момент Чжан Вэньдао окинул Цзян Тяня взглядом, на его лице тут же отразилось разочарование, и он бесстрастно сказал: «Это и есть консультант по боевым искусствам, которого пригласил отряд Боевых Драконов? В нем нет ничего необычного, и он еще хочет помогать семье Чжан?».

Цзян Тянь скрыл свою истинную силу. Он был скромным и не хотел, чтобы его подлинная жизненная сила просочилась наружу. Он не был похож на типичного адепта боевых искусств, поэтому Чжао Вэньдао показалось, что он обычный человек.

Уловив волнение Чжан Вэньдао, Чжан Лан поспешно сказал: «Двоюродный дедушка, вам не следует смотреть на мастера Цзяна свысока! Он настоящий наставник Сферы Совершенства!».

«Я впервые вижу такого молодого наставника Сферы Совершенства!».

«Наставник Сферы Совершенства? Ты так шутишь, брат? Наставник Сферы Совершенства должен быть силен как дракон, его аура должна бурлить как океанская бездна!».

Стоявший за спиной у Чжан Вэньдао высокий парень пренебрежительно рассмеялся и сказал: «По моему мнению, он достиг состояния Железного Тела, и не более!».

Чжан Цитянь был приемником знаний Чжан Вэньдао и уже достиг Круга Внутренней Силы. Он превосходил Чжан Лана по силе и в будущем должен был стать главой семьи Чжан.

Он упорно учился и тренировался несколько лет, чтобы завоевать первое место на соревнованиях во время собрания Ассоциации Боевых Искусств и восстановить честь семьи.

Он не ожидал, что Чжан Лан найдет какого-то мастера Цзяна, чтобы тот заменил его на поединке. Честолюбивый и надменный Чжан Цитянь тут же пришел в ярость. Разве он мог удержаться от язвительных насмешек, когда увидел абсолютно заурядного Цзян Тяня?

«Брат, тебе следует быть осторожным в высказываниях!».

Услышав слова Чжан Цитяня, Чжан Лан чуть не сошел с ума от волнения. Нахмурив брови, он крикнул: «Месяц назад мастер Цзян поднял в воздух броневик, создал Воина Пламени и разрубил машину пополам! Его сила выходит за пределы твоего воображения!».

Никто из семьи Чжан не поверил его словам! Существование наставника Сферы Совершенства, которому не было и тридцати лет, казалось им невозможным!

«Хватит, Чжан Лан! Раз твоя семья не может прийти к согласию, то я не буду вмешиваться в это дело!» – Цзян Тянь слегка улыбнулся и собрался уходить.

Он с самого начала не придавал значения этому делу. Разве он бы стал драться ради семьи Чжан, когда они не выразили ему никакого почтения или благодарности?

«Мастер Цзян, мне так неловко…».

Увидев это, Чжан Лан огорчился, ведь семья Чжан упустила редкий шанс.

Разве он мог упросить Цзян Тяня помочь им после того, как члены его семьи проявили такое неуважение?

«Мальчишка, остановись!».

Но Чжан Цитянь еще не закончил. Он указал на Цзян Тяня и надменно сказал: «Неужели ты не знаешь, что мой отец – знаток боевых искусств, мастер Круга Внутренней Силы? Почему ты не кланяешься старшим?».

Чжан Цитянь стоял там, заложив руки за спину, выпятив грудь и гордо подняв голову. На его лице отражалась смелость, а глаза светились самодовольством. Похоже, он считал само собой разумеющимся то, что Цзян Тянь должен был поклониться ему и теперь ждал пока тот проявит должное почтение.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 194**

Глава 194 Вызов школы Пяти Тигров

«Он считает себя старшим? Он не достоин стать даже моим учеником!» – пренебрежительно сказал Цзян Тянь и покачал головой. Он шел так вальяжно, словно просто прогуливался по парку.

«Парень, да ты безумный!».

«Ты сошел с ума? Как ты смеешь проявлять такое неуважение к нашему наставнику?».

«Что ты о себе возомнил? Как ты смеешь вести себя так высокомерно?».

Члены школы Пяти Тигров начали кричать, их лица покраснели, они готовы были взорваться от ярости.

«В чем дело?».

«Вы смеете ругать мастера Цзяна? Вы сошли с ума?».

Множество солдат отряда Боевых Драконов сначала не поняли почему ученики школы Пяти Тигров ругались на Цзян Тяня, затем подошли ближе и некоторые из них тут же вышли из себя.

«Мастер Цзян действительно выдающийся человек!».

Лицо Чжан Цитяня помрачнело, он скривил рот и, указав на Цзян Тяня, надменно сказал: «Он просто невероятный хвастун! Что же, покажи нам свои приемы!».

«Ты не достоин драться со мной!» – с пренебрежением во взгляде сказа Цзян Тянь и слегка покачал головой.

«Я не достоин?».

Чжан Цитянь остолбенел, а затем с язвительной насмешкой сказал: «Так кто же, по твоему мнению, достоин сразиться с тобой? Неужели ты хочешь вызвать на поединок моего отца?».

«Он тоже не достоин сразиться со мной!» – сказал Цзян Тянь и слегка покачал головой. Он стоял, заложив руки за спину, а выражение его лица оставалось спокойным и уверенным.

«Что? Парень, ты просто сумасшедший! Ты слишком высокомерный!».

Лицо Чжан Цитяня исказилось от злости, он хотел разорвать Цзян Тяня на куски.

«Ха-ха, брат, зачем ты с ним препираешься! Ясно же, что он боится тебя! Он боится опозорится, поэтому и не хочет драться!» – язвительно сказала Чжан Минли, сердито покачала головой и пренебрежительно посмотрела на Цзян Тяня.

«Ах, как печально! Кто бы мог подумать, что после того, как наставник Чжан уйдет на покой, отряд Боевых Драконов придет в упадок!».

«Да уж! То, что вы попросили этого слабака стать вашим консультантом по боевым искусствам, было просто актом саморазрушения!».

«Фэн Сигуан, Шу Вэй, вы еще кричали о том, что сможете достичь уровня Команды Дракона под руководством этого отброса! По-моему, вы не сможете сравниться с Командой Дракона и за сто лет!».

Многие ученики Чжан Вэньдао считали, что Цзян Тянь просто не осмеливался принять вызов. Они начали язвительно насмехаться над ним и даже критиковать стремящихся к славе Шу Вэй и Фэн Сигуана.

Ругань не утихала ни на минуту.

Цзян Тянь опустил голову и отпил гаоляновой водки. Он молчал, казалось, что он стыдился и не знал что сказать на все это.

Чжан Цитянь тоже так подумал. Он больше не злился, а лишь с насмешкой сказал: «Ты просто сумасшедший, парень! Говоришь, что мой отец не достоин того, чтобы сражаться с тобой, тогда кто же достоин?».

«Во всем Китае найдется лишь несколько достойных!».

Цзян Тянь с довольным выражением лица отпил гаоляновую водку, рассмеялся и сказал: «Со мной могут сразиться лидер Команды Дракона Е Чжаньтянь или глава Общины Линь Чжэньюй!».

«Что? Е Чжаньтянь или Линь Чжэньюй!».

Все находившиеся там ученики Чжан Вэньдао раскрыли рты и удивленно вытаращили глаза. Они не могли поверить словам Цзян Тяня и начали бешено кричать: «Негодяй, ты вообще знаешь что они за люди?».

«Линь Чжэньюй вселяет страх во всех людей за границей, он считается лучшим мастером Общины! А Е Чжаньтянь редкостный талант! Они единственные люди этого века, которые смогли достичь Сферы Совершенства! Ты говоришь, что лишь они достойны сразиться с тобой? Кем ты себя возомнил?».

«Именно…».

Цзян Тянь медленно очистил арахис от скорлупы, положил его в рот и с удовольствием прожевал.

«Мастер Цзян невероятно силен!».

Шу Вэй, Фэн Сигуан, Чжан Лан и солдаты Боевых Драконов не удержались и вспомнили о том, как Цзян Тянь поднял в воздух броневик и вновь испытали благоговение перед его силой.

«Это высокомерный бред, бесстыдное хвастовство! Он невероятно заносчивый!».

Члены семьи Чжан не были свидетелями произошедшего и не верили рассказам об этом, они считали, что Цзян Тянь лишь надменно хвастался.

Чжан Вэньдао окончательно разочаровался в Цзян Тяня, покачал головой и сказал: «Чем выше уровень культивации мастера боевых искусств, тем больше недостатков он замечает в себе! И то, что этот парень не считается даже с сильнейшими людьми мира говорит о том, что он просто-напросто ограниченный идиот!».

«К чему тратить на него слова?».

Чжан Цитянь вытащил из-за спины сверкающий драгоценный меч, блестящим лезвием указал на Цзян Тяня и с ехидной улыбкой сказал: «Он такой безрассудный! Сегодня я заставлю его узнать что значит быть настоящим адептом боевых искусств!».

Тыльная сторона этого драгоценного меча была покрыта червонным золотом. Это был очень широкий и необычный меч, его лезвие было тонким словно крылья бабочки и настолько острым, что могло разрезать волос.

Лакированная кожа, раньше украшавшая эфес, уже осыпалась. От этого меча исходила многовековая аура.

Золотой Меч Снежных Волн был создан мастером из семьи Лу, Лу Ецзы. Когда-то предки семьи Чжан поразили немало мастеров с помощью этого меча и стали лидерами мира боевых искусств Китая.

«Мастер Цзян, сразитесь с ним!».

Когда Ти-рекс увидел непочтительность семьи Чжан по отношению к Цзян Тяню, его глаза покраснели, он достал острый мачете и передал его Цзян Тяню.

«Мастер Цзян!».

«Мастер Цзян, сразитесь с ним!».

Все солдаты отряда Боевых Драконов закричали, не выдержав оскорблений в сторону Цзян Тяня.

«Господин Чжан, остановите это! Цитянь потерпит поражение, если решит вступить в бой с мастером Цзяном!» – начали убеждать Чжан Вэйдао разволновавшиеся Шу Вэй и Чжан Лан.

«Ха-ха, господин Чжан слишком гордый! Кто-то должен сбить с него спесь!» – подумал Фэн Сигуан. Он потер подбородок, улыбнулся, но ничего не сказал. В глубине его глаз промелькнул огонек злорадства.

Отряд Боевых Драконов был элитным подразделением. Положение всех наставников различалось, и всем было понятно, что между Фэн Сигуаном и Чжан Вэньдао существовали противоречия.

Чжан Вэньдао оставался равнодушным ко всем уговорам. Он лишь слегка улыбнулся и сказал: «Шу Вэй, это будет обмен опытом в боевых искусствах! Это лишь повысит уровень мастера Цзяна и Цитяня!».

«Ха-ха, а ты можешь держать в руках меч?».

Цзян Тянь указал на пояс Тан Линлун и та поспешно развязала его и отдала ему.

«Негодяй, ты просто безумный! Ты заслуживаешь смерти!» – придя в ярость, закричал Чжан Цитянь. Он тут же ринулся на Цзян Тяня.

Все люди потрясенно смотрели на углубление, которое оставил Чжан Цитянь в цементной поверхности тренировочной площадки.

«Это и есть сила мастера Круга Внутренней Силы? Как страшно!» – испуганно воскликнули побледневшие люди.

Держа меч в обеих руках, Чжан Цитянь направил его острие в голову Цзян Тяня. Бурлящая аура блестящего лезвия мешала людям дышать.

«Он так легко и уверенно использует прием Прыжка Белого Тигра! Этот меч брата-наставника Цитяня может разрубить даже листовую сталь!».

«Ха, этот парень считай уже покойник!».

«Он слишком недооценил своего противника! Этот клинок может убить и мастера Сферы Совершенства, не говоря уже о мастере состояния Железного Тела!».

«Точно! Это же Золотой Меч Снежных Волн! Он может пробить даже оборону истинной ци наставника!».

Множество учеников школы Пяти Тигров семьи Чжан, изумленно охая, наблюдали за Чжан Цитянем.

Они были крайне низкого мнения о Цзян Тяне. В их глазах он был уже трупом.

«Должно быть, этот парень уже осознал всю суть школы Пяти Тигров!».

Даже Чжан Вэньдао несколько раз кивнул, а на его лице появилось восхищение и довольная улыбка.

Но его улыбка очень быстро застыла, и ему было уже не до смеха.

Под потрясенными взглядами людей Цзян Тянь слегка улыбнулся, и вскинул вверх руку с шелковым поясом.

Фью!

Цзян Тянь взмахнул рукой!

В этот момент в шелковый пояс влилась подлинная жизненная сила Цзян Тяня, он стал прямым как стрела и превратился в самый острый меч в мире.

Это был невероятно острый меч, напоминавший секиру, которой размахивал Паньгу разрушая изначальный хаос и создавая вселенную.

«Дело плохо!».

Чжан Вэньдао и остальные изменились в лице и закричали от страха. Они хотели броситься на помощь Чжан Цитяню, но было уже поздно.

Чжан Цитянь тоже ощутил ауру острого меча, и его сердце подскочило от ощущения опасности. Но он лишь успел сменить атаку на оборону, выставив блок лезвием своего меча.

Раздался лязг!

Фамильная реликвия семьи Чжан, созданный великим мастером Золотой Меч Снежных Волн разбился на кусочки так легко, словно был сделан из папье-маше.

Шелковая лента, превратившаяся в меч, ничуть не пострадала и ударила Чжан Цитяня в плечо.

Чжан Цитянь ощутил как на него налетел мощный поток силы, его плечо словно придавила гора Тайшань. Он словно раздавленная жаба лежал на земле лицом вниз, из его тела хлынула кровь, и он впал в беспамятство.

Там, где он упирался в цементный пол ладонями и коленями начали расползаться ужасные трещины.

«Эй, Цзян, да ты довольно безжалостный!».

Чжан Мэнли и другие представители семьи Чжан закричали от ужаса и начали гневно тыкать в Цзян Тяня пальцами.

Чжан Цитянь был их самым уважаемым братом-наставником, в будущем он надеялся вступить в Сферу Наставников и стать лидером семьи Чжан. Разве они могли не прийти в ярость, когда Цзян Тянь нанес ему такое тяжелое ранение?

«Мастер Цзян победил!».

«Как это было прекрасно!».

Все солдаты отряда Боевых Драконов прыгали и кричали от радости так, словно этот бой придал им сил.

«Мастер Цзян такой сильный! Он мгновенно сразил его!».

Даже Шу Вэй и Фэн Сигуан были потрясены, произошедшее казалось им немыслимым.

Они предполагали, что Чжан Цитянь проиграет, но не ожидали, что он потерпит поражение так трагично, не выдержав и одного удара.

«Ну и что с того? Вы такие неопытные, вы не знаете, что мой учитель может убить даже наставника Сферы Совершенства!».

Тан Линлун скривила рот, она уже давно не удивлялась силе Цзян Тяня.

Ее наставник подчинил себе школу Шэньнун, убил множество мастеров Круга Внутренней Силы и Сферы Совершенства, вот это и можно было назвать силой.

Чжан Вэньдао трясло от гнева, его лицо побледнело и он, ткнув пальцем в своих учеников, крикнул: «Замолчите!».

Цзян Тянь влил истинную жизненную силу в тонкий шелковый пояс и превратил его в бесподобное оружие. Он действительно был мастером Сферы Наставников, способным ранить людей даже цветами и листьями.

Таких наставников нельзя было оскорблять. Если его ученики будут так грубо разговаривать с Цзян Тянем, то он непременно убьет их, и никто не сможет ему помешать.

Все люди остолбенели и крепко закрыли рты.

Чжан Вэньдао сделал глубокий вдох, пытаясь сдержать волнение, и, почтительно поклонившись Цзян Тяню, сказал: «По-видимому, я был слеп и не разглядел перед собой выдающегося человека. Мастер Цзян может по праву считаться наставником боевых искусств!».

«Ты не злишься на меня за то, что я ранил твоего сына?» – слегка улыбнувшись, с любопытством в голосе спросил Цзян Тянь.

«Это…».

На мгновение на лице Чжан Вэньдао отразились сожаление и злость, но к нему быстро вернулось самообладание, он поклонился и почтительно сказал: «Возможно другим это покажется странным, но я понимаю толк в таких вещах!».

«Цзян Тянь в последнюю секунду изменил направление удара и лишь ранил моего сына. Если бы вы ударили его, как изначально планировали, разве мой сын все еще был бы жив?».

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 195**

Глава 195 Красавица-учительница

У Чжан Вэньдао на сердце была печаль. Он горестно вздохнул и сказал: «Я всегда думал, что мой сын обладает врожденным способностями, к тому же он более десяти лет упорно тренировался. Кто бы мог подумать, что он потерпит поражение от руки мастера Цзяна! Что ж, от судьбы не уйти!».

«Хм, ты понимаешь что к чему». – махнув рукой, равнодушно сказал Цзян Тянь, а затем заложил руки за спину и пошел прочь.

Он не придал особого значения этому нападению школы Пяти Тигров, принадлежавшей семье Чжан.

Они были всего лишь мелкими насекомыми. Если они подчинятся ему, то хорошо, а если не подчинятся, то он просто прихлопнет их.

«Мастер Цзян, мы проводим вас!» – вокруг Цзян Тяня столпилось множество людей, чтобы проводить его за пределы тренировочной базы.

Когда Цзян Тянь победил мастера из семьи Чжан, все солдаты воспрянули духом, ощутили гордость и почувствовали, что их опора стала еще крепче.

Оказывается, Цзян Тянь обладал внушительным опытом. От этого на лицах всех солдат отразилось еще больше уважения и почтения.

«Ах, если такой изумительно талантливый молодой человек примет участие в собрании Ассоциации Боевых Искусств, это произведет фурор!» – подумал Фэн Сигуан и вздохнул.

«Да здравствует мастер Цзян!».

«Если когда-нибудь ученики моей школы Пяти Тигров столкнуться с мастером Цзяном, они будут держаться от него подальше и проявят должное почтение!».

Чжан Вэньдао низко поклонился и не смел разогнуться пока Цзян Тянь не покинул тренировочную площадку.

В этот момент он понял, что его одежда уже давно насквозь промокла от холодного пота.

Когда люди семьи Чжан появились здесь, они вели себя высокомерно и надменно, а уходить им пришлось опозоренными и напуганными.

К тому же Чжан Цитянь, которого несли на носилках, непрерывно кричал от ужаса, что добавило еще больше огорчения семье Чжан.

Чжан Лану только и оставалось, что поднять глаза к небу и вздохнуть. Все шло так хорошо, как же все обернулось таким образом?

Характер определял судьбу. Это было верно как для человека, так и для семьи.

Члены семьи Чжан были вспыльчивыми, раздражительными и высокомерными людьми. Вероятно, в этот день они поняли, что всегда найдется кто-то сильнее их. Возможно, они станут чуть скромнее и осмотрительнее?

«Ах, эта была редчайшая возможность для семьи Чжан. Мы могли завязать дружбу с настоящим наставником, но я…».

Чжан Вэньдао, испытывающий сожаления и досаду, горестно вздохнул.

И он, и его сын были слишком надменными и вспыльчивыми.

Если бы сегодня они приветствовали Цзян Тяня по всем нормам этикета, отнеслись к нему как к почетному гостю, то могли бы подружиться с ним, а семья Чжан заполучила бы сильного покровителя!

«Пап, неужели мы все так и оставим?».

Чжан Минли все еще не могла смириться с произошедшим и со слезами на глазах смотрела на находящегося в забытье брата.

Семья Чжан была кланом мастеров боевых искусств. И хотя они не занимали лидирующие позиции в мире боевых искусств, но они обладали множеством чудодейственных средств для излечения ран.

Если хорошо заботиться о Чжан Цитяне, то он, возможно, еще встанет на ноги. Но его мастерство наверняка уже пострадало, а уровень культивации снизился до состояния Железного Тела. Возможно, он уже стал простым человеком.

«В нашей семье нет наставника Сферы Совершенства, чего же ты хочешь? Неужели ты еще раз хочешь обречь нас заведомое поражение?».

Разве мог Чжан Вэньдао не горевать, когда его любимый ребенок получил тяжелое ранение? Он не испытывал ненависти к Цзян Тяню, но был беспомощен перед его силой.

«Пап, но разве отец Чжао Хао не вступил в Сферу Совершенства? Если он согласиться отомстить за моего брата, то я выйду замуж за Чжао Хао!» – вытерев слезы, вдруг злобно сказала Чжан Минли.

«Ты говоришь о Чжао Юанькуне? Хм, возможно, у него получится одолеть мастера Цзяна!».

Произнеся это имя, Чжан Вэньдао воодушевился. В его сердце внезапно разгорелся огонь ненависти, а печаль исчезла с его лица.

…

Цзян Тянь так быстро завершил тренировки отряда Боевых Драконов не только потому, что сила солдат этого отряда уже достигла значительного уровня, но и потому, что вскоре должно было состояться собрание Ассоциации Боевых Искусств.

После возвращения в Линьчжоу Цзян Тянь успел лишь раздать поручения и попрощаться с Чжао Сюэ Цин. На следующий день он уже отправился в провинцию Цзянси на собрание Ассоциации Боевых Искусств.

Но Чжао Сюэ Цин была не в силах с ним расстаться. Она знала, что эта поездка будет полна опасностей. Она потянула Цзян Тяня за рукав и со слезами на глазах сказала: «Цзян Тянь, будь осторожней! Мы с родителями не сможем жить без тебя!».

«Не волнуйся!».

Цзян Тянь протянул руку, коснулся ее носа и тепло сказал: «Никто в этом мире не сможет причинить мне вред!».

«Я знаю, что мне нужно вести себя незаметно и заниматься культивацией. Но я не смогу без тебя…».

Чжао Сюэ Цин дала Цзян Тяню множество советов, собрала для него все необходимые вещи и только тогда смогла с ним попрощаться.

Цю Гун и Ли Чжэньвэй тоже должны были принять участие в собрании Ассоциации Боевых Искусств в качестве представителей Линнаня. Они хотели отправиться туда вместе с Цзян Тянем, но тот не хотел лишних хлопот и отказался.

Цзян Тянь оставил Шэнь Мань Гэ охранять Чжао Сюэ Цин, а сам в компании Тан Линлун и Гуй Цзяоти отправился в городской округ Цзюцзян в провинции Цзянси.

Цзян Тянь поднялся слишком высоко, для него знакомство с выдающимися людьми мира боевых искусств Китая не представляло никакого интереса. Разве они могли сравниться с ним по силе тренировочных методик и уровню культивации?

Но в руках таких людей находилось множество целебных трав, снадобий и различных природных богатств, которых так не хватало Цзян Тяню.

В особенности ему хотелось получить какую-либо информацию о Цветке Принцессы, который помог бы усовершенствовать тело Цин.

«Учитель, вы говорили, что на этом собрании могут появиться наставники Сферы Совершенства?» – с любопытством спросила сидевшая за рулем Тан Линлун.

В этот раз Тан Линлун никак не отставала от него и упросила взять ее с собой, чтобы набраться опыта.

«Гуй Цзяоти, ты уже когда-нибудь принимал участие в собрании Ассоциации Боевых Искусств?».

Цзян Тянь не был осведомлен о прошлом сидевшего рядом Гуй Цзяоти и с интересом посмотрел на него.

«Хозяин, собрание Ассоциации Боевых Искусств – это самое торжественное мероприятие в мире боевых искусств! Там наверняка будут наставники Сферы Совершенства!».

Гуй Цзяоти почтительно начал свой рассказ: «К тому же, ходят слухи, что Вэй Фэйлун, который уже находится в преклонном возрасте, собирается уйти в отставку с поста председателя собрания Ассоциации Боевых Искусств. Соревнования на лэйтай выявят нового председателя Ассоциации! Возможно, в этот раз участие в собрание примут такие известные наставники, как Ли Тофэн из Сибэя, У Инсюн из Синаня, Хо Цинтянь из Чжунъюаня и Е Удао из области провинций Цзянсу и Чжэцзян.

«Ах, так много выдающихся людей! Наверняка это будет очень интересно!».

Однако, казалось, что эта новость совсем не заинтересовала Цзян Тяня, и он тут же перевел взгляд на книгу по традиционной китайской медицине.

«Учитель, вам не нужно прятать свои силы! Вам следует принять участие в боях на лэйтай, выиграть их и занять место председателя Ассоциации Боевых Искусств!».

Тан Линлун восторженно, но бессвязно болтала. Она была так уверена в силах наставника, что считала, что должность председателя Ассоциации Боевых Искусств была уже у него в руках.

Внезапно Цзян Тянь, все еще изучавший книгу по традиционной медицине, нахмурился и сказал: «А там может появиться Линь Чжэньюй из Общины?».

«Двадцать лет назад, после того, как он потерпел поражение в бою с Е Чжаньтянем, он поклялся, что больше никогда не вернется в Китай. Если он появится, то, боюсь, в это дело вмешается Команда Дракона!».

Гуй Цзяоти много лет вращался в кругах боевых искусств и знал об этом мире все словно ходячая энциклопедия: «В этот раз собрание проводится в поселении Поян в провинции Цзянси, над которым властвует великий наставник Чжао Юанькунь. А Чжао Юанькунь был главным учеником Е Чжаньтяня. Так что, если Линь Чжэньюй появится на собрании, то Е Чжаньтянь немедленно об этом узнает!».

«Ах, как жаль! Я так надеялся, что у меня будет возможность встретиться с Линь Чжэьюем! Я не знал, что он не примет участия в собрании!» – сказал Цзян Тянь и разочарованно покачал головой.

У Гуй Цзяоти от страха сжалось сердце, а затем он испытал горячее восхищение и почтение.

Мастер Цзян был таким удивительным! Оказывается, он намеревался бросить вызов Линь Чжэньюю!

В полдень их внедорожник остановился на заправке.

Гуй Цзяоти и Цзян Тянь вышли из машины, отошли подальше и закурили.

Вдруг из спортивного автомобиля неподалеку выпрыгнула девушка в белой куртке и восторженно закричала: «Цзян Тянь, куда это ты направляешься?».

«М-м, я еду в провинцию Цзянси…».

Цзян Тянь не ожидал, что может встретить здесь кого-то из знакомых, обернулся и посмотрел на девушку.

Это была красивая девушка двадцати семи-двадцати восьми лет с гладкими волосами до плеч. Ее белоснежная кожа блестела как нефрит. На ней была белая куртка, которая подчеркивала изгибы ее изящной фигуры и пышную грудь, которая была обтянута шерстяным свитером и мерно опускалась и поднималась в такт дыханию. Бежевые штаны обтягивали прямые, стройные ноги, на которых так же были лакированные туфли на высоком каблуке.

Ее лицо казалось Цзян Тяню знакомым, но он не мог вспомнить кем она была, поэтому ответил первое, что пришло в голову.

«Едешь в провинцию Цзянси? А ты не мог бы меня подбросить?» – взволнованно спросила девушка.

Цзян Тянь застыл в нерешительности. Девушка ударила его своим кулачком, надула губки и сказала: «Цзян Тянь, ты же не мог забыть нашу дружбу! Помнишь, как тебя поймали за списыванием и удалили с экзамена?».

«Так это она!».

Как только она сказала это, Цзян Тянь тут же вспомнил, что в университете эта девушка была его учебным консультантом. Ее звали Линь Монун.

В то время Цзян Тянь учился в Цзиньлинском университете фармакологии, а она была аспиранткой факультета традиционной медицины и по совместительству консультантом Цзян Тяня. Сейчас она уже наверняка окончила университет и стала доктором наук.

«Хорошо… Учитель Линь? Или ты уже профессор?».

«Поговорим об этом позже!».

Линь Монун напряженно огляделась по сторонам, увидела, что Тан Линлун была занята заправкой машины, и потянула Цзян Тяня за собой в машину.

Когда они отъехали от заправки, Линь Монун наконец глубоко вздохнула, хлопнула себя по упругой груди и, придя в себя, сказала: «Ладно, ладно, я такая умная и находчивая девчонка, они ни за что не догонят меня!».

То, как она волновалась, бросила свою машину, да еще называла себя девчонкой показалось Цзян Тяню очень милым. Она была не похожа на строгую наставницу, какой была раньше.

Цзян Тянь невольно рассмеялся и сказал: «Учитель Линь, ты что-то украла и теперь за тобой гонятся?».

«Ах, и не говори!».

Линь Монун беспомощно вздохнула и сказала: «Моя семья организовала мою свадьбу с каким-то смазливым молодым мастером! Разве я могла согласиться? Я просто сбежала из-под венца!».

«Так ты сбежавшая невеста!».

Цзян Тянь не удержался и прыснул от смеха: «Тебя не могут принудить к браку, мы ведь живем в правовом обществе! Есть же полиция и муниципалитет! Неужели тебя могут вынудить выйти замуж?».

«Эх… Ты простой человек, откуда тебе знать насколько ужасны эти люди? Они могут не только принудить людей к браку, но даже ограбить и убить!».

На лице Линь Монун отразились смешанные эмоции. Она покачала головой и, ничего больше не сказав, тихо вздохнула.

Однако с появлением Линь Монун скучная поездка Цзян Тяня стала гораздо более интересной.

«Ты не знаешь, но, когда я впервые встала за преподавательскую трибуну, мои руки так дрожали!».

Хоть тогда Линь Монун была лектором и их учебным консультантом, но она была всего на три года старше Цзян Тяня!

«Нечего удивляться, что, когда ты увидела, что я сплю, то ударила меня указкой по голове! Ты ударила меня так сильно, чтобы утвердить свой авторитет! А у меня до сих пор голова болит!» – Цзян Тянь утрированно потер голову и оскалил зубы в притворном приступе боли.

«Это единственный способ, каким я могла контролировать ваше стадо обезьян…».

Линь Монун кокетливо посмотрела на Цзян Тяня и с любопытством спросила: «Ты так странно жульничал на том экзамене! Ты переписал шпаргалку себе на бедро, я поймала тебя на списывании, а ты заорал, что я домогаюсь тебя! Ты был страшным хулиганом! Но вот что странно, как шпаргалка исчезла с твоей ноги, когда мы дошли до кабинета декана?».

«Все очень просто! Тогда было лето и стояла жаркая погода, я просто потер ноги друг о друга, и шпаргалка стерлась!» – со смехом сказал Цзян Тянь.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 196**

Глава 196 Плевать, даже если все люди мира станут моими врагами

Линь Монун рассказала о несколько забавных случаях из прошлого со своими однокурсниками, и Цзян Тянь тут же вспомнил о своем времени в университете.

Университетская жизнь была незабываемым опытом для любого человека.

В то время Цзян Тянь был полон энтузиазма, любил развлекаться, был легок на подъем и наслаждался беззаботными днями. Это было лучшее время его жизни.

«Да, кстати, зачем ты едешь в Цзянси, Цзян Тянь?» – нахмурившись, вдруг спросила Линь Монун.

«А, я направляюсь на озеро Поянху в городском округе Цзюцзян, я еду принять участие в собрании Ассоциации Боевых Искусств». – ответил Цзян Тянь.

«Ты тоже знаешь о собрании Ассоциации Боевых Искусств?».

На красивом лице Линь Монун тут же отразилось удивление.

Собрание Ассоциации Боевых Искусств было встречей высшего уровня, в которой могли принять участие лишь богатые и могущественные чиновники или эксцентричные и выдающиеся люди.

Даже те, кто знал об этом собрании, должны были происходить из богатых семей, чтобы иметь возможность принять в нем участие. Как мог такой простой человек, как Цзян Тянь узнать об этом собрании? И разве он имел право принять в нем участие?

«Неужели ты тоже едешь на собрание Ассоциации Боевых Искусств?» – спросил Цзян Тянь, не веря в то, что возможно такое совпадение.

«Да! Я слышала, там будет множество выдающихся молодых талантов! Я хочу подыскать себе мужа и сама устроить свадьбу!» – с очаровательным смехом сказала Линь Монун.

Она была раздражена тем, что ее принуждала к браку ее могущественная семья, поэтому она хотела найти поддержку, чтобы противостоять им.

Таким образом, разговаривая и смеясь, к вечеру они добрались до столицы провинции Цзянси.

После десяти часов в машине ни Цзян Тянь, ни его спутники не проявляли никаких признаков усталости.

Однако Линь Монун была простым человеком, ее тело было слабым. Сейчас она испытывала сильную боль в пояснице и в ногах, и нуждалась в отдыхе.

Цзян Тянь не видел в этом никакого повода для беспокойства, ведь до собрания Ассоциации Боевых Искусств оставалось еще два дня.

Гуй Цзяоти предложил: «Мастер Цзян, гостиница Лучезарное Небо принадлежит семье Чжао, и к тому же является главным перевалочным пунктом для участников собрания Ассоциации Боевых Искусств. Нам бы следовало остановиться там на отдых. Кто знает, может там мы встретим единомышленников?».

«Что ж, хорошо!» – радостно сказал Цзян Тянь.

Лучезарное Небо была пятизвездочное гостиницей с роскошной внутренней отделкой, на строительство которой ушло несколько сотен миллионов.

Но семья Чжао была настолько богатой, что открыла подобные гостиница в семи-восьми городах провинции Цзянси. Этого факта было достаточно, чтобы понять реальную мощь этой семьи.

Цзян Тянь отправился в номер, смысл с себя дорожную пыль и немного поговорил с Чжао Сюэ Цин по видеочату. Цзян Тянь медитировал, когда в дверь постучали и в номер вошла обеспокоенная Тан Линлун.

«Что случилось?» – с улыбкой спросил Цзян Тянь.

«Наставник, мне только что позвонил дедушка и приказал нам немедленно возвращаться в Цзянбэй! Мы не примем участия в собрании Ассоциации Боевых Искусств?» – мягким голосом спросила Тан Линлун.

«Почему?».

«Он получил сведения о том, что в этом собрании примет участие внук Мо Хаосюна, вероятно…».

«Он собирается принять участие в собрании, чтобы сразиться со мной?» – слегка улыбнувшись, спросил Цзян Тянь.

«Наставник, как вы узнали?» – удивленно спросила Тан Линлун.

«Ха-ха, за полгода произошло многое. Я убил немало людей. Многие опираются на мою поддержку, но есть и люди, которые ненавидят меня лютой ненавистью. Вероятно, многие хотят избавиться от меня как можно скорее!» – равнодушно сказал Цзян Тянь.

Цзян Тянь нисколько не удивился этим обстоятельствам.

Он пересек звездное небо и нажил себе множество врагов. Он не знал сколько человек затаили на него ненависть.

Но Цзян Тянь был слишком силен, разве кто-то мог причинить ему вред?

«Наставник, неужели вы не волнуетесь, неужели у вас не тяжело на душе?» – трусливо спросила Тан Линлун.

«Талантливый человек не может избежать зависти простых людей! Мне плевать даже если все люди мира станут моими врагами!».

Цзян Тянь беззаботно вздохнул и сказал: «В мире идет жестокая борьба из-за нехватки ресурсов для культивации! Ресурсы для культивации ограничены, но людская жажда силы не имеет границ! Кто из сильнейших людей Китая откажется подняться наверх даже по костям своих противников?».

«Ему плевать, если все люди мира станут его врагами? Наставник такой дерзкий!» – восхищенно подумала Тан Линлун.

«Посмотри, все горы и так уже красные от крови героев, а Хуанхэ полна их костей! К тому же, наставники не убивают добродетельных людей…».

Цзян Тянь невольно вспомнил о бедах Континента Сияющих Звезд.

Когда-то там появилась просвещенная культура, они могли даже создавать межгалактические корабли. Но из-за развития культуры культивации ресурсы для этого иссякли и планета превратилась в руины, началась эпоха едва заметного прогресса в культивации.

На Континенте Сияющих Звезд Цзян Тянь наблюдал как сильнейшие культиваторы убивали друг друга за чудодейственные травы, которые в изобилии росли на других континентах. Текли реки крови, кости складывались в горы, к тому же эта агрессия росла и вскоре захватила другие континенты и звезды.

Хотя сейчас на Земле было не так много сильных культиваторов, но ресурсов для культивации было еще меньше. Борьба за ресурсы была неизбежна, такие противоречия невозможно было преодолеть, в живых должен был остаться лишь один из противников!

«Хм, а вы правы, наставник! Вы ведь действительно никогда не нападали первым. Как говорят, вы всегда действуете в целях самозащиты!» – недовольная такой несправедливостью, сказала Тан Линлун, и в ее глазах блеснул свет.

«Если ты волнуешься из-за дедушки, то можешь возвращаться! Можешь все объяснить ему…» – с доброй улыбкой сказал Цзян Тянь.

«Нет! Наставника ждет много опасностей, и я буду сражаться с ним плечом к плечу!».

На лице Тан Линлун отразилась непоколебимость, а в ее глазах промелькнул холод и убийственная суровость.

«Хорошо! Рядом со мной тебе не причинят никакого вреда!».

Увидев искренность Тан Линлун, Цзян Тянь подумал, что та была очень добросовестной девушкой и был вынужден согласиться с ее решением. С легкой улыбкой он сказал: «Отдохни, но не забудь объяснить все господину Тану! Не нужно заставлять его волноваться».

После того, как Тан Линлун ушла, Цзян Тянь поджал под себя ноги и продолжил заниматься медитацией. Но ночью божественное сознание Цзян Тяня ощутило, что в гостиницу вошли двое людей с сильной аурой. Уголки его губ невольно изогнулись в улыбке.

«Хм? Это вторжение мастеров?».

Раньше Цзян Тянь бы не придал их появлению большого значения, но после того, как Тан Линлун сказала, что кто-то собирается приехать на собрание ради них, Цзян Тянь тут же активизировал свое божественное сознание и окутал им всю гостиницу.

В божественном сознании Цзян Тяня простые люди, не имеющие отношения к культивации были лишь силуэтами серого цвета. Люди, достигшие состояния Железного Тела, были подобны свету свечи, а мастера Круга Внутренней Силы горели ярко словно факелы.

А такие наставники Сферы Совершенства, как Хун Тяньчжао и Мо Хаосюн словно огромные огненные шары освещали все вокруг.

«А? Должно быть, это два адепта боевых искусств, достигших Круга Внутренней Силы…».

Цзян Тянь обнаружил, что в баре на третьем этаже появилось волнение истинной ци, похожее на два ярко-горящих факела. Он тут же распространил свое божественное сознание и зафиксировал его на этих людях.

«Неужели это молодой господин Хэту из семьи Хун? Вы пришли? Меня ищите?».

Старик подошел к молодому человеку и поприветствовал его поклоном.

Цзян Тянь был знаком с этим человеком. Это был Чжан Вэньдао, с которым у них произошел инцидент на тренировочной базе отряда Боевых Драконов.

Хун Хэту?

Сердце Цзян Тяня подпрыгнуло.

Похоже, сын Хун Тяньчжао прибыл из провинции Хубэй, чтобы встретиться с Чжан Вэньдао.

Хун Хэту поклонился и сказал: «Мастер Чжан, я слышал, что вы собираетесь принять участие в собрании Ассоциации Боевых Искусств. Я пришел встретиться с вами вместо дедушки, чтобы все обсудить».

«А, так это брат Цзюньшань отправил тебя! Прошу, говори!» – учтиво сказал Чжан Вэньдао.

«Надо полагать, что вы знаете мастера Цзяна из Цзянбэя? Он нанес огромный урон региону Цзянху и даже убил моего отца! Дедушка знает, что когда-то вы были наставником по искусству фехтования в отряде Боевых Драконов, поэтому он хотел бы попросить вас выступить с речью перед председателем Ассоциации Боевых Искусств от лица семьи Хун, чтобы восстановить справедливость!» – печально сказал Хун Хэту.

Услышав это, Цзян Тянь нахмурил брови.

Они действительно приехали сюда из-за него. Но он не знал какой ответ даст Чжан Вэньдао. Был ли он благодарен за то, что Цзян Тянь пощадил его сына Чжан Цитяня?

В этот момент Чжан Вэньдао испытал приступ гнева. Он ударил по столу и крикнул: «А? Что? Этот негодяй убил твоего отца?».

Затем он сочувствующе покачал головой, вздохнул и сказал: «Тяньчжао входил в двадцатку лучших наставников списка Божественных Наставников! Его смерть – огромная потеря для мира боевых искусств Китая!».

Когда Цзян Тянь услышал это, он разочарованно покачал головой и легко вздохнул.

Он не ожидал, что культиваторы Земли окажутся более злокозненными и коварными, чем культиваторы звездного неба.

Они притворялись скромными и покорными вассалами, а сами планировали как бы беспощадно всадить нож в спину. Он понял, что ему нужно было сразу прикончить Чжан Цитяня.

«По-видимому, мастер Чжан обладает глубоким пониманием справедливости! Семья Хун заранее благодарит вас!».

Хун Хэту почтительно поклонился, обхватив кулак одной руки ладонью другой, затем вытащил драгоценный меч и воодушевленно сказал: «Сейчас семья Тан из Сычуаня, семья золотых монет в форме ножа Ван из Лояна, семья Мо из Линнаня и другие семьи объединились и хотят общими силами убить Цзян Тяня на собрании Ассоциации Боевых Искусств! И хотя я не отличаюсь талантами, но все же являюсь старшим адептом Круга Внутренней Силы. Я собственноручно убью его и отомщу за отца!».

Сказав это, он глубоко вздохнул, вложил драгоценный меч в ножны и сказал: «Но я боюсь, что Изначальный Цзян знает о том, что бои на собрании Ассоциации Боевых Искусств будут слишком жестокими и не посмеет принять в них участие!».

«Пока трудно об этом судить…».

Чжан Вэньдао нахмурился и сказал: «Хоть этот парень и надменный, но довольно сообразительный. Я не думаю, что он попадет в расставленную нами сеть!».

Услышав это, Цзян Тянь покачал головой. Он боялся, что пока он будет слушать их, наступит рассвет. Ему было лень слушать как они ругают его за жестокость, поэтому он медленно свернул свое божественное сознание и продолжил медитировать.

Через пару часов забрезжил рассвет. Цзян Тянь закончил медитировать, сплюнул и снова задействовал свое божественное сознание.

Хун Хэту и Чжан Вэньдао уже переместились в номер и теперь спали.

На чайном столике были пустые тарелки и стаканы, а на полу валялось немало пивных бутылок. По-видимому, эти двое сошлись во взглядах и проговорили до утра.

Цзян Тяню стало любопытно. Он взял бумагу и ручку, написал заклинание и, проходя сквозь стены, за несколько мгновений добрался до номера, где спали двое мужчин.

Затем Цзян Тянь взял в руки драгоценный меч Хун Хэту и вложил в ножны записку…

После короткого отдыха Тан Линлун, Гуй Цзяоти и Линь Монун проснулись, позавтракали и продолжили путь.

В полдень они добрались до округа Цзюцзян провинции Цзянси.

Цзюцзян находился на горе Лушань и с высоты взирал на озеро Поянху. Цзюцзян огибала бурлящая река Янцзы. Здесь был свежий воздух и множество зелени, это был прелестный, маленький городок.

Они проехали Цзюцзян и добрались до места проведения собрания союза Улинь, уезда Хукоу в окрестностях поселения Поян.

Поселение Поян было основано у подножья гор и вблизи от воды. Оно занимало огромную территорию и было пропитано духом древности. Над поселением возвышалась гора Лушань, а само поселение свысока взирало на воды озера Поянху и реки Янцзы. Поселение Поян выглядело крайне величественно.

На парковке возле деревни было припарковано множество роскошных автомобилей. Там было много машин марок BMW и Мерседес, а возле ворот слышался гомон голосов множества людей.

Финансовые магнаты, местные политические лидеры и выдающиеся деятели искусств все прибывали и прибывали.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 197**

Глава 197 Поселение Поян

«Президент совета директоров землевладения Тайлун, господин Лю! Его состояние достигает нескольких миллиардов! Он тоже здесь?».

«Ах, руководитель Чжан из горнодобывающей компании Цзянбэя! Он же входит в рейтинг ста богатейших людей списка Форбс!».

Увидев всех этих людей Линь Монун раскрыла рот от удивления словно персонаж романа 'Сон в красном тереме' бабушка Лю, когда попала в Сад Роскошных Зрелищ.

«Я бы хотел встретиться с тренером по бацзицюнь, господином Оуаяном! Только не знаю, сделают ли они послабление, пропустят ли меня?».

«Монах Лю тоже здесь? Я бы хотел, чтобы он просветил меня в вопросах фэншуя! Прошу, пропустите меня…».

«Целитель Сюэ тоже там! Прошу, прошу, пропустите меня! Мой сын ужасно болен, я должен достать для него пилюли…».

Но всем этим людям преградили дорогу внушительного вида охранники. У этих людей не было шансов войти внутрь, им оставалось лишь оставаться у ворот и жалобно умолять пропустить их.

Услышав их мольбы, Линь Монун была поражена и не могла поверить своим ушам: «Это поселение Поян, видимо, очень элитное место! Даже эти богачи не могут попасть туда!».

Все эти богачи были известными людьми и имели ужасающее влияние в различных регионах и отраслях индустрии, все они занимали высокое положение в обществе.

Но сейчас их словно детей, просящих конфет, остановили у дверей и не желали пропускать внутрь.

«Кто из богачей мира простых людей не желал бы завести знакомство с адептами боевых искусств, мастерами заклинаний и искусства врачевания, и получить сильных покровителей?».

Цзян Тянь уже давно не удивлялся таким зрелищам и относился к ним равнодушно.

«Хм? Похоже, здесь присутствует не меньше десятка мастеров Круга Внутренней Силы!».

Цзян Тянь тут же использовал свое божественное сознание, чтобы осмотреть округу поселения Поян, затем он невольно кивнул, его взгляд сосредоточился, и он кое-что понял.

По-видимому, собрание Ассоциации Боевых Искусств будет проходить на гораздо более высоком уровне, чем встреча, организованная школой Шэньнун. Та встреча не шла ни в какое сравнение с собранием Ассоциации Боевых Искусств.

Главной темой встречи, организованной школой Шэньун, были медицинские пилюли. К тому же школа Шэньнун была полутайной организацией и ее влияние было ограничено.

Но это собрание было другим. Ассоциация Боевых Искусств при поддержке Команды Дракона созвала всех известных людей. К тому же, на этом собрании пройдет борьба за место председателя Ассоциации. На этой встречи соберутся все адепты боевых искусств Китая, такое могло потрясти даже знаменитых наставников.

Важно было понимать, что Ассоциация Боевых Искусств была неправительственной организацией, но имела тесные связи с Командой Дракона. Председатель Ассоциации Боевых Искусств уступал по положению лишь Е Чжаньтяню, кто бы не хотел занять этот пост?

Все культиваторы высокого уровня бросали жадные взгляды на место председателя Ассоциации Боевых Искусств, им не терпелось вступить в бой и помериться силами с соперниками.

Культиваторы низшего уровня понимали, что это было крупнейшие собрание адептов боевых искусств за пять лет. Они хотели расширить свой кругозор, посмотреть на сражения настоящих мастеров, узнать больше о боевых искусствах и подтвердить свой уровень культивации. Это было крайне полезно для прогресса их силы.

Пока Линь Монун пыталась позвонить кому-то, к ней внезапно подбежала девушка с чарующей улыбкой, взяла ее за руку и радостно сказала: «Линь Монун, ты приехала! По дороге не возникло никаких проблем?».

Это была очень красивая девушка с очаровательным лицом и большими глазами. Ее кожа была белой как молоко. Ее тонкий и высокий нос придавал ей игривое выражение, а ярко-красные словно спелая клубника губы выглядели крайне соблазнительно.

В декабре в провинции Цзянси, к тому же рядом с озером, было довольно прохладно. Многие люди были в зимней одежде, но на этой девушке была мини-юбка и короткий пиджак, а также красно-коричневые замшевые сапоги. Ее красивые, стройные ноги, обтянутые тонкими, черными леггинсами, привлекали взгляд.

«Мэнъяо, к счастью, по дороге я встретила Цзян Тяня! Он подвез меня и мне удалось оторваться от моих преследователей!» – с мягким смехом сказали Линь Монун.

«Ты, Цзян, Цзян Тянь…».

Чу Мэнъяо с недоверием посмотрела на бывшего однокурсница Цзяна Тяня, ее красивые глаза округлились от удивления.

Семья Чу занималась рекламой и консалтингом, ее состояния достигало нескольких сотен миллионов. Хотя семья Чу не входила в число наиболее влиятельных семей Цзиньлина, но была гораздо сильнее простых зажиточных семей.

Будучи старшей дочерью богатой семьи Чу из Цзиньлина, Чу Мэнъяо разъезжала на спортивном автомобиле, останавливалась в пятизвездочных отелях и носила одежду дорогих брэндов. Она по всем параметрам превосходила дочерей простых семей.

К тому же, уже учась в университете, Чу Мэнъяо получила власть, она принимала активное участие в управлении семейным бизнесом и уже тогда проявила свой талант к ведению дел. К тому же в Цзиньлине она считалась красавицей из знатной семьи.

Она имела изысканный вкус и выглядела просто великолепно. У нее была отличная фигура, в ней удивительным образом сочетались соблазнительность и чистота. В университете она считалась одной из самых красивых девушек.

В то время Цзян Тянь еще был неопытным парнем с бушующими гормонами. Он целыми днями развлекался с девушками и ввязывался в драки. Естественно, он не мог пропустить такую красавицу, как Чу Мэнъяо и какое-то время ухлестывал за ней.

Чу Мэъяо знала, что Цзян Тянь происходил из хорошей семьи и какое-то время встречалась с ним.

Но сообразительная Чу Мэнъяо, которая в четырнадцать лет уже стала посещать собрания совета директоров группы компаний Чу, быстро поняла, что Цзян Тянь был всего лишь избалованным сыном богатой семьи и тут же перестала обращать на него внимание.

Какое-то время Цзян Тянь сильно переживал из-за этого и даже оставил под окном спальни Чу Мэнъяо тысчу роз, чтобы показать ей свою любовь. Но это лишь заставило Чу Мэнъяо испытывать к нему еще большее отвращение.

Со времен учебы в университете Чу Мэнъяо помнила Цзян Тяня как вечно спящего на парах, пустого и увертливого человека с ветреным характером. Для нее он был просто отбросом.

Но Цзян Тянь, стоявший перед ней сейчас, был красивым и приятным молодым человеком. Хотя на нем была простая одежда, но его глубокий, спокойный взгляд придавал ему солидный вид.

Она невольно цокнула про себя и удивилась, как Цзян Тянь смог стать таким выдающимся человеком после того, как его выгнали из дома?

«…». – у Цзян Тяня было смутное впечатление о Чу Мэнъяо, но, когда она назвала его имя, он тут же улыбнулся и кивнул.

Теперь в его сердце была только Чжао Сюэ Цин. Его отношения с Чу Мэнъяо в университете были похожи на его интрижку с Ли Хуэйянь. Разве она могла взволновать его теперь?

«Хм, в нем больше нет лукавства, но он стал слишком высокомерным. С какой стати?» – мрачно подумала Чу Мэнъяо, окинув Цзян Тяня взглядом.

По ее мнению, изгнанный сын обедневшей семьи должен был пытаться снискать расположение и втереться в доверие к обладающим властью людям. Но Цзян Тянь, казалось, игнорировал ее, что вызвало в ней еще большую неприязнь к нему.

Даже если Цзян Тянь и не понял ход ее мыслей, он подумал: «Чем лучше мы относимся к женщинам, тем хуже они ведут себя и начинают жалеть об этом только когда мы их покидаем».

Многие девушки были о себе слишком высокого мнения. Если ты слишком сближаешься с ними, они считают тебя чересчур распущенным и фривольным, полагают, что у тебя дурные намерения. А если ты держишь дистанцию, они считают тебя слишком заносчивым и высокомерным.

Иными словами, мужчина в любом случае был неправ. Такое мнение было исключительным правом красивых девушек.

В этот момент Чу Мэнъяо хотела сбежать от Цзян Тяня, но не могла найти подходящий повод, поэтому взяла Линь Монун за руку и жалобно сказала: «Сестра Монун, у нас проблемы. Ся Мяо не сможет провести нас внутрь, в этом поселение нас совсем не уважают!».

Эти девушки не получили приглашений на собрание Ассоциации Боевых Искусств.

Они занимали достаточно высокое общественное положение в Цзиньлине, однако во всем Китае было множество таких семей с состоянием в несколько сотен миллионов.

На собрании Ассоциации Боевых Искусств было всего около сотни мест для простых зрителей. Даже представителям такой огромной территории, как Линнань выделили всего десять мест. Туда могли попасть только богачи с состоянием, превышающим десять миллиардов.

Если бы такие мелкие сошки, как Чу Мэнъяо смогли пройти внутрь, то помещение было бы переполнено.

Семья Ся тоже была достаточно известной семьей Цзиньлина. Этой семье принадлежало 30% акций антикварных магазинов, расположенных на улице возле храма Конфуция, а их состояние достигало нескольких миллиардов. Ся Мяо получил приглашение и со своим отцом отправился на собрание Ассоциации Боевых Искусств.

Ся Мяо ухаживал за Чу Мэнъяо, а поскольку Линь Монун и Тан Баоэр были ее лучшими подругами, он пообещал провести всех их на это собрание.

Но он не ожидал, что в поселение будет такая строгая проверка пригласительных билетов. Охранники прогнали Чу Мэнъяо и даже отругали Ся Мяо.

«А? Как же нам быть?».

Услышав слова Чу Мэнъяо, Линь Монун тут же расстроилась, а в ее глазах заблестели слезы.

Она хотела найти молодого мастера, который помог бы избежать ей смертельный опасности, а теперь она осталась ни с чем.

Увидев это, Цзян Тянь улыбнулся и сказал: «Учительница Линь, не волнуйся! Я проведу тебя внутрь!».

«Цзян Тянь, что ты такое говоришь…» – изумленно сказала Линь Монун и удивленно посмотрела на Цзян Тяня, не в силах поверить его словам.

Недовольная присутствием Цзян Тяня Чу Мэнъяо наконец нашла повод выплеснуть свою злость. Она скривила рот, удивленно подняла брови, пренебрежительно хмыкнула и сказала: «Цзян Тянь, это такая шутка? Ты вообще понимаешь что это за собрание? Даже Ся Мяо не смог провести нас внутрь!».

Цзян Тянь оставался невозмутимым, он не желал спорить с этой девушкой. Серьезный Гуй Цзяоти тоже не осмелился ответить на ее выпад.

Но у Тан Линлун был острый язычок, поэтому, как только она увидела, что Чу Мэнъяо так непочтительно разговаривает с ее наставником, то тут же огрызнулась: «Мой наставник не говорил, что проведет внутрь тебя! До тебя никому нет дела!».

«Ты, ты посмела накричать на меня?» – сказала Чу Мэнъяо, она с трудом могла поверить в то, что только что произошло.

Тан Линлун взяла Цзян Тяня под руку и направилась ко входу, а Линь Монун машинально последовала за ними.

«Что ты делаешь? Эй, сестра Монун, не глупи! Он обманывает тебя!».

Привлекательно тело Чу Мэнъяо трясло от злости, она ткнула пальцем в Цзян Тяня и крикнула: «Эй, вы все хотите, чтобы вас убили?».

В этот момент к ней подошла девушка с пухлыми щечками и, надув губки, удивленно спросила: «Сестра Мэнъяо, что случилось? Почему ты так кричишь? А где Линь Монун?».

Пышная грудь этой девушки, неподходящая к ее хрупкой фигуре и детскому личику, привлекала внимание людей.

За ее спиной стоял талантливый молодой человек, державший в руках стакан фруктового сока и дамскую сумочку.

Его звали Е Фэн, он был телохранителем этой девушки.

«Баоэр, видишь ли…». – Чу Мэнъяо начала с неимоверной быстротой обвинять Цзян Тяня во всех смертных грехах.

«Ха, ты говоришь о том идиоте, который в университете подарил тебе кучу роз и пел тебе под гитару песню 'Норвежский лес'?».

Тан Баоэр рассмеялась заливистым смехом, от которого у нее даже зарябило в глазах, а затем добавила: «Правда, поговаривали, что он спел эту песню довольно неплохо! Почти как У Бай!».

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 198**

Глава 198 В романах все по-другому

Когда Е Фэн услышал это, в его глазах промелькнула жажда убийства.

Он был профессиональным киллером одной известной во всем мире организации наемный убийц.

Однако год назад его наставник приказал ему стать телохранителем Чу Мэнъяо.

Сначала от пытался отказаться, ведь в подпольном мире он был известен как 'Король загробного мира' и получал неплохие деньги за свои услуги. А годовая зарплата телохранителя для Чу Мэнъяо не превышала двухсот тысяч.

Но он вот уже год жил с Чу Мэнъяо и Тан Баоэр на Синей вилле, они все время проводили вместе, и он урегулировал множество кризисных ситуаций в их жизни. Они стали очень близки, их отношения даже вышли за рамки дружбы.

Он стал воспринимать Чу Мэнъяо и Тан Баоэр, а затем и их близкую подругу Линь Монун как своих женщин. Как он мог не волноваться за них?

Разве в романах не пишут о том, как профессиональному киллеру поручают охранять дочь богатой семьи, и он попутно начинает с ней флиртовать?

«У него ужасный голос, кто сказал тебе, что он хорошо поет?» – посмотрев на Тан Баоэр и надув губки, спросила Чу Мэнъяо.

«Почти так же, как У Бай не значит так же хорошо, как и он! Он ужасен!» – язвительно сказала Тан Баоэр, пожав плечами.

«Ну, ты и шутница!».

Е Фэн передал девушке фруктовой сок и с улыбкой сказал: «Мисс Баоэр, я проведу вас внутрь!».

Он взял обеих девушек за руки, попутно наслаждаясь прикосновениями.

«Ах, рука Чу Мэнъяо такая хрупкая и нежная! Рука Баоэр тоже неплоха, изящная и пухленькая! Если она коснется ей моего члена, наверняка, будет очень приятно!».

Предаваясь фантазиям, Е Фэн направился к воротам.

Многие телохранители были испорчены современными романами, они утрачивали свою профессиональную этику. Каждый из них хотел бы поразвлечься с девушками, которых им было поручено охранять.

Чу Мэнъяо и Тан Баоэр покраснели, но не вырвали свои руки из рук Е Фэна.

В последнее время они наслаждались их тайной связью и шаг за шагом нарушали все запреты.

Е Фэн быстро и уверенно обогнал Цзян Тяня, окинул его презрительным взглядом и язвительно сказала: «А, так это никчемный сын семьи Цзян из Цзиньлина! Ты такой невежественный! Думаешь, сможешь пройти сюда, полагаясь на поддержку своей семьи? Ты разве не знаешь, что здесь полно кровожадных мастеров боевых искусств?».

«Е Фэн, мы просто так вломимся туда?» – обеспокоенно спросила Чу Мэнъяо.

«Брат Е Фэн, ты можешь применить силу!».

Тан Баоэр прикрыла свою пышную грудь и с опаской посмотрела на Цзян Тяня. Она была готова пойти на что угодно, чтобы защититься.

В прошлый раз, когда на Синюю виллу вломились вооруженные люди и хотели похитить ее и Чу Мэнъяо, девушки чуть не умерли от страха.

Но тогда Е Фэн одолел их всех, используя лишь пару палочек для еды. Он спас двух подруг от смертельной опасности.

После этого случая Тан Баоэр тайно воспылала к Е Фэну страстью и хотела, чтобы она и Чу Мэнъяо стали его женами.

Попивая сок через трубочку, Е Фэн подошел к охранникам у входа и высокомерно сказал: «Пропустите!».

«Прошу, покажите ваши приглашения! Сколько раз нужно повторять вам эти правила?» – нетерпеливо сказал охранник, нахмурив брови.

«Я приказываю тебе пропустить нас!» – медленно повторил Е Фэн, его губы растянулись в дьявольской улыбке.

«Вау, брат Е Фэн такой крутой!» – Тан Баоэр с восхищением посмотрела на Е Фэна, и ее глаза засияли словно звезды.

Она знала, что Е Фэн часто улыбался прежде, чем пустить в ход свои мощные кулаки.

Это был особый ритуал Е Фэна перед атакой.

Он знал, что смех и замедленная речь перед атакой могут дать людям ложное ощущение безопасности.

«Ах, откуда этому жалкому охраннику знать насколько ужасен брат Е Фэн! Он достиг среднего уровня состояния Железного Тела!» – вздохнув и покачав головой, Чу Мэнъяо подумала, что сегодня этот охранник очень пожалеет о своих действиях.

«Ах, я не хочу пролить сок! Допью его позже!».

Е Фэн поставил стакан с соком на землю и в следующую секунду атаковал охранника.

Тан Баоэр всегда стремилась создать вокруг себя хаос, она тут же сделала глоток из своего стакана с соком и с язвительной насмешкой сказала: «Ха-ха, этот охранник такой наглый! Откуда ему знать силу брата Е Фэна?».

«Ах, Е Фэн, обязательно быть таким жестоким?» – сладким голосом отругала его Чу Мэнъяо. Однако на самом деле, она и не думала останавливать Е Фэна.

Но улыбка вдруг застыла на лице Тан Баоэр.

Они не разглядели что сделал охранник, лишь услышали грохот и увидели как Е Фэн отлетел назад словно сорвавшийся с лески бумажный змей.

Бум!

Он пролетел около пяти метров и словно дохлая собака шлепнулся на землю. Земля задрожала, а в воздух поднялось облако пыли. Лицо Е Фэна исказилось от боли, и его стошнило соком, который он только что выпил.

«Брат Е Фэн!».

«Разве брат Е Фэн не мастер боевых искусств? Почему он был сражен всего одним ударом?».

Чу Мэнъяо и Тан Баоэр никак не могли предугадать такого финала.

Несколько секунд они находились в оцепенении, а затем подбежали к Е Фэну, чтобы помочь ему подняться.

Побледневшего Е Фэна без остановки рвало, ему хотелось плакать, ведь все пошло не по его плану!

Он хотел повыпендриваться, но, кто же знал, что противник окажется таким сильным и выставит его полным идиотом.

«Этот охранник такой сильный?».

Линь Монун остолбенела. Она с трудом могла поверить в случившееся, тем не менее, она не побежала помогать Е Фэну.

Она не любила фривольное поведение Е Фэна и то, как он подглядывал за ними в ванной.

«Тебе жить надоело, раз ты решил проникнуть в поселение Поян без приглашения? Похоже, мне стоит тебя убить, может быть, это заставит тебя понять важность правил!».

Охранник с мрачным выражением лица и холодным блеском в глазах приблизился к Е Фэну.

Такие люди надоели ему до смерти. Сегодня множество высокомерных подлецов попытались проникнуть внутрь без приглашения.

По-видимому, нужно было избить парочку из них до полусмерти, чтобы остальные поняли авторитет боевых искусств.

Толпа людей со страхом расступилась.

«Цзян Тянь, ты, ты можешь ему помочь? Мэнъяо и Баоэр со мной, а он – наш телохранитель!».

На самом деле, Линь Монун не верила, что Цзян Тянь сможет помочь Е Фэну, но в этот момент иного выхода не было, Цзян Тянь был ее последней надеждой. Она не могла спокойно смотреть на то, как убивают Е Фэна.

«А, вот оно что…».

Цзян Тянь не придал этой информации особого значения, но все же махнул охраннику и сказал: «Командир, этот человек – мой друг. Я прошу прощения за то, что он напал на вас! Вы могли бы проявить снисходительность?».

Цзян Тянь понравился охраннику из-за его вежливости, он вовсе не был похож на наглого и безрассудного Е Фэна. Затем охранник нахмурился и спросил: «Вы…?».

Гуй Цзяоти шагнул вперед и что-то прошептал на ухо охраннику.

Охранник тут же побледнел от страха, затем прошел вперед, почтительно поклонился Цзян Тяню и сказал: «Я не знал, что вы прибудете на собрание, мастер Цзян, иначе бы я вышел встретить вас! Прошу меня простить!».

«Добро пожаловать, мастер Цзян!».

Охранник даже не проверил их билеты, он лишь сделал приглашающий жест рукой и провел их ко входу.

«Вы так любезны!».

Цзян Тянь кивнул и направился к воротам.

«Мы, мы можем войти?».

Линь Монун ужасно удивилась и не могла поверить в то, что Цзян Тяня пропустили.

Она имела отличное представление о статусе Цзян Тяня. Он был изгнанным из семьи сыном, просто отбросом! К тому же семьи Цзян сама находилась на последнем издыхании.

Только что охранники преградили дорогу стольким богатым и влиятельным людям!

«Учитель Линь, идемте!».

Тан Линлун взяла Линь Монун за руку, та наконец пришла в себя и поспешила за Цзян Тянем.

«Разве он не избалованный сын семьи Цзян? Почему к нему относятся с таким почтением?».

От удивления у Чу Мэнъяо и Е Фэна чуть глаза не вылезли из орбит. Они застыли на месте, не в силах поверить в произошедшее, и даже забыли последовать за Цзян Тянем.

К счастью, Тан Баоэр быстро отреагировала на ситуацию, тут же помахала рукой и крикнула: «Брат Цзян, возьми нас с собой!».

Цзян Тянь даже не обернулся. Ему было лень даже смотреть на них, и он пренебрежительно сказал: «Ты только что ругала меня за моей спиной, а теперь зовешь меня братом?».

Все дочери богатых семей были одинаковыми, они быстро сменяют надменность на почтительность. Они думают, что если они будут называть его братом, то это как-то им поможет.

Линь Монун потянула Цзян Тяня за рукав и жалобно сказала: «Цзян Тянь, попроси пропустить и их тоже! Мы с ними в хороших отношениях!».

«Я буду у тебя в долгу!».

Цзян Тянь беспомощно кивнул, охранник посторонился и пропустил всех внутрь.

Войдя внутрь поселения, они увидели разнообразие цветов и деревьев, камни причудливой формы, а также небольшие пруды, созданные водой озера Поянху. Все эти элементы создавали восхитительный природный пейзаж.

Павильоны и террасы, а также беседки на воде были построены в псевдоклассическом стиле. Веранды и коридоры были заполнены огромными вазами, вручную созданными мастерами Цзиндэчжэня. Вазы были наполнены бергамотом, ветвями персикового дерева, листьями лотосов, бамбука и другими растениями, а на поверхности ваз были начертаны древние изречения.

Стоимость каждой из вазы составляла несколько миллионов, за эти деньги обычная семья могла купить роскошный особняк.

Усадьба занимала огромную площадь. Она прилегала к берегу озера Ханьпокоу, из нее открывался вид на гору Шичжун, воды реки Янцзы и озера Поянху. Это поселение находилось в потрясающе красивом месте, пейзаж пестрел разнообразием.

«Я слышал, что семья Чжао из провинции Цзянси существует уже сто лет! Будет интересно взглянуть на них сегодня!» – сказал Цзян Тянь, увидев усадьбу и восхищенно кивнул.

Предки семьи Чжао были местными лидерами и мастерами боевых искусств. В период республики они захватили территорию возле горы Лушань и служили в охране Чан Кайши.

Но затем глава семьи осознал свою ошибку и полностью посвятил себя делу революции. Он поддержал революционную армию и организовал для нее опорный пункт в деревне Уху провинции Цзянси.

Чжао Юанькунь был представителем третьего поколения семьи и достиг еще больших успехов. Он стал наставником боевых искусств, взял под контроль всю провинцию Цзянси и имел множество учеников. Многие богатые и авторитетные люди видели в нем своего духа-защитника.

Можно было сказать, что в провинции Цзянси к Чжао Юанькуню относились как к императору. Он пользовался такой же известностью, как и Хун Тяньчжао из соседней провинции Хубэй. По своему положению он уступал лишь У Инсюну, Ли Тофэну и нескольким другим великим наставникам боевых искусств.

«Что же произошло с Цзян Тянем? Почему охранник вел себя с ним так почтительно?».

Разглядывая пейзажи усадьбы, Чу Мэнъяо цокнула языком. Эта усадьба была похожа на императорский дворец. Дом семьи Чу не мог идти с ней ни в какое сравнение.

К тому же она заметила, что у охранника, который ударил Е Фэна, на пальце был старинный изумрудный перстень, стоимостью в сотни тысяч юаней.

Это было слишком дорогое украшение для простого охранника. Даже богачи из мира простых людей могли разглядеть всю силу семьи Чжао.

Поэтому она все больше недоумевала, почему эта влиятельная семья так почтительно относилась к Цзян Тяню?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 199**

Глава 199 Общий враг союза Улинь

«Хм, неужели он просто использует покровительство своей семьи? Иначе почему к нему относятся с таким уважением?».

На полах одежды Е Фэна засохла рвота, он попал в очень затруднительное положение, но по-прежнему упрямился, презрительно смотрел на Цзян Тяня и не мог смириться со случившемся.

Е Фэн был сиротой, наставник заменил ему родителей, поэтому он всегда презирал таких детей из богатых семей, как Цзян Тянь.

Внезапно Тан Баоэр надула свои красные губки, нахмурила брови и разочарованно спросила: «Брат Е Фэн, разве ты не говорил, что достиг состояния Железного Тела и не имеешь себе равных во всем Китае?».

«Ха, я говорил, что приблизился к уровню мастера… по соблазнению своей работодательницы…».

Е Фэн мрачно рассмеялся и посмотрел на ложбинку между грудей Тан Баоэр.

На самом деле он был далек от практики боевых искусств. Он считался одним из сильнейших лишь в среде наемных убийц, но не мог сравниться с настоящими адептами боевых искусств.

Сначала Цзян Тянь показался ему простым слабаком, а Тан Баоэр назвала его негодяем и извращенцем.

«Хм, ты такой никчемный! Заруби себе на носу, ты всего лишь телохранитель! Не смей так разговаривать со мной!».

Тан Баоэр с каменным лицом презрительно посмотрела на Е Фэна, а затем подбежала к Цзян Тяню и начала засыпать его вопросами.

«Ну, подожди, негодяй! Мы еще посмотрим какой силой ты обладаешь! Я непременно убью тебя!».

Увидев эту сцену Е Фэн стиснул зубы от злости, а в его душе зажглась безумная зависть. Ему не терпелось стереть Цзян Тяня в порошок.

«Мастер Цзян, мы устроили все в этой усадьбе по нормам фэншуя специально для вас! Если вам что-то понадобится, то вы можете попросить об этом слуг!».

Охранник провел их через множество арочных ворот и у них чуть не закружилась головы. Через десять минут они оказались перед входом в огромный дом.

«Отлично, благодарю вас за радушный прием!» – со смехом сказал Цзян Тянь.

«Вечером вы можете поужинать здесь или пройти в ресторан, там вы можете познакомиться со многими единомышленниками в области боевых искусств!» – почтительно поклонившись, сказал охранник.

«Хорошо, Ли Ян! Спасибо за помощь!».

Цзян Тянь кивнул и посмотрел на добросовестного охранника. Его добросовестность показалась Цзян Тяню очаровательной, и он подложил ему небольшой подарок.

«Благодарю вас, мастер Цзян!».

Охранник по имени Ли Ян поклонился и пошел к выходу из усадьбы, когда вдруг заметил фарфоровый пузырек, который до этого не видел у себя.

Когда он открыл его, то чуть не подпрыгнул от удивления и воскликнул: «Черт побери, это же пилюля Жизненной Силы! Она поможет мне перейти на новый уровень культивации! Ее не купишь даже за десять миллионов!».

Он почтительно посмотрел на слоняющегося по округе без дела Цзян Тяня и дрожащим голосом сказал: «Вы действительно заслуживаете звание мастера! Вы так великодушны!».

В следующую секунду он тряхнул головой и с горечью подумал: «К сожалению, я слышал, что представители Ассоциации Боевых Искусств сейчас обсуждает мастера Цзяна. Должен ли я сказать ему об этом?».

После недолгих раздумий он направился в большой зал в северной части поселения.

…

На одной из стен большого зала была прикреплена украшенная различными серебряными деталями табличка с надписью 'Зал Собраний'. Под ней находилась книга 'Манускрипты Е Чжаньтяня'.

В зале были кругом расставлены деревянные кресла, которые в данный момент занимали адепты боевых искусств. Там были как мужчины, так и женщины, но все присутствующие были старше сорока лет. Они держались строго и сдержанно, а их глаза холодно блестели. При одном взгляде на них становилось ясно, что они обладают глубоким пониманием культивации.

«Откуда же взялся Изначальный Цзян? Как он смог так возвыситься?».

На почетном месте сидел шестидесятилетний старик цветущего вида. Он был толстым и миролюбивым человеком. И, хотя в данную минуту на его лице была улыбка, его глаза светились серьезностью.

Это был председатель Ассоциации Боевых Искусств Вэй Фэйлун. Он был младшим адептом Сферы Совершенства и, хотя по силе он уступал Е Чжаньтяню, но всегда сражался с ним бок о бок. И сейчас, будучи председателям Ассоциации Боевых Искусств, он обладал значительной властью.

«Председатель Вэй, Изначальный Цзян действует очень жестко. Мы с Хун Тяньчжао были как братья, но Изначальный Цзян убил его!».

Рядом с Вэй Фэйлуном сидел пятидесятилетний мужчина. У него было суровое лицо, брови вразлет и блестящие глаза. Его тело окутывала бурлящая аура, и он держался крайне заносчиво и высокомерно.

Это был наставник из провинции Цзянси Чжао Юанькунь.

Он с горечью и негодованием сказал: «Брат Тяньчжао ревностно охранял общественные интересы, был справедливым и бескорыстным человеком! Все в Цзянху уважали и почитали его! Его смерть была действительно великой утратой для мира боевых искусств!».

Глава семьи Хун, Хун Цзюньшань, дрожа всем телом, поднялся. Его глаза покраснели, на лице отразилось негодование, и он начал умолять Вэй Фэйлуна: «Председатель Вэй, вам необходимо восстановить справедливость, отомстить за Тяньчжао!».

«Этот Изначальный Цзян невероятно жестокий, он убил моего дедушку и господина Вэя!».

Еще один человек поднялся из кресла, встал на колени и сквозь слезы начал обвинять Цзян Тяня в чудовищных преступлениях. Это был внук линнаньского наставника Мо Хаосюна, Мо Линьхай.

«Что? Господин Мо и господин Вэй тоже погибли от его руки? Этот человек просто безумец!» – скривив лицо, сказал Вэй Фэйлун и хлопнул рукой по столу.

В последние годы, пока Е Чжаньтянь находился в затворничестве, Команда Дракона занималась делами, касающимися исключительно талантливых представителей враждебных сил за рубежом.

Ответственную задачу подавления порочных адептов боевых искусств внутри страны и поддержания порядка Команда Дракона взвалила на плечи Вэй Фэйлуна.

За последние пять лет в мире боевых искусств восстановилось равновесие, количество распрей уменьшилось и в Китае воцарился мир. Но Вэй Фэйлун не ожидал, что в то время, когда момент окончания его полномочий приближался, в Китае появится этот заносчивый безумец.

«Изначальный Цзян убил многих членов моей семьи…».

«Необходимо уничтожить эту общественную угрозу!».

С негодованием закричали представители семьи Тан из Сычуаня, семьи золотых монет в форме ножа Ван и секты пигуацюань.

«Откуда у него такая смелость? Почему он пренебрегает всеми правилами, убивает невиновных и оскорбляет слабых?».

Лицо Вэй Фэйлуна раскраснелось от злости, и он заскрежетал зубами. Ему не терпелось разорвать Цзян Тяня на мелкие кусочки.

«Да! Если он такой сильный, то пусть отправляется за границу и разобьет враждебные силы! Почему он бесчинствует в родной стране?».

«Адепты боевых искусств Китая – одна семья! Хоть Изначальный Цзян и обладает впечатляющими навыками, но он слишком жесток, он – корень зла!».

«Корень зла, демон! Изначальный Цзян строптивый и сумасбродный человек! Если не избавиться от него, то в мире боевых искусств Китая не будет спокойствия!».

Увидев ярость Вэй Фэйлуна его подчиненные тоже испытали праведный гнев.

«Ах, председатель Вэй, вам не все известно! Он не обычный человек! Он был консультантов по боевым искусствам отряда Боевых Драконов!».

Вдруг присутствовавший там Чжан Вэньдао хриплым голосом сказал: «Разве он может не устраивать такие бесчинства, когда чувствует поддержку официального правительства?».

«Что? Он был консультантом по боевым искусствам отряда Боевых Драконов?» – испуганно воскликнули многие адепты боевых искусств, задрожав от страха.

Хотя отряд Боевых Драконов и уступал по силе Команде Драконов, но он был в большей степени связан с армией. Положение консультанта по боевым искусствам этого отряда было довольно значительным статусом.

«Когда он стал исполнять обязанности консультанта по боевым искусствам отряда Боевых Драконов?» – глубоким голосом спросил Вэй Фэйлун, непонимающе похлопав глазами.

«Около месяца назад…».

Чжан Вэньдао с горечью в голосе сказал: «Этот человек совершенно безжалостен и беспощаден. Вступив в схватку с моим сыном, он использовал шелковый пояс и превратил его в Меч Застывшей Энергии! Мой сын получил серьезные повреждения внутренних органов и до сих пор не встал на ноги!».

«Цитянь – талантливый молодой человек, неужели ему нанесли такие серьезные увечья?».

«Брат Вэньдао, ты тоже когда-то был наставником отряда Боевых Драконов по искусству фехтования. Твой племянник Чжан Лан и этот Цзян Тянь, можно сказать, соратники, а он так жестоко атаковал твоего сына! Он просто сумасшедший!».

После этих слов многие присутствовавшие там сильные люди пришли в ярость и стали еще сильнее ненавидеть Цзян Тяня.

«Изначальный Цзян – самый молодой и выдающийся наставник боевых искусств в Китае. Не так-то просто создавать Оружие Застывшей Энергии и наносить им вред людям! Но почему он совершает все эти жестокие убийства? Неужели он хочет командовать всем Китаем?».

Некоторые адепты боевых искусств с сожалением вздохнули и покачали головами.

После того, как они выяснили, что Цзян Тянь был связан с Чжан Ланом, все понимали насколько запутанным было это дело и осознавали его важность. Их обсуждения постепенно сошли на нет, и все они посмотрели на Вэй Фэйлуна, ожидая его решения.

«Этот Изначальный Цзян обычная посредственность, и не более…».

Вэй Фэйлун какое-то время помолчал, тяжело вздохнул и добавил: «Но все-таки, он соратник племянника брата Вэньдао, поэтому мы должны проявить к нему уважение. Возможно, нам удастся сыграть на его эмоциях, достучаться до его здравого смысла и заставить его встать на путь добра?».

«В критический момент мужественный человек должен пренебречь чувствами своих товарищей!».

В этот момент Чжан Минли набралась смелости, сжала кулачки и встала позади Чжан Вэньдао.

Она шагнула вперед, выпятила грудь и крикнула: «Боевые искусства Китая с каждым днем все больше приходят в упадок! Изначальный Цзян убил столько героев, которые обладали знаниями боевых искусств, линии их родов прервался! Разве это не огромная потеря для мира боевых искусств Китая?».

У Чжан Минли не было права высказывать свое мнение в подобных обстоятельствах. Но когда она подумала о трагическом положении ее брата Чжан Цитяня, она не смогла сдержаться, ей нужно было выговориться.

Пока она говорила, ее тело охватило ужасное напряжение, на лбу выступили капли пота. Но чем больше она говорила, тем смелее становилась и тем свободнее она высказывала свое мнение.

На ее лице отразилось негодование, и она воодушевленно сказала: «Даже если наша семья Чжан как-то связана с ним, мы не можем отбросить чувство долга из-за Чжан Лана! Мы должны поступиться родственными отношениями ради великой цели! Тем более, что он уже окончил свою временную службу в качестве консультанта отряда Боевых Драконов!».

После ее слов в зале раздались одобрительные возгласы.

Однако, чем больше слушали ее речь сидевшие чуть позади Цю Гун и Ли Чжэньвэй, тем больше они злились, в их сердцах разгоралось пламя гнева.

В этот момент Цю Гун не выдержал, вскочил на ноги и глубоким голосом сказал: «Вы уже забыли, что мастер Цзян одолел Син Шаньху из Общины? Син Шаньху представлял интересы Общины и их стремления получить власть в континентальном Китае! Именно мастер Цзян предотвратил беду и спас положение! Иначе Цзянбэй уже давно был бы в руках иностранных сил!».

«Именно! Цзян Тянь убил господина Мо и господина Вэя только потому, что Вэй Шофэн собирался вторгнуться в Цзянбэй! Разве, будучи лидером Цзянбэя, мастер Цзян мог не вмешаться?».

Ли Чжэньвэй понимал, что не мог противостоять стольким мастерам Сферы Совершенства, но все равно встал на защиту Цзян Тяня.

В этот раз из представителей Линнаня лишь он и Цю Гун приняли приглашения на собрание Ассоциации Боевых Искусств и теперь они чувствовали себя абсолютно беспомощными.

«Ха, Цзян Тянь защищал Цзянбэй из своих личных интересов, ведь это его владения!» – пренебрежительно сказала Чжан Минли.

«Хм, именно! Вы просто толпа бесхребетных тряпок, раз поддерживаете его! Но семья Хун будет биться с Цзян Тянем до последней капли крови!» – гневно прорычал Хун Хэту.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 200**

Глава 200 Господин Хо приехал, чтобы усмирить Цзян Тяня

Цю Гун побледнел от злости. Он прыгнул в центр круга и ледяным тоном сказал: «Хм, насколько я помню, именно семья Хун и школа Шэньнун устроила тайную засаду в тот день! Вы хотели отнять у мастера Цзяна его первоклассные медицинские пилюли, мастер Цзян лишь ответил ударом на удар! Ваши люди оказались слабее и погибли, разве можно этому удивляться?».

«Юань Цюцю, что ты о себе возомнил! Ты всего лишь телохранитель Е Гуфэна и приспешник Изначального Цзяна!».

Хун Хэту понимал, что его семья была неправа и залился румянцем. Но он не был снисходительным человеком, поэтому с презрением начал ругать Цю Гуна: «У тебя нет права находится на собрании Ассоциации Боевых Искусств, так что немедленно убирайся!».

«Что с того, что я приспешник Изначального Цзяна! Выша знаменитая семья Хун ничего не стоит! Подходи, подходи, посмотрим на твое мастерство!».

Засучив рукава, Цю Гун крикнул: «Если бы Изначальный Цзян действительно был врагом всего Китая и безудержно убивал невинных, то я был бы первым, кто бы выступил против него. Никто из тысячи героев Китая не позволяет себе такого поведения! Кем ты себя возомнил Хун Хэту? Ты всего лишь никчемный мальчишка из младшего поколения, у которого даже еще не растет борода! Чего ты тут раскудахтался?».

«Старый хрен, думаешь, я боюсь тебя?».

Хун Хэту был выдающимся молодым человеком и не мог терпеть такие оскорбления, он тоже выпрыгнул в центр круга.

Цзинь! Раздался звук вытаскиваемого из ножен меча, но оттуда вдруг выпала записка.

Хун Хэту опустил голову и прочитал выведенную красивым почерком фразу: «Изначальный Цзян имеет честь приветствовать тебя».

Хун Хэту тут же побледнел и вытаращил глаза от удивления, а затем дрожащим голосом сказал: «Это бумага из отеля, в котором я остановился вчера. Когда он успел подложить эту записку?».

От испуга в его теле забурлила кровь, и он покрылся холодным потом.

Этот Изначальный Цзян довольно дерзкий. Он так тихо подобрался к нему и положил записку в ножны его меча. Если бы он хотел убить его, разве сейчас он был бы жив?

Чжао Юанькунь воспользовался минутным замешательство Хун Хэту, вышел в круг и сказал: «Все члены мира боевых искусств Китая – одна семья, а вы оба – мои почетные гости! Не нужно ссориться!».

Услышав это, Хун Хэту вытер холодный пот со лба и вернулся на свое место.

«Ха-ха, во всем Китае с трудом можно отыскать такого же выдающегося человека, как он! Он должен стать председателем Ассоциации Боевых Искусств!» – раздался хриплый голос, похожий на уханье совы.

Когда остальные авторитетные люди услышали эти слова, то тут же пришли в ярость и начали ругаться: «Кто это сказал? Если у тебя хватит смелости, выйди вперед!».

«Или ты так и собираешься прятаться в толпе и прибегать ко всяческим уловкам?».

«Какой ублюдок сказал такой высокомерный бред?».

Но человек, сказавший эту фразу молчал. В зале царила тишина.

Остальные люди долго пытались понять, кто же выкрикнул эти слова. Хоть они и были очень сердиты, но в конце концов оказались бессильны и не смогли обнаружить этого человека.

От этого язвительного комментария все представители союза Улинь пришли в ярость. Они были несдержанными людьми, а их уровень культуры был невысок, поэтому они тут же разразились бранью и начали громко кричать. В зале воцарился хаос.

Вэй Фэйлун нахмурился и глубоким голосом сказал: «Господа, не нужно паники! Прошу, выслушайте меня!».

Постепенно все присутствующие в зале авторитетные люди успокоились.

Но в зале вновь прозвучал хриплый голос: «Вэй Фэйлун, ты всего лишь прихвостень Е Чжаньтяня, ты простофиля! Разве у тебя может быть какое-нибудь разумное предложение? Для такого жестокого человека, как Изначальный Цзян не существует никаких норм морали! Нам нужно атаковать его всем вместе! Иные варианты просто курам на смех!».

В этот раз все настороженно осмотрели зал, но так и не смогли обнаружить человека, сказавшего это.

Старческое лицо Вэй Фэйлуна покраснело, и он задрожал всем телом от злости.

«Кто это сказал?».

«Выходи и сразись со мной!».

Многие из присутствовавших в зале засучили рукава, их голоса не утихали, а в глазах блестел холодный свет. Все вытащили свои длинные мечи и начали громко ругаться.

«Цю Гун, Ли Чжэньвэй, это вы сказали? Тогда сразитесь с нами!».

Некоторые люди думали, что все это подстроили Цю Гун и Ли Чжэньвэй и теперь хотели сразиться с ними.

Вэй Фэйлун и Чжао Юанькун поднялись со своих мест, и попытались сдержать накал страстей. Но авторитетные люди начали ругаться и зал вновь погрузился в хаос.

В этот момент в зал вбежал охранник Ли Ян и прошептал что-то на ухо Чжао Юанькуню.

Услышав слова охранника, Чжао Юанькунь изменился в лице. Он спросил что-то у Ли Яна, указал наружу, а затем начал бормотать на ухо Вэй Фэйлуну.

Услышав его слова, Вэй Фэйлун тоже изменился в лице, а затем пересказал все сидевшему рядом Хун Цзюньшаню. Тот тоже сильно испугался.

…

Таким образом, пока каждый передавал новость сидевшему рядом, на несколько секунд в зале воцарилась мертвая тишина.

Каждый из присутствующих услышал единственную фразу: «В усадьбу приехал Изначальный Цзян!».

Вэй Фэйлун и Чжао Юанькунь, сидя голова к голове, какое-то время перешептывались. Страх, отражавшийся на лице Чжао Юанькуня постепенно слабел, и затем он медленно сказал: «Нельзя его спугнуть! Нужно поселить его здесь и тщательно присматривать за ним!».

«Есть!» – отозвался Ли Ян, развернулся и покинул зал.

Сердца всех присутствовавших в зале выдающихся авторитетов бешено стучали.

Они знали, что даже если прибавить к сотне присутствующих здесь мастеров Круга Внутренней Силы нескольких наставников Сферы Совершенства, то это не даст гарантии, что они смогут одолеть Цзян Тяня.

Слава Цзян Тяня слишком велика. После того, как он возвысился, убил Фу Бяо, разрубил Син Шаньху из Общины, на горе Цзяло обезглавил Хун Тяньчжао, наставника из провинции Хубэй, подчинил себе школу Шэньнун, сразил Мо Хаосюна и Вэй Шофэна и покорил себе весь Линнань, Е Чжаньтянь сказал, что он входит в двадцатку сильнейших молодых наставников.

Даже одного из этих невероятных достижений было бы достаточно для того, чтобы с презрением относится к своим современникам и продолжать захватывать территории, пуская пыль в глаза.

Цзян Тянь всего за полгода убил стольких мастеров! Кто бы не испугался его после такого?

К тому же Цзян Тянь всегда действовал в одиночку, никто не знал что он в действительности замышляет, он заставлял всех людей испытывать страх и замешательство.

Прошло немного времени, но никто так ничего и не придумал.

Один из учеников Вэй Фэйлуна подошел к нему и что-то сказал на ухо. После этих слов на лице Вэй Фэйлуна отразилась радость, и он изумленно переспросил: «Он прибыл?».

Довольный ученик кивнул, и сказал еще несколько фраз на ухо наставнику.

Вэй Фэйлун снова сел, выражение его лица стало суровым, что сильно отличалась от его обычного миролюбивого настроя. Он властным взглядом окинул всех присутствовавших и глубоким голосом сказал: «Господа, не волнуйтесь! Если этот Цзян Тянь не внемлет нашим советам, то мы не позволим ему больше бесчинствовать! Мы общими силами подавим его!».

Все знали, что Вэй Фэйлун был слабым и нерешительным по характеру. Он всегда старался поддерживать Ассоциацию Боевых Искусств на уровне, достигнутом его предшественниками, а в случае возникновения конфликтных ситуаций всегда старался прийти к компромиссу. Никто не понимал, почему он вдруг стал таким резким и уверенным.

Пока все пребывали в недоумении, Вэй Фэйлун сказал: «Известный наставник из Чжунъюаня Хо Цинтянь тоже прибыл принять участие в собрании Ассоциации Боевых Искусств! Он сказал, что восстановит справедливость ради нас!».

«Господин Хо прибыл!».

«Раз господин Хо здесь, то Изначальный Цзян не осмелится применить свои навыки!».

«Я посмотрю посмеет ли мастер Цзян бесчинствовать, когда за нами стоит господин Хо!».

«Ха, что с того, что он наставник Сферы Совершенства? Он далек от мастерства такого известного наставника, как Хо Цинтянь! Он просто ничтожество!».

«Точно! Изначальный Цзян так молод, он не мог подняться выше уровня младшего адепта Сферы Совершенства! Он смог подчинить себе столько территорий только благодаря удаче и счастливой случайности! Разве он может сравниться с господином Хо?».

«Точно. Господин Хо занимает третье место в списке Божественных Наставников, он уступает лишь Е Чжаньтяню! Даже Изначальному Цзяну придется встать перед ним на колени!».

Услышав о прибытии Хо Цинтяня, все люди воодушевились, в них появилась уверенность, и они были не в силах сдержать радость.

В зале поднялся шум, все люди начали бурно обсуждать эту новость. В их глазах Цзян Тянь уже был покойником.

«Ах, господин Хо захотел восстановить справедливость! Наша ненависть наконец-то будет удовлетворена!».

«Небо все видит! Все видит!».

Хун Цзюньшань и его внук, Чжан Вэньдао и его дочь, семья Тан из Сычуаня, семья Мо из Линнаня, все эти люди, которые были подавлены Цзян Тянем, наконец-то испытали душевный подъем, на глазах у некоторых из них даже выступили горячие слезы.

Неудивительно, что все они отреагировали таким образом.

Хо Цинтянь прославился еще раньше Е Чжаньтяня и уже давно вступил в Сферу Совершенства. Уже несколько десятков лет назад все в Китае относились к нему с невероятным почтением.

Хотя двадцать лет назад Е Чжаньтянь получил известность и превзошел Хо Цинтяня, получив контроль над Командой Дракона, но репутация Хо Цинтяня ничуть не ослабла.

Когда-то он три дня и три ночи сражался с Е Чжаньтянем на горе Тяньчжу в Чжунъюане, но эта битва закончилась ничьей.

Когда Е Чжаньтянь создал список Божественных Наставников, Хо Цинтянь оказался в нем на третьем месте. Он подавил Ли Тофэна из Сибэя, Е Удао из провинции Чжэцзян, и Е Чжаньтянь сказал о нем следующие слова: «Он превратил боевые искусства Китая в нечто цельное, постиг сущность всех вещей. Вполне возможно, он станет сильнейшим, который вступил в Сферу Духа».

Хун Тяньчжао, Мо Хаосюн и другие мастера значительно уступали ему по силе.

Несмотря на разницу в возрасте, Хо Цинтяня и Е Чжаньтяня связывала крепкая дружба. Благодаря Хо Цинтяню, семья Хо завладела огромным имуществом в Чжунъяне, по обеим берегам реки Хуанхэ, в провинции Хэнань, в провинции Хэбэй, в провинции Шэньси, в провинции Аньхой и во многих других провинциях по среднему и нижнему течению Хуанхэ.

Зная, что господин Хо здесь, Вэй Фэйлун испытал невероятную уверенность.

Он окинул взглядом всех присутствующих, сжал кулаки, а затем успокоился и со смехом сказал: «Господа, я думаю, нам удастся убедить Изначального Цзяна! Хоть он и сумасшедший, кровожадный человек, но обладает исключительным талантом к боевым искусствам!».

Многие люди в зале согласно кивнули.

За последние сто лет лишь Цзян Тянь смог стать наставником Сферы Совершенства, не достигнув и тридцати лет, и держать в поле зрения весь Китай.

Хотя никому не нравился безумный характер Цзян Тяня, но никто не мог отрицать его выдающуюся силу и талант.

Чжао Юанькунь кивнул и сказал: «Если он осознает свои ошибки и подчиниться нам, мы пощадим его!».

«Верно! Председатель Вэй понимает, что нужно следовать принципам, он планирует далеко вперед! Нам с ним не сравниться!» – со смехом сказал один из мастеров.

К его похвалам тут же присоединились остальные.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 201**

Глава 201 Кто захочет подставить себя под удар?

«Господа, это ни к чему!».

Вэй Фэйлун покачал головой и со смехом сказал: «Я не такой одаренный, я абсолютная посредственность в боевых искусствах! Когда-то брат Е Чжаньтянь дал мне множество наставлений, но я лишь в свои шестьдесят лет смог достичь Сферы Совершенства!».

От отмахнулся от льстивых слов присутствующих в зале людей и спокойно сказал: «Именно поэтому я хорошо понимаю как труден путь адепта боевых искусств, как непросто стать наставником! С того момента, как я стал председателем Ассоциации Боевых Искусств, я всегда придерживался принципа, который гласит, что покорность нужно заслужить добротой, а главная ценность – это гармония! Весь мир боевых искусств Китая – это одна семья!».

«Верно! Господин Вэй такой великодушный, я восхищаюсь им!».

«Если этот Изначальный Цзян из Цзянбэя осознает свои ошибки и решит начать новую жизнь, то мы пощадим его!».

«Но если он будет упрямиться, продолжить терроризировать Китай и воспринимать мир боевых искусств Китая как врага, то нам нет нужды с ним церемониться!».

«Точно! На нашей стороне численный перевес! Если каждый из нас нанесет удар, то разве он сможет выстоять? Разве он выкован из железа?».

«Да! Сейчас здесь собрались все авторитетные представители Китая, а также выдающийся человек Хо Цинтянь. Неважно какой этот Изначальный Цзян наставник, мы поставим его на колени!».

Хотя семья Хун из Хубэя, семья Мо из Линнаня, семья Тан из Сычуаня, семья золотых монет в форме ножей Ван из Лояна и школа Пяти Тигров были недовольны таким решением, потому что им хотелось сразу применить против Цзян Тяня силу, но все понимали каким бесхарактерным человеком был Вэй Фэйлун. Он не хотел затевать ссору, поэтому им пришлось, стиснув зубы, принять его выбор.

Из-за прибытия выдающегося наставника Хо Цинтяня ситуация резко изменилась. Отчаянье, еще недавно накрывшее всех людей, улетучилось.

Уверенность все присутствующих мгновенно возросла, они начали громко говорить и шутить. Им казалось, что все находится под контролем.

«Приятель Чжао, у меня для тебя поручение. Пойди и пригласи Изначального Цзяна на банкет для авторитетных людей, который состоится вечером. Нужно продемонстрировать ему наши искренние намерения!» – посмотрев на Чжао Юанькуня, со смехом сказал Вэй Фэйлун.

Будучи другом Хун Тяньчжао, Чжао Юанькунь тоже хотел немедленно прикончить Цзян Тяня, но подчинился указу представителя старшего поколения. Он еще не видел истинную силу Цзян Тяня и не хотел лезть на рожон. Он встал, поклонился, обхватив кулак одной руки ладонью другой, и с улыбкой сказал: «Ха-ха, это ведь долг принимающей стороны! Сначала – этикет, потом –оружие!».

…

«Этот дом сгодится для проживания десяти человек! А еще этот вид… Гораздо лучше нашей Синей виллы!».

С того момента, как они вошли в усадьбу, Тан Баоэор непрерывно оглядывалась по сторонам и издавала восхищенные возгласы. Ей казалось, что ей не хватает глаз, чтобы оглядеть все это великолепие.

Бамбуковая роща, пруд, лотосы, сливовые деревья, сад с декоративными каменными горками… Каждый элемент ландшафта был оригинальным и интересным.

Она схватила Цзян Тяня за руку, прижалась к нему своей пышной грудью, и с чарующей улыбкой сказала: «Брат Цзян Тянь, расскажи о своем происхождении! Почему они предоставили этот дом в твое распоряжение?».

«Какой еще брат? Держись от меня подальше!».

Цзян Тяню было лень тратить на Тан Баоэр свое внимание. Он вырвался из ее рук, вошел в самую большую комнату, достал мобильный и позвонил Цин по видеочату.

«У этого парня ужасный характер! Он пользуется поддержкой своей семьи, тоже мне сила!».

За Тан Баоэр с подросткового возраста ухаживало множество мужчин, но она никогда не встречалась с таким холодным отношением. Она, испытывая и гнев, и раздражение, и обиду, осталась стоять на месте, надула губки и топнула ногой. В ее красивых глазах заблестели слезы.

Е Фэн хлопнул ее по плечу и сказал: «Подожди немного, я переоденусь и помогу тебе отомстить».

Тан Баоэр вновь испытала к нему симпатию, и хлопнув его в ответ по руке, со смехом сказала: «Брат Е Фэн такой классный!».

Увидев это, Линь Монун нахмурилась и сказала: «Е Фэн, не нужно быть таким безрассудным! Так или иначе, но Цзян Тянь помог тебе сегодня!».

«Успокойся, сестра Монун! Я всего лишь хочу посоветоваться с мастером Цзяном, и только!».

На лице Е Фэна всплыла хищная улыбка мужчины, уверенного в своей привлекательности, а его взгляд начал страстно блуждать по изгибам фигуры Линь Монун.

Хотя из проживавших на Синей вилле девушек у Тан Баоэр была самая красивая грудь, зато у Линь Монун была самая большая, размера 32 F.

Из-за того, что Линь Монун была высокой, а Тан Баоэр миниатюрной, грудь последней выглядела внушительнее.

Увидев, какие сальные взгляды бросает Е Фэн на ее грудь, Линь Монун тут же ощутила приступ тошноты. Она посмотрела на Е Фэна и сказала: «На что это ты уставился? Уж очень нескромный у тебя взгляд!».

Брезгливый взгляд Линь Монун развратник Е Фэн расценил как кокетство. Он нахально улыбнулся и сказал: «Я смотрю на твою грудь!».

«Ты, ты…».

Линь Монун онемела от удивления, она не могла поверить своим ушам. Ее чуть не вырвало от омерзения. Как в это мире могли существовать такие бесстыжие люди?

«Ха-ха…». – Е Фэн усмехнулся и самодовольно отправился в комнату, чтобы переодеться.

Он не знал, что в саду находился человек, наблюдавший за ним из-за живой изгороди. Человек со смехом сказал: «Этот наглец осмелился флиртовать с женщиной молодого мастера Лэя! Какой храбрец!».

Он развернулся и поспешил к внушительному зданию, построенному в соответствии с фэншуем, и сообщил одетому в тренировочный костюм молодому человеку: «Молодой мастер Лэй, я выяснил местоположение Линь Монун!».

«И? Где она?».

Лэй Ган кивнул, а в его глазах промелькнул мрачный блеск.

Линь Монун уже пообещала стать его женой, но внезапно сбежала прямо из-под венца.

Он устроил облаву, проверил все заправки и выяснил, что она бросила на одной из них свою машину и поймала попутку. Лэй Ган пробил номер машины и преследовал ее до поселения Поян.

Его телохранители тут же начали осматривать территорию.

Выслушав рассказ телохранителя, Лэй Ган поднялся и с самодовольной улыбкой сказал: «Ха-ха, Линь Монун, ты думала, что сможешь сбежать от меня? Вероятно, ты не знала, что Чжао Юанькунь – мой дядя, а Чжао Хао – мой старший двоюродный брат. Эта усадьба – моя территория, ты попалась в ловушку!».

«Молодой мастер Лэй, телохранитель Чу Мэнъяо действовал слишком нагло…».

Пока они шли к дому Цзян Тяня, охранник не забыл упомянуть и о фривольности Е Фэна по отношению к Линь Монун.

«В наше время телохранители – это простой сброд, у них нет никакой профессиональной этики. Они думают, что это нормально – флиртовать со своей хозяйкой!».

В глазах Лэй Гана промелькнула острая жажда убийства, и он глубоким голосом сказал: «Я переломаю ноги этому ничтожеству!».

…

Цзян Тянь принял душ, надел чистую одежду и, увидев, что уже приближается вечер, приготовился отправиться в ресторан на ужин.

По словам охранника Ли Яна, он мог попросить слуг принести ему ужин в комнату, но Цзян Тянь хотел посмотреть на прибывших сюда адептов боевых искусств и расспросить их о Цветке Принцессы.

Как только он вышел из комнаты, то тут же увидел самодовольного Е Фэна, который переоделся в черный костюм.

«Е Фэн, не надо так!».

Чу Мэнъяо и Линь Монун о чем-то жалобно его умоляли.

Тан Баоэр же безучастно стояла в стороне и злобно смотрела на Цзян Тяня, уголки ее рта приподнялись в усмешке.

«Цзян Тянь, осмелишься ли ты сразиться со мной?».

Е Фэн пропустил мимо ушей уговоры Линь Монун и Чу Мэнъяо и, засунув руки в карманы, с каменным лицом посмотрел на Цзян Тяня.

«Проваливай! Ты всего лишь сторожевой пес, ты недостоин того, чтобы я марал об тебя руки!» – с ледяным выражением на лице крикнул Цзян Тянь.

Е Фэн до смерти надоел ему. Он был просто отвратительным человеком! Если бы Цзян Тянь знал об этом раньше, то ни за что бы не провел их с собой.

Однако слова Цзян Тяня ударили по больному месту Е Фэна. Когда-то он был профессиональным наемным убийцей, но сейчас все знали его как телохранителя дочери богатой семьи. Представители золотой молодежи использовали этот факт, чтобы насмехаться над ним.

Но он одолел всех молодых мастеров, которые подшучивали над ним, никто из них не выжил.

Взгляд Е Фэна стал еще более злобным и мрачным, уголки его рта изогнулись в язвительной усмешке, и он равнодушно сказал: «Ты просто боишься! Ха-ха, ты всего лишь никчемный отброс!».

«Если ты еще раз скажешь подобную чушь, я прихлопну тебя!» – просто сказал Цзян Тянь, приподняв брови.

От Е Фэна исходила кровожадная аура, но его навыки боевых искусств были просто ничтожными. Он был не более, чем наемным убийцей из мира простых смертных.

Такой человек, возможно, и мог хвастать своей силой перед обычными людьми, но в глазах Цзян Тяня он был никчемным насекомым. Если Е Фэн посмеет и дальше нести чушь, он убьет его.

В этот момент Линь Монун не выдержала и гневно крикнула: «Е Фэн, прояви хоть немного уважения! Если бы Цзян Тянь не вступился за тебя, ты был бы уже мертв!».

Внезапно Лэй Ган во главе своих подчиненных стремительно приблизился к ним и, посмотрев на Линь Монун, со смехом сказал: «Монун, ты тоже здесь! Как кстати!».

«Как, как ты здесь оказался?».

Линь Монун тут же испугалась и пришла в растерянность. Она не ожидала, что Лэй Ган догонит ее.

«Брат Лэй Ган, ты приехал!».

Когда Тан Баоэр поняла что Цзян Тянь не будет драться с Е Фэном, ее осенила блестящая идея. Она с чарующей улыбкой потянула Лэй Гана за руку, указала на Цзян Тяня и сказала: «Это молодой мастер Цзян Тянь, сын семьи Цзян из Цзиньлина. Он встречается с Линь Монун!».

Она коварно посмотрела на Цзян Тяня и Линь Монун.

«Эх, та же старая история…». – Чу Мэнъяо беспомощно покачала головой.

Тан Баоэр любила сталкивать лбами двух соперников под ложным предлогом, чтобы те избили друг друга до полусмерти.

И, вопреки ожиданиям, эти простофили велись на ее уловки.

Возможно, это было еще одной прерогативой красивых девушек.

Линь Монун тут же рассердилась, топнула ногой и сказала: «Баоэр, что за чушь ты несешь! Ты погубишь Цзян Тяня!».

Цзян Тянь тут же испытал крайнее отвращение к Тан Баоэр. Это напомнило ему безобразное поведение Хань Янэр, которую они встретили по дороге в школу Шэньнун.

«А, так ты парень учительницы Линь?».

Услышав это, Лэй Ган растерялся. Он не мог поверить в это и мрачно смотрел на Цзян Тяня, в нем то появлялась, то угасала жажда убийства.

Он тоже происходил из Цзиньлина, он родился в семье мастеров боевых искусств Лэй. Хотя в их семье был всего один мастер Круга Внутренней Силы, но в Цзиньлине всегда было туго с боевыми искусствами, поэтому его семья открыла центр обучения боевым искусствам. К тому же его семья дружила с богатыми и выдающимися людьми и обладала немалым влиянием в обществе. Разумеется, они ни во что не ставили пришедшую в упадок семью Цзян.

Хотя Цзян Тянь не испытывал к Лэй Гану никакого уважения, но все же не хотел дурачить его. Он улыбнулся и сказал: «Мы с Линь Монун просто друзья, я не ее парень!».

Лэй Ган позеленел от злости, отбросил Тан Баоэр в сторону и гневно крикнул: «Шлюха, разве твоим словам можно верить? Ты только и делаешь, что несешь всякое дерьмо!».

От толчка Тан Баоэр приземлилась на землю и теперь испытывала невыносимый стыд. Ее красивое лицо покраснело, она поняла, что ее замысел потерпел неудачу.

Почему все получилось не так, как она планировала? В романах все по-другому…

Увидев, что Цзян Тянь просто во всем признался, Чу Мэнъяо презрительно подумала: «Такие мужчины не любят брать на себя ответственность. В нем нет храбрости Лэй Гана, он просто трус!».

Е Фэн с пренебрежительной усмешкой разочарованно покачал головой и сказал: «Действительно ничтожество, ты слабый и никчемный человек!».

«Ха-ха, это я ничтожество? Зато ты такой смелый, что даже отважился флиртовать с Линь Монун!» – со смехом сказал Цзян Тянь.

Если кто-то и хотел подставляться под удар, то это точно был не Цзян Тянь!

Е Фэн не хотел злить Лэй Гана, но, услышав слова Цзян Тяня, он надменно вскинул голову и сказал: «Я? А почему бы и не пофлиртовать? Разве это не модная тенденция – охранник, который спит со своей хозяйкой?».

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 202**

Глава 202 Чжао Хао по прозвищу Бешеный

«Ты что, хочешь умереть? Ты разве не знаешь, что Линь Монун – моя женщина? Как ты, подонок, смеешь вести себя так бесцеремонно?».

Лэй Ган широким шагом приблизился к Е Фэну сжал кулаки и со злобной усмешкой сказал: «Встань передо мной на колени!».

Сегодня, когда Е Фэна ударил охранник Ли Ян, он сдержал свой гнев, но разве он мог вытерпеть еще и наглость Лэй Гана?

«Ха, хочешь заставить меня опуститься на колени? А тебе известна моя сила?».

Его лицо помрачнело, он в мгновение ока оказался перед Лэй Ганом и хотел ударить его ладонью по горлу.

Он использовал все свои силы, чтобы привести в действие этот удар, вокруг засвистел ураганный ветер, а воздух разорвался.

Убийственная сила этого удара была удивительной. При столкновении с таким ударом простой человек если бы и не умер, то наверняка бы оцепенел от шока.

«Ах! Брат Е Фэн такой красивый!».

На лице Тан Баоэр тут же отразились поклонение и обожание. Она схватилась за грудь и с осторожностью наблюдала за происходящим.

«Ох, Е Фэн, ты снова собираешься избить человека!».

Чу Мэнъяо надула губки от беспомощности, но ее глаза светились восхищением.

В их глазах Е Фэн был не имеющим себе равных мастером с горы Тайшань. Он непременно должен был одолеть Лэй Гана.

Но они явно недооценили Лэй Гана, недооценили его боевую силу. Они даже не уловили его движений.

Раздался глухой звук удара, Е Фэн тут же отлетел на три метра назад и, подняв брызги, упал в озеро.

Лэй Ган медленно опустил правую ногу, которой он нанес удар, и пренебрежительно сказал: «Ты такой слабак! Не выдержал и одного удара!».

«Что? Брат Е Фэн отлетел так далеко от удара?».

«Он был похож на воздушного гимнаста!».

Чу Мэнъяо и Тан Баоэр растерялись. На их красивых лицах отразилось неверие. Как не знающий себе равных боец из Цзиньлина мог быть так опозорен сразу же после приезда в поселение Поян? Он везде наталкивался на препятствия и терпел неудачи одну за другой!

От того, что Лэй Ган ударил его ногой в лоб, голова Е Фэна гудела, а перед глазами мелькали звездочки. Наглотавшись грязной воды, он пытался выбраться из пруда.

Е Фэну хотелось плакать, ему только и оставалось, что упрямо сказать: «Если бы не моя недавняя травма, ты не смог бы одолеть меня!».

Этот человек был слишком сильным противником! Почему он вечно сталкивался с такими сильными людьми? Ему так и не удалось повыделываться. Его уже несколько раз унизили, и он был ужасно этим огорчен.

Лэй Ган не желал даже смотреть на Е Фэна, он перевел невозмутимый взгляд на Линь Монун и сказал: «Мисс Линь, отойдем поговорить?».

«Я, я…».

Увидев насколько силен был Лэй Ган, Линь Монун побледнела от страха. В ее красивых глазах заблестели слезы, а ее привлекательное тело без остановки дрожало.

«Не хочешь идти со мной? Я прошу тебя, пойдем!».

Лэй Ган посмотрел на Линь Монун словно тигр, готовый вцепиться в дрожащего от ужаса белого кролика.

«Мисс Линь, просим вас!».

Несколько подчиненных Лэй Гана шагнули вперед, как бы говоря, что если она не согласится идти по-хорошему, то они уведут ее силой.

В глазах Линь Монун застыл испуг, она потеряла всякую надежду, и из ее глаз словно пронизанные светом жемчужины катились слезы.

Если она пойдет с ним, то тут же угодит в пасть к тигру, у нее уже не будет шанса освободиться. Но Лэй Ган был так силен, разве у нее был иной выход?

«Хорошо, я пойду с тобой!».

Когда она уже собиралась подойти к Лэй Гану, Цзян Тянь холодно сказал: «Учительница Линь, что происходит?».

«Ах, его семье принадлежит казино, мой отец играл там и проиграл более десяти миллионов. Моя семья была не в состоянии…» – со вздохом сказала Линь Монун, и слезы хлынули из ее глаз.

Выслушав ее рассказ до половины, Цзян Тянь уже все понял.

Никчемный отец этой девушки проигрался на азартных играх, а ей придется расплачиваться за это своим телом, насильно выйти замуж.

Цзян Тянь беззаботно улыбнулся и сказал: «Лэй Ган, если я заплачу тебе десять миллионов вместо учительницы Линь, ты оставишь ее в покое?".

Цзян Тянь отлично ладил с Линь Монун, во время учебы в университете она во многом помогла ему.

К тому же Цзян Тянь обнаружил, что она отлично разбиралась в китайской традиционной медицине и стала доктором наук в Китайском Университете Фармакологии.

Цзян Тянь подумывал о том, чтобы организовать свою лабораторию по созданию медицинских формул, и Линь Монун была одним из кандидатов для работы в этой лаборатории. И теперь, когда у нее возникли трудности, он не мог не вмешаться.

Но Лэй Гану была нужна именно Линь Монун. Он не мог согласиться на условия Цзян Тяня, поэтому тут с мрачной усмешкой сказал: «Цзян Тянь, твоя семья обеднела, а ты еще пытаешься лезть в чужие дела! Разве ты сможешь достать десять миллионов?».

«Лэй Ган, я проявил к тебе уже достаточно уважения! Не нужно вести себя так нагло!».

Цзян Тянь улыбался, но тон его речи постепенно становился все более холодным, и он сказал: «С этим делом покончено! Долг аннулируется, а ты быстренько убираешься отсюда! Если ты еще раз посмеешь беспокоить учительницу Линь, тебе не поздоровится!».

«Цзян Тянь, ты…».

Услышав эти слова, Линь Монун изумленно посмотрела на Цзян Тяня, она не могла поверить своим ушам.

Она ни за что бы не подумала, что Цзян Тянь начнет перечить Лэй Гану, да еще так уверенно.

Даже не взирая на то, обладал ли Цзян Тянь реальной силой, его храбрость тронула Линь Монун.

И главное – Цзян Тянь всегда уважительно называл ее учительницей Линь, это невероятно ее радовало. Разве этот неприятный хулиган Е Фэн мог с ним сравниться?

«Он действительно идиот, он посмел бросить вызов Лэй Гану! Он что, не понимает насколько Лэй Ган силен?».

«Да! От его удара даже Е Фэн отлетел в пруд! Разве Цзян Тянь, который вечно проваливал все тесты по физкультуре в университете, может с ним соперничать? Боюсь, Лэй Ган просто убьет его!».

По мнению Чу Мэнъяо и Тан Баоэр, Цзян Тянь действовал крайне безрассудно и нахально, и они начали отпускать в его адрес язвительные комментарии.

«Лэй Ган наверняка достиг среднего уровня состояния Железного Тела! Он может одним ударом ноги разбить каменную глыбу! Разве этот избалованный мальчишка Цзян Тянь может с ним соперничать?».

«Это неплохо. Если его побьют, я сам буду выглядеть не таким жалким!» – в душе позлорадствовал Е Фэн, увидев происходящее. Он так и ждал, что Цзян Тянь опозориться.

Услышав слова Цзян Тяня, Лэй Ган пришел в ярость и со злобным смехом сказал: «Цзян Тянь, ты просто сумасшедший! Ты смеешь угрожать мне? Кем ты себя возомнил? Ты всего лишь никчемный отброс!».

«Господин Гуй, побейте его!» – равнодушно сказал Цзян Тянь, указав на Лэй Гана.

«Да, хозяин!».

Не успел Гуй Цзяоти закончить фразу, как вокруг зашумел ураганный ветер, и удары один за другим посыпались на лицо Лэй Гана.

Хотя Лэй Ган был мастером боевых искусств молодого поколения, но он сильно уступал Гуй Цзяоти по силе. Застигнутый врасплох, он, спотыкаясь, отступил назад и потерял равновесие.

Из его рта вместе с кровавой слюной вылетели несколько зубов, это было ужасающее зрелище.

Гуй Цзяоти последовал за Лэй Ганом и ударил его ногой в грудь. Лэй Ган подлетел вверх словно сорвавшийся с лески воздушный змей, а затем приземлился на горку декоративных камней. Он сполз вниз словно мягкая глина, а из его рта хлынула кровь. Лэй Ган представлял собой жалкое зрелище.

«Ублюдок, я мог бы сразить тебя одним ударом! Если бы не доброта моего хозяина, ты был бы уже мертв!» – мрачно сказал Гуй Цзяоти, его глаза холодно блестели.

«Этот старик так силен! Он двигается как герой боевика!».

«Телохранитель Цзян Тяня настоящий мастер боевых искусств!».

Чу Мэнъяо и Тан Баоэр раскрыли рты от удивления, они не могли поверить в случившееся.

Техника Двенадцати Дорог Гуй Цзяоти была невероятно красива, от нее у присутствующих зарябило в глазах, а их сердца забились быстрее.

Линь Монун также была не в силах поверить в произошедшее и широко распахнула глаза от удивления.

«Ах, вы смеете так бесчинствовать в поселении Поян! Разве вы не знаете, что это владения семьи Чжао?».

«Негодяй, ты навлек на себя беду! Чжао Юанькунь – дядя Лэй Гана! Ты за это поплатишься!».

Подчиненные Лэй Гана не имели никакого отношения к боевым искусствам. Увидев бесстрашие Гуй Цзяоти, они побледнели от страха и, бросаясь угрозами, начали отступать. С каждой угрозой они отходили на несколько шагов назад.

«Немедленно позвоните молодому мастеру Чжао!».

Они не бросали слов на ветер, один из них достал мобильный и позвонили сыну Чжао Юанькуня, Чжао Хао, чтобы тот пришел и восстановил справедливость.

«Ха-ха, этот Цзян Тянь такой наглый, он посмел нанести удар Лэй Гану! Но теперь его ничто не спасет!».

Когда Е Фэн узнал о родственных связях Лэй Гана и Чжао Хао, он покрылся холодным потом от страха, но при этом не забыл позлорадствовать над печальной участью Цзян Тяня.

«Е Фэн, кто такой Чжао Хао?» – спросила Линь Монун.

«А, он…».

Хотя Е Фэн еще не вступил на путь боевых искусств по-настоящему, но много слышал о Чжао Хао.

В мире боевых искусств Чжао Хао считался молодым талантом младшего поколения. Он был настолько одаренным человеком, что, не достигнув и тридцати лет, стал старшим адептом Круга Внутренней Силы. Его считали молодым мастером боевых искусств.

К тому же Чжао Хао был жестоким, беспощадным и высокомерным человеком. Он вмешивался в дела других людей по всему Китаю, убил и покалечил несколько десятков известных мастеров боевых искусств и заслужил славу человека, приносящего несчастье.

Один человек когда-то сказал, что Чжао Хао просто бешеный. Он такой дерзкий, что не боится ни богов ни демонов. Поэтому ему дали не слишком благозвучное прозвище Бешеный Чжао.

Е Фэн был в тайне рад, что Лэй Ган одолел его. Если бы он сам побил Лэй Гана, Бешеный Чжао отомстил бы за него, ему бы не поздоровилось!

«Хм, в его подчинении находится мастер боевых искусств, а его семья обладает силой, но разве он посмеет противостоять Чжао Хао?».

Е Фэн окинул Цзян Тяня пренебрежительным взглядом, скосив глаза в сторону так, что они были готовы вот-вот выпасть из глазниц. Ему казалось, что Цзян Тянь собирался спасаться бегством.

Выслушав Е Фэна, Линь Монун забеспокоилась, прошлые слезы еще не успели высохнуть, а из глаз уже полились новые. Дрожащим голосом она сказала: «Цзян Тянь, нам нужно немедленно уходить отсюда! Разве мы сможем остаться в живых, если они преградят нам дорогу?».

Однако Цзян Тянь не шелохнулся, ничуть не изменился в лице и лишь равнодушно сказал: «Чжао Хао всего лишь ничтожество, почему я должен его бояться? Если уж я взялся помогать тебе, то должен довести дело до конца. Сам Небесный Император не сможет забрать тебя! Когда Чжао Хао явится сюда, я прихлопну его!».

Не прошло и нескольких минут, как к ним приблизился выдающийся силуэт человека, который с ехидной усмешкой сказал: «Ха-ха, да ты просто сумасшедший! Хочешь прихлопнуть меня? А у тебя хватит на это силы?».

Его рост достигал двух метров, он был словно центральный нападающий из NBA. Кроме того, его бронзовое, мускулистое тело было похоже на тело дракона. От него исходила непревзойденно сильная, подавляющая аура. От него веяло мощью как от монстра, появившегося из древнего первозданного хаоса.

Линь Монун, Тан Баоэр, Чу Мэнъяо и Е Фэн тут же почувствовали колоссальное давление. Не выдержав, они испуганно отступили назад.

«Старший двоюродный брат, скорее отомсти за меня! Этот негодяй слишком наглый, он приказал ударить меня!».

С трудом поднявшись, Лэй Ган словно верный пес радостно подбежал к Чжао Хао и, указав на Цзян Тяня, сказал: «Двоюродный брат, убей его ради меня!».

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 203**

Глава 203 Самонадеянный молодой мастер

Хлоп!

Чжао Хао залепил Лэй Гану такую пощечину, что у того из носа брызнула кровь, а затем начал громко его ругать: «Бесполезная сволочь! Ты целыми днями ничего не делаешь, только развлекаешься с женщинами и гоняешь на своей спортивной машине! Ты просто прожигаешь жизнь! А теперь ты решил еще и опозорить меня?».

Голос Чжао Хао прогремел словно раскат грома, он был похож на крик Кинг Конга. К груди Е Фэна прилила кровь, ему казалось, что она вот-вот хлынет наружу.

«В порицаниях старшего двоюродного брата есть смысл!».

Лэй Ган привык самодурствовать в Цзиньлине и делать все, что ему взбредет в голову. Но после того, как Чжао Хао ударил его, он смиренно склонил голову и со страхом в глазах признал свои ошибки.

«Сегодня я заставлю тебя узнать силу боевых искусств!».

Глаза Чжао Хао излучали внушающий страх холодный блеск. Он быстро приблизился к Цзян Тяню и со злобной усмешкой сказал: «Ну-ка, ну-ка! Я, Чжао Хао по прозвищу Бешеный, больше всего на свете люблю драться! Сейчас мы устроим с тобой поединок, и я посмотрю на то, как ты собираешься меня прихлопнуть!».

«Катись отсюда! Ты не достоин того, чтобы я тратил на тебя свои силы!» – с равнодушным смехом сказал Цзян Тянь.

Чжао Хао считался выдающимся мастером боевых искусств, ему было немногим больше двадцати лет, когда он достиг Круга Внутренней Силы.

Но ему было далеко до Цзян Тяня. Цзян Тяню не хотелось тратить силы на мастера боевых искусств такого низкого уровня.

«Да кто ты такой? Почему ты такой самонадеянный?» – нахмурившись, спросил Чжао Хао. Он с трудом мог поверить своим ушам.

Тан Баоэр закатила глаза и чарующим голосом сказала: «Брат Чжао Хао, его зовут Цзян Тянь, он наследник семьи Цзян из Цзиньлина!».

Чжао Хао тщательно подходил к делам и не хотел вступать в драку, пока досконально не выяснит все о противнике. Поэтому он сосредоточенно сдвинул брови и спросил: «Семья Цзян из Цзиньлина… Что еще за ерунда? Это семья мастеров боевых искусств?».

«Должно быть, ты слышал о группе Яован, это компания семьи Цзян. Но семья Цзян находится на грани краха…» – кокетливо объяснила Тан Баоэр.

Она была очень находчивой и понимала, что всегда нужно быть на стороне победителя. Увидев неповторимую силу Чжао Хао, она намеренно решила подольститься к нему. Если после того, как Чжао Хао одолеет Цзян Тяня он решит разобраться с остальными, ей, возможно, удастся избежать его гнева.

Чжао Хао был наследником семьи мастеров боевых искусств, он не уделял внимания формальностям, поэтому перебил Тан Баоэор, не дослушав ее рассказ, и с холодной усмешкой сказал: «Хм, сын ничтожного аптекаря, а ведешь себя как принц! Ты слишком высокого мнения о себе! Подойди и сразись со мной!».

Не успев договорить, он топнул ногой, и брусчатка покрылась огромными трещинами.

«Он такой сильный! Он вообще человек? Он похож на Супермена или Человека-Паука!».

Увидев это, Чу Мэнъяо и Линь Монун побледнели и вытаращили глаза от испуга, их прошиб холодный пот.

«Какая сила! Брат Е Фэн, тебе так далеко до него! Похоже, у меня появился новый кумир!».

Тан Баоэр легкомысленно запрыгала от радости. Она была абсолютно очарована Чжао Хао, он стал для нее идолом.

«Его сила так велика, он действительно достоин называться молодым мастером боевых искусств! Раньше я и не знал, что такое возможно!».

По телу Е Фэна заструился холодный пот, его взгляд застыл, а в сердце возникли разочарование и отчаянье.

Он много лет вращался в кругах наемных убийц и обладал блестящей репутацией. Он всегда был гордым и самодовольным, но, увидев Чжао Хао сегодня, он осознал, что всегда найдется кто-то сильнее тебя самого.

«Цзян Тянь, будь осторожней…». – не сдержавшись, крикнула Линь Монун, а из ее глаз от волнения хлынули слезы.

Она была признательна Цзян Тяню и в душе поклялась, что если Цзян Тянь останется инвалидом из-за нее, то она до конца жизни будет заботиться о нем! А если его убьют, то она последует за ним в могилу!

Все присутствовавшие со страхом наблюдали за происходящим. Чжао Хао уже выпрыгнул вперед словно яростный дракон.

Он выкинул вперед кулак, и воздух вокруг разорвался. Со злостью и намерением убийства он направил удар в грудь Цзян Тяня.

«Ты так мне надоел!».

Цзян Тянь лишь лениво усмехнулся, медленно поднял свою белоснежную ладонь и молниеносно ударил Чжао Хао по голове.

В следующую секунду.

Чжао Хао словно жаба шлепнулся на землю. Из его рта хлынула кровь, он скосил глаза и остался неподвижно лежать.

Вокруг воцарилась мертвая тишина.

Было так тихо, что можно было услышать звук упавшей иголки.

Все присутствовавшие застыли в оцепенении, с неверием глядя на Цзян Тяня. На лице каждого из людей отражалось потрясение.

«Как это возможно?» – ошарашенно пробормотал себе под нос потерявший присутствие духа Лэй Ган.

В глазах Лэй Гана его двоюродный старший брат был гением. Его удар Круга Внутренней Силы мог стереть в порошок даже каменную глыбу. К тому же его тело было таким сильным и твердым, что он мог остановить удар меча или любого другого холодного оружия. Но Цзян Тянь отправил его на землю одним ударом.

Это все походило на заранее спланированный розыгрыш.

«Как Цзян Тянь смог нанести такой удар?».

Чу Мэнъяо и Тан Баоэр казалось, что они видят сон. Произошедшее было немыслимым, все это походило на сказку.

«Откуда у него такой опыт? Когда он стал таким сильным?».

Глядя на Цзян Тяня, Линь Монун все еще испытывала волнения, но в ней поднималось трудно объяснимое чувство безопасности.

Похоже, Цзян Тянь станет для нее скалой, ее защитой и опорой. Она неудержимо хотела находиться рядом с ним, она видела в нем свою надежду.

«Беда, скорее доложите обо всем главе семьи Чжао…».

Увидев эту сцену, многие подчиненные семьи Чжао испугались и встревожились. Они поспешно выбежали наружу и направились в Зал Собраний.

…

Чжао Юанькунь покинул Зал Собраний и направился к вилле, на которой остановился Цзян Тянь. По дороге он лоб в лоб столкнулся с несколькими подчиненными, которые стремительно бежали в Зал Собраний.

Увидев это, Чжао Юанькунь величественно остановился, нахмурился и низким голосом сказал: «Отчего такая паника? Вы хотите выставить себя на посмешище перед всем Китаем? Вы нарушаете традиции семьи Чжао!».

«Хозяин, случилась беда! Чжао Хао до крови избил один парень по имени Цзян Тянь!» – воскликнули побледневшие от страха подчиненные семьи Чжао.

«Что? Чжао Хао ранен?» – на лице Чжао Юанькуня отразился страх, он не мог поверить в услышанное.

Чжао Юанькунь знал нрав своего сына по прозвищу Бешеный Чжао. Он был заносчивым и своевольным, грубым и необузданным. Он мог прийти в ярость от любой мелочи и часто попадал в неприятности.

Но в то же время Чжао Хао был силен, он являлся выдающимся талантом молодого поколения в области боевых искусств. Он был так же знаменит, как Чжан Цитянь.

Обычно он действовал как ему вздумается, он ломал кости своим противникам, наносил им тяжелые ранения. Кто же смог ранить его?

В следующую секунду Чжао Юанькунь подумал и о другой серьезной проблеме: «Кто такой Цзян Тянь? Откуда он? Из какой он семьи?».

В мире боевых искусств Цзян Тянь прославился под именем Изначальный Цзян.

Имя Цзян Тяня никому ничего не могло сказать. Он заставил тех людей, которые знали его настоящее имя, молчать, чтобы он мог вести спокойную жизнь вне мира боевых искусств.

Чжао Юанькунь был наслышан об Изначальном Цзяне, но имя Цзян Тяня было ему незнакомо.

«Он приехал из Цзянбэя, кажется, он уроженец Цзиньлина. С ним приехал и Гуй Цзяоти, они живут на вилле Звуков Ветра и Воды!».

«Он одним ударом отправил молодого господина Чжао Хао на землю, из его рта тут же хлынула кровь!».

Подчиненные семьи Чжао наперебой начали докладывать Чжао Юанькуню о случившемся.

«Это Изначальный Цзян!».

Выражение лица Чжао Юанькуня стало суровым, он сильно разволновался. Как его сын мог так опрометчиво ввязаться в драку с мастером Цзяном? Он же молодой наставник! Разве Чжао Хао сможет оправиться от такого удара?

Подумав об этом, он прибавил шагу и за несколько секунд преодолел пять-шесть метров, стремительно направляясь к вилле, на которой остановился Цзян Тянь.

…

«Мэнъяо, ты смогла пройти внутрь? Что произошло, здесь была драка?».

К вилле Звуков Ветра и Воды в окружении нескольких подчиненных быстрым шагом подошел выдающийся молодой человек.

Его звали Ся Мяо, это был парень Чу Мэнъяо. Семья Ся входила в двадцатку сильнейших семей Цзиньлина, они занимались сделками с ценными бумагами. Половина коммерческих предприятий Цзиньлина принадлежали семье Ся, ее состояние достигало нескольких миллиардов юаней.

Когда Цзян Тянь увидел его, его лицо тут же помрачнело, а в глазах промелькнул холодный блеск.

Когда-то Ся Мяо учился вместе с Цзян Тянем в Университете Цзиньлина, но на факультете финансового дела. Он сочетал в себе высокие моральные качества и эрудицию, поэтому получал государственную стипендию.

Говорили, что он еще на втором курсе со своими друзьями с факультета информатики создали математическую модель фондовой биржи. С ее помощью можно было безошибочно предугадывать тенденции цен на акции. Из полученного от отца стартового капитала в десять миллионов Ся Мяо заработал на фондовой бирже более ста миллионов.

В то время Цзян Тянь тоже пытался ухаживать за Чу Мэнъяо. Ся Мяо со своими дружками безжалостно избил его, да к тому же пристыдил, сказав, чтобы он закатал губу и встречался с девушками, которые соответствуют его невзрачной внешности.

В то время дела у семьи Цзян шли неплохо, а сам Цзян Тянь уже был наследником группы Яован, поэтому он не мог стерпеть такого оскорбления.

Но Цзян Тянь проиграл все драки с Ся Мяо.

Ся Мяо принадлежал к высшему классу общества и вращался в среде богатых и влиятельных людей, помогая им с капиталовложениями. А Цзян Тянь был знаком лишь с несколькими избалованными наследниками богатых семей. Разве он был достойным соперником для Ся Мяо?

В конце концов о его противоречиях с Ся Мяо узнала мама Цзян Тяня. Только после ее уговоров он наконец усмирил свой гнев и отбросил попытки поквитаться с Ся Мяо.

Но Цзян Тянь помнил, что в прошлой жизни три великие семьи играли на понижение стоимости акций группы Яован и пытались оспорить права акционеров. Ся Мяо тоже играл на бирже и пытался добиться полного краха группы Яован и Чэнь Чжэньмина.

После того, как они получили права акционеров, Ся Мяо словно генерал, одержавший безоговорочную победу, явился в комнату, где вел торги на бирже однокурсник Цзян Тяня, Чэнь Чжэньмин, и начал кричать о том, что Цзян Тянь и его друзья просто стадо отбросов. От этого у Чэнь Чжэньмина, который полмесяца работал без сна и отдыха, чуть не случился инфаркт.

…

«Это Цзян Тянь устроил драку…».

Растерянная Чу Мэнъяо тут же увидела в Ся Мяо свою поддержку. Она подбежала к нему, взяла за руку и сказала: «К тому же он ударил старшего двоюродного брата Лэй Гана, молодого господина Чжао Хао! Что же теперь делать?».

«Что? Это же Чжао Хао!».

Лицо Чжао Хао представляло собой кровавое месиво, поэтому Ся Мяо и не узнал его. Но, услышав слова Чу Мэнъяо, он внимательнее пригляделся к сидевшему на горке декоративных камней Чжао Хао и пришел в ярость.

Ся Мяо прибыл в поселение Поян пару дней назад и уже успел пообщаться с Чжао Хао, он отлично представлял себе силу семьи Чжао.

В Цзиньлине Ся Мяо считали избалованным сыном богатой семьи, он был так же известен, как Чэнь Бо из семьи Чэнь и Сунь Хао из семьи Сунь. В Цзиньлине он творил, что хотел и наслаждался исполнением всех своих прихотей.

Но, столкнувшись с Чжао Хао, он понял что может считаться настоящей силой и влиянием, осознал кто действительно относится к верхушке общества.

При встрече с Чжао Хао все богачи из списка Форбс с состоянием в десятки миллиардов почтительно кланялись ему.

На банкете, который проводился пару дней назад, один из наследников компании по добыче железа с состоянием в десятки миллиардов неосмотрительно нагрубил Чжао Хао. Тот приказал сломать ему ноги и выкинуть вон.

Глава семьи этого молодого человека не смел даже пикнуть. Он лишь попросил у Чжао Хао прощения, встал на колени и начал ему кланяться.

В следующую секунду Ся Мяо пришел в бешенство, заскрежетал зубами от злости и проревел: «Этот парень навлек на себя большую беду! Ему было мало беспорядка, который он устроил в Цзиньлине, он решил натворить дел и в провинции Цзянси! Это просто безрассудство!».

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 204**

Глава 204. Поддавшийся гневу

- Что? Если я хочу войти, значит, я войду!

Цзян Тянь презрел важность происхождения.

- Я иду, мой брат, твое безумие очень серьезное, разве это нормально! Тетя Цинь, может, его пора лечить?

Цзян Чао удивился безумию Цзян Тяня и неестественно рассмеялся.

Цзян Тянь было слишком лень что-то отвечать. Чжао Сюэцин была нежной и невыносимой.

Но Шэнь Маньгэ больше не могла этого слышать, ее лицо вдруг потемнело, и она нахмурилась:

- Ты болен! Психическое расстройство!

- О чем ты говоришь? Я болен? Я не думаю, что только потому, что ты женщина, я не заставлю тебя ответить за это!

Цзян Чао внезапно встал и выругался со злым выражением лица.

Видя, что она пришла с Цзян Тянем только в качестве секретаря или подруги Чжао Сюэцин и т. д., Цзян Чао посмотрел на пару Цзян Тяня свысока - как она вообще могла смотреть ему в глаза?

- Играешь со смертью!

Шэнь Маньгэ, которая чистила семечки, подняла брови. Она щелкнула несколько раз, и семечки из ее рук полетели в воздух. Они летели вверх и вниз, как бабочки, траектория их полета менялась, и в итоге они угодили прямо под ноги Цзян Чао и образовали несколько больших дыр вокруг него.

- У кого есть бумага!

Цзян Чао чувствовал, что какое-то время это будет безумием. Его глаза выпучились, он покрылся холодным потом, сжал ноги и убежал, лихо развернувшись.

- Где туалет!

Но он пробежал только несколько метров.

Он услышал лишь несколько звуков, и его накрыло резкое зловоние, ноги в штанах стали мокрыми, из штанин что-то потекло.

- Все еще не сдерживается.

Цзян Чао внезапно захотелось плакать без слез, его лицо покраснело.

Если бы земля перед ним разверзлась, он непременно прыгнул бы в эту дыру без малейших колебаний и исчез на глазах у всех.

Все были ошеломлены и не могли поверить в то, что видели.

- Цзян Чао слишком силен, верно? Ты не можешь быть таким своенравным?

Неужели все так, как сказала женщина - что он не очень нормальный?

- Скажи, ты психически болен? Ты не сумасшедший, иначе как ты мог это сделать? - сказала Шэнь Маньгэ издевательским тоном.

Разве у Цзян Чао была возможность оправдаться? Он вбежал в комнату с дурным запахом, чтобы принять душ и переодеться.

- Очень плохо преследовать Цзян Тяня. Ты сделал его таким же несчастным, как Цзи Вансуня!

Чжао Сюэцин закрыла рот и улыбнулась, Цзяо сказал:

- Сестра Маньгэ, это действительно потрясающе!

- Алый трюк!

Шэнь Маньгэ слегка улыбнулась, но не могла скрыть гордости в своих глазах.

Дважды прикоснувшись к пальцам Цзян Тяня, она совершенно спокойно перешла в Сферу, и, по крайней мере, для нее совершенно нормально использовать энергию ци для контроля.

В это время я наконец понял, почему Цзо Му и Иньюэ убедили себя в том, что они служанки Цзян Тянь.

Он был действительно слишком сильным и глубоким, как океан, и он мог выпить несколько горшков воды, чтобы надуть свой живот.

- Это действительно загвоздка, вот что удивительно! Ты не можешь распознать точку, ты упустила точку Дачжуй! – сказал Цзян Тянь с серьезным выражением лица.

Шэнь Маньгэ была сильно поражена, расстроена и хотела плакать без слез.

- Мастер Цзян, ты можешь продолжать быть таким же требовательным? Я преодолела уровень тжаньсмиграции всего за пару месяцев, и это трудно понять!

- Цзян Жань вернулся!

В этот момент от двери донесся громкий шум, и многие в Цзянчжуане встали и посмотрели на дверь.

Я увидел ворота и приближающегося молодого человека с дыханием, похожим на меч.

Ему было около двадцати семи лет, он был высок и строен, одет в костюм, носил короткие волосы и, казалось, немного дрожал. У него была пара тигровых глаз, его лицо было довольно решительным.

- Хотя у Цзяна Жаня было пять нарядов с Мастером Цзян, и он был в стороне, но с точки зрения способностей он мог идти рука об руку с Цзян Банься и Мастером Цинфэном!

- Да, я слышал, что он имеет квалификацию по боевым искусствам и был принят в качестве ученика экспертом по боевым искусствам. Теперь, когда он кое-чему научился, он вступил в армию!

- Да, а я слышал, что это не обычная армия, а спецназ Восточного Экскалибура военного округа Цзиньлин.

- Глядя на его воинское звание, понятно, что он уже майор, что приравнивается гражданской должности заместителя директора! Это действительно впечатляет, его будущее безгжаньично!

- Как он пробился так быстро?

- Эта армия не обычная. Они занимаются борьбой с террористами. Сделать вклад легко. Он выиграл два не очень важных сражения в армии!

Многие жители селения Цзянчжуане вышли вперед и заговорили. Более старшие по возрасту, казалось, завидовали своим детям и ненавидели их. Они были уже не так хороши, как молодые. Младшие же поклонялись и благоговели, как будто они были идолами.

Цзян Жань был очень разговорчивым. Дяди позвали его с энтузиазмом и сказали, что его видел Цзян Чанген, когда он был ребенком.

Внезапно его взгляд упал на Цзян Тяня, его лицо помрачнело, и он подошел к нему неторопливо, насмешливо.

- Цзян Тянь, ты ударил дядю Да?

- Цзян Тянь снова побил кого-то?

Толпа заметила, что Цзян Дая жался в дверях, глядя на Цзян Тяня ужасными глазами.

На его лице появилось несколько четких отпечатков пальцев, которые распухли, его правая щека сморщилась, а половина его зубов отсутствовала.

- Большой зуб - это дядя Цзян Жань!

- Да, говоря о прошлом, Цзян Тянь является наследником группы Яован, и он ударил его, но теперь все по-другому!

- Верно. Цзян Жань теперь человек в погонах, но Цзян Тяня выгнали из дома!

- Не беспокойся об этом, Цзян Тянь не должен бить людей. Цзян Дая в любом случае старейшина!

- Да, это слишком бесстыдно!

Многие из присутствующих жителей селения указали на Цзян Тяня, и некоторые из них были огорчены, некоторые были обижены, некоторые выглядели подозрительно, но независимо от того, каковы были их эмоции, они все думали, что Цзян Тянь сегодня совершил большую ошибку.

.

Цзян Тянь очистил семена для Цинь, его лицо было спокойным и безмятежным, его глаза ничего не выражали.

- Однако, какое отношение имеет ко мне дядя? Как собака, которая кусает людей!

За исключением близких родственников, за исключением тех родственников и друзей, которые помогали ему в прошлой жизни, Цзян Тянь воспринимал родственные узы крайне безразлично.

В инопланетном небе Цзян Тянь однажды изменил свое тело и сделал круг, поэтому Цзян Тянь не заботился о людях такого типа, которые не могли попасть под восемь полюсов.

- Цзян Тянь, ты сумасшедший!

Когда Цзян Жань услышал это, его лицо стало белым от гнева, а тело осунулось.

Он происходил из очень бедной семьи. Когда он был молод, его семья была настолько бедна, что он не мог открыть горшок. Он также сполна отведал насмешек и косых взглядов жителей деревни.

На этот раз он вернулся в деревню после упоминания о своей работе.

Сегодня дядя подошел к двери с подарком и попросил ребенка пойти к его солдатам. Завтра он пригласил его на банкет, чтобы угостить его, и он проявил к нему большое уважение.

Можно сказать, что его престиж поднялся в деревне, и теперь он пользуется большим уважением, что сильно отличается от его прежнего положения.

И вдруг Цзян Тянь все еще был настолько слеп, что даже назвал его дядю собакой.

В это время вышел Цзян Цинфэн, посмотрел на Цзян Тяня и сказал:

- Цзян Жань, что случилось?

- Просто мелочь!

Когда Цзян Жань увидел Цзян Цинфэна, он изобразил на лице улыбку и очень ласково похлопал его по плечу.

- Цзян Жань, я не видел тебя несколько лет, но ты необыкновенный. Я слышал, что ты присоединился к Восточному Экскалибуру!

Цзян Цинфэн посмотрел на Цзян Дая издалека. Он был немного на взводе, но не стал с места атаковать. Вместо этого он пожал руку Цзян Жаньци и заговорил.

- А ты неплох, я слышал, что я управляю семейной компанией! - Цзян Жань усмехнулся.

- Все зависит от твоей поддержки, - вежливо сказал Цзян Цинфэн и продолжил. - Войди, пожалуйста, и расскажи мне все внутри.

- Цинь настолько удивителен, что Цзян Цинфэн был встречен лично, и у него была возможность войти во внутренний зал!

- Старику нравится поддерживать молодое поколение. Цзян Жань слишком хорош. Даже дети следующего поколения попали в поле зрения старика!

- Да, семейные врачи Цзян передают семейную традицию. В конце концов, все дело в стихах, этикете, а также в усердной работе и усилиях – тогда это возможно!

- Как некоторые люди, даже если ведут себя так, словно им все равно, но они действуют слепо и им остается только сидеть здесь рядом с нами!

Многие присутствующие вздохнули с восхищением. На фоне Цзян Жаня они, естественно, презирали Цзян Тяня еще больше.

Многие даже воспользовались возможностью наставить своих воспитанников, высмеивая Цзян Тяньмина, с оружием и палками.

Что касается этих комментариев, Цзян Тянь даже не заметил, он просто болтал со второй девушкой за чаем и время от времени заливисто смеялся.

В глазах каждого, Цзян Тянь стал еще меньше заботиться о важности, стал вести себя фривольно и легкомысленно.

В это время во внутреннем зале, на нескольких рядах стульев Тайши, многие из главных членов Цзян пили чай и болтали.

Старик сидел на вершине. Он – девятый дядя Цзян Тяня. Ему 100 лет, и он самый старый человек в Цзянчжуане.

Он изучал медицину за границей, позже писал в Цунжуне, посещал Военную академию Хуанпу и участвовал в национально-освободительной борьбе. После борьбы он служил командиром дивизии в военном округе Цзиньлин, и теперь он является духовным лидером семьи Цзян.

Рядом с ним был Цзян Чанген в костюме Тан, рядом с двумя братьями Цзян Чангена.

Ниже сидело много людей среднего возраста во главе с Цзян Шоужэнем, которые являются оплотом семьи Цзяна.

- Дедушка, Цзян Тянь победил тебя на твоей вечеринке по случаю дня рождения!

Цзян Цинфэн втянул Цзян Жаня в дверь и заявил возмущенно:

- Если он бьет своих сверстников, это нормально. Но он сразился с дядей Да.

- Что? Он такой бесстыдный?

- Поскольку Дая был министром безопасности группы, он был верным, он закрывал нашу семью от пуль!

- Дядя Дая - третий дядя брата Цзян Жаня. Цзян Тянь совершил немыслимое!

- Как он может быть таким?

- Это неприемлемо!

Выслушав слова Цзян Цинфэна, все зароптали в поддержку Цзян Дая и были полны гнева на Цзян Тяня.

Пощечина Цзян Тяня не имеет значения, это эквивалентно гневу.

Цзян Шоужэнь был так зол, что едва контролировал себя.

Цзян Жань теперь является управленческим кадром. В будущем семье Цзян, возможно, придется полагаться на него в трех пунктах, но Цзян Тянь слишком обеспокоен.

Цзян Чжисин и его жена сильно изменились в лице и не могли в это поверить.

Почему Цзян Тянь так поступил, какой сегодня день, разве он не знает? Как ты смеешь кого-то ударить!

Только лицо Цзян Чангена было очень спокойным, он не потерял самообладание.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 205**

Глава 205. Где твои кости

- Цзян Жань видел дедушку Чангена! - Цзян Жань без колебаний поклонился Цзян Чангену.

- Сяо Жань, сядь! Цзян Жань, что происходит? - Цзян Чанген удовлетворенно кивнул.

Цзян Жань держался очень прямо, его руки покоились на коленях, а весь его облик был воплощением достоинства - он словно представлял собой жесткость, свойственную солдатам.

Он смиренно сказал:

- Дедушка, на самом деле, моего третьего дядю избили. Но ничего. Это не больно. Мы семья. Вы также финансировали меня, чтобы я учился в армии. Мне не должно быть до этого дела!

Затем он резко обернулся и с тревогой сказал:

- Я беспокоюсь о Цзян Тянь. Он настолько безрассуден и импульсивен. Естественно, в доме Цзян в Цзянчжуане нет ничего. Все привыкли к нему. Но если он выходит из дома - это катастрофа!

- Цзян Жань, этот парень потрясающий!

В этот момент Цзю Шугун, Цзян Шоужэнь, Цзян Янмин и другие высказали свое отношение.

Замечания Цзян Жаня были очень приличными и не имели ни малейшего намека на агрессию, а его собственное положение было очень высоким, но при этом он указал на ключевые моменты и позволил старику наказать Цзян Тяня за развитие Цзян Тяня.

Цзян Чанген медленно произнес:

- Хорошо, скажи Цзян Тяню прийти. Посмотрим, что он скажет!

Цзян Линь быстро вышел и позвал Цзян Тяня.

Чжан Ваньцин был обеспокоен, Цзян Чжисин сказал тихо, но довольно строго:

- Цзян Тянь, признай, что к тебе относятся лучше!

Цзян Тянь спустился вниз и тихо сказал:

- Я пришел, чтобы пожелать моему дедушке долголетия. Он остановил меня, чтобы я не вошел в деревню. Он сказал, что, по словам Цинфэна, я был исключен из семейной родословной. Его нельзя называть по имени Цзян.

Он посмотрел на Цзян Цинфэна и тихо сказал:

- Чанфэн, ты думаешь, я должен ударить?

- Постой, разве это могло случиться? - глаза Цзян Чангена сверкнули.

- Дедушка, выслушай меня, - лицо Цзян Цинфэна застыло, его накрыла волна ненависти.

Цзян Дая просто недостаточно, чтобы преуспеть, но как я могу сказать ему?

- Дедушка, это была инициатива моего брата, но это было сделано также и для развития семьи Цзян!

Цзян Банься усмехнулась:

- Три года назад Цзян Тянь спровоцировал ужасное бедствие. Когда он вернулся в этот раз, ему снова не сиделось на месте, и он подстрекал Ю Цяна в Камне Цзиньлин. Он вернулся в дом Цзян, и при этом не провоцировал его? Ой ли?

- Да, Цзян Тяня не изгнали? Тогда больше никогда не возвращайся!

- Да, да, он так никчемен, какой смысл в его возвращении? – сказали некоторые из детей в зале.

- Такой отброс не может быть ребенком нашей семьи Цзян. Брат Цинфэн прав!

Некоторые ученики сказали с усмешкой.

- Даже Яньцзин осмеливается сражаться, даже Ю Цян провоцирует его. Он очень устал. Если он хочет умереть, не тащи нашу семью Цзян на дно! Это просто яма!

Даже ученики выглядели злыми.

- Вы закончили? Позвольте мне кое-что сказать старику…

Послышался слабый, но благородный голос.

Это был Цзян Чанген. Авторитет старика был впечатляющим, поэтому все сразу замолчали.

- Бриз, фамилия и родословная - это минимальное достоинство каждого ребенка в семье Цзян.

В начале тон Цзян Чангена был очень легок, но гнев на его лице постепенно становился все сильнее, а его голос становился все выше и выше.

- Вы не должны быть изгнаны, не пройдя семейный совет. Почему вы, юноши в третьем поколении, лишаете Цзян Тяня его фамилии? Это такое модное слово. А вы многое повидали на своем веку?

Цзян Цинфэн был шокирован, и его брови буквально говорили: «Дедушка, внук знает, что это неправильно!»

Цзян Чанген был в ярости и отчеканил:

- Цзян Чжуан - корень нашей семьи Цзян. Сегодня ты не позволишь Цзян Тяню войти в дом из-за твоих симпатий и антипатий. Когда-нибудь кто-то не посмеет тебя сюда впустить! Если твой образ мыслей настолько узкий, разве ты способен управлять группой Яован!

У Цзяна Цинфэна настала черная полоса, ему стало не по себе.

Цзян Тянь Хе Де Хе Нен, старик заботился о нем так сильно, что даже начал сомневаться в его способностях.

Присутствующие не ожидали, что старик так сильно поддержит Цзян Тяня.

Многие из семьи Цзян нахмурились, качая головами и вздыхая, чувствуя, что Цзян Чанген был слишком пристрастным.

- Дедушка, как ты можешь быть таким предвзятым?

Цзян Банься была очень красивой, ласковой и кокетливой. Когда она увидела, как ее старшего брата публично ругают, ее сердце было опечалено.

- Только потому, что Цзян Тянь ударил того, кто вызвал великую катастрофу для Ян Цзин Да Шао, он не может простить его!

- Именно дедушка относился к нему слишком легко и высокомерно, и развил его неподобающую личность. На днях он снова спровоцировал Ю Цяна!

Когда они услышали эти слова, пара Цзян Чжисин выглядела напряженной и обеспокоенной.

Это слабость Цзян Тяня - факт, который нельзя изменить.

Многие семьи Цзян смотрели на Цзян Тяня холодными глазами, злорадствовали и покачивали головами.

Это пятно, вы не хотите чистить его всю свою жизнь, каждый раз, когда вы упоминаете об этом, вы должны признать, что вы не правы.

На мгновение в зале воцарилась тишина.

Все повернулись, чтобы посмотреть на старика и послушать, что он скажет.

- С тех пор прошло три года, и я никогда не говорил пряом. Сегодня я должен раскрыть свои замыслы!

На лице Цзян Чанггена проявился гнев, и его голос стал хриплым.

Многие навострили уши, их глаза были взволнованы. Они радостно посмотрели на Цзян Тяня и с нетерпением ожидали сурового наказания Цзян Чангена.

- Если виноват Цзян Тянь, то все здесь будут виноваты!

- И я, Цзян Чанген, имею непростительный грех. Я должен умереть, чтобы поблагодарить предков семьи Цзян!

Одним словом, Цзян Чанген заставил всех присутствующих перемениться в лице и покрыться холодным потом.

- Папа, сегодня твой большой день рождения. Как ты можешь говорить такие жестокие слова?

- Цзян Тянь, смотри, как ты разозлил моего отца!

Цзян Шоужэнь, Цзян Янмин и другие были так обеспокоены, что встали и утешили старика.

Цзян Чанген закрыл глаза, на его лице отразились противоречивые эмоции, и он долгое время молчал, как будто вспоминал день, произошедший три года назад.

- Я в порядке!

Цзян Чанген снова успокоился, махнул рукой и жестом пригласил всех сесть.

После того, как все снова сели, Цзян Чанген медленно сказал:

- Семья Яньцзин хочет жениться не по личным причинам Цзян Тяня, а потому, что мы не думаем, что наша семья достойна их семьи!

- Будь семья Цзян в десять раз сильнее, если бы она входила в число лучших китайских семей, тогда, даже если Цзян Тянь являлся бы инвалидом, повесой и идиотом, они усердно работали бы и радостно вступили бы в брак с ним, а но не отступили бы от планов на Цзян Тяня!

Когда люди услышали это, их уши покраснели. Они были напуганы.

- Я помню, когда они снова пришли жениться в тот день, их величественные глаза смотрели высоко, и они сами были высоко над ними, как благородные небесные принцы. Они считали мою семью Цзян муравьями и пылью, и они были чрезвычайно высокомерны.

- И все вы смущены, склоните голову и признайте, что вы не правы!

Когда Цзян Чангген похлопал по столу, он сердито сказал:

- В чем преступление моей семьи Цзян? Именно они не выполняют своих обещаний, они разрывают брачный контракт, это их унижение! Могу я спросить, где ваш характер? Где ваша смелость?

Холодный пот бежал по толстому лицу Цзян Шоужэня, и Цзян Янмин также опустила голову и выглядел пристыженной.

- Когда другая сторона попросила о разводе, Цзян Тянь не имел в этом значения. Это был так называемый последователь отца Ян Цзин, который осмелился называть меня Старым имбирем, и спросил меня, был ли Цзян Тянь острее, чем чеснок!

Цзян Чанген в течение долгого времени молчал, а затем с горьким вздохом сказал:

- Но, к сожалению, в то время только Цзян Тянь боролся за честь семьи! Возможно, вы думали, что его поведение было наивным в тот раз, но, по-моему, он, по крайней мере, прояснил свое отношение! Без потери крови человека, без потери печени и желчного пузыря, без потери высокомерия нашей великой семьи Цзян!

Все застыли и не могли поверить в это.

Старик всегда был очень мирным и безмятежным. Кто же знал, что у него в в груди таится великое сердце.

Был даже намек на свирепое дыхание.

- На самом деле это - истинное лицо дедушки. Внутренние и внешние короли могут развивать свое сердце и душу, но у них также есть амбиции управлять страной и миром!

Только Цзян Тянь вспыхнул в моем сердце, я должен был вернуться к дедушке раньше.

Цзян Чанген медленно сделал глоток чая, его глаза вспыхнули лучом прекрасного света. Он с легкостью сказал:

- Как глава семьи, я ничего не могу сделать с младшим! Но я действительно хотел дать ему пощечину!

- Теперь, что касается инцидента, произошедшего три года назад, я хочу дать Цзян Тяню объективную и справедливую оценку – ты справился плохо. Разве не было стула с плитами? Ты использовал плиты, зачем? Рука!

В этот момент он прищурился и лукаво улыбнулся.

Замечания старика указывают на ключевые моменты и врываются в его сознание.

Пара Цзян Чжисин и Цзян Линь воспринимали это как должное и даже испытывали чувство потворства своим желаниям.

Тем не менее, большинство людей уже потеряли контроль над чувствами. Они не согласны со словами отца.

- Ну, этот мир построен вокруг силы. В конце концов, сколько это может стоить?

- Цзян Тянь помолвлен. Он такой авторитетный. В то время семья Цзян, казалось, не теряла лица, но теперь это бесконечно ранит. Семья Цзян со всех сторон!

- Цзян Тянь - всего лишь молодой мастер. Разве он много думал в то время и боролся за честь семьи? Нонсенс! Он просто любит сражаться!

- Дедушка слишком защищает его! Посмотри на него, он будет становиться все более и более сумасшедшим и рано или поздно доиграется до смерти!

Многие люди шептались, еще больше убежденные в своей правоте, еще более недовольные и испытывающие отвращение к Цзян Тяню.

В этот момент, когда атмосфера стала холоднее, Джиу Гун взял свою трость обеими руками, любезно улыбнулся и тихо сказал:

- Чанген, сегодня у вас семидесятилетие и счастливые дни, не вините детей. Это заставило их дрожать и содрогаться, а это нехорошо! В общем, давайте перейдем к следующей части! Пусть младшие \*\*\*\* и преподнесут подарок на день рождения!

Как только вырвалось слово, многие засмеялись, но их глаза были совершенно другими, и они смотрели друг на друга.

Каждый год подарок младших очень важен. Когда показываются достижения детей и внуков, все соревнуются.

- Они и большие, и уловки недопустимы!

К Цзян Чанчену вернулось его добродушие, он улыбнулся:

- Поспешите с подарками, которые вы подготовили, приходите в кино, все поужинайте, не голодайте!

- Я желаю дедушке быть спокойным, как Восточно-Китайское море, и жить дольше, чем Наньшань!

Цзян Чао встал первым и, встав на колени, ударил три раза подряд голову о землю, а затем вынул из Эрбо подарочную коробку со словами:

- Дедушка, смотри!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 206**

Глава 206. Посвящение

Старик слегка кивнул, выказывая доброту и потирая желтую атласную коробку, и спросил:

- Цзин Чао, что это за штука? Что-то тяжелое, это не золото? Я знаю, что вы открыли антикварные слитки и казалось, заработали деньги. Немного денег!

- Дедушка, позволь мне открыть это для тебя! - Цзян Чао вышел вперед и открыл коробку.

Толпа смотрела поверх их голов, и они не могли удержаться от смеха. Внутри оказался маджонг!

Мое сердце говорит, что когда старик свободен, он любит трогать две кости для маджонга. Мальчик Цзян Чао хорошо угадал, чего он хочет.

Цзян Чанген достал кость для маджонга и погладил ее, чувствуя, что поверхность кости была очень влажной, как нефрит, и в то же время не похожей на нефрит. Ее состояние не было новым, но она была влажной и кристально чистой, это было совершенно необычно на первый взгляд , Вдруг он вздрогнул:

- Это сделано из слоновой кости? Это незаконно!

Он так сказал, и все были удивлены.

Согласно Международной конвенции по охране исчезающих видов, слоновая кость и продукты из слоновой кости в настоящее время запрещены законом. Осталось очень мало подобных изделий.

Можно точно сказать, что сто тридцать шесть костей для маджонга, если они вырезаны из слоновой кости, стоят миллионы долларов!

Цзян Чао не растерялся и легко улыбнулся:

- Дедушка, не нервничай! Это антикварная слоновая кость, которую можно продавать и покупать, а ее коллекционирование не является незаконным!

- Ценность, само собой разумеется!

Цзян Чао сказал с улыбкой:

- Однако этот маджонг действительно немного странный. После того, как эксперты и ученые изучили его, они решили, что это маджонг, в который играла вдовствующая императрица Цыси-Цзиян Маджонг!

- Джи Ян Маджонг, в который играла королева-мать Цыси?

Дядя Джиу был удивлен и счастлив. Он спросил с улыбкой:

- Название странное, в нем скрыта какая-то история?

С улыбкой Цзян Чао прочитал полученную информацию:

- Поскольку королева-мать Цыси - овца, она считается священным объектом в ее доме. Многие игровые объекты также благословляют звуки овец, такие как эта счастливая овца Маджонг. Например, в этом маджонге все доски выгравированы изображением ягненка, что означает удачу и процветание.

Все посмотрели на кости, и это действительно было так.

На белой поверхности костей был выгравирован разноцветный ягненок с очаровательным и приятным видом.

Цзян Чанген нахмурился. Он казался немного недовольным и произнес:

- Цзян Чао, это редкость, что у тебя такое сыновнее благочестие! Помнишь хобби дедушки, но зачем ты потратил столько денег?

Все были обеспокоены.

Цзян Чангген старомоден и скромен, и самое неприятное, что семья тратит деньги без разбора.

? ? ? ?

- Нет, ничего не было потрачено!

Цзян Чао засмеялся:

- Вы уже знаете, что я открыл антикварный магазин. Я купил это у мрачного иностранного пьяницы и услышал, как он сказал, что этот набор вырвали из Юаньминъюаня, когда в Яньцзин вступили Союзные силы восьми держав. Я подумал: это же национальное достояние. За рубежом с этим нет никаких проблем, и мне экспортировали набор за 50 000 юаней.

- По словам экспертов, эта пара для маджонга стоит не менее 2 миллионов! Потому что в ней всего пять кусочков настоящего маджонга, а есть также другой маджонг, который я должен сопоставить со старинным маджонгом того же периода.

В этот момент он покачал головой с сожалением.

- Неплохо!

Оценка Джиу Шугуна была за пределами слов, и его ладонь описала круг в воздухе с восхищением:

- Цзян Чао слишком способен! Иностранцы угнетали меня в прошлом, а Китай был бедным и слабым. Цзян Чао смог законно и рационально вернуть то, что принадлежало его предкам!

- Цзян Чао, я принял этот щедрый дар! Но имей в виду, что маджонг - это, в конце концов, просто игра, поэтому не забывай про работу и учебу!

Улыбка вновь появилась на лице Цзян Чангена, он кивнул.

Видя это, господин и госпожа Цзян Янмин были в восторге. Очевидно, старику понравился Цзян Чао.

Многие дети завидовали и чувствовали себя не в своей тарелке.

Когда Цзян Чао сделал ход, все ждали такого замечательного подарка. Он породил большой всплеск. Его собственные дары могут не иметь такого эффекта.

- Эй, куда убежал Цзян Тянь? Он должен подарить императорское стекло!

Цзян Чао также самодовольно оглядывается, пытаясь ощутить чувство превосходства над Цзян Тянем, но я не знаю, когда мальчик ускользнул.

- Дедушка, я тоже дам тебе подарок!

В этот момент Цзян Банься сладко улыбнулась и шагнула вперед, протягивая коробку.

Цзян Чанген кивнул и открыл коробку.

Рядом с ним Цзюшу Гун засмеялся и сказал:

- О, маленький золотой человек, это здорово!

Толпа присмотрелась, но увидела только золотого человека размером с ладонь.

Золотые конечности, голова и шея, и даже глазные яблоки могли двигаться – изделие было очень тонкой работы.

Более того, оно было покрыто плотными точечными отверстиями, которые совпадают с точками зрения человека и меридианами.

Цзян Банься с гордостью посмотрела на пару Цзян Чжисин, сразу же отвела взгляд и засмеялась:

- Это бронзатор для меридиана династии Цин. Хотя он отлит из золота, все меридианы в теле живые и заполнены ртутью. При попадании в точку акупунктуры, при стимуляции машины и воздействии ртути его глаза поворачиваются, губы могут двигаться, издавая странный звук! Он как живое существо, это очень весело!

В этот момент Цзян Чжисин тяжело вздохнул. Голова Чжан Ваньцин тяжело опустилась на грудь.

Увы, те подарки, которые мы приготовили, слишком далеки от этого.

Если подарок Цзян Чао по-прежнему считается похоронным, можно сказать, что подарок Цзяна Банься находится в руках деда.

Вы должны знать, что, когда мой отец всю жизнь занимался медициной, его знания китайской медицины достигли невообразимого уровня.

Конечно, Цзян Чанген не мог устоять: он посмотрел на нижнюю часть ног бронзового человека и вдруг воскликнул:

- Ручная работа!

- О Боже!

Он недоверчиво воскликнул и задрожал от волнения, говоря:

- Это Ву Цянь, великий мастер династии Цин, и главный ремонтник Цзиньцзун, персонаж Вэньцзи, этот человек сделал это! Это хорошая вещь. Это что-то! Ты, как ты это получила?

- Потомок У Цяня, У Мяошу из Янцзин Янмайтана. Когда я работала на Уолл-стрит в Соединенных Штатах, он поручил мне управлять финансами.

Цзян Банься выглядела скромно, но ей было трудно скрыть свою гордость.

- В последние три года я помогла ему повысить годовую доходность по финансовым показателям на 25% и удвоить его активы, поэтому он поблагодарил меня!

- Ну, сестра Пинеллия, эта штука стоит на антикварном рынке не менее четырех миллионов! - Цзян Чао продолжал вздыхать.

- Удивительно, что Пинеллия является магистром финансов с годовой ставкой доходности 25%. Это потрясающе!

- У нас есть женская версия Баффета! (выдающийся американский финансист, один из самых успешных игроков на бирже в истории - прим. переводчика)

- Я слышал, что провинциальный государственный фонд инвестицй представил Пинеллию как талантливого специалиста. Ее отправной точкой стала должность директора по инвестициям на уровне заместителя отдела с годовой зарплатой в миллионы!

Многие присутствующие были впечатлены. Молодые люди даже завидовали ей.

- Панксия, на самом деле, я хотел, чтобы ты изучала медицину, но ты выучилась финансам.

На его лице отразились следы сожаления, а затем он спокойно улыбнулся:

- Похоже, ты была права, придерживаясь своего выбора и добившись больших достижений в своей области. Продолжай в том же духе!

- Расслабься, дедушка, я определенно буду продолжать! - Цзян Банься сладко улыбнулась и отступила за спины своих родителей.

Позже, несколько молодых также вручили подарки – ценные, гениальные или обладающие долгой историей.

В конце концов, под взглядом многих глаз Цзян Цинфэн вышел вперед, представил подарок и засмеялся:

- Дедушка, это мой подарок!

- Цинфэн - самый выдающийся талант в семье Цзян. Я не знаю, какие подарки он предложит!

- Это определенно сокрушит аудиторию!

Стало неспокойно, и послышались громкие голоса обсуждения, полные волнения и ожидания.

Даже дядя Джиу не мог успокоиться, он поспешно убеждал:

- Чан Ген, открой скорее, давай откроем это!

Цзян Чанген открыл подарочную коробку и увидел, казалось бы, ничем не примечательный свиток. На желтой обложке было несколько строчных букв - теория происхождения медицины!

Даже Цзян Чанген не мог сдержаться, на его лице мелькнул шок, и он засмеялся:

- Это теория происхождения медицины - рукопись знаменитого доктора Сюй Дачуня из династии Цин. Это единственная копия! Это редкая коллекция семья Сюй из медицинской семьи Дао. Как ты это получил? Это национальное достояние!

- Дедушка, я просто достал ее для вас.

Цзян Цинфэн прокричал:

- В прошлом году я посетил семью Сюй в рамках академического визита и сравнил с Сюй Далеем, потомком Сюй Дачуня, врачом Королевской медицинской школы Сюй Тяньлей. Он хорошо себя показал и дал мне эту книга по собственной прихоти!

Все услышали слова, и внезапно поднялся всеобщий восторг. Все были восхищены Цзян Цинфэном.

Сегодня самым выдающимся человеком является Цзян Цинфэн!

Подарок драгоценен, но как медицинское мастерство может сравниться с начальством Королевской медицинской академии?

- Редко, медицинские навыки Цинфэна были в состоянии конкурировать с Сюй Тяньлей!

Цзюцзю Гун был очень веселым, он погладил ладонь и вздохнул:

- Чан Ген, у тебя несколько хороших внуков и внучек, у которых есть таланты, способности и сыновнее благочестие. Твоя жизнь - полный успех!

- Ну, не плохо!

Цзян Чанген кивнул, но его лицо было немного отрешенным.

На самом деле, когда Цзян Банься сказала это, он был немного скептичен.

Она действительно может победить Баффета, но шансы невелики.

К тому времени, когда Цзян Цинфэн представил свой подарок, он тщательно обдумал все.

Цзян Цинфэн не мог противостоять Сюй Тяньлей. Медицинские навыки Сюй Тяньлей были сопоставимы с его собственными.

Есть только одна возможность, то есть эти подарки были куплены с большой осторожностью.

Но они также знали, что ему не нравится, когда они тратят деньги произвольно, поэтому они придумали эту ложь и теперь лицемерили!

Кажется, они все знают, что больше не могут так поступать.

Однако в настоящий момент присутствовало так много людей, и он не мог раскрыть это, чтобы они удрученно ушли от него. Ему оставалось только глубоко вздохнуть:

Разве семья Цзян действительно не появляется, чтобы прийти на помощь?

Однако семья Цзян Шужэня и Цзян Янмин не ожидала, что старик все поймет, и они все еще гордились.

- Ну, разве Цзян Тянь не очень способный? Куда он пошел? Почему бы не сделать подарок старику?

Тетя смотрела на Цзян Чжисин сатирически.

- Да, он смеет ругать даже своего старшего брата, насколько он способен, так как это может исчезнуть сейчас? – выплюнула возмущение вторая тетя.

- Разве он не выиграл спортивную машину у Ю Цяна? Отдал бы ее старику для удовольствия! - Цзян Банься тоже усмехнулась.

Лицо Цзян Чжисина было бледным и тусклым, и он не знал, как ответить.

Кто знает, что к 70-летию старика они так с таким трудом достали подарки, это были безумные деньги!

Они просто купили кое-что по мелочи и старую рукопись, и это все стоило несколько тысяч долларов, поэтому они не могли себе их позволить

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 207**

Глава 207. Хэ Юньжу

Чжан Ваньцин Цян улыбнулась и сказала:

- Цзян Тянь спешит вернуться и не полностью готов.

- Пусть готовится хоть три года, но он ничего не придумает!

- Только трата времени, не морите себя голодом!

Был момент презрения, и они покачали головами.

Цзян Шужэнь проигнорировал Цзян Тяня, бестолкового племянника, посмотрел на свой мобильный телефон и холодно сказал:

- Ладно, хватит нести чушь, гости тоже уже должны быть здесь, и мы должны приветствовать их!

В это время лица Цзян Чжисина и его жены стали жесткими, нервными и отталкивающими.

Если бы мы просто сказали, что дело было в сравнении результатов подрастающего поколения.

На этом этапе самое время сравнить отношения их поколений, и им будет еще труднее.

Хотя гости каждый год подобны облакам, большинство из них приходят к Цзян Шужэню и Цзян Янмин.

Цзян Чжисин - просто мелкий чиновник, любит кунжут и маш. Он до сих пор живет там, где даже птицы не гадят, и у него очень плохие связи.

Чжан Ваньцин изначально была председателем и президентом группы Яован, и у него много друзей.

Но все в торговом центре знают, что два года назад она потеряла власть в семейной битве. Сейчас она всего лишь генеральный директор небольшой фармацевтической фабрики. Так что люди пришли на чай и вообще не общались с ней.

В последний год на день рождения моего отца Цзян Чжисин и его жена приехали только с тремя или двумя большими кошками и котятами. Они не могли попасть за стол, от чего пара скучала и смущалась.

- В этом году я боюсь, что история повторится. Мы снова испытаем бесконечные оскорбления и нежелание нас видеть.

Подумав об этом, Чжан Ваньцин глубоко вздохнула, полная сожаления и ощущая пустоту внутри.

Вдруг у двери раздалось громкое пение.

- Фармацевтическая компания Цзяньлин Анкан, председатель Чжао!

Лицо Цзян Янмина внезапно засияло:

- Мой друг, подойди ко мне, я встречу тебя!

У дверей медленно остановился BMW x5, из него вышел мужчина средних лет с большим животом и весело сказал:

- Я здесь, чтобы поздравить старика!

- Добро пожаловать, добро пожаловать! - Цзян Янмин выглядела счастливой.

В сопровождении Цзян Янмин Чжао Дун вошел во внутренний зал и с радостным выражением на лице поздравил старика:

- Старший, Цзян Шэньи, заместитель директора Цзян, в следующем Чжао Цзиньсине, я желаю вам долгих лет жизни. Удачи вам и долголетия!

- Председатель Чжао, продолжай упорно работать!

Цзян Чжисин лишь слегка склонил голову. Он в должности заместителя инспектора входил в состав этого ведомства. Как можно считать маленького босса стоимостью меньше десятков миллионов?

С момента прибытия Чжао Цзиньсиня многие гости последовали друг за другом, что положило начало небольшой кульминации.

- Президент Ли из группы Медицина Ренай!

- Начальник отдела здравоохранения района Цзиньлин Юйхуа Цянь!

- Господин Ху из компании Медицинское оборудование Мингуй!

- Заместитель генерального секретаря муниципального комитета Цзиньлин.

Эти гости богаты.

Боссы в основном работают в сфере медицины и здравоохранения, и их активы составляют около 100 миллионов юаней или даже 1 миллиард юаней.

Их должности в основном выше уровня заместителя, а заместитель генерального секретаря городского комитета Цзиньлин является заместителем чиновника уровня департамента и тоже обладает большой властью.

Некоторые подходили к Цзян Шужэню и Цзян Янмин, некоторые подходили к тетям и даже к Цзян Банься. Они возглавляют инвестиционный департамент на уровне провинции.

В это время соревнование было связано с людьми и отношениями, и каждый пытался продемонстрировать мастерство обращения в обществе.

Что касается пары Цзян Чжисин, только Чжао Цзюньлинь привел к столу своего сына Чжао Вуцзи. Около стола нельзя было стоять.

Увидев это, Цзян Банься фыркнула и посмотрела на семью Цзян Тяня, говоря:

- Их семье вообще не следовало приезжать. Видите, у них нет достойного гостя, это просто позор!

- Цзян Тянь настолько высокомерен, что убил всю свою семью! Однако это не достойно сочувствия, позор ему!

Цзян Цинфэн высокомерно покачал головой.

Внутри и снаружи старого дома многие люди смотрят за положением семьи Цзян Тяня, и им становится смешно.

Цзян Чао подошел к Цзян Тяню с высокомерием и презрением:

- Цзянь Тянь, разве ты не сумасшедший? Почему у тебя нет с собой приличного друга и ты не приготовил никаких подарков для дедушки?

Когда он спросил об этом, многие люди, с неприязнью поглядывавшие на Цзян Тяня, повернули головы и ждали, чтобы послушать ответ Цзян Тяня.

- Я приготовил подарок, но он все еще в пути!

Неожиданно для всех, лицо Цзян Тяня было спокойным и искренним.

- Просто покажи его. К какому подарку ты готовишься? - Цзян Чао был разочарован.

- Я хочу подарить своему деду еще 50 лет жизни и сделать его здоровым долгожителем!

Цзян Тянь был очень искренним.

Вэнь Янь был ошеломлен, не мог поверить в это и посмотрел на Цзян Тяня как на идиота.

Цзян Чао тоже на мгновение впал в ступор, а затем презрительно ответил:

- Забудь, ты думаешь, что ты бог? Ты же обычно творишь всякую дичь!

- Третий ребенок никуда не годится!

- Да, ты будешь управлять поездом с набитым ртом!

- Я не могу этого вынести, у меня очень плохой характер, у меня очень противный нрав, он легко бьет людей и легкомыслен, я не знаю, о чем он!

- То есть его нельзя сравнивать с Цзян Цинфэном и Цзян Пинся, он даже хуже, чем Цзян Чао!

Увидев это, все втайне покачивали головой с презрением.

Старик был серьезно болен, и его невозможно было вылечить, он был уже наполовину на небесах и наполовину в мире людей. Ему осталось жить менее четырех месяцев, и богов было трудно спасти. Он уже выпустил объявил о критическом заболевании.

Какого рода умение Цзян Тянь даст старику, чтобы расширить Шу Юань. Неужели он не хвастается?

Красные губы Цзян Банься также изогнулись презрительную дугу, она холодно заявила:

- Цзян Тянь, оглядись. У тебя на столе нет достойного подарка или гостя. Это просто позор. Если бы я была на твоем месте, я бы не пришла на празднование дня рождения, я бы просто ушла!

Толпе стало интересно.

Внезапно ведущий восторженно заголосил:

- С поздравлениями явились председатель Цао Чжэньцзюнь и генеральный директор Технологий Янчен Чаозан - Чен Ган!

- Что ж, потрясающая технология Янчен? Похоже, это инновационная интернет-компания. Как они собираются его поздравить?

- Да, Янчэн и Цзиньлин находятся в тысячах миль друг от друга, и ничто не может помешать им. До дня рождения старика никто из Янчэна не приходил.

Многие люди были ошеломлены и не могли поверить в это.

- Может, это мой друг, пойду проверю! - Цзян Цинфэн поправил пальто и быстро поздоровался с ним.

Я увидел маленького толстого человека с мясным брюшком, идущего во двор, пара маленьких глаз быстро оглядела присутствующих, а затем он внезапно увидел что-то и, не обращая на приветствие Цзян Цинфэна, подбежал к Цзян Тяню:

- Господин Цзян Цзян, Я наконец нашел тебя!

- Вы Толстяк Цао?

Цзян Тянь смотрел на него и долго думал, прежде чем назвать его по имени.

Этот толстый человек был одним из многих богатых людей Янчэна, которые поклонялись Цзян Тяню под руководством Хунье, Тан Чжэнье и других, когда он играл на поле для гольфа Чаошань.

Этот парень работает в сфере высоких технологий, и его стоимость составляет один миллиард юаней. Он имеет хорошие связи в Янчэне и очень много ест. Позже он доверился Цзян Тяню и передал ему множество учебных материалов.

Он очень уважал Цзян Тяня, никогда не позволял Цзян Тяню называть его начальником Цао и позволял Цзян Тяню называть его Толстяком Цао или Сяо Цао, говоря, что для него большая честь работать на мастера Цзян.

- Это я! - толстое лицо президента Цао было исполнено лести, он расплылся в такой сладкой улыбке, что его глаза совсем затерялись в складках век.

- Садись, ты зачем здесь? - Цзян Тянь был немного удивлен.

Фактически, он только сообщил силам Цзянбэя о дне рождения своего дедушки, но он не ожидал, что Янчэн узнает об этом.

- Фэн Е сказал, что тебе что-то нужно, я и я нашел тебя.

Цао Чжэньцзюнь осмелился сесть и очаровательно улыбнулся. Чен Ган уже предложил ему подарочную коробку.

У него был глубокий и ясный ум. Теперь мастер Цзян контролирует Линнань и может выяснить его стоимость!

В это время Цзян Цинфэн последовал за ними и сказал с улыбкой:

- Начальник Цао, почему вы здесь? Пожалуйста, пройдите во внутренний зал!

Неожиданно в этот момент выскочил Цао Чжэньцзюнь, которому было стыдно за лицо Цзян Тяня.

Цзян Цинфэн выпрямился и гордо сказал с непреклонным выражением лица:

- Кто вы? Я не знаю вас, не отрывайте меня от разговора с господином Цзян!

- В-вы не подошли ко мне, - Цзян Цинфэн выглядел сконфуженным и, пораженный, уставился на Цзян Тяня.

- Ты самый старый, вот и вперед!

Толстяк Цао налил воды Цзян Тяню, слишком безразличный, чтобы смотреть на Цзян Цинфэна, так и оставив Цзян Цинфэна смущенно стоять рядом.

- Господин Цао пришел к Цзян Тяню?

Толпа стояла не могла поверить в это.

- Начальник Цао восхваляет технологии, хотя его компания и хуже, чем активы группы Яован, которая имеет миллиардный масштаб. Почему он вдруг так уважает Цзян Тяня?

Цзян Пинься и Цзян Чао были ошеломлены, когда они услышала эту новость, они были в замешательстве.

Только Цзян Цинфэн нахмурился и сказал себе под нос: «Неужели начальник Цао пришел к Цзян Тяню, чтобы увидеть отношения Чжан Ваньцин в Яньцзине?»

Все перешептывались.

Внезапно новость прокатилась по залу, как ураган, шокировав людей...

- Линьчжоу, председатель группы Лун Ву, прибыл с поздравлениями!

В этот момент публика замолчала. Все молчали и были в шоке.

Группа Лун Ву?

Пятый дракон!

- Нет, хотя группа Лун Ву была очень известна, наша семья Цзян никогда не имела с ними деловых контактов!

- Да, группа Лун Ву находится далеко от Линьчжоу и не может поразить нашу семью Цзян. Почему он пришел?

Никто не верил в происходящее.

- Должно быть, он ко мне. В том году я ездил в Линьчжоу, изучал инвестиционную среду и однажды выпил с Лун Ву!

Второй дядя Цзян Янмин был полон радости, опрятно одет. Он улыбнулся очаровательной улыбкой и быстро вышел вперед.

Это повелитель драконов из группы Лун Ву!

Масштаб активов составляет 10 миллиардов юаней, название - Линьчжоу, что эквивалентно двум группам Яован. Она обладает необычайной силой.

В этот момент Лун Ву вывел Чжоу Чжэнхао и Лун Гайтяня из серого Бентли и направился во двор.

Цзян Янмин с очаровательной улыбкой на лице выступил вперед и сказал:

- Пять драконов, я не ожидал, что вы придете, это так здорово! Спасибо! Спасибо!

- Мастер Цзян!

Неожиданно Лун Ву вообще проигнорировал его и быстро подошел к Цзян Тяню. Сначала он уважительно поклонился, а затем обеими руками передалд маленькую коробку и прошептал:

- Это что-то!

- Что происходит? Кажется, он знает Цзян Тяня и уважительно смотрит на него!

- Он тоже принес коробку. Это подарок на день рождения моему отцу?

Все вздохнули. Не желая поверить в это, они шептались и разговаривали.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 208**

Глава 208. Мощный, как ливень

Цзян Тянь спокойно кивнул и улыбнулся:

- Пятый дракон, вы потратили много денег, это антиквариат. Он похож на предмет времен династии Цин! Сядьте!

- Да, теперь носороги находятся под защитой, и на них нельзя охотиться.

Тогда Пятый Дракон осмелился сесть, улыбнулся и прошептал:

- Я поручил друзьям на нескольких дорогах на северо-востоке купить пять миллионов.

Цзян Тянь слегка кивнул и поставил коробку на круглый стол рядом с собой.

- Разве это не для меня?

Лицо Цзян Янмина было неловким, и ему потребовалось время, чтобы на прийти в себя, прежде чем он среагировал. Он подошел к Лун Ву, озадаченно взглянул на Цзян Тяня и улыбнулся:

- Лун Ву, пройдите со мной во внутренний зал. Для вас подготовлено место, двор полон младших членов семьи и обычных людей!

- Мне нравится сидеть здесь, что-то не так?

Перед лицом очаровательного Лун Ву Цзян Тяня Цзян Янмин изображал из себя героя на Линчжоу-роуд. Он выпятил грудь и искоса взглянул на него.

Чжоу Чжэнхао был еще более жестоким и крикнул:

- Мы не знакомы с вами, уходите!

- Так-так, - Цзян Янмин был чрезвычайно смущен, он не осмелился создавать проблемы и внезапно остановился.

- Забудь об этом, Лун Ву Чжэнхао, и, раз уж ты здесь, позовите старика! - Цзян Тянь слегка улыбнулся.

- Да, мастер Цзян!

Подчиненные Лун Ву посчитали слова Цзян Тяня священным приказом, послушно кивнули и вместе пошли во внутренний зал.

Только глаза Цзян Янмина лихорадочно следили за ними. Черт возьми! Глядя на Цзян Тяня, он не мог в это поверить.

Кроме того, все остальные тоже были в шоке.

Лун Ву был темным боссом подполья Линьчжоу и контролировал десятки миллиардов активов. При этом он уважал Цзян Тяня и отдавал ему свои вещи.

Некоторое время все были в волнении и не могли больше спокойно разговаривать.

- Лун Ву оказался на стороне Цзян Тяня! Есть ли какая-то связь между Цзян Тянем и Лун Ву?

После того, как они увиделись со стариком, они вышли из внутреннего зала и сели с Цзян Тянем.

В это время Цзян Цинфэн, Цзян Жаньцзян, Пинеллия, Цзян Чао и многие другие молодые люди также обратили внимание на этот необычный поворот событий, и все они испытали недоумение.

- Откуда Цзян Тянь знает его? Все из-за семьи Чжао, в которую вмешался Цзян Тянь? - тетя не могла в это поверить.

- Это очень возможно!

Все взглянули на Чжао Сюэцин рядом с Цзян Тянем, и внезапно в их сердцах возникла ревность, раздражительность:

- Фармацевтическая компания Чжао изменилась. Я слышал, что ее годовой объем продаж составляет два миллиарда юаней, что выше, чем у группы Яован. Можно сказать, что она подобна грому среди ясного неба!

В это время во внутреннем зале также обсуждали событие Цзян Шужэнь и многие другие дяди.

- Это действительно Пятый дракон? Откуда Пятый дракон знает Цзян Тяня? Разве это не какой-то актер, которого нашел Цзян Тянь? - пробормотала вторая тетя.

- Как такое могло произойти! Вам тоже все это кажется нереальным?

Чжан Ваньцин сердито произнесла эти слова.

- Вэнь Цин, просто скажи несколько слов!

Цзян Чжисин выглядел подозрительным и не понимал, что происходит.

- Это слишком обидно, разве мой сын не знаком с несколькими большими людьми? - Чжан Ваньцин начала ссориться со своей тетей.

К счастью, прибыло несколько следующих гостей, и всем пришлось их поприветствовать. Постепенно их эмоции улеглись.

- Е Гуфэн, председатель группы Морские суда Дунхай, и Лю Цзыкунь Цзянчжоу Сюэ Минъи, прибыли к Хешу!

В этот момент ведущий у двери снова завопил.

- Фэн Е здесь!

- Разве он не из Восточно-Китайского моря? Почему он приехал в Цзиньлин, чтобы пожелать своему отцу долголетия !?

- Рядом с ним Цзыкунь, такой свирепый!

- Может быть, это из-за лица Е Цзывэя. Я слышал, как он выглядит.

Услышав про визит Е Гуфэна, публика была потрясена, и никто не мог усидеть на месте. Все встали и поприветствовали людей у двери.

Цзянбэй Фэнгэ!

Какой уровень!

На протяжении многих лет Е Гуфэн был самым сильным игроком в Цзянбэе. У него глубокие корни и выстроенная сеть политических и деловых отношений. Он контролирует несколько листинговых компаний. У него есть дело на любой случай. Все громкие имена в Восточно-Китайском море и Цзянчжоу сдались ему на милость.

В Линнане он был наравне со многими секретарями мэров и сделал свою жизнь беззаботной, а его активы выросли, достигнув 20 миллиардов юаней.

В зале аздалось имя Е Гуфэна, и даже старейшины и дяди во внутреннем зале виллы были шокированы.

Вся вилла кипела, как миска горячего масла над кипящей железной сковородой.

- Фэн Е, я действительно не ожидал, что ты придешь, это действительно делает Хан Шэ процветающей!

Даже Цзян Шужэнь не мог сохранять спокойствие. Он быстро вышел со своего места и приветствовал его с радостью на лице.

Он был заместителем чиновника, и Е Гуфэн, мэр, должен был уважать его.

Е Гуфэн стоял в центре зала в повседневной одежде, в золотых очках - он производил приятное впечатление. Если не знать, кто это, можно было подумать, что он ученый, зарывшийся в делах в своем кабинете.

Должность Е Гуфэна слишком высока, а его сила - велика. Не только Цзян Шужэнь и Цзян Янмин, но и тетя Цзян и другие члены семьи вышли, но даже официальные лица городского комитета партии Цзиньлин и многие другие официальные лица вышли вперед, чтобы поприветствовать их.

- О, отец, почему бы мне не прийти поздравить меня. Я пришлю секретарю Ли подарок!

Е Гуфэн засмеялся и обменялся рукопожатием с Цзян Янмином и другими.

Он элегантен и представителен, но обладает огромной аурой и свободным духом.

Не говоря уже о Цзян Янмине, даже генеральный секретарь городского комитета партии превзошел его.

Даже заместитель генерального секретаря Линь пришел поприветствовать его. Стиль Фэн Е действительно противостоит небу.

Все присутствующие были полны энтузиазма и без конца восхищались Е Гуфэном.

Восточно-Китайское море - город особой экономической зоны в Китае. Это город реформ и открытости, плацдарм для экономического строительства. Он входит в число городов первого уровня вместе с Яньцзин, Чжунхай и Янчэн.

В море Дадунхай Е Гуфэн - самый богатый человек. По сравнению с ним эти маленькие богатые люди из Цзиньлина похожи на цыплят, встретивших феникса.

- Я думал, он тоже искал Цзян Тяня! Напугал меня! Оказалось, что это ложная тревога!

В это время Цзян Цинфэн, Цзян Чао, Цзян Банься и другие три поколения детей все подавили свои мысли и посмотрели на Цзян Тяня, который неподалеку болтал с Чжао Сюэцин.

Кроме того, Цзян Тянь женился на Чжао Сюэцин. Хотя Е Цзывэй испытывает к нему глубокую привязанность, как проницательность Е Гуфэна может сблизить его дочь и Цзян Тяня?

- Хорошо, господин Фэн, давайте пройдем внутрь!

Цзян Шужэнь быстро сделал услужливый жест, прося его войти на виллу.

Е Гуфэн подумал, что Цзян Тянь был на вилле и попытался пройти внутрь. Служитель потянул рукава, только чтобы заметить, что Цзян Тянь сидит в углу двора.

- Пожалуйста, подождите несколько секунд!

Е Гуфэн, который шел к вилле, внезапно изменил курс. Потрясенные и пристальные взгляды всех присутствующих следили за ним: он быстро подошел к Цзян Тяню и почтительно улыбнулся ему:

- Мастер Цзян, я нашел вас.

- Мастер Цзян!

В это время Сюэ Минъи и другие магнаты Восточно-Китайского моря и Цзянчжоу почтительно поклонились Цзян Тяню и закричали в унисон его имя.

Все они были величественны, и этот крик был потрясающим, и огромное волнение охватило аудиторию, и во всем дворе воцарилась тишина.

Нарастающий импульс, который толкнул аудиторию через зал, заставил богатых людей в зале подпрыгнуть и взглянуть на Цзян Тяня с удивлением и страхом.

Публика была в шоке!

Только что все говорили и смеялись, но в этот момент все не могли издать ни звука, их глаза бегали по сторонам, их сердца выскакивали из груди!

Улыбка Цзян Шужэня застыла на его лице, и он больше не мог улыбаться.

Уголки глаз Цзян Янмина подергивались, и его глаза бегали по сторонам, да так что чуть не выпрыгивали из орбит, это было невероятно.

- Что случилось? - рот Цзян Чао был широко открыт, обнажая недоеденную конфету внутри.

- Как его зовут, Цзян Тянь, Мастер Цзян? - у Цзян Банься были проблемы.

Даже если семья Чжао очень хорошо развивается, она не заслужила уважения Е Гуфэна или даже Повелителя Драконов и Пятерок. Это все из-за Цзян Тяня?

В тот момент Минву мысленно возопил: всегда ли я неправильно понимал Цзян Тяня?

- Ой, оставь вещи, познакомься с моими родственниками и с моим отцом!

Цзян Тянь лениво улыбнулся и помахал рукой.

Е Гуфэн кивнул, затем подошел к Цзян Чжисину и его жене, улыбаясь:

- Я знаю брата Син Цинюня, спасибо за заботу о Е Цзывэе на протяжении многих лет. Я, Е Гуфэн, получу хорошие результаты в этой жизни!

- Это так!

Е Гуфэн сказал это не для Цзян Тяня, а для Цзян Чжисина и его жены!

- Я слышал, что Е Гуфэн может есть во всех трех городах Цзянбэя. Лун Ву должен был раньше встретиться с ним!

Увидев это, все вздохнули с облегчением, опомнились и поругали себя за то, что подняли шум.

До того, как отношения между отцом и дочерью этих двоих были плохими, Е Гуфэн мало гулял с семьей Цзян.

Теперь они пожимают друг другу руки, и Е Гуфэн поблагодарил Цзян Чжисина и его жену за то, что они воспитали своих дочерей. Для него было нормально прийти и поздравить отца.

Е Гуфэн и другие вошли во внутренний зал в сопровождении толпы и пошли поговорить со стариком Чжу Шу.

Однако во дворе было невозможно сохранять спокойствие. Многие люди смотрели на Цзян Тяня, и сдерживать эмоции больше не было необходимости.

- Брат Цинфэн, кажется, что нам лучше иметь хорошие отношения с Цзян Тянем в будущем, в конце концов, Е Цзывэй - его сестра! Теперь еще и Е Гуфэн здесь!

Взгляд Цзян Чао на Цзян Тяня уже был немного испуганным.

Цзян Цинфэн не мог определиться со своими чувствами, все еще сохраняя спокойствие и глядя на Цзян Тяня глубокими глазами. Он не знал, что и думать.

Но Цзян Банься неодобрительно промурлыкал:

- А, а как насчет отношений с Е Гуфэном? Это все еще не может изменить того факта, что он - соломенный тюфяк! Надежда нашей семьи Цзян на будущее должна быть возложена на моего брата. Разве мы можем надеяться на посторонних?

- Но почему Е Гуфэн назвал его мастером Цзян и был к нему так учтив? Это не похоже на молодое поколение!

Другие выразили собственное замешательство.

Но этот момент был проигнорирован Цзян Банься и Цзян Цинфэном, звуки утонули в шуме.

Только когда Е Гуфэн увидел свою дочь, он так тепло отнесся к семье Цзян Тяня. Он не думал, что Цзян Тянь был выдающимся.

Е Гуфэн вошел во внутренний зал меньше пяти минут назад, а от двери снова послышалось:

- Семья Тан Ланчжоу: Тан Гочжу и его любимые сыновья Тан Хунту, Тан Вэйминь, Тан Ваньнянь, а также его внучка Тан Линлун пришли с поздравлениями!

Семья Тан в Линьчжоу!

Новость пронеслась по толпе, словно ураган, все опять заволновались.

Это еще более шокирует, чем приход Е Гуфэна!

Тан Хунту занимал руководящую должность в Генеральном штабе и только что получил звание генерал-майора, в то время как Тан Вэйминь только что принял на себя роль нового секретаря горкома партии Янчэн и члена постоянного комитета партии. Можно сказать, что в будущем он войдет в Хусию и станет главной фигурой в пирамиде власти Республики.

Можно сказать, что вся семья Тан в прошлом году уже добилась невероятных высот.

- Старший Дон и генерал Тан тоже здесь!

Во внутреннем зале Цзян Жань впервые не смог усидеть на месте, его глаза загорелись от возбуждения, и он тут же встал.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 209**

Глава 209. Кульминация

- Отец, Тан Гочжу встретил твоего старика, почему ты не сказал этого раньше!

Услышав эту новость, Цзян Янмин задрожал от волнения.

- Нет, в начале 2007 года Тан Гочжу был серьезно болен. Его отправили ко мне на лечение, но болезнь была слишком тяжелой. Я не позаботился об этом.

Старик тоже растерялся.

- Даже если тебе это не нравится, есть какие-то фейерверки! Наверное, это для старика! Я встречусь с тобой!

Цзян Шужэнь был очень взволнован и первым поприветствовал его.

На 80% новая черная Ауди остановилась, очень представительная.

Дверь открылась, Тан Линлун поддержала Тан Гочжу, и вошла семья с тремя сыновьями семьи Тан.

Эта девушка, Тан Линлун, была одета в короткий плащ с черными чулками под зимней юбкой и тонким поясом, завязанным вокруг ее талии, что подчеркивало изгибы ее изящного тела.

- Ого, это дочь секретаря Тан, такая красивая!

- Гены семьи Тан слишком хороши!

Многие присутствующие молодые люди воскликнули, у них чуть не потекли слюни.

Цзян Жань пристально посмотрел на Тан Линлун, с пламенным сердцем, пробормотал:

- Если я женюсь на этой девушке при поддержке семьи Тан, разве я не стану стремительно расти в армии и не поднимусь на одну ступеньку выше?

Лицо Цзян Цинфэна было очень взволнованным, он сказал себе под нос:

- Цзян Жань, хотя ты неплохо справляешься, но ваша семья была слишком бедной, чтобы соответствовать уровню. Может, после нее у меня еще будет проблеск надежды.

Тан Линлун, благородная и выдающаяся женщина, глядя на многих девушек из семьи Цзян, таких как Цзян Банься, чувствовала себя принцессой, ее глаза сверкали, и она была немного смущена.

- Старший Тан и секретарь Тан, я не ожидал, что вы приедете!

Цзян Шужэнь пожал руки членам семьи Тан и, наконец, крепко сжал руку Тан Вэйминь, не желая распространяться.

Он намного моложе Тан Вэйминь, но в это время выглядит льстиво и кланяется, чтобы угодить, заставляя людей веселиться.

- О, пожалуйста, мистер Цзян?

Дон Лао был добрым и искренне улыбался.

- Где внутренний двор! Дон и все остальные, пожалуйста, следуйте за мной!

Цзян Шоужэнь сказал, что старик, которого отец мог называть господином Таном, без сомнения ждет их. Он показал рукой и пошел впереди.

Неожиданно, как только группа людей подошла к стойке, Тан Линлун подбежала к Цзян Тяню, почтительно поклонилась и крикнула:

- Мастер, я здесь!

- Это мои родители, разве вы не хотели всегда познакомиться с ними? - Цзян Тянь взглянул на ее родителей.

- Младшая Тан Линлун встретил второго старшего! Желаю тебе долгих лет молодости!

Глаза Тан Линлун заблестели, и Иньин упала на колени и выполнила девять поклонов.

Увидев эту сцену, все были поражены и не могли поверить в это.

- Девушка, поторопись! - пара Цзян Чжисин тоже выглядела сбитой с толку.

Цзян Шужэнь сначала был в шоке, а затем быстро рассмеялся и пояснил:

- Мисс Тан, вы - выдающаяся, как вы можете делать это с семьей моего третьего брата?

Семья Тан находится рядом с ней, но она преподносит свой подарок семье своего великого третьего брата. Если семья Тан рассердится, разве это не перевернет нашу \*\*\*\* семью!

- Мастер Цзян, вы здесь, а не в холле!

- Я видела мастера Цзяна!

- Наша семья Тан желает родителям мастера Цзяна долгих лет молодости и нового года. Удачи!

Неожиданно Тан Лао привел к нему трех своих сыновей, не остановил Тан Линлун, но с очень скромным лицом поклонился семье Цзян, проявляя уважение.

Эта сцена, как вспышка молнии, поразила всех.

Все чувствовали только, что ощущение поражения электрическим током распространяется от позвоночника и конечностей к верхней части лба.

Что происходит?

Все были в шоке и не могли поверить в это.

Цзян Шужэнь и другие были еще более агрессивными.

Лицо Цзян Жаня было желтоватым, глаза были напуганы.

Семья Тан так уважала Цзян Тяня! Я оскорбил Цзян Тяня, и, учитывая его положение, как я могу сблизиться с семьей Тан?

- Хорошо, хорошо, господин Тан, на этот раз Цзянбэй Цюньхао здесь!

Его приветствовали Е Гуфэн, Лун Ву и другие семьи Цзянбэй.

Приезд Дональда их не удивил.

Теперь Цзян Тянь уже является мастером боевых искусств, который подавляет Китай, осмеливается называться номером один в мире в царстве Бога, кто посмеет не подчиниться ему?

В частности, семья Тан получила здесь большую пользу от Цзян Тяня. Некоторые получили повышение, некоторые стали богатыми, а некоторые стали мастерами боевых искусств.

Сегодня день рождения отца Цзян, и для семьи Тан было бы ненормально проигнорировать этот праздник.

- Это неправильно! Мы допустили ошибку с самого начала!

Цзян Чао хлопает себя по лбу, его глаза полны ужаса:

- Они не смотрят на Е Гуфэна, они все идут к Цзян Тяню!

- Но что, черт возьми, здесь происходит? Почему Цзян Тянь так воздействует на людей!

Цзян Банься это не убедило.

- Цзян Тянь, ты можешь знать столько больших людей, у тебя действительно высокомерный капитал! Но что потом!

Сжатый кулак Цзян Цинфэна слегка дрожал, его лицо было мрачным, и он сердито прорычал:

- Ты ничему не научишься, в тюке один мусор, а твой папа просто маленький чиновник!

- Вот семья Цзян. Я придаю огромное значение обучению. Я лучший член семьи Цзян. В будущем, семья Цзян и группа Яован, только я буду способен все контролировать!

В толпе пара Цзян Чжисин также была очень взволнована и озадачена.

Чжан Ваньцин пробормотала:

- Так, на самом деле, Лао Е не смотрел на нас, а подошел к своему сыну?

Цзян Чжисин не мог в это поверить, его брови были нахмурены, и он был зол:

- Вань Цин, он не заберет всю славу твоей семьи Чжан в Линьчжоу?

Пришли сегодняшние гости, и чаще всего все удивлялись тому, что к Цзян Тяню приехало много больших людей, чтобы отпраздновать этот день рождения. Это слишком невероятно!

Цзян Чжисин думал о различных возможностях, но в конечном итоге отверг их одну за другой и, наконец, почувствовал, что это единственная правда.

Семья Чжан из Яньцзина входит в десятку крупнейших гигантов. В последние годы она становится все более популярной и имеет большое влияние.

Если Цзян Тянь расскажет, что он внук семьи Чжан, не говоря уже о Лун Ву и других могущественных людях, даже семья Тан даст ему три балла.

Думая об этом, он какое-то время был очень зол и несчастен.

Семья Чжан всегда смотрела на их пару свысока. Книжный бизнес Цзян Чжисина настолько хорош, что он никогда не просил об одолжении.

Даже если фармацевтический завод Цисиа был подавлен семьей Сунь и почти закрыт, он никогда не просил семью Чжан о помощи.

Если сын совершает такие постыдные поступки, можно сказать, что его старое лицо потеряно, и в этот момент он не может дождаться, чтобы бросить Цзян Тяня на землю.

- Ну, что хорошего в твоем сыне, что еще ты можешь сделать, кроме как взять поддельную силу тигра Чжанцзяху?

Вторая тетя тоже подумала об этом и тут же усмехнулась, а затем кисло сказала:

- Он всего лишь мусор, который изучил три плохие школы, узнав только о еде, питье и развлечениях. Могут ли эти люди действительно уважать его?

- Да, так и должно быть!

- Цзян Тянь использовал семью Чжан, чтобы уговорить этих людей из Цзянбэя лицемерить!

- Цзянбэй Цюньхао на самом деле идиот, но я не думаю, что семья Чжан и семья Цзян Тяня находятся в одной лодке. Сколько лет они просидели тихо?

Услышав слова тети, все присутствующие внезапно осознали это, а затем сменили шок на презрение.

Цзян Цинфэн в то время только подумал об этом, а затем холодно улыбнулся и пробормотал:

- Это ложное процветание похоже на замок из песка, оно не выдерживает никаких волн фен-шуй, и рано или поздно оно покажет свою первоначальную форму.

Глаза его были мрачны, а в сердце было злорадство:

- Даже лучше, что они сейчас поддерживают Цзян Тяня. Когда все узнают правду, Цзян Тянь падет сильнее.

- Смотрите, он так гордится, как говорит и смеется!

Цзян Банься глубоко задумалась над этим. Ее ясные глаза были полны насмешек. Она посмотрела на Цзян Тяня, как на мертвого человека, и усмехнулась:

- Эти могущественные люди, я уважаю вас всех ради блага семьи Чжан. В то время вы не могли заработать деньги. Они, должно быть, лишили вас всех прочих качеств!

- Да, мама. Я просто хотела извиниться перед ним. Спасибо моей маме за то, что она вовремя напомнила мне, иначе мне было бы стыдно!

Цзян Чао вытер со лба холодный пот.

- Женщина, не говори ерунды!

Чжу Чжэнхао услышал фразу второго дяди, внезапно повернулся и закричал:

- Если бы не день рождения старика, в день великой радости, ты знаешь, что за эти слова я бы убил тебя!

Он выступил опрометчиво и страстно, и вторая тетя была так потрясена, что у нее выступил холодный пот, и ее лицо выглядело очень смущенным.

Чжоу Чжэнхао агрессивно оглядел толпу и холодным голосом сказал:

- Мастер Цзян сокрушает Линнань, как вы можете ждать!

В этот момент подбежал молодой человек и закричал:

- Это нехорошо, это нехорошо, Юй Цян здесь! Я видел, как он въехал в деревню! Это беда, это все Цзян Тянь!

- Что? Он здесь!

Лицо Цзян Чжисин изменилось. Юй Цян раньше проиграл Цзян Тяну спортивный автомобиль. Разве он пришел из-за этого?

Чжан Ваньцин провела рукой по лбу, и ее лицо было исказилось гримасой:

- Этот Юй Цян очень хорош в отравлении, поэтому, вспоминая те важные дни, мы сами себя похоронили?

- Хе-хе, не так ли? Он обманул всех в Цзянбэе, но он не смог обмануть людей в Цзиньлине!

Цзян Банься похлопала по ручке Юй Бай, искренне аплодируя.

Цзян Цинфэн снова был слишком ленив, чтобы что-то сказать, но он с презрением покачал головой.

- Подожди и увидишь, Юй Цян не убьет его, он подзаряжается от него!

Цзян Чао странно улыбнулся.

Однако, прежде чем его улыбка полностью расцвела, она застыла у него на лице.

- Тан Шао, вот оно.

Юй Цян, который вызвал ветер и дождь в Цзиньлине, кивнул и уступил место нескольким необычным молодым людям, вышедшим вперед. Похоже, их статус еще более благородный.

Один из них был одет в буддийском стиле, с коротко стрижеными голубыми волосами, на нем был кардиган, он наступал на мягкую ткань и крутил в руках бусинки из сандалового дерева.

Роскошное и модное платье выглядит красиво.

Другой был одет как армейский фанат с долей иронии.

Последней шла высокая, в камуфляжной форме, сильная, красивая, модная и устрашающая молодая женщина.

- Янчэн Да Шао Тан Шао Цзе!

На лице Цзян Чао отразился испуг, он подскочил.

- Бай Чуфэй и Тай Минхуан!

Лицо Цзян Цинфэна стало бледным, глаза были испуганными, а голос был хриплым.

Он осознал всю серьезность инцидента с игрой в камень!

Ю Цян пригласил силы Янчэн подавить семью Цзян!

Если они объединят свои силы, это не наказание Цзян Тяня, а смерть всей семьи Цзян!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 210**

Глава 210. Супер-большой

В Овечьем Городе эти три старейших молодых мастера из состоятельного класса могли покрыть небо одной рукой. Общее состояние этих трех кланов приближалось к двадцати миллионам, что было огромной суммой.

Более того, в последние полгода он начал вмешиваться в дела Сучжоу и Цзиньлина.

Цзян Банься издала печальный крик и чуть не зарыдала:

Гу Сыюй - мое руководство, генеральный директор, который экономит деньги! На этот раз Цзян Тянь стал причиной моей смерти, меня уволит директор Гу!

- Что?! Наставник Го Иньлинь, почему вы здесь!

Глаза Цзян Жаня были полны зависти и благоговения.

Отец Го был вторым главой военного округа Цзиньлин, в то время как Го Иньлинь был главным наставником их команды, его сила была просто тиранической. Когда он видел Го Иньлиня в прошлом, это было так, как будто он видел какого-нибудь кумира.

- Расслабьтесь, сегодня пир в честь дня рождения моего отца. Пожалуйста, проходите…

Цзян Цинфэн вел себя так, словно был старшим сыном семьи. Он собрал всю свою смелость и вышел вперед, состроив печальную гримасу.

- Я знаю, мой распрекрасный двоюродный брат разделался с вами. Не беспокойтесь, позже я переломаю ему ноги и заставлю извиниться перед вами!

Цзян Банься указала на Цзян Тяня и завопила:

- Цзян Тянь, ты причинил неприятности! Живо извинись перед менее сильными и всеми прочими!

- Что ты сказал? Чью ногу, ты сказал, собираешься сломать?

Глаза Тан Шаозе внезапно вспыхнули холодным светом, его лицо потемнело, когда он быстро бросился вперед. указывая на нос Цзян Цинфэна и спросил:

- Кхм, молодой мастер Тан ... Я, я сказал Цзян Тянь, я не имел в виду вас...

Цзян Цинфэн был так напуган, что его лицо побелело, он замахал руками в панике и пошатнулся назад.

Хлоп! Тан Шаоззе поднял руку и ударил Цзян Цинфэна, заставив его пошатнуться и упасть на землю, кровь стекала из уголка его рта.

- Ш-ш-ш!

- Этот человек осмеливается бить людей на праздновании дня рождения семьи Цзян!

- Это слишком!

Увидев это, все члены семьи Цзян вздохнули холодный, их лица сильно изменились, а их глаза наполнились ненавистью.

Но никто не осмелился сразиться с Тан Шаоззе.

Сила Тан Шаозе была слишком велика, можно сказать, что он мог истребить семью Цзян одной рукой, кто осмелится обидеть его?

Даже Цзян Шужэнь и его тетя только жалобно смотрели на Цзян Цинфэна, пока они помогали ему встать, даже не осмеливаясь отругать его.

- Шаозе, разве вы не верите в Будду? Разве вам не нравится сражаться и убивать…

Увидев это, сказал Бай Чуфэй с мрачным выражением лица.

- Прежде всего я доверяю мастеру Цзян, затем - Будде. Чтобы защитить мастера Цзян, я могу убивать людей и сжигать все на своем пути!

Тан Шаозе держал нитку буддийских четок, его лицо было полно сострадания, когда он с благоговением сказал:

- Доверься мастеру Цзян, чтобы жить вечно!

- Молодой мастер Тан, скорее замолви за меня слово! - Ю Цян потянул Тан Шаозе за рукав и принялся умолять.

- Мастер Цзян, мы, ничему не обученные, пришли, чтобы выразить свое почтение мастеру Цзян за его ранние годы и празднование дня рождения...

Под недоверчивыми взглядами толпы.

Тан Шаозе, Император Теминь и Бай Чуфэй опустились на колени и девять раз поклонились. Юй Цян опустился на колени позади Цзян Тяня, жестоко хлопнул себя по губам и сказал дрожащим голосом:

- Мастер Цзян, вы оскорбили меня несколько дней назад, простите, пожалуйста! Я знаю, что ошибался!

- Младший Го Иньлинь приветствует мастера Цзян!

Го Иньлинь и Гу Сию также вышли вперед, почтительно кланяясь в сторону Цзян Тяна, желая сблизиться с ним.

- Что? Что происходит? – они буквально встали на колени перед Цзян Тянем.

Глаза Цзян Янмин задергались и едва не выкатывались из орбит.

- Мое сердце! - Цзян Шужэнь задрожал, затем полез в карманы, вынул таблетку и проглотил ее.

Сцена перед его глазами была слишком шокирующей. Его сердце не могло больше этого выносить!

- Боже мой! Разве это не слишком шокирующе! На самом деле, директор Гу…

Цзян Банься была ошеломлена. Ее челюсть раскрылась настолько сильно, что обнажились даже коренные зубы.

- Брат Цинфэн, объясни мне. Возможно ли сделать это, используя имя семьи Чжан?

Настроение Цзян Чао было похоже на американские горки: оно взлетает и опускается, попадает в ад и попадает в рай, все это должно было быть вызвано Цзян Тянем.

- Это…

Цзян Цинфэн был сбит с толку и дезориентирован, словно его ударили палкой. Он просто не мог вымолвить ни слова.

- Неужели Цзян Тянь действительно заработал много денег?

- Может быть, он инвестировал в высокотехнологичные компании, такие как Facebook и Goose Factory, или воспользовался финансовыми потрясениями, чтобы сократить облигации на недвижимость США и заработать миллиарды долларов в год? Но даже миллиарды не могут этого сделать!

Все тетушки потеряли дар речи и не могли поверить в то, что только что услышали.

Как и сказал Цзян Чао, нынешний Цзян Тянь, который делал вид, что заимствует власть у семьи Чжан, даже не мог объяснить шокирующую сцену перед ним.

Правильно, эти три Старших Молодых Мастера были гордыми и непослушными, даже если бы они увидели кого-нибудь из семьи Чжан, они бы не приветствовали таким образом.

Но почему они преклонили колени перед Цзян Тянем! Цзян Чжисин и Чжан Ванцьин тоже были смущены и шокированы.

Но очень быстро это потрясение превратилось в полное изумление. Пришел и такой человек, о котором они даже и помыслить не могли!

В это время у входа в Цзянчжуан несколько молодых людей и детей заряжали ружья, которые до сих пор толком никто не использовал.

Каждый раз, когда к ним приходил почетный гость, чтобы представить свои пожелания на день рождения, Цзян Дая и другие немедленно запускали петарды, чтобы выразить свое уважение.

Сегодня их было несколько десятков. Воздух был наполнен ароматом пороха, а земля усеяна красными петардами.

Был почти полдень, и праздник в честь дня рождения должен был начаться.

Увидев, что других гостей, вероятно, не будет, Цзян Дая и другие вернулись в деревню и сели на Сиденье с текущей водой.

- Играйте с колючей цветочной пушкой! Пора вернуться и поесть!

- Да, прадед Чан Гэна даже умеет отправлять красные пакеты!

Дети веселились, бегая по двору, а он тем временем готовился к более азартным играм.

Так называемые цветочные пушки выстреливали петардами и распыляли их содержимое. Все они выстроились в прямую линию, и в конце была грандиозная битва с петардами.

Эффект был довольно взрывным. Сначала была вспышка огня, затем последовал взрыв с грохотом. Как раз в этот момент военный внедорожник на большой скорости проехал мимо, затормозил и наехал на ружье, лежавшее на земле.

- Дерьмо! У тебя нет глаз! - тринадцатилетний или четырнадцатилетний ребенок-король подпрыгнул на три фута в воздух, указал на старика в форме, который выходил из машины, и начал его ругать.

Детей это не волновало. Этим утром каких только машин они не видели - Audi, BMW, Mercedes-Benz и даже супер спорткар. Автомобиль перед ними не был чем-то необычным.

- Слышь, гаденыш, я ведь ни на кого не посмотрю, да я тебя закопаю!

Из машины выскочила энергичная женщина в военной форме.

- Простите, простите, мой водитель ничего не видел. Этот мешок конфет для тебя!

Старик похлопал его по голове, передавая пакет молочных конфет, и доброжелательно улыбнулся.

- Так-то лучше! - ребенок взял пакет и высокомерно закатил глаза.

- Дитя, это Цзянчжуан? Здесь живет Цзян Чангэн? - старик заложил руки за спину и наклонился вперед, улыбаясь.

- Да! Первая деревня по пути, восточная сторона! Вы здесь, чтобы передать свою пожелания на день рождения?

Видя, что он вежлив, Детский Король сложил хорошее впечатление о собеседнике.

- Хорошо, тогда я пойду. Вам, ребята, больше не нужно сражаться, это очень опасно!

Старик приказал водителю остановить машину у въезда в деревню, затем он засмеялся, когда позвал несколько последователей и поехал к деревне.

- Эта машина немного похожа на Хаммер!

Ребенок указал на машину и сказал своим детским голосом.

- Идиот, разве ты не умеешь читать? Это East Wind Raiders, отечественная машина!

Ребенок открыл пакет и, закатив глаза, снял фантик с конфеты. Он медленно подошел к ограждению и посмотрел на дорогу:

- Чжун, Чжи, Цзюнь, Комиссар...

Краш! Внезапно его рука затряслась, и пакет с конфетами упал на землю.

- Этот человек выглядит немного знакомым…

- Верно, кажется, я видел его по телевизору...

Когда Старик направился к Дворцу семьи Цзян, группа людей из Цзянчжуана, стоявшая на главной дороге деревни, которая была тридцатиметровой, с любопытством смотрела на него.

Четыре телохранителя в военной форме были плотными, как железные ведра.

За ними следовали мужчина и женщина, а также несколько чиновников с необыкновенной осанкой. Старик медленно и спокойно подошел к нему.

- Цзян Тянь, что именно ты сделал? Ты хочешь, чтобы столько людей уважали тебя?

Покрасневшая, Цзян Банься была во власти ужаса. Она мысленно возопила. Но не шагнула вперед, чтобы просить.

После окончания известной зарубежной школы и работы на Уолл-стрит у нее была собственная гордость, и она была самой выдающейся ученицей в этом поколении семьи Цзян. Даже Цзян Линь был намного ниже нее.

Таким образом, она вообще не планировала возвращаться в семью Цзян. Она чувствовала, что групповой Стадия Короля медицины слишком мал, и что ей нужно создать свой собственный мир.

Однако, глядя на гостей, которых ее отец должен был приветствовать с улыбкой на лице, которые на самом деле кланялись Цзян Тяню с величайшим уважением, она чувствовала, что ее зарплата, равнявшаяся миллиону в год, походила на зарплату нищего и даже не стоила упоминания.

На данный момент единственное, что могло ее поддержать, - это выслуга лет в известном университете.

- Это должно быть из-за семьи Янь Цзин Чжан. В противном случае они бы полностью проигнорировали этот мусор!

Цзян Цинфэн стиснул зубы, бормоча себе под нос.

- Если бы у него не было семьи Ян Цзин Чжан, как этот мешок опилок мог бы сравниться со мной?

Старший брат Чанг Гэн, Цзян Тянь преуспевает к югу от Пяти хребтов? Неужели Богатые так уважают его?

Второй дедушка держал Цзян Чангэна за руку у двери, его лицо было полно радости, когда он говорил.

- Хм, Лао эр, ты неправильно говоришь!

Девятый дядя сидел на стуле своего учителя, не двигаясь, и сказал с равнодушным выражением лица:

- Богатые к югу от Пяти хребтов слишком далеко и мало могут помочь нашей семье Цзян. В будущем мы будем все еще полагаться на Шу Жэнь Цин Фэна!

Он прошел формирование Китайской Республииу, основание страны, реформы и открытость страны. Можно сказать, что он испытал множество жизненных превратностей.

У многих больших семей были связи, когда они были большими. Однако, как только они показывали признаки упадка, дерево падало, и обезьяны разбегались.

Причина создания семьи, причина, чтобы называть себя кланом, все начиналось с опоры на талант и способности членов клана, а также на собственные силы.

Неизвестно, когда Цзян Банься снова пробралась во внутренний зал, но, слышав это, она хлопнула в ладоши и сказала:

- Девятый дядя прав. Семья - это семья, которая полагается на людей, которые поддерживают их. Люди и связи, в конечном счете, были ничем иным, как обменом благ! Но Цзян Тянь ... Если у вас нет денег, на что вы можете обменять все это?

Цзян Чангэн посмотрел на Цзян Тяня, который весело болтал со многими состоятельными пожилыми людьми во дворе, и медленно произнес:

- Ся, позови Цзян Тяня и спроси, что происходит.

- Да, дедушка! – Цзян Банься злорадно сверкнула глазами.

Тот факт, что вы пытались использовать имя семьи Чжан, чтобы обмануть других, заключается в том, был ли он мулом или лошадью, и они последовали за ним.

- Цзян Тянь, вы используете семью Чжан вашего деда как знамя, для мошенничества?

Вторая тетя спросила первой.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 211**

Глава 211. Прорыв дракона семьи Цзян

- Кем ты себя возомнила? Зачем спрашиваешь меня!? С чего бы мне отвечать тебе?

Цзян Тянь лениво взял у своего слуги чашку чая с водой и сказал, не поднимая глаз.

Он уже давно слышал, как вторая тетя говорила грубо, и, естественно, он обратился к ней без тени вежливости.

- Как ты разговариваешь со своей второй тетей? Как ты посмел!

Цзян Янмин горел от гнева, он ударил по столу и выругался.

- С твоими выдающимися способностями ты не можешь так неуважительно относиться к своим старшим!

- Да, младший такой непритязательный, такой вздор, зачем нашей семье Цзян создавать семью?

Многие члены семьи Цзян указывали на Цзян Тяня и громко кричали.

Казалось, они воспользовались возможностью, чтобы излить всю депрессию, унижение и разочарование, которые только что принес им Цзян Тянь.

- Что это за старейшина? В моем сердце только вторая тетя, прах которой находится в Зале предков семьи Цзян!

Цзян Тянь дул на чай, его лицо было спокойным, и он был очень искренним.

Среди толпы Цзян Линьцзяо дрожала, ее глаза сверкали из тумана, но она крепко сжала губы, ее белые зубы прикусили яркую нижнюю губу.

- Ты не можешь плакать! Теперь ты бок о бок с Цзян Тянем, ты хочешь создать с ним бесконечную славу!

Она стиснула зубы и предупредила себя.

Цзян Янмин женат на женщине, известной как мать Цзян Линя, добр и нежен, и он очень любит Цзян Тяня.

Она также очень способна и когда-то много работала со своей матерью над созданием группы Яован.

Нынешняя вторая тетя на самом деле бывшая секретарша Цзян Янмина и принадлежит к первой тройке.

И в то время она пошла к семье Цзян на три игры, чтобы выйти на сцену, и избивала и ругала мать Цзян Линя. Вместо этого Цзян Янмин охранял Сяосаня.

- Послушайте, это то, что должен сказать юниор, я много лет кормил Янмин с собаками?

Когда вторая тетя услышала это, она так рассердилась, что затаила дыхание, и внезапно она разрыдалась.

- Цзяньтянь, это слишком!

- Не думай, что ты обманул нескольких богатых чиновников со знаменем семьи Чжан. Ты великолепен!

- Никогда больше, берегись, я тебя отделаю!

Каждый излил сдерживаемый гнев на Цзян Тяня.

- Прекратите это, ради меня!

Цзян Чангэн взял трость и оперся на землю, посмотрел на толпу достойным взглядом и сердито сказал:

- В день моего дня рождения вы вопите, что же это творится?

Как только эти слова прозвучали, слезы второй матери внезапно отступили.

Все молчали, просто обиженно глядя на Цзян Тяня.

- Цзян Тянь, почему сегодня так много людей?

Цзян Чангэн любезно улыбнулся и спросил.

- Дедушка, теперь я могу только сказать тебе, что лицо, которое они мне дали, не имеет ничего общего с семьей Чжан. Я заработал его самостоятельно!

Цзян Тянь спокойно облокотился на ноги Эрланга и тихо сказал:

- Они принесли мне несколько лекарственных трав. Эти лекарственные травы позволят мне продлить вашу жизнь как минимум на двадцать лет, а они сохранят вам жизнь на 100 лет!

- Он… Как амбициозно!

Все вздохнули и, не веря, посмотрели на Цзян Тяня.

- Это безумие!

- Посмотри на себя! Почему именно ты?

Публика была удивлена.

Цзян Чао ненавидел Цзян Тяня за оскорбление его матери, хлопнул по столу и выругался:

- Цзян Тянь, как ты можешь заслужить это? Если ты прав, я встану на колени и сегодня же склоню перед тобой голову!

Перед лицом всех криков Цзян Тянь промолчал и, казалось, потерял дар речи. Он действительно был лжецом и обезьяной.

- VIP здесь!

В этот момент гость в дверях громко запел, и людей он не узнал.

Вот это да!

Все под навесом дружно обернулись.

В это время Янчэн Сан Шао, Го Иньлинь, Ю Цян и другие вручили подарки Цзян Тяню, который уже сидел под навесом.

- Наставник Го, мой рыжий.

Цзян Жань пододвинул стул и сел за Го Иньлинем, пытаясь дождаться шанса.

В тот момент, когда Цзян Жань повернул голову, чтобы отчетливо увидеть старика, он стал совершенно мягким и соскользнул со стула.

Вторая фигура военного округа Цзиньлин - Го Ганчуань!

Военная комиссия № 2 Хуасиа, Цао Шисюн!

Жители деревни не узнали их, но почему Цзян Жань не узнал знаменитого Цао Шисюна?

В это время все члены семьи Цзян во внутреннем зале пребывали в состоянии сомнения.

- Какой гость?

- Да, этот день рождения уже начался, и они начинают службу. Почему в это время есть гости?

В этот момент вошел Цзян Жань и задрожал:

- Мастер Чанг Гэн, да, да, Цао Шисюн здесь!

Вот это да!

При звуке наклона стула многие члены семьи Цзяна встали и воскликнули.

- Кто, кто здесь? Цао Шисюн?

- Что? Цао Шисюн здесь!

Даже дядя Цзю не мог не встать, его мутные глаза внезапно стали чрезвычайно ясными, источая свет:

- Ган Жань Сюань Сунь, это правда?

- Девять дядюшек, абсолютная правда! Пойдемте и добро пожаловать!

Цзян Янь поспешно кивнул, тревожно призывая.

- Быстро, быстро! Чан Гэн, помоги мне познакомиться со старым директором!

Цзюцзю Гун поспешно вышел с тростью.

- Что, я прав? Это Цао Шисюн?

Цзян Шужэнь, Цзян Янмин и другие почувствовали, как у них закружилась голова, а у других сердце едва не выскакивало из груди.

- Как он мог прийти?

- Дедушка показал ему больных?

Цзю Шугун учился в военной академии Хуанпу. Знал ли он предков Цао Лао?

Что касается трех поколений детей, таких как Цзян Цинфэн, все они были взволнованы, их глаза были потрясены, а лица покраснели от волнения.

- Голова, моя голова. Вы можете пройти, это действительно делает мою маленькую семью Цзян процветающей и процветающей!

Джиу Шугун быстро вырвался и был взволнован.

- Лао Цао, я не знаю, там ли ты. Слишком поздно приветствовать тебя, Каомин виноват!

Даже Цзян Чангэн не мог успокоиться, низко поклонился.

Цзян Чангэн когда-то работал заместителем директора провинциального комитета по здравоохранению, но самым большим должностным лицом, которого он видел, был лидер провинции. Такого важного босса он видел только по телевизору, и у него нет шансов встретиться.

Сегодня он даже видит больших людей, стоящих на вершине власти республики, и празднует свой день рождения.

- Вы действительно здесь!

Цзю Шугун был так взволнован, что слезы хлынули из его глаз. Держа Цао Шисюна за руку, он чувствовал, что его тело сильно тряслось.

Цзян Чангэн все еще был в состоянии оставаться спокойным и рациональным и весело сказал:

- Шеф Цао, я действительно не понимаю. Как вы можете быть шокированы застольем?

- Я здесь. Во-первых, я сделаю Цзян Лао подарок на день рождения и попрошу палочки для еды и лапшу на день рождения!

Цао Шисюн был полон радости, затем он медленно повернулся и пристально посмотрел на Цзян Тяньдао:

- Кроме того, это моя внучка не смогла помочь мне и извиниться перед мастером Цзяном!

Когда это слово прозвучало, публика была шокирована.

Все взгляды упали на подростка, который тихонько пил чай под навесом.

Публика молчала.

Под невероятным вниманием всех Цао Юн вытерпел небольшое нежелание в своем сердце, быстро подошел к Цзян Тяню, почтительно поклонился:

Мастер Цзян, я был неправ в тот день, пожалуйста, простите меня!

Дядя Цзян Шужэн отчаянно дрожал, прикрывая грудь болью, и близился еще один сердечный приступ.

Улыбка второго дяди, Цзян Янмина, внезапно застыла на его лице, сделав его целым, как скульптуру.

Хлоп! Со звуком тетя опрокинула стул, упала бедрами на землю, ее ноги были слишком мягкими, чтобы встать.

Даже Цзян Чангэн и Цзю Шугун были ошеломлены там и не могли поверить в это.

Цзян Цинфэн в отчаянии закрыл глаза, его тело слегка дрожало, и он пробормотал:

- Я был неправ, я был неправ от начала и до конца. Сила этого мальчика абсолютно вне моего воображения.

- Пусть все руководители Центрального университета придут извиниться за вашу похвалу. Приходите и поздравьте меня. По сравнению с ним я так ошеломлен.

Цзян Банься выглядела унылой, с улыбкой на лице и слезами, ее рот подергивался, она почти сходила с ума на месте.

- Он будет хозяином, он меня убьет, что мне делать?

Цзян Чао был так напуган, что его лицо дрожало, и мне интересно, как Цзян Тянь накажет себя.

Он не такой сдержанный, как Цзян Цинфэн, он любит прыгать вверх и вниз, и несколько раз поступил жестко с Цзян Тианом, в это время его сердце больше всего напугано.

На самом деле, кто здесь из семьи Цзян, кто не напуган и не дрожит?

Если семья издевается над молодым человеком, если его задушат на месте, он никогда не пострадает.

Тем не менее, у мальчика мощный, быстро растущий фон и хорошо налаженная сеть. Если он вернется с местью, кто сможет этому противостоять?

Боюсь, теперь он может повлиять на жизнь и смерть каждого.

Второй дедушка Цзян Тяня, который был относительно любимым человеком, постоянно качал головой, когда видел на всех лицах выражение скорби.

- Лучше запугивать лысых, чем запугивать молодых. Так называемый Хэдун 30 лет, а Хекси 30 лет, это хорошо. Потребовалось всего 30 минут, чтобы отбить его лицо!

На самом деле прошло всего несколько секунд, но всем казалось, что это долгий век.

- Лао Цао, это банальный вопрос, тебе не о чем беспокоиться

Цзян Тянь медленно поставил чашку с чаем, не глядя на Цао Юна, но повернулся и посмотрел на Цао Шисюн.

- Спасибо, мастер Цзян!

Цао Ю, который кланялся и осмеливался подняться, глубоко вздохнул и медленно выпрямился.

Она знала, что с властным характером Цзян Тяня она никогда не притворилась бы чистосердечным человеком, если бы хотела собрать вещи сама.

Цао Шисюн тоже это понимал, и, конечно же, некоторые слова было неудобно говорить при всех.

Он выпил чашку чая и посплетничал со всеми в непринужденной манере. Отказавшись от приглашения на день рождения, он ушел и всех увез.

- Цао Шисюн нужно отправить ко входу в деревню и посмотреть, как он уходит.

Дядя Цзюцзю держал трость, вздыхая и в слезах:

- Давай уйдем из семьи Цзян, мы вылетим из дракона!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 212**

Глава 212. Потрясающий подарок на день рождения

До этого времени все в семье Цзян все еще находились в шоке и долгое время не могли вернуться к Богу.

- Цзяньтянь, что за хрень с тобой происходит?

Чжан Ваньцин больше не могла ничего с собой поделать и спросила своего сына.

Цзян Чжисин тоже нахмурился и посмотрел на Цзян Тянь, теперь он думает, что его сын такой странный.

- Вернись, поговорим спокойно.

Цзян Тянь взглянул на него, взглянул на отца и тихо сказал.

Цзян Чжисин наконец понял, почему Цзян Тянь не подготовил подарки на день рождения, но он медитировал каждый день.

Он намного выше этого уровня!

Можно даже сказать, что он сам лучший подарок семье Цзян с небес!

В этот момент Цзян Тянь оглянулся, и Цзян Чжисин внезапно вспомнил, что утром, готовя обед, он не мог не учить своего ребенка нескольким словам.

В то время он медитировал, скрестив ноги, и просто так взглянул на него.

Он был так впечатлен этим взглядом, что планировал научить его серьезной трапезе после того, как закончился день рождения.

И теперь он внезапно понял, что это за взгляд. ?

Он ходил к золотому куполу горы Эмэй и утром смотрел восход солнца. Желтые яйца, похожие на курицу, открывали горизонт и открывали тысячи сияющих лучей света, как и те глаза в то время. ?

Великолепно, без ограничений!

Есть еще какое-то беспомощное безразличие, о котором летние насекомые не могут говорить.

Но в этот момент Цзян Чжисин не испытывал чувства стыда, но испытывал смутное чувство гордости.

Вернувшись в больницу, начался день рождения.

Цзян Тянь и Чжао Сюэцин были доставлены прямо к первому столу, чтобы они сели с дедом и девятью дядями.

Этот стол предназначен только для дедушек, даже не для дяди, даже Цзян Шуэжэня усадили только за вторым столом.

После долгого питья Цзян Чангэн с облегчением улыбнулся:

- Цзян Тянь, ты сказал, что хочешь продолжить мою жизнь. Как ты хочешь это сделать?

На самом деле ему было немного любопытно. Это из-за медицинских навыков так много людей следуют и поддерживают Цзян Тяня?

- Ну, покажи это дедушке!

Цзян Тянь слегка улыбнулся, Чжао Сюэцин быстро шагнул вперед и открыл крышку коробки.

- Чаша из рога носорога! И это старинная чаша! Посмотрите на этого резчика, его работа похожа на стиль Минь!

Кристально белый нефрит уплотняет рога носорога, а вышитый красный тигровый полосатый кот! Эта чашка из рога носорога стоит, по крайней мере, 10 миллионов!

Дело в том, что для этого товара нет рынка! Даже не покупайте его, если у вас есть деньги!

Все присутствовавшие на месте ясно видели содержимое коробки, и они были поражены.

Многие из них - состоятельные люди, хорошо разбирающиеся в антиквариате. С первого взгляда вы можете убедиться в необычности этой чаи из рога носорога!

Рог носорога - драгоценный лечебный материал для избавления от жара и детоксикации.

Согласно легенде, рога носорога выполняют функцию детоксикации и контроля зла. Как при контакте с ядом, яд пенится, поэтому император ценит его и превращает в чаши и другие сосуды для проверки пищи.

В древние времена придворные мастера в основном вырезали бокалы для вина на основе естественной формы рогов носорога, чтобы император мог ими насладиться.

Сегодня носороги находятся под угрозой исчезновения и находятся под защитой. Рога носорога больше нельзя использовать в качестве материала для резьбы. Резьба по рогам носорога стала изысканным произведением искусства древнего Китая.

Кажется, это было подарено ему Лун Ву, это так ценно!

Лицо Цзян Банься внезапно изменилось, и она больше не могла смеяться, невероятно глядя на Цзян Тяня.

Ценность, которую она дала дедушке, была меньше одной пятой чашки из рога носорога. Было смешно, что она просто посмеялась над подарком Цзян Тяня, и теперь она почувствовала, как распухло ее лицо.

- Дедушка, пожалуйста! - Чжао Сюэцин мягко улыбнулся и снова открыл вторую коробку.

Статуя Гуаньинь из слоновой кости!

Это изображение Гуаньинь из слоновой кости изготовлено из первоклассного материала и гладкой формы, оно определенно дороже, чем чашка из рога носорога!

Толпа снова была поражена, их лица были полны шока, а глаза смотрели по сторонам.

Эта статуя Гуаньинь из слоновой кости высотой десять сантиметров, белая и нежная, как весенние побеги бамбука, кристально чистая, этот ритуал Гуаньинь сострадательный и гладкий, и кажется, что она источает священный свет.

- Дедушка, смотри, еще! - Чжао Сюэцин сладко улыбнулся и открыл третью коробку.

Красный коралл!

Красивое дерево росло тысячи лет, и мир знает красный коралл! Этот коралл такой красивый! Все тело красное, и его форма прекрасна, но это стоит как минимум 50 миллионов!

Присутствующие богатые люди были снова потрясены до такой степени, что их уже нельзя было добавить, их глаза сияли невероятно.

Коралл имеет форму дерева. Он вырастает на дюйм за 20 лет и набирает килограмм за 300 лет. Текстура сплошная, цвет красный. Это коралловое дерево высотой двадцать сантиметров и возрастом не менее тысячи лет.

В Китае коралл - символ удачи и богатства, из него изготавливают драгоценные поделки.

Красный коралл - старинное придворное украшение. Коралловые деревья, бонсаи, короны наложниц и короны наследных принцев - все это сделано из красных кораллов.

Такой большой красный коралл ценен и его сложно купить.

Чжао Сюэцин открыл четвертую коробку.

Чешуйчатый узор кристально чистый, благородный и элегантный, он бессмертен на протяжении тысячелетий и лучше всего подходит для декоративной коллекции.

Он очень токсичен и несъедобен, но в лечебных целях его очищающий от тепла и детоксицирующий эффект сопоставим с рогом носорога. Это ценное китайское лекарство, обладающее тепловым очищающим, детоксицирующим, успокаивающим и антигипертензивным действием.

- У меня кружится голова, это в сумме составляет сотни миллионов, верно?

- Я отправил ту медицинскую книгу и купил ее всего за пять миллионов долларов. Почему это так смешно?

В это время Цзян Цинфэн был ошеломлен, как будто его бесчисленное количество раз побили, и он стал красным.

В этот момент он почувствовал себя клоуном, прыгающим с балки, таким нелепым, покрасневшим от стыда и желающим найти место, где можно в нее вцепиться.

- Дедушка, смотри еще, - Чжао Сюэцин открыл последнюю коробку.

Подарок от Цзян Тианя - антикварная ярмарка.

Каждый из них - настоящее сокровище, и если вы его достанете, вы можете быть шокированы, не говоря уже о том, что у Цзян Тяня их так много.

Дело в том, что все эти младенцы были подарены Цзян Тяню Линнань Цюньхао, и они даже показали чудовищную силу и ужасное влияние Цзян Тяня в Линнани.

Все это стоит не менее 500 миллионов!

Цзян Чао был взволнован мышечными судорогами в уголках глаз.

Его сердце его пылало пламенем: Если старик оставил мне все это, то я опубликую!

- Дедушка, вот и все! - Чжао Сюэцин слегка улыбнулся и послушно отступил за Цзян Тяня.

Публика молчала, было очень тихо.

Все смотрели на сокровища жадно, восторженно и потрясенно, их глаза дрожали, они ничего не говорили.

Цзян Тянь по-прежнему пил чай, его лицо было бледным.

Похоже, дедушке он дал не младенца стоимостью в сотни миллионов, а груду редиса и капусты.

- Цзян Тянь, ты ошибаешься!

Цзян Цинфэн упорно сопротивлялся, фыркнул и посмотрел на Цзян Тяня с видом: Дедушка не жадный на деньги. Хотя этот антиквариат является ценным, дедушка не особо доволен!

Да, дедушка всегда был простым и трудным, а также требует от нас усердия и бережливости. Для вас не обязательно хорошо покупать такие ценные вещи! Цзян Банься улыбнулась и утешила себя.

- Цзян Тянь, эти подарки были подарены друзьями, но они настолько драгоценны, как вы можете отплатить за это чудовищное чувство глубоководья?

Цзян Шужэнь тоже внимательно наблюдал, его тон немного смягчился.

Семья дяди осмеливается говорить.

Но дядя Цзян Янмин и его тетя полностью заткнулись. Сила Цзян Тяня была слишком сильной, чтобы его оскорбить.

Столкнувшись с сомнениями трех людей, Цзян Тянь оставался неподвижным и слегка улыбнулся:

- Это не антиквариат, это наркотик!

Сказал, Цзян Тянь медленно поднял статую Гуаньинь из слоновой кости стоимостью не менее десятков миллионов.

Хлоп!

Затем под всеобщим шокирующим взглядом он ударил статую Гуаньинь из слоновой кости по столу.

Изображение Гуаньинь из слоновой кости было превращено Цзян Тянь Чжэньюань в белый порошок.

- Он сумасшедший? Он разбил его!

Все были ошеломлены. Шокирован в десять раз больше, чем при виде этих малышек с первого взгляда.

- Цзяньтянь, что ты имеешь в виду!

Цзян Шужень гневно и раздраженно посмотрел на Цзян Тяня. Цзян Тянь демонстрирует самому себе?

Хлоп!

Цзян Тянь хлопнул снова, и чашка из рога носорога разлетелась на части.

бум!

Цзян Тянь мягко замер, и красный коралл треснул.

В конце концов, потрясенный всеобщим вниманием, Цзян Тянь разнес всех этих младенцев на куски, как груду мусора.

500 миллионов!

Дым исчезает!

- Цзян Тянь, ты собираешься сделать подарок дедушке, и я не остановлю тебя. Что ты имеешь в виду, когда разбиваешь, покажи мне?

Цзян Шуээнь был так зол, что синие мышцы на его лбу подскочили.

- Цзян Шужэнь!

Цзян Тянь назвал его имя и слегка улыбнулся: Ты действительно смотришь на себя так высоко! Зачем мне демонстрировать что-либо тебе? Ты совсем не приятен в моих глазах!

- Тогда что ты имеешь в виду? Ты - талант Тианды, но ты также должен говорить о семейном праве предков, верно?

У Цзян Цина хороший характер.

Многие семьи Цзян не могли сердиться.

- Закрой свой рот!

Цзю Шугун прошептал и сказал низким голосом:

- Цзян Тянь делает это по своей причине!

Тем не менее, Цзюшу знает правду!

Цзян Тянь засмеялся:

- Я сделал дедушке большой подарок, но этот подарок - здоровье дедушки!

- Что? - Цзюцзигун озадачился.

Все выглядели подозрительно.

Но у Цзян Чангэна есть немного просветления, его сердце дрожало, и его лицо не могло поверить в это:

- Он может сделать такое лекарство? Как такое возможно!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 213**

Глава 213. Реорганизация семьи Цзян

Цзян Тянь засмеялся: «Дедушка уже выглядел как мужчина, и он курил допоздна. Он заразился множеством вирусов на работе, проникших в костный мозг. Как правило, лекарства невозможно достать, чтобы произвести детоксификацию организма Он должен сначала использовать верхнюю часть крана. Борьба с ядом и разложение токсина может вызвать оставшиеся лечебные эффекты! «

Затем он схватил красный осколок гребня крана, вес которого был точно таким же, и поместил его в нефритовую бутылку.

«После того, как токсин выведен, воспользуйтесь охлаждающим и детоксицирующим эффектом панциря из рога носорога, чтобы нейтрализовать первые два токсина!»

Цзян Тянь равнодушно улыбнулся, затем взял необходимое количество рогов носорога и панцирей баклана и поместил их в нефритовую бутылку.

«Но детоксикация не означает излечение. Органы дедушки были сильно повреждены и почти истощены, и его нужно лечить осторожно!»

«Целитель Йие. Знаменитый врач династии Цин Е Тяньши использовал лист платана для лечения дистоции беременных женщин, то есть использовал лист платана, чтобы удерживать осенний воздух, чтобы уменьшить увядание».

«Красный коралл изогнутый и расширяется. Вы можете согреть меридианы. Форма слоновой кости пухлая и полная, а прикосновение мягкое и влажное. Используя лекарства, вы можете восстановить жизненную силу дедушки и его органы!

Во время разговора Цзян Тянь аккуратно вложил определенное количество фрагментов красного коралла и слоновой кости в нефритовую бутылку.

«Цзян Тянь, ты так искусен в таких медицинских навыках! Где ты учился?!»

Вздохнув, Цзян Чангэн был так взволнован, что расплакался.

«Плюс»

Цзян Тянь достал глицинию, Сюэцзянь, Хунсюань, Фенкуй и другие травы, найденные в школе Шэннун, достал соответствующее количество и бросил их в нефритовую бутылку:

«Духовная трава, которую я выращивал, может питать, и вы можете сделать 30 таких трав и восстановить их с помощью Дэн Чжуаня, который может полностью решить проблему упадка человека и продлить жизнь дедушки как минимум на 20 лет!»

«Хорошо, Цзян Тянь, добрый внук, я тебя понял!» - Цзян Чангэн улыбнулся, и Лао Хуай почувствовал облегчение.

Он потратил 500 миллионов на поиск эликсира, но ему просто хотелось себя побаловать. Сама по себе эта сыновняя почтительность никоим образом не связана с Цзян Шоужэнем, Цзян Янмин, Цзян Цинфэном и Цзян Пинсия.

Кто из них не хочет, чтобы дедушка умер раньше, желая быть хозяином дома, живя в достатке и богатстве?

«Этот парень хорош!» - Цзю Шугун аплодировал, часто кивая.

«Однако большинство людей не могут видеть процесс очистки эликсира!» - Цзян Тянь слегка улыбнулся.

Услышав приказ Цзян, многие гости не осмелились проявить ни малейшего высокомерия и недовольства.

И праздник 70-летия Цзян Чангэна закончился таким образом.

Было уже три часа дня.

Двор был освещен тёплым зимним солнцем.

Чашки и тарелки стояли в беспорядке, а бутылки были полны земли. Цзян Чангэн не позволяет людям упаковывать их. Аромат еды и вина в воздухе - типичная сцена после банкета.

«Цзян Тянь, ты сказал, что приготовишь эликсир?»

Цзян Чангэн не мог в это поверить.

Это бесподобное исследование, оно уже является вершиной медицинской науки, а в классике он видел лишь некоторые легенды.

«Да!»

Под пристальным вниманием нервных глаз Цзян Тянь весело кивнул.

«Ш-ш-ш!»

Цзян Чангэн вздохнул, затем нахмурился и спросил: «Как ты будешь действовать? Хочешь использовать вспомогательные инструменты?»

«Нет. Я могу развести огонь, дедушка».

Цзян Тянь слегка улыбнулся, взял в руки множество лекарственных веществ, скрутил пальцы и прислушался к булькающему звуку.

«Мой внук - фея?»

Цзян Чангэн встал с потрясенным видом и не мог в это поверить.

«Это?..»

Наблюдая, как Цзян Тянь разжег пламя и очистил эликсир, все были совершенно ошеломлены.

Цзян Тянь действительно такой, как сказал Цзян Чангэн, то есть фея и бог.

Никто не осмелился посмотреть в глаза Цзян Тяню.

С улучшением Сю Вэй истинное сознание Чжэньюаня стало более мощным, Цзян Тянь усовершенствовал этот эликсир, это заняло всего четверть часа.

Пусть старик вступит во владение, Цзян Тянь отправит старика в комнату и даст ему немного отдохнуть.

На обед все снова собрались по указанию Отца.

Однако, когда они смотрели на Цзян Тяня, их взгляды были разными. В их глазах он по-прежнему выглядел как боги, они были преисполнены глубоким страхом и восхищением.

После того, как Цзян Чангэн встал, он почувствовал, что его тело было чрезвычайно расслабленным, его дух трепетал, а признаки небес и исчезли, и он испытал огромное облегчение. Он верил, что после приема курса эликсира выздоровеет.

Когда он вошел во внутренний зал, все с первого взгляда увидели магию этого эликсира Цзян Тяня.

«Теперь я сделаю предложение».

Величественные глаза Цзян Чангэна посмотрели на всех присутствующих, и у всех сразу появилось плохое предчувствие.

Конечно же, Цзян Чангэн сказал глубоким голосом: «Цзян Тянь, возьми все в свои руки и стань главой семьи Цзян!»

«Что?» - все воскликнули.

Лицо Цзян Шужэня было мертво, как у смерти.

Он все еще думал о том, сможет ли стать главой семьи Цзян после отца, но теперь его надежда лопнула.

«Я согласен!» - дед Эр согласился.

«Согласен!» - три дедушки кивнули.

«Только отдав дом Цзян в руки Цзян Тяня, мы можем быть уверены. Он великолепен!»

Взгляд дяди Цзю на Цзян Тяня был полон признательности и восхищения.

Цзян Шужэнь посмотрел на Цзян Янмин, надеясь, что второй брат сможет сказать что-нибудь.

Неожиданно он даже не взглянул на него и кивнул: «Согласен!»

«Поскольку возражений нет, Цзян Тянь с этих пор является главой семьи и несет ответственность за все. Его приказы - закон, а вы все должны подчиняться семейному закону!»

Величественный взгляд Цзян Чангэна скользнул по лицам присутствующих.

Цзян Тянь сидел там с грустным и одновременно счастливым видом, казалось, все его ожидания исполнились.

В настоящее время он больше не расточительный тюк соломы, а человек у руля семьи Цзян, который олицетворяет надежду семьи Цзян. Каждый его шаг может повлиять на будущее семьи.

«Итак, передаю слово Цзян Тяню!»

Цзян Чангэн посмотрел на толпу.

«Цзян Цинфэн, на колени!»

Это был первый указ Цзян Тяня как главы дома.

Его голос был холодным, безжалостным и величественным.

«Почему я должен встать на колени?»

Лицо Цзян Цинфэна покраснело, и он усмехнулся: «Я твой двоюродный брат. Даже если у тебя есть власть, согласно семейным правилам, мне не нужно преклонять колени перед тобой!»

Цзян Шужэнь полон нежелания и негодования, лицо Тие Цин эксцентрично и искренне.

«Я не говорил тебе встать на колени передо мной, я сказал тебе преклонить колени перед дедушкой, перед предками семьи Цзян!»

Цзян Тянь уставился на Цзян Цинфэна и усмехнулся: «Сколько безделушек ты купил на 2 миллиарда оборудования у Медицинского оборудования Пфайзер? Сколько прибыли ты прикарманил в Фармацевтической компании Цисия в прошлом году?»

«Ты, сопля!»

Лицо Цзян Цинфэна исказилось от ужаса, а затем он сердито стиснул зубы.

Контракт между ним и медицинским оборудованием Пфайзер - секрет Тианды. Финансовый отдел сменил он сам. Все было чисто. Откуда Цзян Тянь узнал об этом?

«Он действительно не будет жадным до денег, не так ли?»

Поднялся шум, и многие люди подозрительно посмотрели на Цзян Цинфэна, уже имея некоторые сомнения.

Цзян Шужэнь откашлялся и сказал глубоким голосом: «Глава семьи, не неси чепуху. Если ты уверену, что Цинфэн коррумпирован, то представь вещественные доказательства. В противном случае мою семью не убедят!»

«Хорошо, позволь мне убедить вас!»

Лицо Цзян Тяня было спокойным, он опирался на ноги Эрланга и мягко сказал: «У вас есть три набора счетов в группе, один для налогов и один для семьи. Последний верен. Вы думали, что можете спрятать это от меня!»

Держа чай, он внезапно взял стопку документов и швырнул их Цзян Цинфэну в лицо, выплюнув слова:

«Посмотри, насколько ты жаден! Откат составляет 200 миллионов, а нераспределенная прибыль - около 100 миллионов!»

В этот момент вошел Тан Шаозе, сначала поклонился Цзян Тяню, а затем отправил копию документа всем.

Он усмехнулся: «В этом году каждый раз, когда я составляю финансовый отчет, он просит сертифицированных бухгалтеров Дэчен провести независимый аудит. При каждом аудите он тратит миллионы долларов на покупку бухгалтеров, но, к сожалению, тщетно».

«Бриз, ты молодец!» - Цзян Янмин загремел после прочтения нескольких страниц.

«Бриз, это слишком. Пожалуйста, вернись, чтобы оживить семью.»

Тетя резко огрызнулась.

«Это так обидно, что они жадны до денег!» - еще одна тетя тоже возмутилась.

Это природа человека. Как только это затрагивает ваши интересы, вы сразу же закатываете рукава и начинаете работать.

Цзян Цинфэн опустился на колени и задрожал: «Дедушка, это момент замешательства, пожалуйста, дай мне шанс. Я должен исправить свои ошибки».

На лице Цзян Чангэна было выражение глубокого разочарования, он даже не взглянул на него и холодно сказал: «Пожалуйста, это бесполезно! Я сказал, с этого момента в нашей семье все решает Цзян Тянь!»

«Я предлагаю уволить председателя группы Яован Цзян Цинфэна и назначить госпожу Чжан Ваньцин!»

Цзян Янмин внезапно встал и громко сказал. Общая ситуация изменилась, так что все быстро проявили лояльность.

«Согласен!»

«Я согласен! Невестка Вань Цин изначально была основателем группы Яован. Когда она пришла, все этого ожидали!»

«Мы согласны!»

Общественное мнение сформировалось, Цзян Цинфэн потерял поддержку, все придерживались единого мнения.

Цзян Цинфэн упал на землю и залился слезами.

Цзян Банься вздрогнула и посмотрела на Цзян Тяня с ужасом, как будто глядела на демона.

Супруги Цзян Шужэнь вздохнули.

«В таком случае, отныне председателем группы Яован будет госпожа Чжан Ваньцин!»

Цзян Тянь казался легким и ветреным, но решительным и ясным.

«Хорошо, я не подведу всех, проявлю усердие и восстановлю престиж группы Яован!»

Чжан Ваньцин встала с возбужденным видом, глубоко вздохнула и искренне заговорила.

«Он сделал это, он сделал это!»

Ее глаза были слегка влажными, и она со вздохом пристально смотрела в лицо сына.

Три месяца назад.

Сын однажды сказал, что поможет ей вернуть пост председателя группы Яован. В то время она чувствовала это невероятным.

Но сейчас…

Ему потребовалось всего несколько минут, чтобы снять Цзян Цинфэна с должности председателя, и даже он победил Цзян Шужэня.

Цзян Чжисин крепко сжал кулаки, он не мог не подбодрить их и несколько раз вскочил с места.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 214**

Глава 214: На другой день весь мир в его руках

«Я предлагаю, чтобы Е Цзывэй стал президентом группы Яован и координировал общую ситуацию. Цзян Линь будет вице-президентом группы Яован и поможет госпоже Чжан Ваньцин отвечать за разработку новых продуктов!»

Цзян Тянь был очень искренним.

«Что? Ты хочешь продвигать Цзян Линя?»

Как только это прозвучало, Цзян Янмин недоверчиво посмотрел на Цзян Тяня и заплакал.

Е Цзывэй была в порядке, Цзян Линь был ошеломлен, но теперь он взлетел, чтобы стать фениксом.

После возвращения Цзян Тяня их семья не ожидала, что Цзян Тянь проигнорирует свои прежние подозрения и подтолкнет Цзян Линь к такому положению.

«Цзян Линь трудолюбивый и способный, так почему бы мне не продвинуть его?» - Цзян Тянь слегка улыбнулся.

Услышав эти слова, Цзян Линь расплакался, встал, задрожал и страстно сказал: «Цзян Тянь, ты можешь быть уверен, что я сделаю все возможное! Я буду бороться за семью Цзян и истощу последние силы, до последней капли крови!»

«Ну, я тебе верю!» - Цзян Тянь слегка улыбнулся.

«Мастер Цзян, ты справедлив, у тебя четкие награды и наказания, и у тебя широкий кругозор. Я обязательно поддержу тебя!»

«С вами как главой семьи, зачем беспокоиться о том, что наша семья Цзян не омолаживается?»

В холле раздался звук похвалы, и все восхищались сердцем и манерами Цзян Тяня.

Величественные глаза Цзян Тяня посмотрели на аудиторию, и Шен сказал: «Сегодня произошло еще одно событие, в том числе болезнь, которую дедушка собирается вылечить. Никто не может вымолвить ни слова, иначе семейное право рассмотрит это!»

«Да!» - многие члены семьи Цзян ответили вместе.

Хотя они не понимали, почему у Цзян Тяня была пудра на лице, они не осмелились спросить больше.

Теперь Цзян Тянь зашел слишком высоко, не то, что они могут понять или догадаться.

Этот день можно назвать сильным землетрясением для семьи Цзян и группы Яован.

Цзян Цинфэна был уволен, а затем вмешалось Бюро экономических расследований и арестовало его за хищения. Его ожидание было бы суровым наказанием по закону.

Цзян Янмин сознательно подал в отставку, больше не занимая пост вице-президента группы, уступив эту должность молодым людям.

Вся группа Яован также перенесла серьезные изменения, и многие менеджеры среднего и высшего звена, которые действовали как ленточные черви и сообщники, были уволены и даже арестованы и заключены в тюрьму, в этом было задействовано более дюжины человек.

Кажется, что Цзян Шужэнь не сильно пострадал, но на самом деле семья Цзян решила посвятить все свои политические ресурсы Цзян Чжисину. Цзян Шужэнь ушел в отставку с должности заместителя инспектора только на один год и вышел на пенсию заранее из-за физического дискомфорта. Необязательный бездельник.

Цзян Цинфэн и Пфайзер подписали контракт и не выполнили поставку. Это незаконное соглашение было немедленно аннулировано.

Время от времени в небе раздавался глухой звук, а в воздухе витал запах ароматного пороха. Это дети запускали петарды.

«Скоро праздник Весны», - в глазах Цзян Тяня появилась нежность.

Цзян Тянь решил провести Весенний фестиваль в Цзиньлине в этом году. Во-первых, он давно не был здесь. Во-вторых, ему также нужно сидеть здесь, чтобы помочь своей матери успешно завершить переход и твердо контролировать группу Яован.

За несколько дней до и после Праздника Весны Цзян Тянь жил в Цзянчжуане, проводя время с Цингером со своим дедом и семьей.

«Цзян Тяньцингер, что вы думаете о будущем развитии группы Яован?»

На Фестивале фонарей Цзян Тянь и Цинджер, а также Цзян Чжисин и его жена сопровождали старика, чтобы поболтать и выпить чаю.

«В группе Яован сосредоточьтесь на развитии китайской медицины, и вы также увидите продажи Янцзяна!»

Цзян Тянь был очень искренним.

«Цзян Тянь, ты прав! Ребенок Цинфэн потерял всю семью Цзян, когда занимался западной медициной!»

Услышав это, Цзян Чангэн внезапно почувствовал прилив энергии, он почувствовал облегчение, погладил руку и вздохнул с восхищением: «Ты так хорошо разбираешься в алхимии, твое понимание и применение традиционной китайской медицины, естественно, в полном разгаре. может охватить весь Китай!»

«Охватить Китай? Дедушка, твоя цель слишком мала. Я хочу охватить весь мир!»

Цзян Тянь пригубил чай, старик слегка улыбнулся, глядя в землю.

В предыдущих жизнях он ступил на древнюю звездную дорогу, он видел много цивилизаций совершенствования, а в некоторых цивилизациях культивирования алхимия достигла невероятного уровня.

Некоторые из них разбивают массивы, привлекают духов и собирают газ, а также занимаются широкомасштабным выращиванием духовных трав. Поля медицины не могут сразу увидеть результат.

Печь Дан, производимая некоторыми школами рафинирования, чрезвычайно сложна и обладает маневренностью, которая может работать автоматически и осуществлять автоматическое рафинирование эликсира.

Теперь, когда аура на Земле иссякла, если Цзян Тянь устроит такую производственную линию, лечебная сила и действие традиционной китайской медицины увеличатся в сотни раз.

Конечно, ресурсы нефтепереработки на Земле относительно скудны. Цзян Тянь не может полностью заменить производственные линии в мире, но даже если он имеет лишь одну десятую эффективности, это довольно страшно.

«Цзян Тянь, ты сказал, что хочешь производить те рецепты, которые давал Цзян Линю?» - спросила Чжан Ваньцин.

«Эти рецепты могут быть изготовлены на нашей производственной линии группы Яован. Но у меня есть более серьезные планы».

Цзян Тянь облокотился на ноги Эрланга и неторопливо сказал: «Я также хочу построить лабораторию и новую производственную линию в Цзиньлине. Если это будет сделано, можно будет производить те рецепты, что используются дедушкой, в больших количествах.»

«Массовое производство эликсира!»

Супруги Цзян Чжисин были ошеломлены, услышав это, и даже старик был взволнован.

Эффект от лечения с применением девяти циклов был очевиден, но через несколько дней все повреждения у старика исчезли, и он был полностью вылечен. Что это лекарство? Это эликсир!

Если такой эликсир можно производить в больших масштабах, то это окупится, это должно быть шокирующее событие!

«Цзян Тянь, может ли получиться массовое производство эликсира? Если это будет достигнуто, это действительно может изменить мир!»

Цзян Чангэн похлопал себя по бедру и сказал с глубоким волнением: «Я всю жизнь мечтаю возродить традиционную китайскую медицину и продвигать китайскую медицину в мире. Я не ожидал, что это осуществится благодаря тебе!»

«После Фестиваля фонарей не уходи и живи в Цзиньлин с Цингером».

Чжан Ваньцин сказала, слезы вот-вот потекут из ее глаз: «Это твой дом! Отец, ты милостив?»

«Как это может быть неправильно? После возвращения Цзян Тяня наша семья Цзян была сильна, как дракон. Пусть семья Яньцзин увидит способности Цзян Тяня. Сила нашей семьи Цзян, пусть они сожалеют об этом!»

Глаза Цзян Чангэна вспыхнули светом, даже после стольких лет он не забыл.

«Да!» - Цзян Тянь с готовностью согласился.

С одной стороны, духовное собрание на вилле короля № 1 бесполезно для развития и продвижения Цзян Тяня.

Кроме того, враждебные силы, спрятанные в Цзиньлине, фактически не уничтожены, и Цзян Тянь должен найти шанс отрезать корни.

«Но Цинэр - председатель фармацевтической компании Чжао. Она может уйти?» - спросила Чжан Ваньцин.

Она надеялась, что ее невестка родит раньше, чтобы она могла обнять своего внука, поэтому она не хотела, чтобы она была разлучена с Цзян Тянем.

«Муж, ты думаешь, я не хочу расставаться с тобой?» - мягко спросила Цинэр.

«Цинэр, я думаю, ты все еще временно живешь на вилле короля Линьчжоу»

Цзян Тянь улыбнулся.

«Это не так!»

Чжао Сюэцин надула милый маленький ротик, и приняла семь пунктов обид и три пункта жестко и сказала: «Я хочу быть с тобой. Я могу передать лекарства тети Вэй Фан и моей сестры Чжао!»

Увидев, как раскрываются истинные чувства Чжао Сюэцин, Цзян Чжисин и Чжан Ваньцин смотрели друг на друга с большим удовлетворением.

«Цинэр, фармацевтическая промышленность Чжао - дело тривиальное. Ты можете передать группу управленческому персоналу из группы Яован, чтобы уйти с должности, тебе совсем не нужно об этом беспокоиться!»

Цзян Тяньюй искренне объяснил: «Дело в том, что в Джулинчжэне все еще много ауры. Если вы откажетесь от нее сейчас, это позор! Вы все еще можете практиковать еще от полугода до года!»

«Ой»

Цинэр ответила, ее голова слегка наклонилась, ее глаза были влажными и затуманенными.

Конечно, она не желала покидать Цзян Тяня, только потому, что ей казалось, что ее сердце выскакивает из груди от тоски после того, как она ненадолго оставила Цзян Тяня.

Но она понимает ценность этого образования. Можно сказать, что Цзян Тянь даровал ей жизнь, и она не должна тратить ее зря.

Когда она увидела это, она заплакала. Цзян Тянь отвел ее в тихое место и успокоил ее: «Цинэр, ты знаешь, как сильно ты можешь продлить свою жизнь, если хорошо будешь заниматься? На несколько сотен лет? Титосэ. Я не видел его несколько месяцев. По сравнению с этой долгой жизнью, это на самом деле эквивалентно всего нескольким дням».

«Ну, разве ты не знаешь, что не увидишь этого весь день, как старая поговорка Саньцю?»

Цинэр грустно проворчала, создавая кокетливое и прекрасное чувство: «Ничего страшного, если ты не видишь эти несколько дней, гул, но у тебя нет совести, ведь для меня это годы!»

При виде нежного и прекрасного вида своей любимой жены сердце Цзян Тяня снова стало нежным и терпким.

Теперь видно, что чувства Цинэр к нему уже изменились по сравнению с прошлым, и их корни уходят глубоко. Цзян Тянь также дорожит каждым моментом с ней и не хочет расставаться.

«Цинэр, я обещаю, я заберу тебя после того, как ты исчерпаешь магию построения».

Просто Цзян Тянь вернулся на тысячи лет, видя слишком много жизни и смерти, сердце Дао намного сильнее, чем у обычного человека, и он понимает правду, что он не может ошибиться.

После некоторого утешения Цинэр расплакалась, и Цзян Тянь почувствовал облегчение.

Что касается строительства лаборатории, Цзян Тянь тоже думал об этом.

В прошлой жизни он учился в колледже Рендэ, колледже второго уровня фармацевтического университета Цзиньлин, и был впечатлен профессором в штаб-квартире университета по имени Хуан Чжихуэй.

Профессор изучал современное применение традиционной китайской медицины и предложил «технологию ультрамикромолекулярной экстракции», а результаты его исследований были удостоены Нобелевской премии по медицине в 2012 году.

Но сейчас он просто доцент, его исследования не признаются, его имя неизвестно, и он ужасно беден.

Если бы Цзян Тянь инвестировал в его лабораторию сейчас, он был бы верен себе.

За это время Цзян Тянь также прочитал несколько статей профессора Хуан Чжихуэя в Интернете и обнаружил, что то, что он назвал ультрамолекулярной теорией, на самом деле очень похоже на духовный мир.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 215**

Глава 215: Кажется, старый друг

Цзян Тянь считает, что, если его знания в области алхимии и медицины объединить со знаниями профессора Яна в современной медицине, прорыв будет достигнут быстро.

После того, как Цзян Тянь объяснил эту идею своей матери, его мать немедленно согласилась.

Группа Яован планирует инвестировать миллиард в новые лаборатории в Фармацевтический университет Цзиньлин, а Цзян Тянь присоединится к совместно построенной лаборатории в качестве исследователя группы Яован.

В этот день И Цинъи попрощался в аэропорту и взял ее в самолет. Цзян Тянь приехал в группу Яован и поехал со своей матерью, чтобы найти профессора Хуан Чжихуэй.

Фестиваль фонарей прошел всего несколько дней назад, и фармацевтический университет Цзиньлин только начал свою работу. Кампус был полон молодых и красивых улыбок и ярких лиц.

Глядя на знакомые деревья, лужайки, вертикальные и горизонтальные дороги, на лице Цзян Тяня появилась давно забытая улыбка.

Он был здесь и провел четыре хороших года.

Теперь перед ними предстают сцены этих желтоватых старых фотографий.

Корпус преподавателей находится на западной стороне фармацевтического университета Цзиньлин. Здание выглядит немного старым. Крапчатая стена покрыта засохшей лианой, растительность как бы никем не подстриженная, грязная, бетонный пол дают ощущение какого-то разложения.

«Это здесь?»

По пути расспрашивая, Цзян Тянь припарковал машину перед небольшим зданием и вышел с матерью.

По какой-то причине, глядя на это маленькое здание и окружающую растительность, Цзян Тянь почувствовал боль в сердце и почувствовал себя очень неуютно.

Мама посмотрела на номер блока на дверном проеме и горько улыбнулась: «Вот как живет достойный университетский профессор?»

«Сейчас развитие традиционной китайской медицины идет плохо. Традиционная китайская медицина и фармацевтика не могут принимать студентов круглый год. Эти профессора не могут работать так же, как популярные учителя финансов и информатики. С мизерной зарплатой, могут ли они достойно существовать?» - задумчиво сказал Цзян Тянь.

Они связались с Ло Вэнь, деканом Колледжа китайской медицины, и до того, как пришла другая сторона, они ждали внизу, чтобы обсудить детали встречи.

«Тианер, как вы думаете, какую зарплату следует давать профессору Яну?» - спросила мама.

«Заработная плата, которую они получают в школе в течение года, составляет всего 70 000 или 80 000. Я дам ему годовой оклад в 150 000. Я уверен, что он будет рад», - спокойно сказал Цзян Тянь.

«Тианер, хотя наша группа Яован попала в сложную ситуацию, она всегда придавала большое значение исследователям. Мы не можем дать им так мало. Наши самые основные исследователи теперь могут получать 200 000 в год».

Мама взглянула на Цзян Тяня и, похоже, решила, что Цзян Тянь слишком суров.

«Ничего страшного, я спрашивал об этом. Я слышал, что у профессора Хуана есть дочь, которая находится в ненормальном состоянии. Это требует большого количества информации и очень мало денег. Заработная плата в размере 200 000 юаней уже есть. - соломинка, спасающая его жизнь», - равнодушно сказал Цзян Тянь.

В это время, неся портфель, к нему быстро подошел мужчина средних лет, ему было около 40.

Он все время кивал, говоря: «Чжан Дун, ты здесь. Мне очень жаль. Было несколько учеников. Я застрял там, отвечая на вопросы, и задержался».

Этот мужчина средних лет был высокий и стройный, с хорошей формой тела. У него нет ощущения жирности, большого живота, как обычно бывает у людей среднего возраста, - видимо, он регулярно занимается спортом.

Хотя он не слишком молод, я вижу, что в ранние годы он был красивым парнем, в золотых очках, элегантным и вежливым.

Однако зрением Цзян Тяньюэ он может видеть, что уголки его бровей хитро скрыты.

«Дин Ло, все в порядке, мы только что прибыли».

Чжан Ваньцин нежно улыбнулась и вежливо пожала руку человеку средних лет.

«Цзян Тянь, вот и все», - моя мать представила его и хотела познакомить его с Цзян Тянем.

Цзян Тянь слегка улыбнулся и сказал: «Не нужно представлять, я также знаю Дина Ло. Он учил меня».

Когда Цзян Тянь учился в колледже, Ло Вэнь был самым молодым вице-президентом в истории.

«Вот как, Цзян Тянь? Как вы с Чжан Дуном?»

Ло Вэнь застыл, невероятно искренний.

«Я всего лишь исследователь в исследовательском отделе группы Яован!»

Цзян Тянь не раскрыл свою настоящую личность.

Он также хочет, чтобы в кампусе была мирная и красивая жизнь.

Было бы слишком скучно, если бы он объявил себя принцем группы Яован и позволил бы всем относиться к нему осторожно.

«О, это хорошо, хорошо», - Ло Вэнь хотел пожать руку Цзян Тяню, но Цзян Тянь даже не взглянул на него.

Фактически, в предыдущей жизни группа Яован также решила провести научно-исследовательское сотрудничество с фармацевтическим университетом Цзиньлин в критический момент. Мать даже на время отозвала Цзян Тяня в Цзиньлин, чтобы он помог подготовить лабораторию для исследований.

Однако они выбрали не того партнера - декана Ло Вэня из школы китайской медицины.

Дин Ло Вэнь имеет почетные звания Национальной премии в области науки и технологий, ученый-исследователь реки Янцзы, специалист по специальным пособиям Государственного совета и так далее.

Но на самом деле это чисто академический вор, и все результаты исследований куплены или заимствованы.

За три-четыре года сотрудничества он растратил финансирование исследований группы Яован, и в итоге не придумал ничего достойного.

В то время семья Цзян и группа Яован также были на грани краха, и они были слишком заняты заботой о себе. Как они могли успеть привлечь Ло Вэня к ответственности?

Увидев холодность Цзян Тяня, Ло Вэнь внезапно рассердился, с высокомерным взглядом заявив: «Цзян Тянь, тогда ты ничему не научился, ты мог пропускать занятия каждый день, ты не ожидал этого. Ты можешь попытаться работать с лабораторией группы Яован, что ж, это очень хорошо!»

У него был очень громкий голос, ясно говорящий с Чжан Ваньцин.

Лицо матери было немного ошеломленным, она не видела ранее, чтобы кто-то отказался от ее сына.

Она собиралась атаковать, но Цзян Тянь подмигнул, жестом приказав ей не говорить, а затем спокойно и честно сказал: «О, учитель Ло, я имею дело только с некоторыми основными данными в группе Яован».

«Зови меня Дин Ло!»

Ло Вэнь нетерпеливо нахмурился, гордо фыркнул и громко сказал: «Как только эта лаборатория будет создана, я буду директором лаборатории. В будущем ты будете работать под моим руководством, но ты не можешь бездельничать, как раньше, когда ты учился. Да, иначе не вини меня за то, что я не участвовал в твоем образовании».

Он гордится собой и держит себя высоко над ним, и, кажется, может контролировать жизнь и смерть Цзян Тяня.

«Ну, уже поздно, пойдем к профессору Хуан Чжихуэю», - холодно сказала Чжан Ваньцин.

Несколько человек собирались пройти к дверному проему. Вдруг со второго этажа послышался дребезжащий звук, и таз с водой вылился сверху.

Цзян Тянь уклонился, потянув мать прочь, делая несколько шагов назад, чтобы избежать воды.

Однако Ло Вэнь был менее способен и ему угодили в лицо. «Ой!»

«Черт побери, Желтая Обезьяна, смеешь брызгать в меня водой!»

Как только Ло Вэнь коснулся воды на своем лице, ему показалось, что он немного потеплел, и он бросился на второй этаж.

Когда он постучал в дверь, то увидел на земле ванночку для ног. Молодая девушка стояла босиком в тапочках, она запаниковала, на ее ногах была вода, и он поняла, что она моет ноги.

Взгляд девушки был наивен, а на ее красивом лице не используются румяна, но оно выглядит чистым и нежным.

На ней была светлая рубашка, розовый топ, шарф и брюки. Она была стройной и слабой.

Глаза девушки очаровательны, брови светлые, волосы убраны вверх и закручены в гульку, прямые волосы вьются от ушей, подчеркивая скулы.

Такая девушка, стоящая так тихо, обладает какой-то особой красотой.

Ло Вэнь не смог сдержать гнева и сказал: «Хуан Лингер, что ты творишь? Я декан твоего колледжа, и ты осмеливаешься брызгать в меня водой для мытья ног! Я ведь могу исключить тебя!».

Девушка задрожала, ее лицо было немного смущенным, и она стояла с легким страхом.

Но в тот момент, когда она увидела, что вошел Цзян Тянь, в глубине ее прекрасных глаз был намек на негодование и отвращение.

Как только Цзян Тянь посмотрел на девушку, он не мог не почувствовать шок, наконец, понял, что у него будет такое же чувство пульсации в сердце, когда он окажется внизу.

Он приподнял брови и глубоко вздохнул, что этот мир слишком мал. Он не ожидал, что она дочь профессора Хуан Чжихуэя.

Он не ожидал, что ее семья действительно несет такие трудности. Он не ожидал, что ее отец действительно оставит долги. Он не ожидал, что ее мать заставит ее оплачивать долги, и он не ожидала, что она возьмется за это.

В прошлой жизни, когда Цзян Тянь был еще на старшем курсе, он был очарован красотой и соблазнительным телом Хуан Лингер, и он хотел лечить эмоциональный интеллект, оставленный Чу Мэнъяо, поэтому он преследовал Хуан Лингер, который только что пошла в школу.

Хуан Лингер наблюдала, как Цзян Тянь тратит много денег в университетском городке, надеясь, что он сможет помочь ее семье решить проблему двухмиллионного долга, и не решалась заговорить с ним.

Он до сих пор помнит то Рождество, когда выпал первый снег, Цзян Тянь уговорил девушку пойти в отель и впервые взял ее.

В то время Хуан Лингер был настолько увлечена Цзян Тянем, что полностью доверилась ему. Она была первокурсницей, но любила Цзян Тяня как младшего брата.

Она знает, что Цзян Тянь любит играть в игры, поэтому она спит десять дней подряд и тренирует номер игры до полного уровня, просто чтобы помочь Цзян Тяню.

Каждое утро девочка покупает завтрак, кладет его в коробку и отправляет в общежитие Цзян Тяня. Если она боится прервать отдых Цзян Тяня, она просила соседа Цзян Тяня передать его.

Однако в то время Цзян Тянь вел роскошную жизнь. Ей было мало тратить деньги на жизнь за счет матери. Где она будет готова и сможет нести долги за семью Хуан Лингер?

Он даже подумал, что Хуан Лингер была просто девочкой, жадной до его денег.

Пока однажды Хуан Лингер не сказала ему, что она может быть беременна, Цзян Тянь решительно бросил ее как проблему.

Хуан Лингер сильно пострадала. Он слышал, что она плакала в спальне три дня и три ночи, не ела и не пила, и даже пыталась покончить жизнь самоубийством, порезав себе запястья.

Однако она ни разу не впутала в это Цзян Тяня. Поэтому Цзян Тянь не воспринял это всерьез.

До и после того, как Цзян Тянь окончил учебу, он слышал, что Хуан Лингер внезапно бросила школу, говорили, что она была то в хорошем настроении, то в плохом, и что она часто принимала антидепрессанты.

Подруга Хуан Лингер Дин Цзяби искала Цзян Тяня, надеясь, что Цзян Тянь утешит ее и направит ее эмоции.

Однако в то время у Цзян Тяня не было ни сердца, ни легких, он не знал, что означает его вред, и вскоре забыл о бедной девушке.

Он снова услышал новости о Хуан Лингер, это было Рождество 2012 года, за месяц до самоубийства Цзян Тяня.

В группе выпускников WeChat кто-то прислал некролог: Хуан Лингер спрыгнула со здания и покончила жизнь самоубийством из-за тяжелой депрессии.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 216**

Глава 216: Хуан Лингер

В тот день одноклассник ретвитнул новостной репортаж, а также разместил фотографии выпускников и одноклассников, зажигающих свечи и дающих венки в честь падения Хуан Лингер.

«Кажется, это внизу».

Цзян Тянь теперь, наконец, понимает, почему он находился в самом центре нижнего этажа с неконтролируемой грустью и печалью.

В этот момент Цзян Тянь заметил перекрывающиеся шрамы на аорте ее правого запястья и понял, что вначале она не совершала самоубийства.

«Я не знаю, сколько боли и страданий она пережила в том году. Для равнодушной молодой девушки мрачность человеческой природы на первый взгляд должна стать сокрушительным ударом».

В сердце Цзян Тяня был вздох горя, и он не мог глубоко не сожалеть.

Однако Цзян Тянь знал о ее попытке самоубийства больше, чем большинство людей.

Она была не так проста, потому что была разочарована.

Это было нарушение.

После того, как Хуан Лингер попыталась покончить жизнь самоубийством, Цзян Тянь связался с Дин Цзяби, прежде чем узнал, что в марте 2008 года она подверглась насилию со стороны Цзиньлин, ее депрессия продолжала ухудшаться, и у нее даже были симптомы шизофрении.

Она держалась три года, но в итоге не вынесла этого. Она прыгнула и закончила свою пустую и несчастную жизнь.

«Я помню его, Ни Фэна».

Цзян Тянь подумал об этом, и в его глазах было слабое убийственное намерение.

Услышав шум, Хуан Чжихуэй быстро вышел, глядя на Хуан Лингер и крича: «Что ты делаешь? Декан Ло и профессор Чжан здесь.»

Хуан Чжихуэй очень низкий, с ужасным темпераментом, потрепанной рубашкой и необработанным краем на вырезе рукава.

Если бы Цзян Тянь не вернулся, было бы невозможно представить, что такой парень, похожий на желтую обезьяну, мог бы выиграть Нобелевскую премию по медицине в будущем.

Хуан Чжихуэй кивнул Ло Вэню и извинился: «Декан Ло, мне очень жаль, задержка не должна быть преднамеренной, вы можете отпустить ее один раз».

«Желтая обезьяна, какую дочь вы учили? Мы разговаривали с председателем Чжаном внизу. Разве она не слышит?

Только что Хуан Лингер налила горячую воду, но теперь она только что прошла Весенний фестиваль, температура была очень низкой, и вскоре вода стала холодной. Роуэн внезапно побледнел и задрожал.

Когда Хуан Лингер увидела, что ее отец вышел, она взяла таз для ног, развернулась и поспешно вошла в свою комнату, бац! Со звуком он распахнулась дверь.

В этот момент Цзян Тянь внезапно задрожал.

«Прогуляйся, декан, давай переоденемся!» Хуан Чжихуэй быстро затащил Ло Вэня в комнату и переоделся.

Возлюбленный Хуан Чжихуэя сварил еще одну чашку дерьмового чая и позволил ему выпить, и у Ло Вэня появилась кровь.

Цзян Тянь увидел мать Хуан Лингер и понял, что ее красота унаследована от матери.

Хотя госпоже Хуан почти сорок лет, и она также очень проста, у нее все еще были красивые брови и очень хорошая кожа, но, кажется, между бровями есть скрытая грусть.

Цзян Тянь посмотрел на комнату. Завтрак был поставлен на стол. Было всего две миски белой каши и стопка солений. Мебель старая, описать ее может только семья.

Кажется, жизнь Хуан действительно трудна!

После того, как гости уселись, Чжан Ваньцин продемонстрировала свои намерения.

Хуан Чжихуэй немедленно сказала с благодарностью: «Спасибо за ваше доверие, а также за вашу поддержку развития индустрии китайской медицины. Я буду усердно работать, чтобы оправдать ожидания председателя Чжана».

Ло Вэнь выпил чашку дерьмового чая, а через некоторое время поставил ее и гордо улыбнулся, сказав:

«Желтая обезьяна, эту возможность трудно реализовать. Вы должны дать мне результаты в течение трех лет, иначе я не смогу что-то изменить для председателя Чжана. К тому времени вы ничего не сможете сделать. Проблема не в том, что вы не можете сохранить лабораторную работу, даже ваша первоначальная преподавательская должность не может быть сохранена».

«Да, декан Ло. Не волнуйтесь, я буду много работать».

Хуан Чжихуэй подавила тошноту в своем сердце и изобразила на лице очаровательную улыбку.

В комнате сердце Хуан Лингер колотилось, и она не могла успокоиться.

Она действительно не ожидала встретить мужчину, который больше всех поранил ее, но и принес ей больше всего счастья.

Услышав унизительные слова отца, она почувствовала себя немного кислой и обвинила себя.

Почему я так разочарована?

Почему она просто попыталась покончить жизнь самоубийством, потому что однажды ее бросили?

Я должна быть сильнее. Если бы не лечение моей депрессии, мой отец смог бы продолжить свои исследования и сохранить свою гордость и академическое достоинство.

Ранее три статьи Хуан Чжихуэя достигли международного высшего академического уровня.

Однако, чтобы вылечить свою дочь и провести собственное исследование, он тайно продал эти бумаги Ло Вэню.

Можно сказать, что без этих работ Хуан Чжихуэя Ло Вэнь не смог бы занимать должности декана или даже звания профессора.

Она обняла плюшевого мишку, направила свои шаги к двери и посмотрела на Цзян Тяня через дверную щель.

Увидев лицо Цзян Тяня, спокойно потягивающего чай, она не могла не почувствовать глубокую обиду, и в ее сердце было легкое раздражение и отвращение.

Председатель Чжан сказал, что у их фундаментальных научных сотрудников была зарплата в 200 000 юаней, но он дал ее отцу только 150 000. Он был слишком плохим и хитрым.

Этот \*\*\*\* использовал меня, и теперь начинает издеваться над моим отцом!

Как будто он обманул меня этими сладкими словами.

Мне не следовало наливать воду в таз для мытья ног, а лучше было налить в кастрюлю горячее масло или серную кислоту!

Но в этот момент Цзян Тянь внезапно легкомысленно сказал: «Декан Ло, похоже, вы ошибаетесь, мы не видим в вас директора нашей лаборатории!»

«Что?»

Ло Вэнь, который высокомерно говорил, выглядел ледяным, посмотрел на Чжан Ваньцин и нахмурился: «Я декан академии и профессор с высшим академическим уровнем. Если я - не директор этой лаборатории, то кем я должен быть?»

Он презрительно улыбнулся: «Вы позволили желтой обезьяне прийти?»

«Декан Ло, вы много шутите, что мне делать?» - Хуан Чжихуэй махнул рукой, сопровождая смех.

«Я не признаю ваш академический уровень. Со мной вы не станете директором этой лаборатории!»

Цзян Тянь опустил глаза, надув чайную пену в чашку.

«Самонадеянны? В то время вы были подонком. Вы часто прогуливали занятия и сдавали бесчисленное количество экзаменов. Теперь вы просто обычный исследователь. У вас есть какие-либо квалификации, чтобы сомневаться в моем академическом уровне?»

Ло Вэнь был в ярости, и синяя вена на его лбу резко вздулась. Он похлопал по столу и обвинил Цзян Тяня в том, что тот не обладает нужной квалификацией, сердито ругаясь.

Конечно, к Чжан Ваньцин, богатому человеку, нужно относиться осторожно.

Однако Цзян Тянь - обычный исследователь под руководством Чжан Ваньцин и был его учеником.

«Насколько я знаю, все ваши научные статьи скопированы, или написаны профессором Хуаном?»

Цзян Тянь пил чай, его лицо было тихим и спокойным.

Ло Вэнь довольно странный, жадный до денег и хороших товаров до такой степени, что не делает прикрытия.

В то время Цзян Тянь и некоторые из его друзей сдавали экзамен, и Ло Вэнь намекнул, что, если они дадут ему подарки, он затем сольет им дополнительные вопросы экзамена. Если вы не сделали ему подарок, даже если вы сдали дополнительный экзамен, он не поставит вам заслуженную оценку.

Более того, он всегда собирает студенческие льготы для отбора студенческих кадров, приема в аспирантуру и присуждения стипендий.

Самая ненавистная вещь заключается в том, что Ло Вэнь также любит приставать к ученицам, и он распространяет информацию обо всем колледже, но он понятия не имеет о конвергенции и необузданности.

По этой причине Цзян Тянь много жаловался на Ло Вэня.

Даже по прошествии нескольких лет, каждый раз, когда встречается его ученик, он ругается, молясь, чтобы он провалился сквозь землю.

Цзян Тянь вспомнил, что в 2011 году девушка раскрыла факт сексуального домогательства в Интернете под своим настоящим именем, что вызвало много внимания средств массовой информации, а дисциплинарный комитет школы был вовлечен в расследование.

Новости об академической коррупции и сексуальных домогательствах Ло Вэня в отношении студенток и учителей стали известны всему миру. Он был исключен с государственной должности и арестован прокуратурой.

Многие студенты, естественно, аплодировали и бросились рассказывать новости.

Но в то время Цзян Тянь уже был в беде и ничего не мог с собой поделать.

Однако в это время Цзян Тянь был естественно вежлив в отношении назначения директора лаборатории и его неоднократного неуважения к профессору Хуан Чжихуэю.

Когда Ло Вэнь услышал это, его лицо осунулось, его глаза источали гнев, сначала он повернул голову и яростно посмотрел на Хуан Чжихуэя.

Хуан Чжихуэй сжимал голову и покачал головой с выражением ужаса, выражая, что он не сказал ни слова.

Сердце Ло Вэня, должно быть, бешено колотилось, когда он указывает на нос Цзян Тяня и жалуется Чжан Ваньцин: «Председатель Чжан, вы можете позволить своим сотрудникам быть такими красноречивыми? Это действительно заставило меня усомниться в искренности сотрудничества вашей компании с нашей больницей. не извиняйтесь передо мной, это сотрудничество будет признано недействительным».

Хотя Чжан Ваньцин не знала, как ее сын получил эти новости, но теперь ее сын - ее опора. Она доверяла Цзян Тяню и повиновалась.

Перед лицом угрозы Ло Вэня цвет лица Чжан Ваньцин не изменился, и она медленно потягивала чай, снисходительно улыбаясь, говоря:

«Декан Ло, мы этого не скрываем. Мы ищем профессора Хуан Чжихуэя, а не декана Ло. Если вы действительно хотите это сделать, тогда это сотрудничество будет прекрасным».

«Что?» Роуэн была ошеломлена и не могла поверить в это.

Сотрудничество с группой Яован на этот раз может принести сто миллионов исследовательских расходов, что беспрецедентно для всего фармацевтического университета Цзиньлин.

Для него это еще и самое блестящее достижение с тех пор, как он был деканом.

Если группа Яован действительно откажется от сотрудничества, для него это будет большим ударом.

Думая об этом, он был немного слабее и сказал с усмешкой: «Председатель Чжан, простите меня за слишком импульсивный характер. Но вы не можете отрицать мои академические достижения, основываясь только на словах Цзян Тяня!»

Он пренебрежительно усмехнулся: «Вы вообще не знаете, этот мальчик был подонком в университете Цзиньлин. Я не знал, что сделали его родители, и он даже породил такую идиотскую расточительность! Лаборатория группы Яован находится здесь!»

Светлокожее лицо Чжан Ваньцин изменилось, и открылся гнев сильной женщины.

Она улыбнулась и сказала с улыбкой: «О, декан Ло, я даже не знаю, Цзян Тянь - мой сын. Я недостаточно дисциплинирована, чтобы угодить вам».

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 217**

Глава 217: Плач в одиночестве

«Что? Цзян Тянь! Оказывается, это ваш сын!»

Глаза Ло Вэня были ошеломленными, а лицо побледнело.

«Совершенно верно. Его единоличная ответственность - построить лабораторию. То, что он сказал сегодня, - мое слово. Он сказал, что вы не можете быть директором этой лаборатории, значит, вы не можете им быть». Чжан Ваньцин слегка улыбнулась и сказала тихо.

«Председатель Чжан, вы видите, что здесь происходит. У меня действительно нет намерений. Не принимайте это близко к сердцу».

Лицо Ло Вэня внезапно изменилось, и он больше не был высокомерным и несчастным. Он встал и протянул руку. Он хотел пожать руку Цзян Тяню.

Цзян Тянь даже не взглянул на него.

Ло Вэнь был смущен и взял чашку, убрав руку, и снова улыбнулся: «Цзян Тянь, я знаю, когда ты учился в школе, я немного больше тебя критиковал, но это было тебе пользу. Я надеюсь, что, став взрослым, ты не помнишь зла, и прошлое не повлияет на наше текущее сотрудничество. Можешь не сомневаться, если ты назначишь меня директором лаборатории, я обещаю, что я буду в состоянии добиться результатов в течение года».

Годовая зарплата директора лаборатории не меньше, чем у обычного исследователя, которая составляет миллионы, что в семь или восемь раз превышает текущую зарплату Ло Вэня. Как же ему отказаться от такого жирного ломтя?

Цзян Тянь не взглянул на него и сказал: «На самом деле, я все еще уважаю и ценю строгую дисциплину, которую вы применяли, но я не думаю, что у вас есть квалификация для этой должности. Я здесь решаю».

Ло Вэнь не сдавался, он горько улыбнулся: «Как ты думаешь, кто имеет право быть директором этой лаборатории?»

«Профессор Хуан Чжихуэй!»

«Что? Я - директор лаборатории?» - Хуан Чжихуэй внезапно заколебался и не мог в это поверить.

В последние годы, чтобы вылечить свою дочь, большинство его академических достижений было продано Ло Вэню.

Небольшое количество статей, даже если они подписаны поименно, слишком непопулярны в области исследований и не были признаны академическим сообществом.

Но теперь на его голову упала должность директора лаборатории с зарплатой в миллион юаней, и он словно взлетел до небес.

«Профессор Хуан, я верю в вашу исследовательскую направленность и академический уровень. Я также верю, что вы обязательно добьетесь успехов. Надеюсь, вы не откажетесь».

Цзян Тянь легкомысленно сказал: «Послушайте, у вас сейчас должно быть мало денег, позвольте мне увеличить вашу зарплату на два года!»

«Что? Заплатите мне заранее, и, если я не покажу результат для группы Яован, я буду последней свиньей!»

Хуан Чжихуэй был взволнован, его глаза были немного влажными.

Для него годовая зарплата в размере более одного миллиона юаней может полностью изменить его жизненную ситуацию, и он может вылечить свою дочь.

Что еще более важно, как директор этой лаборатории он может проводить собственные исследования и развивать свои амбиции.

В последние годы ему не удавалось получить финансирование на исследования по модернизации традиционной китайской медицины. Он даже купил много исследовательского оборудования за свой счет.

Он был окружен членами семьи, имел огромные долги на улице, болезнь дочери не вылечили вовремя, и даже у его жены был психический срыв. Ей каждый день приходилось с ним ссориться, и она была на грани развода.

Можно сказать, что для академических исследований он продавал горшки и утюги, делал все, что мог, продавал кровь и мясо в ущерб достоинству.

Он не имел большой известности в академической сфере и не получил академического признания. Когда ему было 45, он был рядовым доцентом.

Он не ожидал, что Цзян Тянь будет доверять ему настолько, будет ценить его, позволит ему быть директором лаборатории, будет навещать его в его плотном графике и увеличит его зарплату, что действительно тронуло его.

Думая о горечи последних нескольких лет, Хуан Чжихуэй какое-то время не мог сдерживать себя, и слезы катились по его лицу.

Он не мог перестать плакать ни на мгновение, мужчина таких размеров сидел там и плакал, как ребенок; его жена стояла рядом с ней и вытирала его слезы.

Увидев, что Хуан Чжихуэй так плачет, Чжан Ваньцин тоже немного расстроилась и уютно улыбнулась: «Профессор Хуан, не грустите, наша группа Яован будет всячески поддерживать ваши исследования в будущем, и ваша жизнь будет становиться все лучше и лучше!»

Цзян Тянь посмотрел на Ло Вэня и сказал: «Декан Ло, я хочу быть лектором в колледже. Вы это устроите?»

Он говорил, но тон был бесспорным, командным. Его глаза были холодными, как будто боги смотрели на муравьев.

Ло Вэнь ругался в глубине души, что он бесполезный ученик, он даже не понимает основ. Каким лектором или профессором ты хочешь быть?

Разве это не лучшее в мире?

Однако Цзян Тянь был его богом богатства, но он не мог отказать ему.

С робким характером Цзян Тяня, если он не сможет заставить Цзян Тяня, Цзян Тянь даже перенесет эту лабораторию из фармацевтического университета Цзиньлин и решит сотрудничать лично с профессором Хуан Чжихуэй.

И когда группа Яован покинула фармацевтический университет Цзиньлин, он был в бамбуковой корзине за водой и потерял даже часть своих достижений.

В этот момент он мог только зажать нос, чтобы вынести тошноту и съесть дерьмо, и он должен был похвалить его.

Он радостно рассмеялся: «Цзян Тянь, ты ребенок в семье короля медицины Цзян, можно сказать, что у тебя глубокие семейные корни. Я считаю, что ты должен быть уникальным в медицине, не говоря уже о том, чтобы быть лектором. Для тебя более чем достаточно быть приглашенным профессором».

«Тогда буду приглашенным профессором!»

Цзян Тянь чуть не взорвал Ло Вэня одним словом.

«Тогда мы поговорим об этом сегодня!»

Цзян Тянь был слишком ленив, чтобы смотреть на его подмигивания, снова пожал руку Хуан Чжихуэю и радостно встал.

«Заходите в любое время!» - Хуан Чжихуэй немедленно встал и поднял глаза, чтобы выдать его.

С самого начала и до конца Хуан Лингер не выходила из своей комнаты, чтобы показать свое лицо. Когда Цзян Тянь сел в машину, она подняла глаза и увидела гусино-желтые шторы в Западном доме на втором этаже.

Хотя фигура зятя Хуан Лин не была ясной и угрюмой, Цзян Тянь знал, что она не может быть спокойной.

Он не знал, прячется ли она за шторами и смотрит на него, или все еще ненавидит его.

Хуан Чжихуэй вернулся домой только после того, как черный «Пассат» Цзян Тяня исчез за углом.

Как только гости вышли, он сердито спросил жену: «А что насчет Лингер?»

«Она долго не выходила, и знала, что ошибалась, не ругай ее» - его жена уговорила его.

Хуан Чжихуэй открыл дверь в комнату своей дочери. Когда он увидел занавески, было темно, и он не включал свет. Она сердито сказала: «Я не думаю, что тебя будут ругать, когда ты выключишь свет! Ты декан Поло или председатель Чжан?»

Он прикоснулся к выключателю, чтобы включить свет, но увидел свою дочь, сидящую на корточках в углу со слезами на лице, и ему наплевать на брань. Он с болью сказал: «О чем ты плачешь? Никто не пришел, чтобы тебя бить».

Вернувшись в офис, Ло Вэнь бросил три чашки подряд и закричал: «Цзянь Тянь, что ты за штука? С вонючими деньгами ты осмелишься показать свою силу передо мной. Если бы я не позволил тебе идти, я даже не могу получить диплом! Теперь я наливаюсь чесноком прямо передо мной, и я не хочу думать о жалком попрошайничестве передо мной, когда ты учился в колледже!»

Секретарь вошел и спросил: «Что случилось, декан Ло?»

Ло Вэнь был так зол, что сел в кресло руководителя и холодно улыбнулся: «Вы составляете документ. В новом семестре Цзян Тянь выступает в качестве приглашенного профессора на курсе нашего колледжа «Наука о жизни и футурологии».

«А? Он в порядке?»

«Не беспокойтесь об этом так сильно, сделайте это быстро!»

«Хорошо, декан Ло!» - ответил секретарь.

Ло Вэнь мрачно улыбнулся и стиснул зубы: «Цзян Тянь, чем выше вы держите его, тем сильнее вы падаете, приглашенный профессор может считаться только знаменитостью и экспертом в отрасли. Вы не можете быть гостем. Профессор в таком мусоре. Преподаватель, профессор или даже студент убедит вас. Вы просто ждете, чтобы они атаковали вас».

Хотя он не мог помочь Цзян Тяню, он был полон решимости никогда не позволять Цзян Тяню хорошо проводить время в Фармацевтическом университете Цзиньлин.

«Это легендарное убийство, я такой остроумный!»

Ло Вэнь самодовольно хмыкнул и вышел из офиса.

На обратном пути в группу Яован мама не могла не спросить с любопытством: «Если ты хочешь провести исследование, просто сделай это. Почему ты должен быть лектором? Это пустая трата времени!»

«Мама, ты помнишь, когда я учился в колледже, девушка покончила жизнь самоубийством из-за меня?» - Цзян Тянь на мгновение замолчал, а затем его глаза стали сложными и искренними.

«Я иногда вспоминаю, малыш».

Мать была молчалива и немного винила себя в своих глазах, но, думая об изменении темперамента Цзян Тяня, она все равно ничего не сказала.

Она просто вздохнула: «В то время я пыталась связаться с девушкой, чтобы дать кому-нибудь небольшую компенсацию, но они вообще этого избегали. Эта девушка тоже сильный человек».

Глаза Цзян Тяня сверкнули, и он прошептал: «Эта девушка - дочь профессора Хуан Чжихуэя!»

«Что? Это она! Неудивительно, что она вылила таз с водой для мытья ног. Оказалось, что таз с водой для мытья ног был для тебя!»

Мама покачала головой и вздохнула, выражение ее лица было беспомощным.

Однако в следующий момент она была внезапно изумлена, как будто она вдруг о чем-то подумала. «Цзян Тянь, кое-что произошло. Теперь у тебя есть Цинэр, даже если ты чувствуешь себя виноватым из-за этой девушки, я больше ничего не могу сделать».

«Мама, я понимаю. Не волнуйся».

Цзян Тянь кивнул и задумался.

Кажется, что на дне мира есть невидимая рука судьбы, которая сделала мир таким маленьким и сблизила их.

Однако Цзян Тянь не так неискренен, как в колледже.

Он очень многим обязан Хуан Лингер, но долги и вина - это не то же самое, что любовь.

У него уже была Цинэр, он был очень доволен и счастлив, и, естественно, у него не могло быть более двусмысленных отношений с ней.

Но поскольку он был обязан ей в этой жизни, он предотвратил трагедию, и для нее не было проблемы быть в безопасности и быть счастливой в своей жизни.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 218**

Глава 218: Они будут поклоняться мне

Когда сообщение Цзян Тяня было размещено на официальном сайте Фармацевтического университета Цзиньлин, вся школа кипела.

Я не знаю, сколько людей говорят об этом недавно прибывшем приглашенном профессоре.

«Вы слышали? Есть молодой приглашенный профессор из Школы китайской фармацевтики. Кажется, ему 25 лет».

«Нет, приглашенный профессор. В противном случае у него высокий статус в обществе или у него высокий уровень академической успеваемости. В противном случае абсолютно невозможно быть приглашенным профессором. Почему ему всего 25 лет?»

«Это правда. Я видел фото. Он действительно молодой. Разве не богатое второе поколение пришло сюда, чтобы позолотить его?»

«Да, я тоже планирую пройти этот курс. Несмотря на то, что это факультативный курс, кредиты очень высоки, что удобно для выпускников, чтобы получить свои дипломы».

«Правда? Тогда я пойду на этот курс».

Таким образом, еще до первого занятия сегодня вся школа уже знала его имя.

В наши дни Линь Мунон переживает тяжелые времена.

Первоначально она уже имела докторскую степень и имела право преподавать в университете. Она сразу стала лектором.

Однако наставницу, бывшую деканом, перевели в медицинский факультет Университета Яньцзин, и увести ее не было никакой возможности.

Таким образом, ее подавил декан Ло Вэнь, у которого был конфликт с ее наставником, и теперь она носила только звание помощника учителя.

«Что мне делать? Уйти в отставку?» - Линь Мунон нахмурилась, и ее лицо было полно горечи.

«Мунон, не волнуйся! Умереть невозможно!»

Немедленно несколько молодых учителей нежно посмотрели на нее.

Линь Мунон – самая неотразимая женщина среди преподавателей фармацевтики. Я не знаю, сколько неженатых мужчин-учителей мечтают о ней. Даже некоторые старые профессора не могли не присмотреться к ней.

«Госпожа Линь, Цзян Тянь пришел в наш колледж в качестве приглашенного профессора, вы знаете?»

Внезапно декан Цзяби поспешно вошел в кабинет преподавателя Колледжа традиционной китайской медицины, нашел Линь Мунон, взял ее за руку и с возмущением сказал.

Цзян Тянь - друг Хуан Лингер, а она - дочь профессора школы.

Конечно, академические успехи декан Цзяби связаны не с учениками колледжа Рендэ, который посещал Цзян Тянь, а с лучшими учениками Школы фармацевтических наук.

После получения степени бакалавра декан Цзяби продолжил обучение в аспирантуре и получил степень магистра. Сейчас он закончил учебу и остался в университетском городке, чтобы выполнять некоторую административную работу.

«Я знаю!»

Лин Мунон в это время тоже смотрела на объявление на официальном сайте школы и не могла в это поверить.

Что делает Цзян Тянь? Он пришел в школу приглашенным профессором?

«Как он может стать нашим приглашенным профессором?» - декан Цзяби внезапно ошеломил ее.

Ей было абсолютно ясно, как Цзян Тянь играл с Хуан Лингер и бросил ее, и она ничего не сказала о ненависти Цзян Тяня, и были некоторые опасения.

Чем он занимается как профессор? Разве это не было бы попыткой обмануть Хуан Лингер еще раз, чтобы получить высокий статус! Это так плохо!

«Декан, что происходит? Какой приглашенный профессор?»

Она была так ошеломлена, что все в офисе начали спрашивать ее и открыли веб-страницу.

«Разве это не Цзян Тянь? В университете его оценки были очень плохими, и он учился в колледже Рендэ при фармацевтическом университете Цзиньлин».

Сорокалетняя доцент нахмурилась, коснувшись подбородка: «Он был непослушным, и он спал в классе каждый день!»

Рэнде на самом деле является частным колледжем. Это средний колледж после Медицинского университета Цзиньлин.

Кандидатам нужно только иметь возможность вносить высокую плату за обучение, чтобы иметь возможность поступить в школу. Студенты, которые там учились, были в основном вторым поколением богатых и вторым поколением чиновников, которые ничему не научились, а атмосфера обучения была крайне плохой.

Большинство из этих лекторов и профессоров когда-то учили Цзян Тяня, и они хорошо его знают.

«Церемония приветствия, которую первоначально сказал президент Ло Вэнь, была подготовлена для Цзян Тяня? Это слишком скучно», - сказал кто-то очень подавленно.

«Он не учился в аспирантуре или докторантуре. Именно такой студент с тремя выпусками поступил в наш фармацевтический университет Цзиньлинь?»

Другой учитель выглядел ошеломленным резюме Цзян Тяня на официальном сайте школы.

Чтобы сказать, что Ло Вэнь также достаточно угрюма, позорное резюме Цзян Тяня было недоброжелательно вывешено в Интернете.

«Это такая ерунда. декан Ло также намеренно устроил так, чтобы мы сегодня не пойдем в класс, чтобы поприветствовать его?

Все потеряли дар речи.

Бесчисленные студенты, которые жульничали в школе , даже оскорбляли учителей, так сильно изменились и стали приглашенными профессорами в школе.

Имеет ли это смысл?!!

«Приглашенный профессор, но учитель с высшим ученым званием в нашей школе!»

Кто-то вздрогнул и оглядел всех, ожидая всеобщего ответа.

Конечно, его горло было таким громким, что все взорвались, а его лицо побелело от гнева.

«Ну, мы тяжело учились на протяжении более 20 лет, учились в докторантуре, и теперь мы боремся за доцента и профессора, но эти люди!»

Был молодой доцент, кислый и искренний.

«Что думали руководители колледжа, чтобы вот так легко дать должность приглашенного профессора?»

Кто-то закричал за столом.

«Дегенерация! Деградация!»

Даже самый старый профессор колледжа Линь Фэнмянь, обладавший высшей квалификацией и высшим академическим уровнем, покачал головой и вздохнул.

В этот момент в офис вошел Цзян Тянь в сопровождении Ло Вэня.

Ло Вэнь хлопнул в ладоши и весело улыбнулся: «Это наш новый приглашенный профессор, Цзян Тянь! Похлопайте и поприветствуйте его!»

Он начал аплодировать, но ответивших было мало, аплодировала только Линь Мунон.

«Так молод, в чем смысл, наша академия превратилась в место, где невозможно научиться золотому покрытию второго поколения!»

«В тот день исследование было настолько плохим, что я был в отделении каждый день. Он бы выписал рецепт? Он знает, что такое лекарство?»

Все шептались и смотрели в глаза Цзян Тяню с презрением.

Цзян Тянь очень легко улыбнулся: «Мы будем коллегами в будущем, я надеюсь поладить с вами!»

«Декан Ло, у меня занятие, я пойду!»

Профессор немедленно встал и с холодным лицом ушел.

«О, у меня академическое собрание на улице, я пошел!»

Другой лектор тоже ушел, не забыв смотреть на Цзян Тяня.

Такой человек стоит времени? Открывайте приветственную вечеринку для бездельников!

«Я тоже ухожу, мой ребенок болен»

«Мне так жаль»

Некоторые учителя не могли придумать нормальной причины и выдумали что-то в духе пожара в доме.

«Пограть на фортепиано!»

В конце концов, Линь Фэнмянь больше не выдержал. Он поставил на стол чашку для чая из нержавеющей стали и громко вскрикнул.

Он встал и покинул место, вышел на улицу и холодно сказал: «На днях я хотел спросить директора, какими навыками обладают некоторые люди, и мы также можем быть нашими приглашенными профессорами!»

Внезапно из офиса ушли лекторы и профессора. Остальные посмотрели друг на друга, и сцена внезапно похолодела.

Увидев это, Ло Вэнь был счастлив, но его лицо было полно смущения, и он потер руки: «Профессор Цзян, извините, вы знаете, что эти интеллектуалы всегда были самоуверенными».

«Декан Ло, все в порядке!»

Цзян Тянь лениво улыбнулся: «Когда я проведу свою лекцию, они будут поклоняться мне!»

Как только об этом стало известно, Ло Вэнь и остальные преподаватели и сотрудники так разозлились, что их носы скривились.

Парень, разве ты не заметил реакции, и при этом продолжаешь корчить гримасы!

Одумайся?

«Это хорошо, я с нетерпением жду этого. В то время я соберу всех, чтобы послушать замечательную лекцию Цзян!»

Ло Вэнь смирился с тошнотой и отвращением, похлопал Цзян Тяня по плечу, затем посмотрел на Линь Монун и сделал выговор: «Монун, ты будешь помощником профессора Цзян в будущем, я надеюсь, ты будешь ценить с трудом заработанную возможность обучения!»

Несколько молодых ученых переглянулись, покачали головами и вздохнули.

Какие успехи в учебе может принести Линь Монун с такой позолоченной соломенной сумкой? Будущее безрадостное.

Неожиданно Линь Монун радостно кивнула и сказала: «Хорошо, хорошо, я должна сотрудничать с профессором Цзян!»

Несколько учителей-мужчин были ошеломлены, но, подумав об этом, их сердца упали.

Этот ребенок, вероятно, богатый ребенок во втором поколении. Линь Монун положила на него глаз, верно?

После того, как Ло Вэнь ушел, Линь Монун сразу же улыбнулась, ее глаза улыбнулись: «Профессор Цзян, я отведу вас в ваш офис!»

Она подозревала, что господин Цзян, которого она видела на озере Поянху, был Цзян Тянем.

В этот момент я она не вспоминала о гордости, на этот раз она должна схватить его лисий хвост - посмотрим, как долго ты сможешь прятаться.

В этом отношении Цзян Тянь с готовностью согласился.

После того, как двое ушли, несколько молодых учителей-мужчин внезапно на время обнажили грудь, плача и хватаясь за землю:

«Все кончено, я боюсь, что этот ребенок заберет госпожу Линь!»

«Да, студент может быть приглашенным профессором. Насколько сильна эта семья, второе поколение. Учитель Линь не устоит перед его обаянием! Нет, это должно быть очарование банкнот!»

«Ну, я не ожидал, что учитель Линь остановит искушение деньгами!»

В это время декан Цзяби посмотрел на красивого молодого человека и сказал: «Госпожа Линь, ты в опасности!»

Ли Линьсюань окончил Медицинский университет Хуасиа. Его проинструктировал Доктор Красной Стены. Его академический уровень очень высок. Во время работы над докторской степенью он выполнил несколько очень важных работ. Сейчас ему присвоено звание доцента, и он надеется, что ему исполнится тридцать. Заслужил звание профессора.

В Колледже китайской медицины он и Линь Монун - пара золотых мальчика и девочки.

Но теперь Линь Монун была так увлечена Цзян Тянем, что декан Цзяби сразу же забеспокоился за него.

«Ничего подобного, я не дам ему остаться в академии!»

Лицо Ли Линьсюаня было мрачным, его глаза источали глубокое негодование, затем он ушел.

Декан Цзяби гордо улыбнулся и отчаянно замахал кулаком за спину, скандируя: «Профессор Ли, пошли! Я буду ждать, пока вы продемонстрируете свои академические достижения, и брошу их ему в лицо!»

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 219**

Глава 219: Скрытная семья Ни

В этот момент Цзян Тянь в сопровождении Линь Монун пришел в отдельный офис на пятом этаже административного здания Колледжа китайской медицины.

Офис большой, более ста квадратных метров, роскошно оформлен, окна светлые.

«Госпожа Линь, вы помните Хуан Лингер?»

Цзян Тянь сел на диван и спросил.

«Конечно».

Цвет лица Линь Монун был немного неестественным, и она натянуто улыбнулась: «Она дочь доцента Хуан Чжихуэя, и когда она училась в Фармацевтическом университете, я преподавала ей несколько курсов!»

«Как она теперь?» - спросил Цзян Тянь.

«После этого ее отстранили от школы на год из-за депрессии, а теперь она снова учится, теперь она в старшей школе!»

Линь Монун вздохнула.

«Это маленький подарок, передайте ей. Не говорите, что это от меня»

Цзян Тянь достал защитную нефритовую руну.

«Редко встречается такая щедрость»

После того, как Линь Монун взяла руну, она спросила: «Вы хотите продолжать держаться от нее в стороне?»

«Как получится.» Цзян Тянь слегка улыбнулся: «Я женат!»

«Ах? Вы женаты!»

Линь Монун почувствовала, как ее сердце упало, а затем снова натянуто улыбнулась: «Тогда все в порядке, так мы не причиним ей вреда!»

Курс Цзян Тяня в Фармацевтическом университете проводится один раз в неделю для всех студентов Фармацевтического университета, независимо от того, студенты они или аспиранты.

Фактически, Цзян Тянь также хотел найти некоторые таланты в процессе их обучения.

Таким образом была определена должность преподавателя Цзян Тяня в Фармацевтическом университете.

Цзян Тянь забрал все тезисы Хуан Чжихуэя и экспериментальные данные и начал изучать, как его академические достижения в модернизации китайской медицины сочетаются с его знаниями алхимии.

Он вышел из Цзиньлинского университета.

Цзян Тянь сел за руль Пассата и поехал по Цзиньлину в поисках поля медицины, подходящего для крупномасштабного выращивания эликсира.

Фактически, школа Шэннун организовала духовное собрание. Школа Шеннун также может предоставить множество лекарственных материалов, но некоторые основные лекарственные материалы Цзян Тянь все еще хочет выращивать сам.

Глядя во все стороны, Цзян Тянь повернул к горе Фулун возле горячего источника Таншань, в трех километрах к западу от Цзиньлина, и его сердце забилось быстрее.

«Скрытый ветер собирает воду, четыре сезона теплые, как весна, а земля пульсирует аурой, что очень полезно!»

Стоя на вершине горы Фулун, Цзян Тянь сузил глаза и внимательно посмотрел на холмистую местность.

Аура здесь обильная, даже сильнее, чем на вилле короля №1 возле Шифэна и Сюху. Площадь ауры земной вены достигает сотен акров, и она определенно сможет поддерживать суперкомплекс поля медицины.

Вернувшись на виллу, Цзян Тянь увидел свою мать и сразу сказал: «Мама, ты можешь купить участок горы Фуху?»

Вернувшись в Цзиньлин, Цзян Тянь жил на вилле своей матери. Е Цзывэй тоже жил здесь для удобства и работы.

«Почему ты решил купить там участок? Наш дом не подходит тебе?» - неуверенно спросила Чжан Ваньцин.

«Я хочу сделать его полем медицины!» - Цзян Тянь сказал. «В качестве основы нашей группы Яован. Это место – настоящая находка!»

Чжан Ваньцин горько улыбнулась: «Ты знаешь, что самый богатый человек Цзиньлина, Ни Чанхай, тоже присматривает эту землю?»

Горячие источники Таншань изначально были одним из четырех курортов с горячими источниками в Хуасиа. Со времен Южной династии благородные чиновники всех возрастов любили приезжать сюда, чтобы строить больницы для купания.

По слухам, королева-мать в период Сяолян вылечила кожную болезнь родниковой водой, и та земля была названа императором Святым источником.

В наше время Цзян Гун любил это место и построил виллу «Таолу», которая является особой виллой с горячими источниками для Цзян Гуна и г-жи Мэй Лин.

До сих пор никто не знает, сколько людей смотрят на эту землю, будь то строительство группы вилл или коммерческого комплекса, это определенно принесет много денег.

«Семьи Ни и мою действительно связывает судьба».

Глаза Цзян Тяня прищурились, в них засверкало убийственное намерение.

Помимо двух чернокожих из семьи Чен и семьи Сун, три других были семьей Ни.

В прошлой жизни сын Ни Чанхая, Ни Минъюань, пошел на все, чтобы связаться с Е Цзывэем и расспрашивать о многих коммерческих секретах. Это стало самым ядовитым оружием для нападения на семью Цзян.

Можно сказать, что у семьи Ни есть заклятый враг. В течение долгого времени Ни Минюань появлялся как поклонник Е Цзывэя.

Кто бы мог подумать, что у него с самого начала были амбиции аннексировать группу Яован?

Объединив информацию, полученную в этой жизни, Цзян Тянь все понял.

Ни Фэн, вмешавшийся в жизнь Хуан Лингер, также является младшим братом младшего сына Ни Чанхая, Ни Минъюанем.

Разве не правда, что враги держатся вместе?

«Да, Ни Чанхай очень могущественен. Он может входить в пятерку лучших в Цзиньлине и может хранить семью Сунь и семью Байкаотан Чен из династии!»

Чжан Ваньцин мягко сказала: «Более того, у него хорошие отношения с семьей Чен и семьей Сунь. Эти трое уже являются деловым альянсом. Он глава семьи Сунь, Сунь Линюнь - его кузен!»

«Семья Сунь имеет одно из лучших сообществ в Цзиньлине, Общество Цинъюнь, но, в конечном счете, это только для Ни Чанхая!»

«Половина проекта Цзиньлиня в области недвижимости также инвестируется компанией по вопросам недвижимости Ни Чанхая. За строительство отвечает компания по вопросам недвижимости династии Сунь!»

Городское правительство Цзиньлина выставило участок на аукционе в соответствии с системой торгов на аукционе, но бесчисленные богатые люди и капитал обратили на него пристальное внимание и однажды выставили на аукционе цену в 100 000.

Однако Ни Чанхай не хотел предлагать высокую цену, поэтому он застрелил богатых, чтобы никто не осмелился делать ставки сейчас.

Правительство города Цзиньлин не желало продавать участок по дешевке Ни Чанхаю. На какое-то время продажа была приостановлена и находилась в тупике.

После разговора об этом Чжан Ваньцин сказала: «Я знаю, что теперь у тебя есть поддержка многих богатых и влиятельных людей, и в деньгах совсем нет недостатка, но семья Цзян только что успокоилась, теперь мы живем спокойно. Я не хочу атаковать город так быстро! Чтобы он не вернулся. С этим легко справиться, но с двумя его сыновьями нелегко справиться. Ни Минъюань очень продуман и изобретателен. Ни Фэн - вице-председатель общества Цинъюнь. Он безжалостен и уничтожает своих противников.»

«Мама, если ты хочешь возродить группу Яован в кратчайшие сроки, мы должны завоевать эту землю! Если двух миллиардов средств будет недостаточно, я мобилизую средства из Линнаня! Просто купи ее. В глазах обычных людей Ни Чанхай - личное дело каждого, но, по-моему, он всего лишь муравей!»

Цзян Тянь сказал в простой речи, и Чжан Ваньцин ощутила прилив боевого духа.

Ее глаза, как у феникса, сверкали, она улыбалась: «Хорошо, Цзян Тянь, я послушаю тебя! Теперь, когда у тебя есть поддержка центрального лидера, ты боишься, что Ни Чанхай все испортит? Если он облажается, то встретит смерть!»

«Однако, моя мать права. Ни Минъюань коварен и лжив. Кажется, мне еще нужно время, чтобы напомнить обо всем сестре Цзивэй, чтобы не навлечь на нее неприятности!»

Цзян Тянь тяжело вздохнул.

Следующие несколько дней жизнь Цзян Тяня была очень мирной.

Он уже получил данные обследования горы Фулун и обдумывал план создания большого массива.

Иногда он встречался с Хуан Чжихуэем, и они разговаривали всю ночь. Цзян Тянь собрал воедино свои идеи дизайна треножной печи и попросил его заменить ее современными материалами, чтобы сделать реактор.

В это время в Фармацевтическом университете Цзиньлин наблюдался резкий скачок только потому, что собирался начаться первый публичный урок Цзян Тяня.

В свете фанатизма Ло Вэня можно сказать, что теперь весь фармацевтический университет Цзиньлин распространяет новости о фальшивом профессоре Цзян Тяне.

Многие студенты, выбравшие этот курс, жаловались и сожалели после разъяснения резюме Цзян Тяня.

Настоящая реакция была от профессоров и ученых, которые тайком вздыхали один за другим, чтобы смутить Цзян Тяня.

«Цзяби, я не записывалась на этот курс. Почему я должна идти слушать его?»

На обсаженной деревьями дороге рядом со классом сказала Хуан Лингер в короткой красной ветровке с унылым выражением лица.

В этом году Хуан Лингер всего 19 лет, но она выглядит зрелой и довольно обаятельной.

Она была высокой и стройной, в узком свитере, обтягивающем ее фигуру, с милой и кокетливой прической в виде двух закрученных по бокам гулек, а ее шея была необычайно длинной и нежной.

Розовые румяна она не наносила, но стала более дерзкой, снежной и ясной, брови были подчеркнуты, а темперамент был чистым и ясным, как фейерверк.

В частности, между ее бровями прячется меланхолическая печаль, такая же нежная и робкая, как сестра Линь в саду Гранд Вью, которая делает людей незабываемыми с первого взгляда.

«Я слышала, что этот профессор очень молод и хорошо известен, так что приходи послушать его!»

Декану Цзяби 26 лет, она работает три года. Она относительно взрослая и у нее изысканный макияж.

Две женщины прошли весь путь, мимо самого красивого пейзажа на территории кампуса, и привлекли внимание многих мальчиков. Не знаю, сколько мальчиков просто повернули головы, чтобы посмотреть на них, и побежали к деревьям.

«Вы все равно солгали мне, это явно его класс!» - сердце Хуан Лингер забилось от тревоги.

Ненависть так же глубока, как любовь.

Хуан Лингер не знала, почему внезапно появился Цзян Тянь, а также нашел ее отца.

Он все еще хочет продолжать сближаться с ней?

Возможно, ее мотив с Цзян Тянем был не таким чистым, но это были ее первые отношения в этой жизни.

В тот канун Рождества она думала, что это было так красиво, но это было жестоко.

Вскоре, когда она вошла в класс по большой лестнице, многие мальчики в первом ряду сразу же расширили глаза и уступили ей место. Таких девушек всегда относительно легко баловать.

После того, как Хуан Лингер села, она оглянулась, недоумевая: «Почему так много людей? Даже Линь Фэнмянь и профессор Ли Линьсюань здесь!»

Многоуровневый класс на пятьсот человек заполнен студентами, включая аспирантов и докторантов.

В последнем ряду также есть несколько известных старых профессоров и академических лидеров.

«О, разве ты не думала о нем все время? На этот раз я покажу тебе, что он за плут!»

Декан Цзяби какое-то время фыркала, но она улыбнулась с улыбкой на лице: «Может быть, у него высокий уровень, все хотят у него учиться!»

«Ну, он закончил учебу. Хорошо, если он приедет в инвестиционную лабораторию. Почему он должен быть приглашенным профессором? С преподавателем-студентом здесь очень трудно иметь дело!»

Хуан Лингер не могла удержаться от беспокойства.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 220**

Глава 219: Скрытная семья Ни

В этот момент Цзян Тянь в сопровождении Линь Монун пришел в отдельный офис на пятом этаже административного здания Колледжа китайской медицины.

Офис большой, более ста квадратных метров, роскошно оформлен, окна светлые.

«Госпожа Линь, вы помните Хуан Лингер?»

Цзян Тянь сел на диван и спросил.

«Конечно».

Цвет лица Линь Монун был немного неестественным, и она натянуто улыбнулась: «Она дочь доцента Хуан Чжихуэя, и когда она училась в Фармацевтическом университете, я преподавала ей несколько курсов!»

«Как она теперь?» - спросил Цзян Тянь.

«После этого ее отстранили от школы на год из-за депрессии, а теперь она снова учится, теперь она в старшей школе!»

Линь Монун вздохнула.

«Это маленький подарок, передайте ей. Не говорите, что это от меня»

Цзян Тянь достал защитную нефритовую руну.

«Редко встречается такая щедрость»

После того, как Линь Монун взяла руну, она спросила: «Вы хотите продолжать держаться от нее в стороне?»

«Как получится.» Цзян Тянь слегка улыбнулся: «Я женат!»

«Ах? Вы женаты!»

Линь Монун почувствовала, как ее сердце упало, а затем снова натянуто улыбнулась: «Тогда все в порядке, так мы не причиним ей вреда!»

Курс Цзян Тяня в Фармацевтическом университете проводится один раз в неделю для всех студентов Фармацевтического университета, независимо от того, студенты они или аспиранты.

Фактически, Цзян Тянь также хотел найти некоторые таланты в процессе их обучения.

Таким образом была определена должность преподавателя Цзян Тяня в Фармацевтическом университете.

Цзян Тянь забрал все тезисы Хуан Чжихуэя и экспериментальные данные и начал изучать, как его академические достижения в модернизации китайской медицины сочетаются с его знаниями алхимии.

Он вышел из Цзиньлинского университета.

Цзян Тянь сел за руль Пассата и поехал по Цзиньлину в поисках поля медицины, подходящего для крупномасштабного выращивания эликсира.

Фактически, школа Шэннун организовала духовное собрание. Школа Шеннун также может предоставить множество лекарственных материалов, но некоторые основные лекарственные материалы Цзян Тянь все еще хочет выращивать сам.

Глядя во все стороны, Цзян Тянь повернул к горе Фулун возле горячего источника Таншань, в трех километрах к западу от Цзиньлина, и его сердце забилось быстрее.

«Скрытый ветер собирает воду, четыре сезона теплые, как весна, а земля пульсирует аурой, что очень полезно!»

Стоя на вершине горы Фулун, Цзян Тянь сузил глаза и внимательно посмотрел на холмистую местность.

Аура здесь обильная, даже сильнее, чем на вилле короля №1 возле Шифэна и Сюху. Площадь ауры земной вены достигает сотен акров, и она определенно сможет поддерживать суперкомплекс поля медицины.

Вернувшись на виллу, Цзян Тянь увидел свою мать и сразу сказал: «Мама, ты можешь купить участок горы Фуху?»

Вернувшись в Цзиньлин, Цзян Тянь жил на вилле своей матери. Е Цзывэй тоже жил здесь для удобства и работы.

«Почему ты решил купить там участок? Наш дом не подходит тебе?» - неуверенно спросила Чжан Ваньцин.

«Я хочу сделать его полем медицины!» - Цзян Тянь сказал. «В качестве основы нашей группы Яован. Это место – настоящая находка!»

Чжан Ваньцин горько улыбнулась: «Ты знаешь, что самый богатый человек Цзиньлина, Ни Чанхай, тоже присматривает эту землю?»

Горячие источники Таншань изначально были одним из четырех курортов с горячими источниками в Хуасиа. Со времен Южной династии благородные чиновники всех возрастов любили приезжать сюда, чтобы строить больницы для купания.

По слухам, королева-мать в период Сяолян вылечила кожную болезнь родниковой водой, и та земля была названа императором Святым источником.

В наше время Цзян Гун любил это место и построил виллу «Таолу», которая является особой виллой с горячими источниками для Цзян Гуна и г-жи Мэй Лин.

До сих пор никто не знает, сколько людей смотрят на эту землю, будь то строительство группы вилл или коммерческого комплекса, это определенно принесет много денег.

«Семьи Ни и мою действительно связывает судьба».

Глаза Цзян Тяня прищурились, в них засверкало убийственное намерение.

Помимо двух чернокожих из семьи Чен и семьи Сун, три других были семьей Ни.

В прошлой жизни сын Ни Чанхая, Ни Минъюань, пошел на все, чтобы связаться с Е Цзывэем и расспрашивать о многих коммерческих секретах. Это стало самым ядовитым оружием для нападения на семью Цзян.

Можно сказать, что у семьи Ни есть заклятый враг. В течение долгого времени Ни Минюань появлялся как поклонник Е Цзывэя.

Кто бы мог подумать, что у него с самого начала были амбиции аннексировать группу Яован?

Объединив информацию, полученную в этой жизни, Цзян Тянь все понял.

Ни Фэн, вмешавшийся в жизнь Хуан Лингер, также является младшим братом младшего сына Ни Чанхая, Ни Минъюанем.

Разве не правда, что враги держатся вместе?

«Да, Ни Чанхай очень могущественен. Он может входить в пятерку лучших в Цзиньлине и может хранить семью Сунь и семью Байкаотан Чен из династии!»

Чжан Ваньцин мягко сказала: «Более того, у него хорошие отношения с семьей Чен и семьей Сунь. Эти трое уже являются деловым альянсом. Он глава семьи Сунь, Сунь Линюнь - его кузен!»

«Семья Сунь имеет одно из лучших сообществ в Цзиньлине, Общество Цинъюнь, но, в конечном счете, это только для Ни Чанхая!»

«Половина проекта Цзиньлиня в области недвижимости также инвестируется компанией по вопросам недвижимости Ни Чанхая. За строительство отвечает компания по вопросам недвижимости династии Сунь!»

Городское правительство Цзиньлина выставило участок на аукционе в соответствии с системой торгов на аукционе, но бесчисленные богатые люди и капитал обратили на него пристальное внимание и однажды выставили на аукционе цену в 100 000.

Однако Ни Чанхай не хотел предлагать высокую цену, поэтому он застрелил богатых, чтобы никто не осмелился делать ставки сейчас.

Правительство города Цзиньлин не желало продавать участок по дешевке Ни Чанхаю. На какое-то время продажа была приостановлена и находилась в тупике.

После разговора об этом Чжан Ваньцин сказала: «Я знаю, что теперь у тебя есть поддержка многих богатых и влиятельных людей, и в деньгах совсем нет недостатка, но семья Цзян только что успокоилась, теперь мы живем спокойно. Я не хочу атаковать город так быстро! Чтобы он не вернулся. С этим легко справиться, но с двумя его сыновьями нелегко справиться. Ни Минъюань очень продуман и изобретателен. Ни Фэн - вице-председатель общества Цинъюнь. Он безжалостен и уничтожает своих противников.»

«Мама, если ты хочешь возродить группу Яован в кратчайшие сроки, мы должны завоевать эту землю! Если двух миллиардов средств будет недостаточно, я мобилизую средства из Линнаня! Просто купи ее. В глазах обычных людей Ни Чанхай - личное дело каждого, но, по-моему, он всего лишь муравей!»

Цзян Тянь сказал в простой речи, и Чжан Ваньцин ощутила прилив боевого духа.

Ее глаза, как у феникса, сверкали, она улыбалась: «Хорошо, Цзян Тянь, я послушаю тебя! Теперь, когда у тебя есть поддержка центрального лидера, ты боишься, что Ни Чанхай все испортит? Если он облажается, то встретит смерть!»

«Однако, моя мать права. Ни Минъюань коварен и лжив. Кажется, мне еще нужно время, чтобы напомнить обо всем сестре Цзивэй, чтобы не навлечь на нее неприятности!»

Цзян Тянь тяжело вздохнул.

Следующие несколько дней жизнь Цзян Тяня была очень мирной.

Он уже получил данные обследования горы Фулун и обдумывал план создания большого массива.

Иногда он встречался с Хуан Чжихуэем, и они разговаривали всю ночь. Цзян Тянь собрал воедино свои идеи дизайна треножной печи и попросил его заменить ее современными материалами, чтобы сделать реактор.

В это время в Фармацевтическом университете Цзиньлин наблюдался резкий скачок только потому, что собирался начаться первый публичный урок Цзян Тяня.

В свете фанатизма Ло Вэня можно сказать, что теперь весь фармацевтический университет Цзиньлин распространяет новости о фальшивом профессоре Цзян Тяне.

Многие студенты, выбравшие этот курс, жаловались и сожалели после разъяснения резюме Цзян Тяня.

Настоящая реакция была от профессоров и ученых, которые тайком вздыхали один за другим, чтобы смутить Цзян Тяня.

«Цзяби, я не записывалась на этот курс. Почему я должна идти слушать его?»

На обсаженной деревьями дороге рядом со классом сказала Хуан Лингер в короткой красной ветровке с унылым выражением лица.

В этом году Хуан Лингер всего 19 лет, но она выглядит зрелой и довольно обаятельной.

Она была высокой и стройной, в узком свитере, обтягивающем ее фигуру, с милой и кокетливой прической в виде двух закрученных по бокам гулек, а ее шея была необычайно длинной и нежной.

Розовые румяна она не наносила, но стала более дерзкой, снежной и ясной, брови были подчеркнуты, а темперамент был чистым и ясным, как фейерверк.

В частности, между ее бровями прячется меланхолическая печаль, такая же нежная и робкая, как сестра Линь в саду Гранд Вью, которая делает людей незабываемыми с первого взгляда.

«Я слышала, что этот профессор очень молод и хорошо известен, так что приходи послушать его!»

Декану Цзяби 26 лет, она работает три года. Она относительно взрослая и у нее изысканный макияж.

Две женщины прошли весь путь, мимо самого красивого пейзажа на территории кампуса, и привлекли внимание многих мальчиков. Не знаю, сколько мальчиков просто повернули головы, чтобы посмотреть на них, и побежали к деревьям.

«Вы все равно солгали мне, это явно его класс!» - сердце Хуан Лингер забилось от тревоги.

Ненависть так же глубока, как любовь.

Хуан Лингер не знала, почему внезапно появился Цзян Тянь, а также нашел ее отца.

Он все еще хочет продолжать сближаться с ней?

Возможно, ее мотив с Цзян Тянем был не таким чистым, но это были ее первые отношения в этой жизни.

В тот канун Рождества она думала, что это было так красиво, но это было жестоко.

Вскоре, когда она вошла в класс по большой лестнице, многие мальчики в первом ряду сразу же расширили глаза и уступили ей место. Таких девушек всегда относительно легко баловать.

После того, как Хуан Лингер села, она оглянулась, недоумевая: «Почему так много людей? Даже Линь Фэнмянь и профессор Ли Линьсюань здесь!»

Многоуровневый класс на пятьсот человек заполнен студентами, включая аспирантов и докторантов.

В последнем ряду также есть несколько известных старых профессоров и академических лидеров.

«О, разве ты не думала о нем все время? На этот раз я покажу тебе, что он за плут!»

Декан Цзяби какое-то время фыркала, но она улыбнулась с улыбкой на лице: «Может быть, у него высокий уровень, все хотят у него учиться!»

«Ну, он закончил учебу. Хорошо, если он приедет в инвестиционную лабораторию. Почему он должен быть приглашенным профессором? С преподавателем-студентом здесь очень трудно иметь дело!»

Хуан Лингер не могла удержаться от беспокойства.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 221**

Глава 221: Микро-конец

Ло Вэнь злорадствовал, Линь Монун выглядела беспомощной, декан Цзяби стиснула зубы, Ли Линьсюань был горд, и, наконец, его взгляд упал на лицо Хуан Лингер.

Она плачет?

Увидев это, Цзян Тянь внезапно почувствовал боль в сердце.

На мгновение Цзян Тянь, казалось, увидел ее отчаявшееся лицо десять тысяч лет назад, как будто десять тысяч лет назад он увидел ее обиженные и беспомощные глаза, хрустальные слезы.

Может быть, сказать ей, что он не лжец, что ему делать?

Цзян Тянь медленно опустил голову, и в его сердце уже было решение.

С точки зрения всех, кажется, что они безмолвные и безликие, а они вдруг засмеялись, закричали, хлопнули по столу и говорили об этом. Это было более интенсивно, как огромная волна звука. Класс на лестнице перевернулся, и лжец Цзян Тянь был сильно повержен наземь.

«Хорошо, Ли Линьсюань, вы хотите видеть сквозь стену? Надеюсь, вы не будете напуганы до смерти!»

Внезапно Цзян Тянь слегка улыбнулся.

В следующий момент Цзян Тянь внезапно подошел к стене сбоку от класса.

Цзян Тянь сказал тихо:

«Говорю вам, я не понимаю вашу теорию, и мне не интересно ее знать, но я могу позволить вам увидеть сквозь стену своими глазами!»

Цзян Тянь шел все быстрее и быстрее.

Вскоре он чуть не ударился об стену.

«Что он собирается делать? Хочет удариться головой об стену и убиться?» - сказал студент с озадаченным выражением лица.

«Так пусть делает, не обращайте на него внимания!»

Линь Фэнмянь больше не выдержал, встал, нахмурившись, и пошел к задней двери.

Линь Монун склонила голову, не могла не разочароваться в своем сердце и не хотела смотреть на это снова.

«Он все еще любит обманывать, поэтому я разочарована».

И капля хрустальных слез медленно скользнула по безупречным щекам Хуан Лингер, подобным нефриту.

На последних шагах Цзян Тянь почти летел.

В следующий момент послышался грохот! Со звуком Цзян Тянь ударился об стену.

«Ой, мужик! Что это?»

В этот момент все воскликнули.

Не все видели кровоток Цзян Тяня, как ожидалось, но Цзян Тянь мгновенно исчез.

Профессор Линь Фэнмянь повернул голову и увидел волшебную сцену.

Все увидели, как фигура Цзян Тяня на мгновение погрузилась в стену.

Казалось, что два полупрозрачных объекта перекрылись и полностью исчезли.

Затем, под ужасающими взглядами всех, голова Цзян Тянь высовывалась из стены, становясь очень расплывчатой, но постепенно ясной, затем следовали плечи, руки и верхняя часть тела.

Все были ошеломлены.

Весь класс был неподвижен и безмолвен.

«Профессор Линь, вы теперь поверили?»

Затем, под невероятным вниманием всех, Цзян Тянь сделал шаг вперед и равнодушно сказал это.

«Как это может быть!»

Ли Линьсюань сильно потер глаза, он не мог поверить в это.

Чем больше вы понимаете науку, тем больше не можете в это поверить.

Только деревенский муж и дурак поверит, что проходка сквозь стену действительно произошла!

На мгновение его лицо наполнилось ужасом, дрожа, как у призрака.

«Теперь вы должны быть готовы внимательно выслушать мою теорию? Хорошо, давайте начнем снова и я расскажу вам, что происходит!»

Цзян Тянь вернулся на возвышение, взглянул на публику и слегка улыбнулся.

«Да, что происходит?»

«Это магия?»

Все они с благоговением и страхом заняли свои места.

Даже старые профессора, которые хотели уйти, послушно вернулись, пристально наблюдая за длинной фигурой у доски.

«Я только что сказал, что люди имеют лишь несколько уровней знаний о физическом мире, галактиках в целом, скоплениях галактик, астральных телах, молекулах, атомах, ядрах, слоях. Хотя на этих уровнях материи концепции разделимости применимы, но кажется преждевременным делать окончательный вывод».

Цзян Тянь легкомысленно сказал:

«Исходя из материальной структуры известного уровня, субстанция сущности занимает лишь небольшую часть пространства иерархии, такую как небесные тела в галактике, электроны и ядра в атомах. А поскольку нейтроны могут свободно перемещаться в любой материи, это указывает на то, что в обозримой иерархии есть также большие пробелы».

Оглушительный, дрожащий голос Цзян Тяня эхом разносился в большом классе.

«Это так замечательно! Я не ожидал, что Цзян Тянь настолько осведомлен». Глаза декана Цзяби источали звездочки.

В это время она до крайности поклонялась Цзян Тяню и забыла, что Цзян Тянь в ее глазах был отвратительным лжецом несколько минут назад.

Хуан Лингер бросила на нее мутный взгляд, затем с недоумением посмотрела на Цзян Тяня. Кто же он?

«В каждой иерархической структуре материи сущность занимает только часть пространства иерархии, а сущности на следующем уровне занимают лишь часть сущностей на предыдущем уровне. Хотя пропорции разные, они должны быть намного меньше 1. Это вывод, основанный на структуре известного уровня и той же индукции. Таким образом, при расслоении структуры материи общий объем материальных сущностей во Вселенной представляет собой линейно убывающую серию.»

«Если предыдущие шаги согласуются с определенным правилом и нет достаточного противоречия, чтобы опровергнуть его, то наиболее надежно делать выводы на основе существующих правил».

«Если заключение о том, что материя бесконечно разделима, можно вывести с помощью индукции, то с помощью этой же индукции можно сделать вывод, что сумма физических частей материи должна приближаться к нулю. Следовательно, материя является лишь формой существования в пространстве и существует многоуровневое искаженное пространство, ограниченное силовыми полями. В конце микроскопического нет ничего, и это мой вывод о природе материи».

Логика Цзян Тяня была дотошной, и он объяснил ее. Услышав это, многие ученые покачали головами, чувствуя себя опьяненными и эмоциональными.

«Это замечательно, это так интересно! Это почти райское блаженство!»

«Эта теория в точности та же, что Киннос представлял в космической астрономии!»

«Так вот как!»

Время от времени пришедшие толпой ученики перешептывались в классе, и даже руководители школы часто заинтересованно переговаривались.

Однако независимо от того, насколько высок их статус и ученое звание, все они сидели и слушали внимательно, как ученики начальной школы. Если мест не хватало, они садились на открытом пространстве и в проходах.

«Ляо Чжайли однажды описал даосских священников, прошедших через стену. В древнеиндийской йоге также есть легенды о проникновении сквозь стену, а также об идеях, космической фотографии и т. д. Странно, что эти легенды очень распространены и даже, можно сказать, что это глобально. Есть ли такая возможность?»

Блогеры упрашивали Цзян Тяня продолжать говорить, и его слова были подобны золотым лотосам и маленьким цветочкам.

В это время он был беззаботным и легкомысленным. Не лжец в устах людей, а смекалистый человек, знающий древние и современные университеты.

В конце концов, многие ученые из нескольких университетов, таких как Университет Цзиньлин, пришли послушать его, и Цзян Тянь полностью успокоил их.

«Предположим, что вещество - это всего лишь искаженное пространство, ограниченное силовым полем. Два зеленых дыма и два луча света могут пройти, потому что между искаженными микроструктурами достаточно однородного пространства. Причина, по которой человеческое тело и стена не могут проникнуть друг в друга – не в этом. Внутри нет пустот, есть искажения внутри них. Это похоже на изогнутый медный стержень, который не может пройти через изогнутую медную трубку, даже если диаметр последней намного больше. Однако, пока мы устраняем искажение с обеих или даже с одной стороны, медный стержень и медная трубка могут проходить сквозь друг друга. То есть, пока у вас есть сила, чтобы устранить искажение пространства, теоретически вы можете проникнуть в стену, вопрос как устранить искажение пространства!»

Цзян Тянь пришел к твердому финалу.

Публика молчала.

«Нет, нет, я чувствую, что влюблен в этого профессора Цзян!»

«Почему он такой сильный. Профессора в нашей школе - не более чем \*\*\*\* по сравнению с ним!»

Сколько же молодых девушек почувствовали себя полными идиотками, их глаза заблестели.

«Он как фея, говорящая по Библии!»

«Я слишком мало знаю! Космология, астрофизика, биология и даже футурология»

Линь Мунон и многие молодые ученые были ошарашены, очарованы и ошеломлены.

Как будто в глубине души гудит большая басовая струна!

Как будто мышление едет на этой медленно дрожащей волне в глубины вселенной, прислушиваясь к таинственной природе!

«Ученики небес!»

Глаза Линь Фэнмянь выражали потрясение, слезы текли ручьем из его глаз, и он трепетно вздохнул: «Наука о жизни? Это уже вовлекло истину материи и тайну Вселенной!»

Он почувствовал, как глаза Цзян Тяня сверкают искрами, как будто Прометей украл небесный огонь, и во время взлетов и падений этот самый огонь прыгал в его зрачке.

Евангелист, который принес цивилизацию и огонь людям, является проповедником цивилизации божественного уровня!

«Что ж, если он останется в школе на год или два, наша школа должна стать лауреатом Нобелевской премии!»

«Фармацевтический университет Цзиньлин, взмывающий в небо!»

У многих старых профессоров и ученых слезы на глазах, и они так взволнованы.

«Это так недооценено, ужасно»

Ло Вэнь был чрезвычайно обеспокоен, и многие мелкие счеты против Цзян Тяня на мгновение исчезли и сменились глубоким страхом.

Фактически, повествование Цзян Тяня - это просто научное объяснение практики совершенствования.

В то время он путешествовал по звездам и видел множество странных цивилизаций, даже цивилизации уровня богов. Если бы он рассказал обо всем, у этих людей взорвался бы мозг.

Теперь он смотрит на множество знаний на Земле, точно так же, как лауреат Нобелевской премии по математике рассматривает математические задачи в начальной школе.

В конце урока ученики все еще не хотели покидать класс и просили Цзян Тяня говорить еще немного.

«Продолжим на следующей неделе!»

Цзян Тянь легкомысленно сказал: «Если вы хотите узнать больше о моей теории, вы можете подать заявку на работу в моей лаборатории! Подойдите к Линь Монун!»

«Солнечная лаборатория? Что это?» - многие студенты были озадачены.

«Студенты, это лаборатория, созданная группой Яован совместно с нашей школой, в нее вложено сто миллионов юаней!»

Ло Вэнь встал и взволнованно сказал: «Я верю, что под руководством профессора Цзян мы можем добиться больших успехов!»

Он с благоговением посмотрел на Цзян Тяня и с улыбкой сказал: «Профессор Цзян - молодой владелец группы Яован, и финансирование исследования было предоставлено им!»

«Постойте, оказывается, что он молодой владелец группы Яован. Он образованный человек, молодой и богатый парень во втором поколении. Вы сказали, можете ли вы продолжить с ним?»

Глаза декана Цзяби вспыхнули, лицо покраснело, и Хуан Лингер взволнованно спросила.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 222**

Глава 222: Муха

«Не говори ерунды!»

Глаза Хуан Лингера упали, ее глаза вспыхнули, и она не поняла, о чем думает.

«Мы готовы присоединиться!»

«Нам повезло, что мы можем следовать за профессором Цзян и проводить научные исследования без гроша».

Многие студенты бурно отреагировали.

Включая не только Фармацевтический университет, но и преподавателей и студентов из Университета Цзиньлин и Университета науки и технологий Цзиньлин, которые пришли на лекцию, многие из них являются известными учеными.

Студенты, преподаватели и профессора тут же вскипели и бросились к Линь Монун.

«Не волнуйтесь, приходите по одному!»

Лин Монун зарегистрировала их, ответила на вопросы и была слишком занята.

Этого хочет Цзян Тянь.

Чтобы построить лабораторию, ему нужны не только специалисты в области фармацевтики и химии, но и известные личности в передовых областях, таких как материаловедение и физика.

В ходе лекции он немного пообщался со всеми, и он уже изучил академические навыки каждого.

Можно сказать, что после сегодняшнего дня многие ведущие ученые университетского городка Цзиньлин находятся под контролем Цзян Тяня.

Однако в тот момент, когда он вышел из аудитории, сознание Цзян Тяня пробудилось, и он мгновенно стер воспоминания о своем выступлении через стену из сотен присутствующих людей.

Добиваться цели - это хорошо. Его удивительная сила распространяется, и он не пугает людей?

Строительство лаборатории не произошло в одночасье. Цзян Тянь никуда не торопился и передал ее Линь Монун и Хуан Чжихуэю.

В дополнение к случайному посещению Фармацевтического университета, чтобы увидеть приготовления в лаборатории, Цзян Тянь чаще прибирался на вилле и исследовал реакционный котел, и его жизнь была ленивой и комфортной.

Однако в свободное время Цзян Тянь также немного скучал по Чжао Сюэцин, и было неизбежно ругаться и говорить друг о друге на видео каждый день.

Утром практика окончена.

«Моя мать была права, семье Ни пришлось защищаться. Кроме того, после моего возвращения это также вызвало некоторые эффекты бабочек, и я должен пойти и избавиться от мух вокруг Цзывея!»

Цзян Тянь выдохнул затхлый воздух, его глаза слегка сузились, его глаза были такими же ясными и глубокими, как осеннее озеро.

После вливания двух миллиардов средств из Цзянбэя группа Яован вернулась к основному бизнесу по производству лекарств традиционной китайской медицины. Те рецепты, которые Цзян Тянь дал Цзян Линю, немедленно зарегистрировали патенты, и десятки производственных линий на восьми производственных базах группы были полностью готовы к работе. Дневное и ночное производство.

Группа Яован обновила свою жизнеспособность и жизнеспособность, и заказы летали, как снежинки, можно сказать, все идет полным ходом и шокирует всю отрасль.

«Я так думаю, рецепт Сяотяня настолько силен. Продажи за месяц до и после Праздника Весны превысили показатели, что были полгода назад!»

Офис президента группы Яован, потрясающая красавица сидит за столом руководителя и смотрит финансовый отчет за этот месяц.

На белоснежном лице Е Цзивэй не было ни кровинки, но ее кожа выглядит чистой, ее брови похожи на черные дуги, а глаза прекрасны, как осенняя вода.

Ее длинные волосы закручивались вверх, тонкая шея была белой, как нефрит, а ее черный костюм подчеркивал изгибы идеального тела. Ее бедра и пятая точка были действительно очаровательными и красивыми.

На ее красивой переносице была пара очков без оправы, а глаза ослепительны, но источают интеллектуальную и элегантную красоту.

На самом деле группа Яован имеет такой хороший результат не только благодаря рецепту Цзян Тяня, но и благодаря бизнес-таланту Е Цзывэй.

Е Цзывэй, у которой красивое лицо и соблазнительная фигура, можно сказать, прекрасна и красива в Цзиньлин. Она известна как красавица и имеет бесчисленное множество женихов.

Однако к любому жениху она была беспощадна, прямо отказывала и никогда ни с кем не встречалась.

Это также пробудило желание многих известных людей бросить вызов и побудило больше людей захотеть переехать в надежде победить этого гордого феникса и иметь как богатство, так и ее красоту. Если говорить о Ю Цяне, то среди многих женихов он просто банальный.

В этот момент женщина-секретарь постучала в дверь и вошла, ее глаза были возбуждены, она сказала: «Генеральный директор Е, кто-то прислал цветы!»

«А? Раздайте их сотрудницам компании». Е Цзывэй смотрела равнодушно.

«Цзывэй, это нехорошо! Мне очень грустно!»

Раздался теплый и приятный баритон.

Затем вошел красивый молодой человек в белой рубашке и черных брюках с улыбкой в уголках рта.

За ним ребята из цветочных магазинов несли корзину нежных роз.

Драгоценную синюю девушку-демона использовали только как подставку, вставив красные розы посередине в форме большого сердца.

В такой большой корзине минимум тысяча роз, что стоит 10 000 юаней.

Увидев это, женщина-секретарь посмотрела прямо, и она уставилась на букет, одобряя: «Ни Шао такой романтичный!»

«Минъюань, это вы, пожалуйста, присядьте!»

Е Цзывэй отложила финансовый отчет, слегка улыбнулась, встала и сделала легкий жест.

С Ни Минъюань она была очень противоречивой.

Ни Минъюань обладает незаурядными способностями и большим опытом. Он молодой владелец компании по вопросам недвижимости, из богатой семьи, и очень нежный и элегантный джентльмен, ни в коем случае не сравнимый с обычным вторым поколением.

Особенно в последние несколько лет Ни Минъюань помог ей и даже указал ей на бизнес. Его предложения часто разбивались по основным пунктам.

До того, как Цзян Цинфэн отказался от традиционной китайской медицины в пользу производства традиционной китайской медицины, Ни Минъюань выражал явное возражение.

В это время группа Байкао ослабила репрессии в сторону семьи Цзян, и все они были посредниками.

Можно сказать, что Ни Минъюань более чем достаточно для нее во всех аспектах базовой теории и теории способностей.

Кроме того, если мы хотим сделать еще один шаг, если мы сможем жениться на семье Ни, это также принесет большую пользу развитию группы Яован.

Ведь активы семьи Ни достигли десятков миллиардов. Ни Чанхай может воспринимать как черное, так и белое, что можно охарактеризовать как покрывающее небо в Цзиньлине.

Однако, однажды подумав о том, чтобы жениться на нем по любви, сердце Е Цзывэй почувствовало дискомфорт, и красивое лицо Цзян Тяня с солнечным светом и властной улыбкой всегда появлялось перед ее глазами.

«Сядьте. Сейчас полдень. Пойдем в банановый клуб сестры Сюй на ужин!»

Ни Минъюань взял минеральную воду и с улыбкой поблагодарил секретаршу, затем поднял руку и посмотрел на часы Patek Philippe, его ясные глаза сузились в красивую форму полумесяца, а вены слегка выделялись на шее.

«Вы были слишком заняты все это время и плохо ели. Вы должны уделять внимание своему телу, и вы не можете закончить свою работу сразу».

Он поднял руку, чтобы показать свое удивительное обаяние, и увидел, что женщина-секретарь рядом с ним была совершенно мила.

«О, госпожа Е действительно счастлива. Ни Минъюань так заботится о ней. Если я смогу сопровождать Неи чтобы поесть, это будет стоить целой жизни!»

«Минъюань, будем только мы двое?» - Е Цзывэй слегка нахмурилась и спросила немного нерешительно.

Ни Минъюань беспомощно улыбнулся, но выглядел очень шикарно, крикнул в дверь и сказал: «Забудь, Му Юньцин, выходи, я проиграл! Я все еще должен сопровождать тебя, Е готова выйти!»

«Ха-ха, позвольте мне сказать, что вы не можете!» - Му Юньцин вошла.

Это женщина примерно 27 или 28 лет. Она высокая, на ней надета рубашка в вертикальную полоску, изящный белый костюм и черная деловая юбка. У нее округлое тело и маленькое лицо. Лицо с изысканным макияжем можно назвать потрясающим.

Увидев, что возлюбленная Му Юньцин тоже собралась, Е Цзывэй могла только пообещать спуститься, просто разобраться с документами и затем была готова выйти.

Му Юньцин сидела на софе и немного нетерпеливо ждала.

Ее ясные глаза взглянули на мужчину и женщину в офисе и только почувствовали, что два таланта - союз, заключенный на небесах.

«Цзывэй действительно глупа. Ее брат, обернутый в мусор, женат. С чем она связана? Что делает Цзян Тяня романтичным и своенравным, а ее личная жизнь хаотична. Где их можно сравнить с Ни Минъюань ?»

В этот момент медленно вошла фигура и улыбнулась: «Сестра Цзывей, я приготовила для вас обед!»

«Цзян Тянь, почему ты здесь?» - Е Цзывэй внезапно встала, невероятно искренняя.

«Я принесу тебе еду»

Цзян Тянь открыл ланч-бокс на столе. Было четыре слоя кисло-сладких свиных ребрышек, тушеная курица, морской окунь на пару, три блюда и миска белого риса.

«Это бывает так редко, я не ожидала, что у тебя будут такие хорошие кулинарные навыки, и я не видела, чтобы ты хвастался во время Весеннего фестиваля!»

Глаза Е Цзывэй сузились, превратившись в красивую форму полумесяца, и на мгновение ее глаза были немного влажными, а затем она стала похожа на маленькую черепаху, взяла палочки для еды и поела.

Она забыла о Ни Минъюане. На данный момент кажется, что только у Цзян Тяня есть еда, и она невнятно хвалит: «Это вкусно!»

«Это действительно похоже на легенду»

Зрачки Ни Минъюаня внезапно сузились, и он, казалось, увидел беспрецедентного врага жизни и смерти.

Он никогда не видел такой Е Цзывэй. Она сняла холодную маску сильной женщины и стала совершенно нежной и трогательной.

В ее прекрасных глазах текли слезы, и ее любовь была такой, как если бы жена видела, как ее муж возвращается домой.

В этот момент, казалось, существовал невидимый барьер, который плотно обвивал их вместе, отделяя ее от Му Юньцин. В глазах этих двоих были только они и никто из посторонних.

«Если тебе понравилось, я буду делать это для тебя каждый день» - Цзян Тянь улыбнулся, его глаза были лукавыми.

В прошлой жизни Е Цзывэй заботилась о нем столько лет. В этой жизни ему также следует позаботиться о ней.

«Ой, как кисло»

Му Юньцин с кислым видом приподняла бровь.

Му Юньцин давно знала Цзян Цзяна. Десяток лет назад ее отец был в то время секретарем окружного комитета партии. Сама она была порядочной и образованной, а также училась в средней школе №1 Цися.

Когда Цзян Тяньбинь Чжэнь Шуай еще учился в средней школе, Му Юньцин, которая тоже училась в средней школе, была придворным цветком двух домов правительства округа и окружного комитета. Также неудивительно, что многие дети в большом дворе, в том числе Цзян Тянь, являются членами могучей армии, которые презирают ее и восхищаются ею.

Позже ее отца перевели в Цзиньлин, и она последовала за ним. Ее карьера развивалась хорошо, и люди казались более привлекательными, но она никогда не ожидала, что Цзян Тянь не будет смотреть на нее как прежде.

Е Цзывэй почти съела половину миски риса. В этот момент, когда она услышала эти слова, она внезапно подумала о Ни Минъюань, встала и извинилась: «Мне очень жаль, я не пойду на ужин!»

«Цзян Тянь, ты причинил столько неприятностей и посмел вернуться? Ты боишься, что твой отец накажет тебя?»

Му Юньцин косо подняла бровь, глядя на Цзян Тяня, полушутя и полусерьезно сказала: «Когда ты пришел, ты разрушил наши планы. Тебе действительно безразлично. Благодаря Цзывей, я все еще скучаю по тебе каждый день, но несколько лет спустя я вижу, что ты, кажется, не делаешь никаких успехов. Я не знаю, когда я вхожу в дверь и здороваюсь с сестрой!»

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 223**

Глава 223: Девичье сердце

Цзян Тянь смущенно взглянул на нее и сказал ей: «Кто ты, совсем тебя не знаю!»

«Юньцин, о чем ты говоришь!» - Е Цзывэй на мгновение посмотрела на девушку.

Она действительно хотела рассказать о текущих достижениях и прошлом Цзян Тяня, но Цзян Тянь ранее напоминал им, что они не могут просто просочиться наружу, а могут только терпеть.

Му Юнь закатила глаза на Цзян Тяня в депрессии, чувствуя, что Е Цзывэй бросила ее.

«Мин Юань, это мой младший брат Цзян Тянь. Цзян Тянь - молодой владелец компании, как Ни Минъюань и Ни Шао! Это мой деловой партнер!» - Е Цзывэй также представил его.

«Цзян Тянь!»

Ни Минъюань почувствовал, как расчёсывает язык Е Цзывэй, но все же пожал руку Цзян Тяню, полный радости.

«Удачи!»

Цзян Тянь спокойно пожал руку Ни Минъюаню, но его сердце уже было наполнено ненавистью.

Семья Ни - самое зловещее и злобное существо из трех основных семей в Цзиньлине.

В предыдущей жизни Ни Минъюань старательно преследовал Е Цзывэй. Он очень хорошо маскировался, показывая себя в образе наставника и друга.

Если бы Е Цзывэй была проницательной и осторожной, защищенной от него и от смерти, она бы добилась успеха.

Однако в процессе служения Е Цзывей в качестве он также контролировал многие коммерческие секреты группы Яован, обнаружил слабость группы Яован и в конечном итоге привел к тому, что две другие семьи напрямую победили группу Яован.

«К сожалению, вы не знаете. После того, как я совершил прыжок, мастер перенес меня во внеземное небо, и я встал на путь совершенствования. Теперь я возвращаюсь из совершенствования в течение тысяч лет, и я силен, как дракон. У семьи Ни есть растущее прошлое и мощная сила, так это моя комбинация?»

Глядя на этого молодого человека, одетого в сшитые вручную рубашки и брюки, красивого, элегантного и образного, как море, Цзян Тянь изобразил незаметную насмешку.

Однако, хотя Цзян Тянь был полон уверенности и считал Ни Минъюань муравьем-сверчком, он не отнесся к этому легкомысленно. Лев-самец бил кролика изо всех сил, не говоря уже о том, что у этого ребенка маленький мозг?

«Цзян Шао, я слышал, что Цзивэй сказала, что Яован планирует построить лабораторию в фармацевтическом университете Цзиньлин, инвестировать 100 миллионов юаней и будет уделять больше внимания научным исследованиям и разработке новых продуктов в будущем. Это ваша идея?»

Ни Минъюань был полностью как верный брат. Он похлопал Цзян Тяня по плечу и весело спросил.

«Да.»

«Хуан Чжихуэй, директор лаборатории, я изучил его, и его уровень очень средний».

Ни Минъюань многозначительно сказал: «Я очень беспокоюсь, не обманете ли вы? Кроме того, оборот группы Яован в прошлом году составил всего 2 миллиарда юаней. Не слишком ли агрессивно выделять миллиард юаней на исследования и разработки? Цепочка капитала будет очень опасной!»

«Не миллиард».

Цзян Тянь легко сказал: «Точнее, два миллиарда! Два миллиарда готовы быть инвестированы в научные исследования».

«Откуда у группы Яован столько денег?» - Ни Минъюань был потрясен.

«Ты с ума сошул! Это слишком радикально!»

Му Юньцин удивительно взглянула на Е Цзывэй, а затем посмотрела на Цзян Тяня с усмешкой в душе: «Этот мальчик, в чем его идея? Разве ты не толкаешь группу Яован в костер?»

«Залог капитала, краткосрочное финансирование» - Цзян Тянь солгал, не моргнув, спокойно.

Два миллиарда он не должен возвращать, где еще нужно использовать залог капитала?

Е Цзывэй удивленно посмотрела на Цзян Тяня и не поняла, почему он лжет, но тут же улыбнулась и сказала: «Да, теперь цепочка капиталовложений очень плотная, и я также беспокоюсь, не слишком ли мы агрессивны. Если что-то пойдет не так, пожалуйста, помогите Ни Шаодо!»

«Если вам нужна моя помощь, это моя ответственность!»

Ни Минъюань нахмурился: «Но Цзивэй, Цзян Тянь, вы действительно слишком агрессивны. Период окупаемости исследований и разработок очень долгий, что является типичным долгосрочным вложением. Ваша будущая цепочка капитала будет очень сложной!»

«Да, Цзян Тянь вообще ничего не понимает, почему Цзывэй его слушает?» - сказала Му Юньцин угрюмо.

«Что ж, спасибо, Ни Шао, что напомнил мне! Однако пути назад нет, мы все равно должны упорствовать!»

Е Цзывэй улыбнулась.

«Хорошо, вот и все. У меня еще есть дела, я пойду. Цзян Тянь, если у вас есть время, заходите!»

Ни Минюань и Цзян Тянь вежливо пожали друг другу руки.

«Ни Шао, цветы, возьми их, пожалуйста!»

«Цзян Тянь, что вы имеете в виду?» - Ни Минъюань все еще улыбался, но уголки его рта были немного холодными.

Этот мальчик, увидев, как я преследую Е Цзывэя, не мог не вскочить, он действительно идиот и ведете по-детски.

«Вы преследуете мою сестру, у меня нет мнения, но вы не можете посылать такие плохие розы, в чем искренность?» - Цзян Тянь поднял руку и, посмеиваясь, указал на корзину с розами.

Ни Минъюань повернул голову и увидел, что розы засыхают со скоростью, видимой невооруженным глазом. Всего через несколько секунд они превратились в груду голых веток, что не могло не удивить его.

«Мне жаль, что они могли быть в морозилке перед цветочным магазином. Они не слишком свежие. Я возьму! Я возьму!»

Лицо Ни Минъюаня покраснело, и ему хотелось провалиться сквозь землю. Он неловко улыбнулся, как садовник, и взял корзину с розовыми ветками.

После того, как двое ушли, Е Цзывэй улыбнулась и спросила: «Похоже, ты немного предвзято относишься к Ни Минъюаню».

«Не зазизай его, этот парень нехороший человек, он очень сознательный!»

«Ну, я считаю, что ему всегда нравилось интересоваться коммерческими секретами группа Яован. Это похоже на руководство, но на самом деле»

Глаза Е Цзывэй пристально смотрели на Ни Минъюань, который спускался вниз, и вздохнула в глубине души. Она была доверчива, иногда она знала свое сердце.

На самом деле, раньше она немного скептически относилась к Ни Минъюаню. После напоминания Цзян Тяня она была еще более настороженной. Она просто чувствовала, что он очень хорошо относился к себе, был странным и преднамеренным.

«Только что это сработало!» - Цзян Тянь похвалил.

«Я не дура!»

Е Цзывэй бросила на него бледный взгляд, немного очаровательный и улыбчивый, и сказала: «Почему вы намеренно говорите, что наша цепочка капитала тесна? Очевидно, на счету больше миллиарда!»

«Только они смотрят на участок горы Фулон!» - Цзян Тянь слегка улыбнулся.

«Мастер Цзян, Лингер облила тебя водой для мытья ног той ночью. Я подумала об этом и пожалела. Я позвонила Линь Мунон и спросила, прежде чем я узнала, что ты здесь живешь!»

Той ночью Цзян Тянь медитировал и практиковал, и следующий человек сказал Хуан Чжихуэю, чтобы он пришел навестить его.

Цзян Тянь попросил его войти, но он не ожидал, что он все еще держит в руках морозную Хуан Лингер.

Хуан Чжихуэй нес большой мешок с подарками и кивнул, извиняясь перед Цзян Тянем, как только он вошел в дверь: «Помощник Линь не позволит мне прийти, чтобы побеспокоить вас, но чем больше я чувствую себя, тем более неудобно. Я чувствую себя лучше».

«Ты не плескалась на меня, зачем тебе извиняться! Хуан Лингер, не принимай это близко к сердцу».

Цзян Тянь слегка улыбнулся, но его глаза сузились, глядя на Хуан Лингер, стоявшую рядом с ним.

Глаза девочки были красноватыми, и отец должен был за это отругать.

Через несколько дней ее щеки стали намного тоньше, но от этого стала еще более захватывающая красота.

Фактически, Цзян Тянь не мог понять, почему он был таким \*\*\*\*\* в то время, играя и причиняя боль такой красивой и доброй девушке. В это время почему у тебя какая-то неконтролируемая любовь.

Только что вернувшись с работы, Е Цзывэй, сидя в ресторане и попивая воду, увидел яркую и красивую девушку, одетую в полосатую рубашку розового цвета, со светлой кожей и элегантным видом. Это оказалась красивая женщина, которая не была так хороша, как Чжао Сюэцин, во всех отношениях, но при этом выглядела красивой.

«Разве это не Хуан Лингер?»

Она внезапно заколебалась, вспомнив одну вещь. Когда Цзян Тянь учился в университете, она внезапно попросила ее одолжить денег, прежде чем она узнала, что помогает девочке по имени Хуан Лингер.

«Сестра, разве вы не хвалите диссертацию профессора Хуана? Это легендарный профессор Хуан!»

Цзян Тянь преодолел смущение и познакомил Хуан Чжихуэй с Е Цзывэй.

Е Цзывэй сказала, что читала его диссертацию, разве вы не декан в лаборатории? Разве вы не хотели бы просто поддержать меня и воспользоваться возможностью продолжить общение с этой девушкой?

Помня об этом, она улыбнулась и достала свою визитную карточку, полная надежды: «У нас большие надежды на лабораторию! Профессор Хуан, вы должны как можно скорее добиться результатов!»

«Моя дочь Хуан Лингер! Это бестолковая девушка недавно облила профессора Цзян водой!»

Хуан Чжихуэй вытащил дочь и сделал выговор: «Я еще не извинился перед г-ном Цзяном, что за глупость!»

Хуан Лингер надулась, ее зубы кусали губы, ее лицо было слишком белым, и ее прекрасные глаза, полные обиды и ненависти, смотрели на Цзян Тяня упорно. Она ни произнесла ни слова.

Цзян Тянь подумал, что ее заставили остановить отца и, вероятно, она перенесла много ругательств и обид. Как она могла и с какой готовностью извиниться перед ним, она быстро сказала: «Ну, профессор Хуан, это не тот случай. Вините ее!»

Увидев, что Цзян Тянь сказал Хуан Лингер, Е Цзывэй задумчиво рассмеялась: «Профессор Хуан, как дела в лаборатории? Не могли бы вы прийти ко мне в кабинет и вкратце рассказать?»

Хуан Чжихуэй взволнованно потер руки: «Я всегда хотел доложить президенту Е, но не нашел подходящей возможности за прошедшее время!» - он последовал за Е Цзывэй наверх.

После того, как эти двое поднялись наверх, Цзян Тянь и Хуан Лингер на мгновение замолчали, немного неловко.

Спустя долгое время Цзян Тянь опустил голову и слабо сказал: «Раньше мне было жаль тебя».

Нос Хуан Лингер был кислым, и она грустно сказала: «Тебе не нужно извиняться. Хотя это откладывалось на три года, но ты также выполнил свое обещание, я буду выполнять свои обязанности и останусь твоей тайной любовницей. Я не буду мешать тебе иметь других женщин! Но у меня есть просьба, чтобы ты не сообщал моему отцу о соглашении между нами!»

«Зачем?»

«Хотя мой отец очень безрассуден, в его костях все еще есть гордый интеллектуал. Если он не примет твою помощь, наша семья, возможно, не сможет выдержать!»

Глаза Хуан Лингер загорелись унижением и твердостью.

Цзян Тянь испытал смешанные чувства в своем сердце, коснулся портсигара и взял одни сигарету в рот, не зная, что говорить.

«Тебе стоит меньше курить.»

Хуан Лингер подсознательно схватила сигарету, но тут же пожалела об этом, повернула голову набок, и сигарета в ее руке застыла.

Цзян Тянь на мгновение замер, а затем внезапно рассмеялся.

Человеческие эмоции могут быть настолько трудными для понимания: даже если они были серьезно ранены другой стороной, они все равно не могут забыть и даже имеют нереалистичные ожидания и выдают желаемое за действительное, чтобы оправдать другую сторону.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 224**

Глава 224: Детский клуб Цхисиа

Цзян Тянь помнит, что Хуан Лингер во всем следовала за ним, и единственное, что могло ее остановить, - это курение.

Желание Хуан Лингер прийти к нему должно быть ненавистно ей, но при этом она имеет нереалистичные фантазии и ожидания только для того, чтобы подсознательно останавливать его, когда он курит.

Это должно быть предложение: мужчины и женщины, которые были глубоко влюблены, всегда слепо злоупотребляют собой.

«Задержись, я не пошел к профессору Хуан из-за тебя. Раньше я даже не знал, что ты дочь профессора Хуан!»

Цзян Тянь положил портсигар на журнальный столик, его тон был глубоким и искренним: «Я прочитал диссертацию твоего отца. Я думаю, что он действительно талантлив, и это также отвечает потребностям нашей группы для будущих исследований. Я также верю, что он обязательно добьется успеха, это не имеет ничего общего с моей первоначальной сделкой с тобой.»

Возможно, от того, что Цзян Тянь оценил Хуан Чжихуэя, лицо Хуан Лингер мгновенно застыло.

Девочки всегда испытывают естественное восхищение отцами.

Несмотря на то, что внешний вид Хуан Чжихуэя не должен вызывать у других ощущения, что он особенный на первый взгляд, и над ней постоянно смеялись из-за исследований ее отца, одобрение Цзян Тянем ее отца всегда может облегчить ее конфликт.

Цзян Тянь увидел, как лицо Хуан Лингер успокоилось, зная, что его слова все еще имеют какое-то влияние, и в глубине души пожалел, что маленькая девочка раньше была сбита с толку.

«На самом деле, между тобой и мной нет сделки. Мне было жаль тебя, но у меня также было намерение обмануть тебя».

Цзян Тянь предпочел бы, чтобы Хуан Лингер продолжала ненавидеть его и не хотела, чтобы ее сердце сжималось, чтобы с тех пор жить деформированной жизнью.

Он легкомысленно сказал: «Когда твой отец вернется, я скажу, что ты уже извинилась, хотя это я должен извиниться перед тобой - я тоже буду вести себя, словно мы никогда не встречались».

«Почему я должна поверить, что ты не врешь, или это еще одна ложь?»

Красивое лицо Хуан Лингер побледнело, она закусила губу, заглушая невольный крик.

Она не знала, что Цзян Тянь сказал - правду или ложь - возможно, каждое предложение было обманчивой ложью.

«Я женат, и у меня хорошие отношения. Я буду относиться к тебе как к своей сестре. Если у тебя тоже есть отношения, ты будешь относиться ко мне как к своему брату».

Цзян Тянь тихо вздохнул и с трудом произнес эти слова.

Когда он хотел сказать что-нибудь еще, он услышал звук удара каблука о землю на лестнице, и Е Цзывэй и Хуан Чжихуэй спустились и засмеялись.

В этот день Цзян Тянь изучал проектные чертежи реакционного котла на вилле. Внезапно подошел Чжэнь Шуай.

Цзян Тянь вернулся в округ Цися в прошлом году и однажды встретился с Чжэнь Шуай и Тан Гуансю.

В то время все еще Тан Гуансю и Чжэнь Шуай рассказали ему о дилемме фармацевтического завода Цися, а Цзян Тянь также разрешил действовать Сунь Хао, который однажды ударил Чжэнь Шуая.

Но за последние шесть месяцев Цзян Тянь не связывался с ним, и Цзян Тянь не чувствовал необходимости связываться с ним.

Хотя жизнь Чжэнь Шуая не была богатой, он также был в безопасности. Цзян Тянь чувствовал, что нет необходимости втягивать его в свой \*\*\*\*\* мир.

«Боже мой, ты так потрясен. Как давно ты вернулся в Цзиньлинь, а я не могу тебя сдвинуть, я не спрашивал тетю, я не знал, что ты здесь прячешься!»

Чжэнь Шуай сел на диван с сигаретой, затянулся и посмотрел на Цзян Тяня с негодованием на лице.

Не дожидаясь ответа Цзян Тяня, Чжэнь Шуай снова взглянул на Цзян Тяня и улыбнулся: «Тебе скучно дома проводить каждый день, и ты не выходишь со мной поиграть. Что ты делаешь? Совершенствуешься!»

У Цзян Тяня была черная линия, и об этом действительно говорили. Он действительно был практикующим, но он легко сказал: «Я тороплюсь. Сейчас я работаю в лаборатории в группе Яован».

Чжэнь Шуай вообще не серьезный человек. Ему неинтересно это серьезное дело, и он с улыбкой сказал: «Пойдем, не надо скучать дома каждый день, пойдем куда-нибудь поиграем. Сегодня у нас есть брат в Цзисиа. все вместе»

Оказалось, что многие дети из окружного комитета окруж Цися усердно работали в Цзиньлине, поэтому они сформировали Ассоциацию дружбы Цяся.

Ведь люди здесь не знакомы друг с другом. Люди часто контактируют друг с другом и проявляют заботу.

«Цзян Тянь, я также знаю, что положение группы Яован не очень хорошее».

Чжэнь Шуай был редко серьезным человеком с торжественным выражением лица и искренними словами: «Наши дети работают во всех сферах жизни, и иногда они приводят хороших друзей. Может быть, у них есть ты и группа Яован. Помоги!»

Цзян Тянь горько улыбнулся. Как дети этого уровня могут помочь ему?

Однако, увидев редкие и разумные мысли Чжэнь Шуая, он с готовностью согласился.

Детский клуб Цзисиа расположен в уединенном переулке в районе Юйхуа.

Под сенью ночи маленький дворик наполнен родниковой водой, густыми бамбуковыми лесами, размытыми огнями и тенями, и это немало благородного очарования.

«Он соответствует окружающей среде»

Чжэнь Шуай остановил Porsche Cayenne на обочине дороги, и они вдвоем вышли во двор. Цзян Тянь улыбнулся.

Чжэнь Шуай неловко улыбнулся: «Этот ребенок сейчас трясется. Он открыл строительную компанию в Цзиньлине. У него хорошая квалификация, и он может строить крупные проекты с активами в десятки миллионов. Где я могу сравнить?»

«Оу Янбинь стоит десятки миллионов».

На лице Цзян Тяня отразилась насмешка, и его глаза смотрели с презрением.

Это десятки миллионов, это считается огромным богатством в глазах других, но в глазах Цзян Тяня он всего лишь чуть-чуть.

«Цзян Тянь, я знаю, что в молодости ты смотрел на него свысока, и ты всегда над ним издевался, но теперь все по-другому!»

Увидев выражение лица Цзян Тяня, Чжэнь Шуай с тревогой сказал: «Мой отец сейчас является заместителем директора подотдела общественной безопасности района Цзиньлин Юйхуа, что больше не похоже на тот год. Кроме того, Цзян Шу и его тетя были у власти Цзян. Если у тебя не будет друзей, помоги, ты потеряешь деньги в доме Цзян в будущем!»

Со дня рождения отца перед праздником Весны в семье Цзян произошел ряд изменений.

Однако эти новости держались в секрете, и на официальном сайте группы Яован было опубликовано лишь несколько сообщений. Однако Чжэнь Шуай всегда был игривым и не обращал на это внимания.

«Ну, я знаю, не беспокойся обо мне!»

Цзян Тянь похлопал его по плечу и направился к холлу.

«Почему она здесь?»

Но во время прогулки лицо Цзян Тяна внезапно слегка нахмурилось, он поднял брови и повернулся, чтобы посмотреть на здание.

На амулете Цзян Тянь оставил след сознания. Этот нефритовый амулет носила Хуан Лингер.

В следующий момент он был настолько в сознании, что увидел Хуан Лингер, сидящую на диване в комнате и ждущую кого-то.

Она хмурилась и выглядела встревоженной.

«Цзян Тянь, о чем ты говоришь? Пошли!» - Чжэнь Шуай в изумлении увидел Цзян Тяня и потянул его.

«Ой, все в порядке, пошли!»

Глаза Цзян Тяня сверкнули от убийственного намерения, и его сердце слегка дрогнуло: «Сейчас март, этого не произойдет».

Цзян Тянь помнит предыдущую жизнь. Фактически, Хуан Чжихуэй сначала занял деньги у Ни Фэна и не мог вернуть их. Хуан Лингер должна была взять на себя обязательство выплатить долги отца.

Позже, по словам декана Цзяби, в марте этого года Ни Фэн заставил Хуан Лингер пойти в частный клуб ради переговоров о выплате долга.

Хуан Лингер была очень умной и разумной, она боялась своего отца и других, отчаявшихся, и еще больше беспокоилась о том, что ее мать, которая вот-вот сломается, не выдержит удара, и продолжала скрывать это от своей семьи.

Ожидается, что сокрушительное горе и чудовищное негодование будут облегчены и освобождены с бесконечными обидами и страхами, постепенно ферментирующими и растущими в ее маленьком теле, постепенно становясь тяжелыми, и давление, наконец, поглощает весь ее разум. Ее нежное тело было полностью раздавлено.

Позже у нее была тяжелая депрессия, даже шизофрения, и она надолго замкнулась. Перенеся пытки, она наконец совершила прыжок в Рождество и закончила свою печальную жизнь.

Задумавшись, Цзян Тянь вошел во двор и увидел группу больших детей, сидящих посреди Оу Янбинем, говорящих и смеющихся.

В отличие от детей семьи Цзян, которые всегда любят обсуждать спортивные автомобили, женщин и развлечения, их темы относительно высокотехнологичны, включая городское планирование, политические тенденции и бизнес-операции, которые невозможно себе представить.

«Не думайте, что финансовое цунами в Соедеканенных Штатах повлияет на рынок недвижимости Китая. Не волнуйтесь, правительство определенно будет использовать недвижимость для стимулирования экономики! Цены на жилье возвестят период эпидемии. Вы должны получить землю!»

Ли Синчэнь имеет международное видение.

«Я просто позволил своему отцу попробовать купить несколько апартаментов в Цзиньлине. Осмелюсь гарантировать, что через год я заработаю 20%. Тот, у кого есть свободные средства, может сделать это вместе со мной!»

Чжан Юйлинь - активист.

Его отца перевели в жилой дом, а в последние годы он легко заработал на недвижимости десятки миллионов.

«Я вложился в несколько выбранных акций недвижимости, и моя прибыль выросла на 30% за три месяца, и теперь у меня есть часть!» - Лю Даолинь вмешался с другой стороны.

«Заговор Нун Чанхая о горе Фулун просто необходим. Он реорганизовал Общество Цинюнь. Теперь спад, вызванный исчезновением Сунь Хао, сметен и возрожден!»

«Семья Чена расследует смерть Чен Бо в провинции Хубэй. Похоже, что он уже нацелился и готовится начать реванш».

Оуян Бин говорил мало, но каждое его слово было серьезной новостью.

Сейчас он заключает контракт с руководителем компании Цзиньлинь Ни Чанхаем и поддерживает контакты с очень богатыми высокопоставленными лицами.

В этом случае Чжэнь Шуай, который первоначально жил в Яову Янци округа Цися, был немного робким. Он оттащил Цзян Тяня в сторону и тихо сказал:

«Цзян Тянь, не волнуйся, слушай внимательно, о чем они говорят, это будет очень полезно для нашего будущего развития!»

Глядя на уши Чжэнь Шуайчжи, внимательно слушал, хотя Цзян Тянь чувствовал себя смешным, он чувствовал некоторое облегчение. Однако теперь Чжэнь Шуай умеет много работать.

Наконец, получив разрыв, Чжэнь Шуай собрал Цзян Тяня, кивнул головой и сказал: «Оуян, братья и сестры, сегодня я привел старого друга, Цзян Тяня!»

«О, Цзян Тянь здесь. Садись!»

Лицо Оуян Биня исказилось, он посмотрел на Цзян Тяня, затем встал, потянул Цзян Тяня к столу и засмеялся: «Я не видел тебя много лет!»

Эти двое стояли бок о бок, как будто они были братьями, но люди с хорошими глазами знают, что Оу Янбинь всегда ненавидел Цзян Тяня на протяжении многих лет.

Отец Оуян Биня сначала был просто заместителем директора уездного бюро, и Цзян Чжисин, который был заместителем главы уезда, вообще не мог сравниться с ним.

Говорят, что отец зависит от сына, но для детей он отец. На территории округа Цзян Тянь частенько избивал Оуян Биня каждые три дня. Спустя много лет Оуян Бин все еще жаловался. Очень раздражает Цзян Тяня.

Боюсь, что сегодня нам нужно броситься на Цзян Тяня и жестоко отомстить ему.

Все посмотрели друг на друга и улыбнулись.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 225**

Глава 225: Нет больше молодости

Оуян Бинь притащил Цзян Тяня к себе, налил чашку чая Цзян Тяню и рассмеялся: «Цзян Тянь, ты не возвращался три года. Когда ты вернулся? А теперь старик. Ынчжун, ты вернулся?»

«Вернулся перед праздником весны» Цзян Тянь сделал глоток чая и слегка улыбнулся.

Казалось, что тонкий красный халат за несколько тысяч был для него обычным делом.

«Ты потрясающий. Ты не вернешься в группа Яован с сильной отдачей, правда? Но ты осмеливаешься наступить на несравненного человека Яньцзина!» - угрюмо сказал Оуян Бин.

По его мнению, группа Яован вот-вот умрет, и это было небезопасно.

Кроме того, даже если с группой все в порядке, Цзян Тянь устроил большую катастрофу. Это уже уличная мышь, на которую кричала семья Цзян, и я боюсь, что она крайне маргинальна, и его вообще нельзя сравнивать.

Такой отказ от большой семьи на самом деле еще более печален. Будет ошеломлен семьей. Не думай об этом всю жизнь. С таким же успехом можно не иметь семейного происхождения!

«Нет. группа Яован и университет создали лабораторию, и я работаю в ней исследователем».

«Сколько стоит месяц?»

«Десять тысяч долларов в месяц!»

«Полагаю, эта семья Цзян слишком тебя эксплуатирует!»

Оуян Бин похлопал Цзян Тяня и сказал: «Всего 10 000? Недостаточно для денег на сигареты на месяц, брат, пожалуйста, пообщайся со мной. Я заключил несколько проектов под руководством генерала Ни. Десятки миллионов вложений в месяц».

«Вот же ж плут!»

«Бинь Шао могуч!»

У многих молодых студентов, когда они услышали это, глаза засветились золотом.

В прошлом многие девушки собирались тосты и впивались взглядом в Оуян Бина, желая получить долю в проекте, который он заключил.

Рядом с ним Чжэнь Шуай также улыбнулся: «Цзян Тянь, на самом деле, тоже хорошо следовать за Оуян, чтобы разжечь еще одну печь. Группа Яован и семья Цзян не обращают на тебя внимания. Когда они оглянутся назад, они увидят, что заработали много денег в прошлом году. Давай!»

Цзян Тянь покачал головой и тихо сказал: «Забудьте об этом, семья Цзян - это все равно моя семья, а группа - это тяжелая работа моей матери. Работая в группе, я чувствую себя более непринужденно!»

Чжэнь Шуай знал личность Цзян Тяня и отказался от убеждений.

Рядом с девушкой с изысканным макияжем и сексуальным платьем Цзяо Ян сказал: «Цзянь Тянь, как ты можешь это сделать? Оуян дал тебе хорошую работу только потому, что жил в одном дворе несколько лет».

Цзян Тянь засмеялся и поддразнил: «Кажется, тебя зовут Чжэн Ся, или ты должна уйти, Оуяну твой стиль должен понравиться!»

Все знают, что Оуян Бин такой похотливый.

Чжэн Сяцяо покраснела, а затем кокетливо сказала Оуян Биню: «Брат Оуян, смотри, он издевался надо мной!»

Оуян Бин с улыбкой похлопал ее по заднице и сказал: «Все в порядке, Цзян Тянь шутит, но завтра ты пойдешь на работу в мою компанию. Как мой секретарь, я поделюсь с тобой одним проектом!»

«Что ж, брат Оуян, я должна много работать!» - Чжэн Ся обрадовалась и сказала с радостной улыбкой.

«По старой поговорке, есть какое-то отношение к секретарю днем и никакого отношения к секретарю ночью!» - Цзян Тянь улыбнулся Чжэнь Шуаю.

Изначально вода из колодца не нарушала речную воду, но Чжэн Ся хотела наступить на него, почему Цзян Тянь скривился?

«Ты шутишь», - лицо Чжэнь Шуая застыло, он хмуро посмотрел на Цзян Тяня, умоляя его не говорить ерунды.

«Цзян Тянь, это слишком!»

Услышав это, лицо Оуян Бина также помрачнело, и в нижней части его глаз вспыхнула яркая вспышка света.

Чжэнь Шуай быстро встрял между ними и засмеялся: «Забудьте об этом, босс Оуян Чжэн Ся, не принимайте это всерьез, Цзян Тянь - это просто шутка! Сколько лет вашему боссу, Оуян, почему у вас есть общие знания с Цзян Тянем?»

Чжэн Ся впился взглядом в Цзян Тяня и с презрением сказал: «Ты все перепутал, в чем дело?»

Цзян Тянь улыбнулся и не позаботился о ней.

Лицо Оуян Биня было немного неприглядным, нахмуренное: «Цзян Тянь, эти годы прошли, и твой плохой характер не изменился. Не забывай, теперь ты больше не Принц Короля Медицины. Тебе нужно ясно видеть свою личность!»

«Что ж, Оуян Бин, я такой хороший или плохой, не беспокойся обо мне!» -Цзян Тянь лениво улыбнулся.

Оуян Бин был энергичным, но после стольких лет, проведенных в обществе, он стал чем-то вроде городского правительства, и в глубине души он чувствовал себя несчастным, держа в руке бокал вина, встал и сказал: «Хорошо, братья и сестры, правительство округа и два суда, дети, которые находятся в Цзиньлине, - это только мы! Все в Цзиньлине незнакомы в жизни, и это нелегко. В будущем мы должны заботиться друг о друге и поддерживать. Я сказал здесь слово, и все будут мне полезны в будущем. Я для вас сделаю все, что в моих силах!»

Эти слова были красивыми, все аплодировали, официанты тоже начали обслуживать и сразу накрыли стол.

«Извините, я опоздал!»

В этот момент из двери раздался мягкий и приятный голос, и вошла обладательница красивого голоса.

Это женщина около двадцати семи лет. Она высокая и носит рубашку в вертикальную полоску, изящный белый костюм и черную деловую юбку. Ее тонкие линии подчеркнуты, а выпуклости выступают вперед.

Мягкий свет окутывает ее нежные линии. Кожа, как нефрит, кристально чистая, розовая и безупречная. Глаза как звезды, брови как угольки, и ее красота захватывает дух. На первый взгляд она незабываема.

В этот момент все присутствующие мужского пола перестали дышать и смотрели прямо на нее.

А женщины, как Чжэн Ся, завистливы, ревнивы и полны ненависти, а также чувствуют себя немного несостоятельными.

«Му Юньцин!»

Все восклицали.

В то время она была возлюбленной многих детей, в том числе Цзян Тяня, члена могучей армии, который соплил и восхищался ею.

Только позже отца Му Юньцина перевели в Цзиньлин на должность секретаря районного комитета партии, и Му Юньцин покинула территорию.

После учебы в университете Цзиньлин Му Юньцин очень хорошо развилась в последние годы. Бизнес был очень большим. Она инвестировала в несколько инновационных компаний и имеет под контролем активы в сотни миллионов. В частности, компания, которой она руководит, является консалтинговой.

Так что все действительно не ожидали, что Му Юньцин сможет присутствовать на их вечеринке.

«Богиня»

В этот момент у Оу Янбиня свисала слюна.

По сравнению с ней, Чжэн Ся и другие присутствующие девушки померкли в их глазах.

В частности, ее умный, вежливый и сильный женский темперамент заставляет ее глаза открываться.

В это время все взгляды упали на Цзян Тяня, потому что в то время между Цзян Тянем и ней произошел большой скандал.

В то время неподалеку жили Му Юньцин и Цзян Тянь. Му Юньцин всегда любила учить Цзян Тянь как старшая сестра и помогать ему с домашним заданием.

Цзян Тянь, который все еще находился на обучении, был одержим Му Юньцин и написал Му Юньцин любовное письмо.

В результате Му Юньцин, которая сосредоточилась на подготовке к вступительным экзаменам в колледж, даже не взглянула на него и отдала его непосредственно отцу - секретарю партии округа. А его отец напрямую нашел Цзян Чжисина.

Цзян Чжисин был так зол, что жестоко ударил Цзян Тяня и вытер две улицы Цзян Тянем как метлой.

«Сестра Му, сядь здесь!»

Оуян Бин был так взволнован, что быстро встал, и никто из присутствующих мальчиков не осмелился опередить его. Чжан Юйлинь рядом с ним послушно уступил свое место и нашел свободное место, чтобы сесть.

«Я очень скучаю по братьям и сестрам из поселка, поэтому, пожалуйста, не приглашайте их. Не удивляйтесь».

У Му Юнь хорошее настроение, она выглядит сильной женщиной, но также чувствует себя весенним ветерком и тепло всех приветствует.

«Не вставай, просто садись!»

Она оттолкнула Чжэнь Шуая прямо в сторону, села рядом с Цзян Тянем, пристально посмотрела на Цзян Тяня и улыбнулась: «Цзянь Тянь, как твои дела?»

Увидев это, Оуян Бинь напрягся, депрессивно подумав: «Нет, Му Юньцин здесь ради Цзян Тяня?»

«Небрежно, глупо!»

В тот момент, когда он увидел ее, Цзян Тянь тоже был ошеломлен, но вскоре его глаза успокоились, стали невыразительными и искренними.

Фактически, увидев Му Юньцин снова, он уже думал о том, чтобы заставить ее заняться своим делом.

Но прошлое как ветер, и все прошло. Теперь у него уже была Цинэр, и ему было стыдно за прошлое.

«Хехе Му, Цзян Тянь теперь вернулся в Цзиньлин. Как исследователь в лаборатории группы Яован, он имеет высокую зарплату - 10 000 в месяц!» - Оуян Бин угрюмо улыбнулся.

«Оуян позволил ему работать в своей компании, но он отказался! Его видение действительно высоко!»

«Может быть, Цзян Тянь все еще хочет контролировать группу Яован. В конце концов, он - потомок линии, очень многообещающий!»

Толпа на мгновение рассмеялась с насмешливым выражением лиц.

В связи с этим Цзян Тянь спокойно кивнул, глядя на Му Юнь, и легкомысленно сказал: «Это правда, Оуян Бин отчитается за меня, я не буду много говорить!»

Му Юньцин улыбнулась.

Когда все переменили тему, она улыбнулась уголком рта, посмотрела на Цзян Тяня интересным взглядом и прошептала: «Цзян Тянь, ты очень сдержанный».

«Насколько сдержанный?»

«Твоя мать снова представила группу Яован, но ты настоящий брат группы Яован!»

«Ты хорошо информирована?» - Цзян Тянь слегка улыбнулся.

«В Цзиньлинге нечего скрывать от меня! Не прячь свою сестру в будущем!»

Му Юньцин вынула визитницу, вытащила одну визитку для Цзян Тяня и прошептала ему на ухо.

«О, консалтинговая фирма Жуйци, председатель»

В связи с этим лицо Цзян Тяня не изменилось, он положил ее визитку в карман и мягко сказал: «О, ты получила новости от моей сестры!»

«Ха, ты умный! Вообще-то я живу рядом с Цзывэй. Когда ты приходишь домой, и я готовлю для тебя! Я живу одна, это очень удобно».

Му Юнь сладко улыбнулась, и даже непослушная поза маленькой девочки поразила людей с первого взгляда.

Цзян Тянь улыбнулся.

Никто не молод, все уже не простые.

В последний раз в офисе сестры Цзывэй она увидела, что она холодна и уволена, потому что он не знал, что его мать взяла под свой контроль группу Яован.

Теперь, когда он узнал новости от Цзывэй, он сразу же стал подниматься по дружбе и хотел пересказать старые чувства. Это было не чем иным, как прокладыванием пути для бизнеса в будущем.

«Не хочешь приходить в мой дом? Ты боишься, что я тебя съем? Маленький плохой парень!»

Му Юньцин понизила голос, улыбнулась уголком рта и снова зашептала в ухо Цзян Тяню.

Ее свежее дыхание ворвалось в нос и уши Цзян Тяня, как очаровательный шепот любовницы.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 226**

Глава 226: Совсем сбитый с толку

Сказав это, она посмотрела на Цзян Тяня с интересом, ее красивые глаза блеснули.

Она обнаружила, что Цзян Тянь изменился, его темперамент был очень стабильным.

Такого рода манеры она видела только у высших личностей Цзиньлина, что заставило ее задуматься.

«Я надеюсь связаться с тобой в будущем».

Видя, что он не может выйти из тупика, Му Юньцин снова встала и протянула визитку присутствующим, и он был польщен.

«Как это? Теперь Му - председатель. Несколько корпоративных активов в сумме составляют сотни миллионов. Цзян Тянь, чувствуешь свою неполноценность?»

Оуян Бин сделал несколько глотков вина, брызгая крепким напитком, с презрительным видом.

«В то время ты хотел обожать свою сестру, которая дала вам такое мужество?»

«Теперь, ты знаешь, что между тобой и Му?»

Толпа смотрела на Цзян Тяня с насмешкой.

«О, я не думаю, что линейка имеет длину, а дюйм - короткий. Я не очень хорош в управлении бизнесом, но я хорош в себе».

В ответ Цзян Тянь слегка улыбнулся.

«Некоторые люди умеют драться и бегать с собаками, некоторые хорошо умеют вести дела и открывать новые горизонты в деловом мире, третьи хороши в игре за силу, а также могут расти».

Оуян Бин усмехнулся: «В доме Цзян даже Цзян Чао открыл антикварный магазин, который может зарабатывать миллионы в год и может сдерживать тебя. Но вы, что хорошо получается у Цзян Тяня?»

«Я хорош в кулаках», - равнодушно сказал Цзян Тянь.

«Ха-ха, ты нарываешься? Цзян Тянь, ты корова!»

«Да, да, Цзян Тянь добился успеха в том, что он победил большого человека Яньцзина…»

«Потом его выгнали из дома, и он не решался вернуться три года!»

Толпа некоторое время смеялась, а некоторые даже расплакались, хлопая по бедрам и высмеивая его.

На их уровне это ничто по сравнению со зрением, IQ и связями.

Эти так называемые армейские короли могут снова сражаться. После выхода на пенсию они не более чем телохранители для богатых.

Слабая женщина, такая как Му Юньцин, у которой нет силы, но она занимает половину горы в сфере корпоративного консультирования Цзиньлин. В ее руках 100 миллионов юаней активов, и она может отпраздновать это событие с богатыми местными сановниками. Это их образец для подражания и цель, к которой они стремятся.

«Цзян Тянь, ты должен сказать, что можешь драться сам. У меня есть несколько друзей, которые работают тренерами в провинциальной спортивной школе. Свободные бои в Санде очень хороши. Давайте найдем другую возможность на следующий день. Обсудим?»

Оуян Бин улыбнулся, но в глубине души ему было немного холодно.

Прежде чем Цзян Тянь заговорил, Му Юньцин подняла брови и воскликнула: «Оу Янбинь, что ты делаешь!»

«Ха-ха, сестра Му, я шучу! Как можно было избить Цзян Тяня?»

Оуян Бин неловко улыбнулся и был очень расстроен.

Что это за Цзян Тянь, чтобы Му Юньцин с таким энтузиазмом заботилась о нем.

Он быстро сменил тему и рассмеялся: «Да, мастер Ни Фэн сегодня пьет в клубе, и мы будем поднимать тосты, когда встретимся!»

«Младший сын Ни Чанхая!»

«Это было бы чудесно!»

«Оуян, ты такой потрясающий прямо сейчас, ты можешь играть с Ни Шао!» Некоторое время все были в восторге и всячески хвалили Оуян Бина.

Ни Чанхай является одним из лидеров как в политических, так и в деловых кругах, имея богатый опыт и большую силу. Возможность выстрелить в пятерку лучших в Цзиньлине - определенно их присутствие.

Если вы сможете догнать Ни Фэна и других гигантов, тогда все будет гладко и плавно.

«Я несколько раз пил с Ни Шао! Ни Шао тоже здесь частый гость!»

Оуян Бин с гордостью сказал: «Чжэнь Шуай, разве ты не хотел всегда его узнать?»

«Да, Оуян, если я смогу встретиться с Ни Шао, я никогда не забуду твою доброту». Чжэнь Шуай тоже был взволнован, махая обеими руками.

Оуян Бин слегка улыбнулся: «Будь уверен, я здесь, чтобы убедиться, что ты сможешь поесть в Цзиньлине, Сунь Хао не знает, куда идти в это время, иначе я могу показать тебе его!

«Ну, я был у Сунь Хао несколько раз, но он не хочет со мной играть!» Чжэнь Шуай грустно вздохнул.

«Сунь Хао управляет недвижимостью династии, обладает мощной силой и дальновидностью, и играть без тебя - нормально!» - сказал Оуян Бин.

«Да, чтобы встретить такого большого человека, нужно терпение и искренность!»

«Да, да, чтобы быть настойчивым, нужна смелость!» Все согласились.

«Чжэнь Шуай, тебе действительно не повезло».

Внезапно Цзян Тянь слегка улыбнулся: «Разве я этого не говорил? После того, как Сунь Хао увидит вас, вы станете перед вами на колени».

«Цзян Тянь, что ты сказал?»

Как только это прозвучало, все были потрясены, все посмотрели на Цзян Тяня с недоверием.

Сила семьи Сунь хорошо известна в Цзиньлине. Семейные активы составляют десятки миллиардов. Еще более известна недвижимость династии. Цзян Тянь, брошенный сын погибшей семьи, как его можно сравнить с другими?

«Однако у него нет шансов, потому что я убил его!» - лениво сказал Цзян Тянь.

«Цзян Тянь, ты действительно смеешь хвастаться! Ты даже обуви Сунь Хао не достоин», - усмехнулся Оуян Бин.

«То есть, чтобы привлечь внимание сестры Му, произносятся даже слова жизни и смерти!»

«Цзян Тянь, ты знаешь, к чему приводит подобное?»

«Это не то, с чем вы не можете оставаться. Семья Сунь может снести вашу семью Цзян за считанные минуты!»

Все на месте происшествия этому не поверили, это было презрение.

У Чжэнь Шуая была черная линия, и он быстро закончил за Цзян Тяня: «Цзян Тянь просто шутит. Он борется за справедливость и хочет злиться на меня! Не принимайте это всерьез, не передавайте это!»

«Какая шутка, правда, меньше чем через полгода я позволю семье Сунь умереть!» - серьезно сказал Цзян Тянь.

«Цзян Тянь, не говори о своих способностях к мусору, только из-за твоего высокомерного темперамента ты просто не можешь смешать это со своим ртом, который так скуп на воздух!»

Оуян Бин ухмыльнулся и снисходительно усмехнулся.

Все не хотят разговаривать с Цзян Тянем, и сказать нечего, даже Чжэнь Шуай всеми оставлен в стороне и изолирован.

«Ну, я хотел показать ему друзей, но не мог уйти со сцены».

Чжэнь Шуай напился, вздохнул долго и коротко и был крайне разочарован Цзян Тянем: «Он такой дурак, почему он еще немного не вырос!»

Атмосфера была разрушена, и все просто ели. Только Му Юньцин разговаривала с Цзян Тянем.

«Цзян Тянь, не шути, такие слова будут распространяться, ты будешь очень неприятен. Я слышала, что семья Сунь была в ярости из-за исчезновения Сунь Хао и расследует это!» - сказала Му Юньцин с серьезным видом.

«Правда? Пусть проверят». Цзян Тяню было все равно.

«Почему ты такой наивный!» - Му Юньцин с тревогой уставилась на Цзян Тяня.

Цзян Тянь засмеялся и ничего не сказал.

«Чем ты планируешь заняться?»

«Привести семью Цзян к господству над Цзиньлином, а семью Сунь, семью Чен, семью Ни - всех их я убью!»

«Ты сошел с ума? Поговори со мной серьезно. Каковы твои планы на возвращение?»

«Действительно доминировать над Цзиньлином»

Даже Му Юньцин потеряла дар речи от Цзян Тяня, слишком ленивая, чтобы игнорировать его.

Она слышала, что он пришел на вечеринку именно к ней. Он просто так пошутили надо мной, без всякой серьезности.

Она слышала, как Е Цзывэй сказала, что Чжан Ваньцин взяла под свой контроль группу Яован во время Весеннего фестиваля. Может быть, Цзян Тянь пойдет в класс и станет членом семьи Яован, поэтому она хотела приехать и увидеть Цзян Тяня. Может быть, у нее еще есть возможность сотрудничества в будущем.

И когда она впервые увидела Цзян Тяня, она почувствовала, что Цзян Тянь, похоже, сильно повзрослел и был довольно спокойным.

Но теперь, когда она говорила, она не могла не разочароваться в Цзян Тяне.

Она боится, что можетторчать только внизу, даже не став вице-президентом.

В этот момент Оуян Бин посмотрел на время, встал и сказал: «Почти закончили, я отведу тебя к Ни Шао, чтобы повеселиться в баре!»

«Хорошо, поторопись!»

«Подожди!»

«Это Ни Шао!»

Все присутствующие были очень взволнованы и с энтузиазмом откликнулись, даже Му Юньцин слегка пошевелилась.

Она смогла связаться с Ни Минъюань, потому что она была с Е Цзывэй, а она все еще была далека от этого высшего класса.

Чжэнь Шуай немного потянул Цзян Тяня, но беспомощно сказал: «Боже, я прошу тебя отбросить свой вонючий нрав, тебе хорошо завести больше друзей!

«Это хорошо!»

Неожиданно Цзян Тянь на этот раз быстро встал, пошел быстрее, чем кто-либо другой, и выбежал из комнаты.

«Послушай, Цзян Тянь сейчас спешит. Он хочет держать Ни Шао за бедро!»

«Есть вид, продолжай гордиться!»

Кто-то насмешливо высмеял.

«Цзян Тянь, что ты делаешь в такой спешке? С твоей стороны слишком грубо бросаться вот так, не забудь постучать в дверь!»

Увидев, что Цзян Тянь бросается вперед, Оуян Бинь выглядел встревоженным, торопясь следовать за ним, потянув Цзян Тяня за руку.

«Стой!»

В это время Цзян Тянь уже подошел к двери Ни Фэна и отшвырнул Оу Янбина ударом руки.

Затем, под ужасающими взглядами всех, Цзян Тянь поднял ногу и пнул ногой резную деревянную дверь.

Бум! Громкий шум.

Лица всех помрачнели.

«Все окончено!» - Оуян Бин был так напуган, что вспотел, почти сидя на земле.

«Ни Шао, мы вернули тебе деньги, почему ты хочешь, чтобы я заплатил за них!»

В комнате Хуан Лингер съежилась в углу дивана со слезами на лице, дрожа и с широкой улыбкой умоляя злого молодого человека.

«Твой папа должен мне. Ты знаешь, что такое долги? Он вернул мне два миллиона, а должен три миллиона!»

Ни Фэн посмотрел на нее, как на маленького белого кролика, и усмехнулся:

«Я просто позволю тебе переспать со мной одну ночь, и долг будет возвращен. Эта сделка - хорошее дело для тебя! Три миллиона за ночь - это цена большой звезды»

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 227**

Глава 227: Не пугай ее

«Я не буду!»

Хуан Лингер расплакалась и умоляла: «Ни Шао, пожалуйста, оставьте меня в покое. Если вам нужны деньги, я могу придумать способ и собрать их, чтобы вернуть вам долг!»

«Не притворяйся, я тебя насквозь вижу!»

Ни Фэн улыбнулся с гримасой на лице и сказал: «Меня раньше воспитывал Цзян Тянь. Ты все еще думаешь о себе как о цветке белого лотоса? Поторопись и сними одежду. Ты знаешь мою силу, я могу убить всю твою семью, просто в качестве развлечения!»

Первоначально бледное лицо Хуан Лингер побледнело еще сильнее, но она продолжала качать головой, и слезы кристаллами падали одна за другой.

«Ладно, если ты не хочешь раздеваться, я сниму ее для тебя. Я джентльмен!»

Ни Фэн слабо улыбнулся, подошел к Хуан Лингер, схватил ее за вырез и внезапно расстегнул пуговицу ее рубашки.

Именно тогда с грохотом дверь распахнулась. Ни Фэн повернулся и посмотрел на дверь: «Цзянь Тянь, почему ты вернулся?»

Он хорошо знал Цзян Тяня и совсем не смотрел ему в глаза, отпустил Хуан Лингер и лениво подошел к Цзян Тяню.

Он улыбнулся и сказал: «Ха, я знаю, что ты ее вырастил, но ты не муж ей, не возражаешь?»

«Что ты говоришь?»

Цзян Тянь шагнул вперед.

Тон безразличия, как лед, который не может длиться вечно, заставляет людей храпеть.

«Ты хочешь быть любопытным?»

Не Фэн сначала рассмеялся, а затем надменно засмеялся: «Хахаха, Цзян Тянь, ты такой забавный! Когда твоя семья Цзян брошена, даже если ты даже не дашь мне обуви, ты осмелишься притвориться передо мной. Твое поведение равносильно удару по камню, ты дурак!»

«Цзян Тянь, что ты делаешь? Разве ты не видел столько головорезов?»

Чжэнь Шуай потянул Цзян Тяня, чтобы перехватить его.

Даже на пике развития группа Яован Цзян Тяня не был противником Ни Фэна.

За Ни Фэном есть еще около дюжины черных мужчин, которые являются хозяевами Общества Цин Юнь. Разве не так сложно такими голыми руками бороться с другими?

«Цзян Тянь, почему тебя беспокоит эта чушь? Вернись скорее, иначе я расскажу твоей сестре!» Му Юньцин выглядела встревоженной и нахмурилась.

Му Юньцин все больше и больше разочаровывалась в Цзян Тяне.

Сражаться из-за ревности к предавшей девушке и оскорблять Ни Фэна - это было слишком запутанно, это был всего лишь камешек.

«Ни Шао, она не имеет к нам никакого отношения. Не показывай ему лицо, просто убей его!»

Оуян Бин был потрясен, его лицо было бледным, холодным и вспотевшим. После того, как он во всем разобрался, он еще больше разозлился на Цзян Тяня. Он немедленно установил отношения с Цзян Тянем.

«Слушай, ты мой противник? Отпусти, послушай меня!»

Ни Фэн презрительно улыбнулся, шагнул вперед и чуть не указал пальцем на нос Цзян Тяня: «Ты сражаешься со мной из-за маленькой сучки, которая тебя продала, у тебя действительно есть способности!»

Хуан Лингер неоднократно продавалась Цзян Тяню. Ее красивое лицо то и дело становилось красным и белым, и слезы катились по ее прекрасным глазам, она дрожала.

Увидев это, Цзян Тянь почувствовал укол в своем сердце, но Ни Фэн не знал, что смерть приближается, и сказал с насмешливым лицом:

«Расслабься, она следует за тобой лучше, чем ты. Я слышал, что ты до сих пор задолжал ей гонорар за содержание. Со мной у нее будет два миллиона в год! Спасибо за ее обучение. Я думаю, что ее работа должна быть хорошей!»

Его голос еще не умолк, а Цзян Тянь внезапно двинулся.

Услышав громкий хлопок и цветок на глазах у всех, Ни Фэн исчез с места, разбив окно, как тряпичная кукла, вылетел на семь или восемь метров и приземлился в пруду с лотосами во дворе.

Кровь хлынула из него быстро, окрасив пруд в алый цвет.

«Это вообще человек?»

Чжэнь Шуай опрокинулся на пол.

Оуян Бин замер на мгновение, затем выбежал из двери, держа Ни Фэна, у которого был только воздух, и крикнул: «Поторопитесь, вызовите скорую помощь!»

Хуан Лингер внезапно подняла голову и недоверчиво посмотрела на Цзян Тяня, ее сердце сильно забилось: «Он действительно защищал меня!»

«Черт, посмел ударить Ни Шао! Ты сумасшедший!»

«Разрежь его и покорми собаку! Не отпускай женщину!»

Более дюжины головорезов бросились вверх, размахивая палками, Цзян Тянь воспользовался возможностью, чтобы вытащить Хуан Лингер, чтобы защитить ее собой, заблокировал выдвинутый вперед железный стержень, удержал запястье противника своей гомеопатией, заблокировал другую стальную трубу, поднял колени над нижней частью живота и холодно хмыкнул: «Это дерьмо бесстыдно, разве это не смерть?»

Он схватил стальную трубу и выхватил ее, разбив ей голову головореза, ударив его по голове кровью, крича и удерживая голову.

Увидев перед собой сцену, Хуан Лингер испуганно закричала, а бандит рядом с ней вытащил мачете и рубанул ее по плечу.

Цзян Тянь бросился вверх и, ударив, поймал мачете противника.

Мачете упало на ладонь Цзян Тяня.

Первоначально основанное на управлении Цзян Тяня, это холодное оружие не могло причинить ему ни малейшего вреда, но он внезапно сделал хитрый ход и разогнул свою истинную ладонь, и острый клинок порезал его ладонь, и кровь потекла по лезвию.

Головорез испугался могущественной силы Цзян Тяня. Изначально он только размахивал ножом, чтобы напугать людей. Он использовал Хуан Лингер, чтобы угрожать Цзян Тяню, и никогда не хотел причинять ей боль. Однако когда дело дошло до Цзян Тяня, он действительно отчаянно пытался заблокировать нож. Чертова храбрость действительно пугает.

«Черт!»

Цзян Тянь запел тихим голосом, и кровоточащая левая рука внезапно окрепла, даже разбив острый мачете на две части.

Все были шокированы силой Цзян Тяня.

Удар по голове вызывает еще большее сожаление, неудивительно, что этот ребенок часто осмеливается что-то сделать с Ни Шао.

В его ушах раздался крик, но именно Цзян Тянь пнул головореза, выбившего нож.

Цзян Тянь холодно бросил половину клинка, и звероподобный жестокий взгляд уставился на голову.

Голова бандита напугала его, он оттащил нескольких человек назад и закричал: «Парень, есть такое, что ты не уходишь, меня зовут Цян Шао!»

В этот момент весь клуб был встревожен и в беспорядке.

Кто-то вышел из комнат посмотреть и спросить, в чем дело, кто-то вызвал скорую, кто-то перевязывал раны, кто-то кричал, а кто-то указывал на них и разговаривал.

«Юньцин, ты тоже здесь? Ты не будешь дружить с избивающим мужчиной?»

По коридору шел молодой человек, несущий сигару, уставившийся на Ни Фэна, которого подняли из пруда с лотосами и потянул за голову, затем посмотрел на Му Юнь с мрачным выражением лица.

«Лун Шао, я знаю. Я была на территории в округе Цися».

Му Юнь была обеспокоена, зная, что Цзян Тянь сегодня устроил ужасную катастрофу, не решалась выступить вперед и выступить посредником.

«Твой друг очень темпераментен. Даже Ни Шао осмеливается драться, это беда, и Цян Шао тоже здесь!»

Говорил человек Ху Лунбо. Он считался вторым и третьим звеном в Цзиньлине. Его семья занималась торговлей автомобилями. У него была группа Ингиинянян, которая называлась Гарем Бель 3000.

«О чем ты говоришь? Ю Цян?»

Когда Му Юньцин испугалась, внезапно раздался слабый голос.

«Вы знаете Цян Шао?» Лун Шао посмотрел на Цзян Тяня, задавая вопрос, и немного колебался.

«Ребенок все больше и больше сбивается с толку, и я давно напомнил ему, что это будет далеко от семьи Ни!»

Цзян Тянь разочарованно покачал головой: «Пусть он придет ко мне и посмотрит, не пугаю ли я его!»

«Мальчик, тебе лучше говорить осторожно! Сильного или молодого нельзя обидеть». Глаза Лун Шао сузились, и его глаза были полны жестокости.

В этот момент цвет лица Му Юня резко изменился, Чжэнь Шуай также дрожал от страха, лицо Оуян Бин было горьким.

Что касается Чжэн Ся, она боялась вмешиваться.

Они контролируют более 100 000 полицейских в провинции. Как большинство людей может легко его спровоцировать? Можно сказать, что на этот раз Цзян Тянь должен был умереть.

«Лун Шао, не могли бы вы дать мне гримасу и помочь мне убедить Цян Шао?»

Му Юньцин на мгновение заколебалась, продолжая говорить.

Лун Шао удивленно улыбнулся, а затем его лицо внезапно помрачнело: «Ты недостаточно углубился в большие и маленькие круги. Я также смотрю на лицо, к которому ты придешь, поэтому я напоминаю тебе не уходить в эту мутную воду. Ты поверь: ты даже не можешь смешать Цзиньлин в одном предложении?»

Сказав это, Лун Шао потерял очаровательное настроение и отошел.

«Забудь об этом, сестра Му, этот ребенок - возмутитель спокойствия. Не беспокой его. Его сегодняшняя жизнь и смерть не имеют к нам никакого отношения!»

Чжэн Ся пошел к Му Юньцин и мягко убедил ее.

«Все светят глаза и осторожно относятся к их ртам. Когда они вернутся, не поднимайтесь и не оказывайте Цзян Тяню одолжение».

Оуян Бин тоже всем напомнил.

Му Юньцин на мгновение заколебалась, а потом тихо вздохнула и повернула голову в сторону.

Какое-то время, за исключением Чжэнь Шуая, все дети в большом дворе вышли из круга и выстроились четкой линией с Цзян Тянем, открывая вид сбоку.

«Цзян Тянь, подожди, когда приедут сильные молодые люди или семья Ни, ты можешь сопровождать его, я могу покрыть медицинские расходы!»

Чжэнь Шуай с горечью сказал: «Терпение - это спокойно и мирно, вы и они приходите тяжело, хороших результатов не будет!»

«Расслабься, все в порядке!»

Цзян Тянь все еще сидит там, держит чашку с чаем и дуется.

«Он сумасшедший!»

Увидев это, одноклассники Чжэн Ся смотрели с презрением, как будто смотрели на дурака, глядя на Цзян Тяня.

«Он думал, что его отец был окружным магистратом.»

Оуян Бин холодно усмехнулся, думая, что Цзян Тянь ничего не может с этим поделать.

Хуан Лингер вернется к этому моменту. Он протянула руку и держала окровавленную ладонь Цзян Тяня, обеспокоенно говоря: «Твоя рука все еще кровоточит, дай мне посмотреть».

Цзян Тянь равнодушно улыбнулся, его сердце показало упорство.

Его левая рука была вырезана из раны на ладони лезвием, а кровь все еще текла.

На самом деле он и вовсе был умышленно ранен. Это горькая схема. Я хочу использовать это, чтобы открыть тупик между Хуаном Лингер и ним.

Но красивое лицо Хуан Лингер помутнело, и ее нервная кровь ушла, а ее прекрасные глаза наполнились очаровательными слезами: «Нет, ты должен немедленно отправиться в больницу, возможно, тебе нужно наложить несколько швов».

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 228**

Глава 228: Ты все еще считаешь ее девушкой

Цзян Тянь слегка улыбнулся: «Как может быть такое преувеличение! Рана неглубокая, у меня есть лечебный порошок, просто нанеси немного!»

Цзян Тянь нашел бутылку с порошком и посыпал им рану. Хуан Лингер огляделась и, наконец, сняла одну из своих юбок, чтобы помочь Цзян Тяню перевязать рану.

Глядя на левую руку Цзян Тяня, Хуан Лингер почувствовала невыразимую боль. Если бы не она, Цзян Тянь не пострадал.

Ее разум воспроизводил сцену, Цзян Тянь отчаянно бросился вверх, блокируя лезвие своего противника руками, ее глаза не могли не покраснеть.

Цзян Тянь увидел тонкие изменения в глазах Хуан Лингер и улыбнулся: «Не смотри на меня этим благодарным взглядом. Я был должен тебе за тот год, теперь мы квиты».

Хуан Лингер услышала эти слова, и из ее глаз соскользнули две хрустальные слезы.

Увидев это, Цзян Тянь невольно запаниковал: «Я говорю, не воспринимай это всерьез, я действительно не это имел в виду».

На мгновение его разум был хаотичным.

До этого Цзян Тянь пытался стереть все воспоминания о ней, но безуспешно.

Любовь слишком глубока, любовь сильна, а обиды слишком тяжелы.

Цзян Тянь надеется вылечить ее эмоциональные раны, но отношения между мужчинами и женщинами настолько тонкие, что, если не соблюдать осторожность, Хуан Лингер может снова влюбиться.

Кажется, что такая тенденция действительно есть.

Хуан Лингер со слезами нежно держала травмированную левую руку Цзян Тяня: «Болит?»

Цзян Тянь медленно покачал головой.

Хуан Лингер обеими руками обхватила травмированную левую руку Цзян Тяня ладонями и прошептала: «Обещай мне одно, в любое время ты должен любить себя!»

Цзян Тянь посмотрел в глаза Хуан Лингер, ее сердце слегка дрогнуло, но в следующий момент она успокоилась.

Он слегка кивнул: «Обещаю!»

Эта сцена еще больше разочаровала Му Юньцин.

У него еще есть настроение пить чай и флиртовать с девушкой.

Му Юньцин держала телефон в руке, в нерешительности, позвонит ли она своему парню, который был настолько крутым, чтобы не попросить о помощи.

Но в конце концов она все же покачала головой, чтобы наложить вето.

Сейчас она просто контактирует с другой стороной и постепенно добивается прогресса, сознательно создавая свой собственный высококлассный имидж. Она повесит золотую черепаху на руку и выйдет замуж за великана.

Но если вы дадите ей понять, что у нее есть такой некомпетентный друг, как Цзян Тянь, или если его беспокоит маленькая девочка, которая борется из ревности, холодный и высококлассный образ, который он так старательно создавал, вероятно, будет разрушен.

В этот момент раздался высокомерный голос: «Я слышал, что кто-то только что сказал, что собираются напугать меня? А как насчет других?»

«Цзянцян здесь!»

«Юй Цян!»

Все обернулись и не могли ничего поделать, но шарахнулись друг от друга и уступили.

Юй Цян покраснел от пьянства в окружении нескольких молодых людей и быстро подошел.

Юй Цян в эти дни очень подавлен.

В день дня рождения Цзян Чангэна он сделал Цзян Тяню щедрый подарок, но другая сторона вернула его.

Тан Шаозе и Бай Чоуфэй также сказали, что этот дар был слишком плох для него, чтобы попасть на глаза Учителя Цзян, и что-то, что оскорбило Цзян Тяня. Даже Го Иньлинь больше не хотел с ним разговаривать.

Это делало его каждый день бессонным, беспокойным и оскорбляло старого монстра, что ему делать?

Да, в его глазах Цзян Тянь - старый монстр.

Моложе 20 лет, способный удержать Тан Шаозе, Бай Чоуфея и других гигантов, таких как Цао Шисюн, такое большое дело, а не монстр?

«Он был либо одержим демоном, либо переродился из бессмертного». В этом отношении Ю Цян стал более решительным.

«Мальчик, ты только что оскорбил меня?»

Юй Цян приходит сюда каждый день, чтобы напиться, иначе он не сможет спать по ночам. Он расхрабрился, подошел к Цзян Тяню со спины, ударил по столу и закричал: «Ты хочешь умереть?»

Внезапно он ясно увидел лицо Цзян Тяня и не мог не испугаться, что человек был подобен цыпленку.

«Прости, прости. Он сегодня слишком много выпил, прежде чем заговорить. Не принимай это близко к сердцу!»

Чжэнь Шуай смело выступил вперед, продолжал кланяться и сказал хорошие слова Цзян Тяню: «Ты отпустил его, Ни Фэн, мы также заплатим за лекарство! Цзян Тянь, сколько денег ты скажешь. Поскорей извинись перед Цянь Шао!»

В это время все смотрели на Цзян Тяня, думая, что Цзян Тянь спустится с небес и мягко склонит голову, но Му Юньцин не думала, что Цзян Тяню хватит смелости придерживаться своей линии до конца.

Неожиданно ноги Юй Цяна смягчились, его ступни поскользнулись, и он упал на землю, как жаба.

«Цзянцян, что с тобой?»

Оуян Бинь Хоу Лунбо и другие выступили вперед, чтобы поддержать его.

«Неужели я такой страшный?»

Цзян Тянь отрывисто рассмеялся. Можно сказать, что до Ю Цяна он никогда не проявлял настоящей силы.

Откуда вы знаете, что такие дети, как чиновники вроде Юй Цяна, действительно знают, что значит для высших держав, таких как Цао Шисюн, поклониться Цзян Тяню.

Шок и ужас для Цзян Тяня были в десять раз сильнее, чем у обычного человека, это было шоком.

«Цинцэр, мастер Цзян, я действительно не знаю, что это ты, иначе я бы не посмел подойти!»

Юй Цян задрожал, как перепел, дрожа всем телом, его улыбка стала жесткой.

Толпа была поражена и не могла поверить в это.

«Что происходит? Цзян Тянь, семья Цзян, бросившая своего сына, так напугала Цян Шао?»

Оуян Бин был ошарашен и сжал свои бедра: «Разве я не вижу повязки на глазах?»

Чжэн Ся был потрясен, и его кожа головы онемела. «Что случилось? Цян Шао действительно испугался его?»

Чжэнь Шуай тоже был ошеломлен с жесткой улыбкой на лице и недоверчиво посмотрел на Цзян Тяня: «Разве он не хвастается, он действительно убил Сунь Хао?»

Даже Му Юньцин не могла сохранять спокойствие, и ее сердце взорвалось бурным морем: «Что, черт возьми, он скрывал? Даже если бы он был принцем группы Яован, было бы невозможно удержать Ю Цяна, что происходит!»

«Ю Цян, рано или поздно, с семьей Ни придет конец. Не подходи к ним слишком близко!»

Цзян Тянь удобно отпил чай и тихо сказал: «Разве вы не знаете, почему джентльмен не стоит под опасной стеной?»

«Я понимаю, понимаю. Я не хотел брать на себя инициативу за него. Я пришел сюда только тогда, когда услышал, как кто-то ругал меня. Это ваш старик!»

Бледное лицо Юй Цяна стало немного белее, по стеклу катился холодный пот, и он не мог вытереть его.

«Ну, я ударил его сегодня, потому что Ни Фэн преследовал моего друга. Если приедет полиция, будьте справедливы!»

Тон Цзян Тяня был безразличным и искренним.

«Расслабьтесь! Мастер Цзян, я не могу справиться с этой мелочью! Это похоже на игру!»

Ю Цян щелкнул пальцами.

«Ну, у меня еще на руке травма, поехали первыми!» Цзян Тянь встал и поднял Хуан Лингер на ноги.

«Цзян Тянь, какого хрена с тобой происходит? Испугался Ю Цяна?» Чжэнь Шуай последовал за ним и взволнованно спросил.

«Моя мать вернула себе контроль над группой Яован, вероятно, потому, что он боялся власти семьи Цзян!» Цзян Тянь небрежно объяснил причину.

Он слишком ленив, чтобы сказать что-либо еще, даже если вы скажете правду, собеседник подумает, что вы хвастаетесь.

«Дед Цзян Тяня был заместителем директора Медицинского центра Сяоюй. Также возможно познакомиться с крупными лидерами в нескольких провинциях!»

«Оказалось, что тетя Ваньцин взяла под свой контроль семью Цзян, а Цзян Тянь снова стал принцем группы Яован!»

Несколько маленьких партнеров внезапно осознали, кивнули один за другим, глядя на Цзян Тяня, его глаза были другими, чем раньше.

«Цзян Тянь, извини, ты знаешь, я люблю пошутить»

Чжэн Ся даже сожалеет об этом. Теперь Цзян Тянь стал принцем группы Яован. С кем можно сравнить Оуян Бина?

Жалко, что у него нет глаз и он упустил такую хорошую возможность.

«Это преимущество прав, даже если Ю Цян может быть поражен!»

Даже Му Юньцин открывает глаза.

В этот момент она была еще тверже в своем сердце: «Моя старушка должна на этот раз попасть в этот большой овечий город!»

Да, по ее мнению, даже если Цзян Тянь станет принцем группы Яован, по сравнению с ее парнем, это все равно будет лучше.

Когда Цзян Тянь и его группа вышли, симпатичная фигура появилась в дверях клуба, глядя на Цзян Тяня: «Он Мастер Цзян? О, неудивительно, что группа Яован в последнее время так популярна!»

Сразу же в ее прекрасных глазах промелькнула слабая волна убийства. Голосом, который все могли слышать, она тихо убила аутентичным способом: «Но здесь нет места для двух тигров, Цзиньлин - мир моей семьи Мурон!»

Чжэнь Шуай вел машину и сопровождал Цзян Тяня, чтобы отвезти Хуан Лингер домой.

Хуан Чжихуэй увидел, как Цзян Тянь вошел с его дочерью, и улыбнулся: «Постой, как ты познакомилась с профессором Цзян?»

«О, я пошла поесть ночью. Я только что встретила профессора Цзян и рассказала о некоторых прошлых событиях». - тихо прошептала Хуан Лингер.

«Что случилось? Ты знала профессора Цзян раньше?»

Хуан Чжихуэй уселся и налил чашку чая Цзян Тяню, удивленный.

«Кстати, учитель Цзян все еще мой старший. В то время я влюбилась в парня из нашего класса, а затем рассталась с ним. Мне хотелось слушать его лекцию раньше, и сегодня я спросила его, это действительно так!»

В сердце Цзян Тяня было горе.

Девушка - прирожденная лгунья. Она может сочинять подобную ложь в мгновение ока.

«Такой умный»

Хуан Чжихуэй совершенно не подозревала о том, что ее дочь и Цзян Тянь находятся в эмоциональном затруднении, и спросил с удивлением.

«Да»

Цзян Тянь неловко улыбнулся и сказал: «Я встретил Хуан Лингер и хотел узнать у нее о ее ситуации. Короче говоря, это было неприятное прошлое. Я не ожидал, что Хуан Лингер встретится со мной.»

«Профессор Цзян пьет чай, но вы много работали, чтобы вернуть эту мертвую девушку».

Хуан Чжихуэй посмотрел на чай и налил его Цзян Тяню. Цзян Тянь быстро поблагодарил его и взял чашку.

В этот момент Хуан Лингер сладко улыбнулась, сверкнув красивыми глазами: «Профессор Цзян все еще обращается с ней как с девушкой?»

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 229**

Глава 229: Семейный заговор Не

Цзян Тянь пожал ему руку, и чай пролился на пол. Он был так обеспокоен им, что встал и взял швабру, чтобы вытереть пол. Он сказал извиняющимся тоном: «Посмотрите на меня, неуклюжего»

После того, как Цзян Тянь ушел, Хуан Чжихуэй долго колебался, прежде чем вздохнуть: «Постой, парень, о котором ты говорила, кто это?»

Хуан Лингер стояла перед окном. Она не ожидала, что ее сердце пронзит его отец. Некоторая паника, и она еле сдерживалась, глядя, как Цзян Тянь и Чжэнь Шуай молча уезжают.

Хотя Хуан Чжихуэй очарован академиками, он не ботаник. Некоторое время назад Хуан Лингер облила ноги водой, когда увидел Цзян Тяня. Когда Цзян Тянь ушел, он присел в углу и заплакал. В тот день они подошли к двери, чтобы извиниться, и их потянул Цзян Тянь.

«Он над тобой издевается?» Лоб Хуан Чжихуэй резко вздрогнул.

«Нет»

Хуан Лингер покачал головой. Печаль хлынула плотиной, и слезы не удержались.

«Сотрудничество в лаборатории, пожалуйста, прекрати его!»

Хуан Чжихуэй стиснул зубы и сказал: «Я не хочу, чтобы с тобой поступили несправедливо. Тебе не нужно беспокоиться обо мне. Я могу пережить это без его помощи!»

«Нет, папа!»

Хуан Лингер поперхнулась, ее лицо было залито слезами, и вытерла слезы, но дрожь была стойкой:

«Я просто хотела понять, почему я рассталась с ним. Теперь я хочу понять. Может быть, я слишком своенравна, не мила и не разумна, он только предложил расстаться. Это потому, что я его не заслуживаю, а он не искал тебя из-за меня. Это потому, что он ценит талант моего отца!»

Хуан Чжихуэй начал думать, что у его дочери и Цзян Тяня были просто обычные эмоциональные проблемы, и он почувствовали себя лучше.

Кто не пострадал с детства?

Хотя Хуан Чжихуэй эмоционально защищает свою дочь, он уже взрослый мужчина. Конечно, он знает, что друг другу больно в любви. Вообще непонятно, кто прав.

Он не ответил, но успокоил свою дочь: «Прошлое закончилось, не думай об этом».

«Папа, ты думаешь, Цзян Тянь плохой парень?»

Хуан Лингер вытерла слезы и смущенно спросила.

В том же году, после разрыва с Цзян Тянем, она также слышала множество плохих поступков Цзян Тяня, драки, хаос в кго личной жизни, издевательства над мужчинами и женщинами, безумный бег и благополучие.

Однако это касается как мужчин, так и женщин, которые когда-то любили друг друга. Даже если тысячу раз подтверждается, что другая сторона - безжалостный человек, он не может не думать за другую сторону: может быть, есть другие причины, по которым он так сильно меня обидел?

«Возможно, в нем было что-то невыразимое».

Хуан Чжихуэй нахмурился и сказал: «Он действительно был неопытным злом, но ты видела его теперь. Его сверхъестественные способности, его знания, его амбиции, может быть, он был чем-то еще важным, я должен порвать с ним, если что-то еще должно быть сделано.»

«О», - ответила Хуан Лингер.

Хуан Чжихуэй увидел, как ее глаза немного заблестели, и его сердце упало.

Как мужчина, он также понимает, что мужское милосердие не является большим недостатком, и восхищается глубоким пониманием Цзян Тяня в фармацевтике и академических кругах.

Но он также хотел, чтобы его дочь нашла преданного и ласкового мужчину.

Он сразу же спокойно сказал: «Но прошлое в прошлом. Я слышал, что он женат, так что не забывай это».

В последнее время Не Чанхай был очень подавлен. Участок на горе Фулон присматривался уже давно, и он хочет превратить его в большую группу вилл, что является прибыльным бизнесом.

Не Чанхай и владелец семьи Сунь, Сунь Линюнь, являются зятьями, а семья Сунь Юнь контролируется семьей Сунь. Семья Не также имеет большую долю. Эти двое объединили свои силы, и общество Цин Юнь, полу- черная и белая организация, остановило их. Они не осмелились подойти к этому куску сала, поэтому земельный аукцион участка горы Фулон выставлялся на аукцион снова и снова.

Как магнат, Не Чанхай, которого называют Не Банченом, имеет большие амбиции. Цель состоит в том, чтобы заставить муниципальное правительство Цзиньлин постоянно снижать аукционную цену и, в конечном итоге, он хочет забрать эту землю по сверхнизкой цене.

Фактически, он был наполовину готов.

У муниципального правительства Цзиньлин не было другого выбора, кроме как продолжать снижать цену на землю, достигнув 10 000 юаней за квадратный метр, как он ожидал.

Печально, что в это время родилась группа Яован, и эта земля была под прицелом.

Не Чанхая застали врасплох!

Он не мог думать об этом, почему умирающая семья Цзян внезапно снова вскочила?

Вы получили куриную кровь?

Где деньги!

В кабинете был приглушенный свет.

Не Чанхай оперся на кожаный диван, держа в руке большую сигару, его лицо было темным, а в глазах было немного обиды.

Он чувствовал, что стал самой большой шуткой в Цзиньлине. Он провел пять лет и проделал бесчисленное количество тяжелой работы, но в конце концов сшил свадебное платье для других.

Внезапно дверь кабинета открылась, и старший сын Не Минъюань подошел и тихо сказал: «Отец, источник средств проверен!»

«Кто?»

«Е Гуфэн на севере реки, в дополнение к семье Цзян, которую поддерживают Ян Шао Тан Шаозе, Бай Чоуфэй и Тай Минхуан!»

«Что?»

Не Чанхай не мог в это поверить.

Семья Цзян - это просто обнищавшая семья. Под ударом семьи Чен и семьи Сунь у них осталась только половина жизни. Как они могут быть связаны с этой великой силой?

Но он верил в способности сына.

Неважно, что Не Минъюаню только за тридцать, но он уже зрелый человек, с хорошими связями и хорошими мыслями, и приобрел влияние в правительстве в различных больших семьях и на предприятиях.

Его информация не может быть ошибочна.

«Это маловероятно»

Не Чанхай нахмурился и сказал: «Семья г-на Цзяна стала их агентом? В наши дни силы Линнана очень активны в Цзиньлине, нападая на город, будучи сильными, как дракон!»

«Папа, ты ошибаешься!»

У Не Минъюань чистые и шелковистые волосы, хорошая форма тела, спокойное лицо, а также мудрость и смекалка:

«Я исследовал, что Цзян Тянь очень известен в Линьчжоу и даже во всем Линнане. Можно ли сказать, что он сам господствует над всем Линнаном?»

«Это невозможно! Цзян Тянь, неужто я его не знаю? Как и твой брат Не Фэн, это пустая трата!»

Не Чанхай решительно покачал головой: «Он даже не так хорош, как Фэн, он только борется с цыплятами и бегает с собаками, вызывая проблемы, и бьет пенсионера Яньцзина, и дедушка Цзян изгоняет его из Цзиньлина!»

«Папа, посмотри это видео! Я заплатил 30 миллионов юаней богатому человеку из Линьчжоу!»

Не Минъюань установил проектор.

Вскоре на экране появились кадры. Это видео, на котором Цзян Тянь убивает Син Шанху на «Принцессе Кит».

Хотя видео нечеткое и даже сильно дрожит, сила Цзян Тяня отлично видна.

После просмотра.

Лицо Не Чанхая было холодным и вспотевшим, и он долгое время молчал, прежде чем извиняющимся тоном сказал: «Он должен быть легендарным воином!»

«Должен!»

На лице Не Минъюаня было также торжественное выражение:

«Он убил двух высокопоставленных мужчин, Мо Хаосюна и Вэй Шуофэна, в Линнани. Теперь весь Линнан дал ему контроль! И этот коварный и хитрый лис также неоднократно говорил, что финансовая цепочка группы была плотной, и я был обманут им!»

«Этот ребенок такой ужасный!»

Не Чанхай вдохнул холодный воздух, его глаза вспыхнули ярким светом, и он сказал: «Если он ответит, он не сможет очистить это!»

«Да, непонятно, почему умерли Сунь Хао и Чен Бо. Я подозреваю, что от руки этого человека!»

Не Минъюань сказал глубоким голосом: «Если бы он знал, что причина, по которой семьи Сунь и Чен подавляли его, была под нашим руководством, я боюсь, он бы отомстил!»

«Это маловероятно!»

Не Чанхай сказал: «Эти действия против семьи Цзян очень строгие. Помимо большого закулисного босса, только я, семья Чен и семья Сунь, а также ты, знаем о них. Сунь Хао и Чен Бо ничего не делали, кроме как рассказывали друг другу.»

«Короче говоря, я чувствую, что действия против семьи Цзян необходимо ускорить!»

Глаза Не Минъюаня источали острую холодность, и Шен сказал: «Если вы позволите ему сидеть дальше, он будет тигром!»

«Ну, в этом есть смысл!» Не Чанхай кивнул. «Но как поступить с семьей Цзян?»

Не Минюань слегка улыбнулся: «Поимка вора сначала захватывает короля, а теперь семья Цзян действительно делает нас хитрыми - это Цзян Тянь!»

Не Чанхай кивнул: «Цель правильная, но какого специалиста мы должны попросить выстрелить?»

«Отец, я слышал, что у воинов есть свои подразделения, железные тела, и они не боятся холодного оружия. Они могут избегать пуль, но они не могут избежать непрерывной стрельбы.»

Не Минюань сказал: «Мы не можем понять, чем занимается сейчас Цзян Тянь. Срочная задача - дать возможность Цин Юньхуэю и семье Сунь проверить это!»

«Что ж, семья Сунь ведет, давайте сначала посмотрим на ситуацию!»

Не Чанхай удовлетворенно кивнул:

«Если Цзян Тянь - просто железное тело или внутренняя сила, тогда Цин Юнь сможет уничтожить его без нас! У них есть оружие!»

«Но, судя по информации на видео, Цзян Тянь должен заниматься культивированием Хуацзин. Такого персонажа называют мастером боевых искусств, и с ним очень трудно иметь дело. Что, если он действительно Хуацзин ?!» На лице Не Минъюаня был намек на торжественность.

«Если он действительно мастер?»

На лице Не Чанхая появился след страха, и после долгого молчания он внезапно вздохнул: «Боюсь, мы можем ждать только этого большого шанса!»

«Ты сказал - старейшина Ли Чуньфэн боевых искусств?» - удивленно спросил Не Минъюань.

«Да, мне потребовалось много усилий, чтобы отправить твою тётю к воротам Удан Личунь».

Не Чанхай кивнул головой, его лицо было немного гордым, и он вздохнул: «С момента появления ядерного оружия в 1960-х годах все мастера боевых искусств бездействовали. Одно боевое искусство может удержать всю формацию дракона Хуасиа, и Ли Чуньфэн также является одним из четырех старейших в Удане. Насколько я знаю, его сила сравнима с Е Чжаньтянем!»

«Отец, у тебя такой идеальный макет! Тетя теперь тоже очень сильная?»

Не Минъюань не мог не думать об этом милом и очаровательном смайлике, об этой грациозной фигуре, о волне ряби в ее сердце.

«Она всегда отступает. Я связался с ней только три года назад, когда она достигла пика трансформации!»

На лице Не Чанхая появилась гордость, его глаза холодно блеснули.

Многие люди считают семью Не обыкновенной семьей, но как семья Не может править Цзиньлином так много лет без знания и поддержки?

Хотя семья Не является светской семьей, фракция Удан имеет огромную поддержку, иначе, после стольких лет ветра и дождя, семья Не давно рассеялась бы.

Но фракция Удан стоит в стороне. В общем, он не использует эти отношения. Теперь, если вы попросите Удана разобраться с Цзян Тянем, не умрет ли он через минуту?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 230**

Глава 230: Успех производственной линии

Внезапно на столе зазвонил телефон, напугав заговорщиков.

Не Чанхай поднял взгляд и ответил на вызов, внезапно его лицо изменилось: «Что? Не Фэн был ранен Цзян Тянем!»

Не Чанхай поспешил в Первую народную больницу Цзиньлин.

Узнав ситуацию Не Фэна, Не Чанхай был так расстроен, что его сердце было похоже на порезанное ножом, и человек почти взорвался от гнева.

«Ситуация с Не Шао не оптимистична. Было сломано пять ребер. Мы пытались восстановить как можно больше».

«Проблема в том, что корень жизни Не Шао также был разрушен. Мы долго искали остатки на его одежде, но мы нашли только несколько кусков мяса, и было невозможно сшить их вместе».

«Это может повлиять на сексуальную функцию и фертильность Не Шао, и я боюсь, что в будущем он не сможет иметь детей».

Отчаяние и гнев полностью охватили его тело и разум, и Не Чанхай, похоже, не слышал отчета врача.

Как будто весь мир исчез, остался только умирающий сын, лежащий на кровати.

Голова Не Чанхая некоторое время кружилась, и он не мог стоять на месте. К счастью, Не Минюань вовремя помог ему: «Папа, тебе грустно!»

Не Чанхай наконец успокоился, вытер слезы, вошел в палату, посмотрел на сына в кислородной маске и улыбнулся: «Сяо Фэн, ты чувствуешь себя непринужденно, доктор сказал, что все в порядке, все будет в порядке!»

«Папа, не лги мне!»

Не Фэн отчаянно смотрел в потолок, слезы катились по щекам, он слабо сказал: «Я знаю, мой маленький друг ушел, я стал евнухом, и я никогда больше не буду с женщиной, не смогу завести ребенка!»

Не Чанхай втайне ненавидел эту причину, по которой эти врачи не знали, что не стоило говорить ему об этом. Что, если Не Фэн через какое-то время не захочет совершить самоубийство?

«Папа» - выдавил Не Фэн.

«А?» Не Чанхай ответил быстро.

«Можешь не сомневаться, я буду об этом думать. Я отомщу, я сурово отомщу, я сделаю Цзян Тяня лучше, чем смерть! Я хочу разбить его на трупы, я найду сотни сильных людей, чтобы схватить его. От Цзян Тяня все женщины отвернутся!»

Первоначальные тусклые глаза Не Фэна постепенно сфокусировались.

Это был свирепый свет, похожий на свирепого тигра и волка, поглощающего людей, оставляя Не Чанхая с холодным воздухом в сердце.

«Брат, не волнуйся».

Глаза Не Минъюаня были красноватыми, а лицо - убийственным и искренним: «Этот счет нельзя так считать! Мы с папой отомстим за тебя, так что не беспокойся об этом!»

В глазах посторонних Не Фэн - это просто смешанный мешок, и даже ходят слухи, что братья потеряли власть из-за борьбы за власть.

Но в семье Не известно, что чувства Не Фэна и Не Минюаня намного превосходят чувства обычных братьев.

Они потеряли матерей в раннем возрасте и когда-то жили на улице. Они выросли, поддерживая друг друга воровством кур и собак.

И после того, как семья Не стала старше.

Не Фэн был единственным человеком, который взял на себя все дела семьи Не. Он убивал и воровал товар, похищал людей и вымогал деньги. Он стал правой рукой Не Минъюаня.

«Когда убьют Цзян Тяня, я должен присутствовать. Я хочу увидеть его смерть!»

Не Фэн произнес слова, подняв взгляд к небу.

В этот момент вошла секретарша и прошептала: «Госпожа Сюй Жучэн из семьи Сюй приехала навестить Не Шао!»

«Войдите!»

Когда Не Чанхай услышал это имя, его лицо было слабым, и ему нельзя было пренебрегать. Люди уже встречали его за дверью.

Семья Цзиньлин Сюй имеет загадочное происхождение. Она не похожа на горы или воду, но она контролирует более половины черного рынка Цзиньлина.

Тем не менее, Не Чанхай - приверженец боевых искусств. Говорят, что его владелец Сюй Чжэньлей был отличным практикующим, но он не мог отступить все эти годы. Он хочет добиться дальнейшего прогресса. Как он может осмелиться оскорбить эту трансцендентную силу?

«Дядя Не!» Как только Сюй Жучэн вошла в дверь, она вежливо сжала кулаки.

Ей около тридцати лет, у нее красивое лицо, большая грудь, тонкая талия и красивые бедра, высокая и стройная фигура и очаровательный темперамент.

Если вы идете по улице, это, должно быть, драгоценный камень, который заставляет мужчин часто оглядываться назад.

Только когда ее глаза моргнули, в воздухе вспыхнул свет, наполненный чрезвычайно слабым и совершенно смертоносным духом, но к Не Чанхаю, старой лисе, нужно было обращаться с осторожностью.

После короткого приветствия Сюй Жучэн прошептала: «Предположительно, семья Не также получила известие о том, что Цзян Тянь является мастером боевых искусств».

«Да, мисс Фэй слышала это?»

Для Цзян Тяня Не Чанхай также надеялся получить новости от Сюй Жучэн.

«Этот человек заработал отличную репутацию в Линнане, и он самый могущественный. Как я могу не знать?»

Сюй Жучэн искренне улыбнулась.

Не Чанхай упал в его сердце.

Похоже, что слухи верны.

Сюй Жучэн легкомысленно сказала: «Просто, я думаю, легенда о Цзян Тяне может быть преувеличена, или его развитие снизилось!»

«Как так?» Не Чанхай нахмурился.

«О, это слишком просто!»

Сюй Жучэн проявила пренебрежительное отношение: «Сегодня вечером я собственными глазами видела в клубе Цзисиа, что его зарезал ножом телохранитель Не Фэна!»

«Железный пик не боится холодного оружия, но Цзян Тянь ранен, что полностью объяснило все!»

«Уровень культивации упал? Как это возможно?» Отец и сын Не не могли в это поверить.

«Конечно. Отравление в результате травмы или неправильная практика может привести к снижению уровня культивации!»

Сюй Жучэн слегка улыбнулась, очаровывая живые существа: «Ходят слухи, что Цзян Тянь подталкивает многих мастеров мира боевых искусств и побеждает в каждом сражении.

Отец и сын семьи Не сомневаются.

Сюй Жучэн закусила щеку и улыбнулась: «Я напомнила дяде Не, что, по слухам, доктор Цзян Тянь здоров. Он должен выздороветь через месяц или два. Вы должны воспользоваться его болезнью и убить его! Нельзя больше колебаться!»

«Что ж, спасибо за напоминание! Я обязательно внимательно рассмотрю твои предложения!» Не Чанхай сжал кулак.

Они дождались, пока Сюй Жучэн сядет в бизнес-машину Mercedes-Benz и уедет из больницы.

Она взяла из холодильника бокал красного вина и сделала глоток, ее глаза холодно блеснули, и она слегка улыбнулась:

«Когда Цзян Тянь возглавил силы Линнаня на борьбу против семьи Не Цзиньлин, семьи Сунь и семьи Чен, они не могли соревноваться друг с другом, и день, когда оба были побеждены и ранены, был также временем, когда мой отец вышел из таможни. В то время моя семья Сюй храбро бросилась бы в бой и объединила Цзиньлинь!»

Воскресенье, 1 июня 2008 г.

Но все сотрудники лаборатории не отдыхали. Они нервно окружили Цзян Тяня и стояли в аудитории на пятом этаже здания науки и технологий Медицинского университета Цзиньлин.

Они ждут, когда будет выпущена первая партия эликсира.

«Я не знаю, можно ли это сделать!»

Хуан Чжихуэй вспотел, его лицо побледнело.

«Профессор Хуан, будьте уверены, что вы лично управляете операцией и под руководством профессора Цзян. Эти реакторы определенно будут успешными!»

Линь Мунон тоже нервничала, но все же мило улыбнулась и успокоилась.

Как и в здании фабрики, здесь тысячи квадратных метров лабораторий и пять рядов производственных линий. Каждый ряд состоит из дюжины реакционных котлов и трубок странной формы.

В этих реакторах заключена мудрость десятков профессоров, включая Цзян Тяня и Хуан Чжихуэя.

Эти пять рядов производственных линий состоят из материалов, специализирующихся на лечении травм, изменяющих корневые кости и воплощающих человеческую эволюцию, которые используются для укрепления тела и лечения всех болезней, и которые специализируются на борьбе с отравлениями.

Можно сказать, что как только любой вид эликсира будет выпущен, он захватит фармацевтический рынок.

Когда эликсир был помещен в первый реактор, реактор запустился, и взрыв грохота, легкий тремор, и пламя загорелось, облизывая дно реактора.

Затем из реакционного котла вылетел пучок тумана, который после конденсации превратился в цветную жидкость, переливающуюся в тонкую стеклянную трубку.

Эти жидкости начали тускнеть, но постепенно стали конденсироваться и, наконец, стали похожи на хрустальные драгоценные камни.

Короче говоря, это значит применить принципы духовной печи, известные Цзян Тяню, к знаниям материалов и физической химии на Земле, чтобы создать эти реакционные котлы для массового производства эликсира.

Духовная печь обладает духовностью, а дух печи, также известный как бог печи, может собирать энергию неба и земли для автоматического очищения эликсира.

Хотя эти реакторы были упрощены, они также сделаны из особых земных материалов, и они не обладают 100% эффективностью духовной печи. Но он был очень доволен.

Конечно, основные части реактора, которые Цзян Тянь называет реактором очага, вырезаны самим Цзян Тянем и введены в истинный элемент Цзян Тянем. Он может преобразовывать общую энергию огня в духовную энергию и извлекать ее. Все ауры заключены в эликсире.

Цзян Тяню понадобилось два или три месяца, чтобы спроектировать и вырезать только эти очаги.

Цзян Тянь считает, что никто в мире, кроме него, не сможет этого добиться, и даже высокотехнологичные компании мирового уровня не смогут имитировать это.

Десять минут спустя.

Раздался лязг, легкий звук, и красный эликсир упал в сосуд, источая потоки аромата.

«Профессор Цзян, пойдите и посмотрите на эффект!»

Лицо Хуан Чжихуэя дрожало, как будто заключенный ждал приговора судьи.

«Хорошо!»

Цзян Тянь кивнул, его лицо спокойно приблизилось, он зачерпнул эликсир и унесся прочь.

«Профессор Цзян, ну как?»

Увидев невыразительное лицо Цзян Тяня, Хуан Чжихуэй и Линь Монун занервничали, и их сердца, казалось, играли на барабанах.

Цзян Тянь какое-то время молчал и, наконец, улыбнулся с облегчением: «Успешно, эти тиранические духи обладают одной десятой лечебных эффектов, которые я лично произвел!»

«Наконец-то удалось!»

Аплодисменты.

Все тряслись от волнения.

Кто-то кричал, кто-то прыгал, как ребенок, а некоторые женщины-исследователи даже плакали.

С момента создания лаборатории прошло четыре месяца. Сколько дней и ночей все меняли чертежи в офисе, чтобы работать сверхурочно всю ночь, и сколько экспериментаторов забыли поесть на обед и провести время с семьей.

Снова, и снова, и снова - с самого начала.

Падать снова и снова, снова и снова вытирать слезы.

Они снова и снова испытывали разочарование и беспомощные вздохи, но сжаил кулаки и сказал себе, что смогут.

В этот момент все превратилось в горячие, текучие слезы.

«Успех?»

Хуан Чжихуэй тупо стоял и не мог в это поверить.

«Профессор Хуан, без вашей теории наши исследования не увенчались бы успехом!»

Цзян Тянь подошел к нему и взял его за руку.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 231**

Глава 231: Задержка

Хуан Чжихуэй был немного удивлен. Он увидел улыбку на лице Цзян Тяня, которая была очень реальной.

«Профессор Хуан, вы должны взять на себя будущее возрождения китайской медицины!»

Когда Хуан Чжихуэй услышал, как Цзян Тянь сказал такие слова, шум в его ушах постепенно исчез, оставив только безмолвие.

Он увидел, как Цзян Тянь отпустил его руку и медленно вышел из лаборатории.

Все, что ему оставалось, это стоять с поднятыми руками, встречая аплодисменты и поздравления со всех сторон.

«Я не смог бы добиться успеха без вашего руководства. Вы вносите наибольший вклад». Хуан Чжихуэй смущенно пробормотал, глядя в спину Цзян Тянь.

«Профессор Хуан, эти эксперименты убедительно доказывают, что ваша теория и технология ультрамикромолекулярной экстракции верны. Я считаю, что через три года Нобелевская премия по медицине будет у вас в кармане!»

Лицо Линь Монун было взволнованным, и она сильно замахала кулаком.

«Профессор Хуан, вам это удалось!»

Бесчисленные профессора и ученые обняли Хуан Чжихуэя, аплодировали ему и даже подняли его и подбросили высоко, поймали и снова бросили.

Хуан Чжихуэй, которого бросали вверх, повернулся, чтобы посмотреть на Цзян Тянь, который собирался исчезнуть в дверях.

Его одинокую спину влекло изменение перспективы от высокого к низкому, близкому и далекому, а также мерцали послесвечение, свет и тень, окутавшие его.

На мгновение Хуан Чжихуэй расплакался.

Вечером на празднике.

Цзян Тянь держал бокал с вином и объявил:

«Все, с сегодняшнего дня я больше не буду служить в фармацевтическом университете Цзиньлин и подал заявление об отставке. В будущем мой курс науки о жизни и футурологии будет вести профессор Хуан Чжихуэй!»

На мгновение все остановились.

«Профессор Цзян, как вы можете уйти?»

Хуан Чжихуэй взял Цзян Тяня за руку и взволнованно сказал.

«Да, мы не можем без вас!» Все молчали.

«Я не останусь.»

Цзян Тянь улыбнулся и сказал: «Построив эту лабораторию, я только выполнил желание моей матери и семьи Цзян. Теперь, когда лаборатория успешна, моя задача выполнена. В остальном вам нужно только сотрудничать с группой Яован, чтобы провести эксперимент. Эликсир производится серийно, и эта часть мне не нужна».

«Я не думаю, что профессор Цзян так скоро уйдет». Все знали, что Цзян Тянь всегда ничего не говорил и не решались уговаривать, но все вздыхали с потерей.

В наши дни они ладят с Цзян Тянем и уже знают, насколько глубоким было его образование. Можно сказать, что теории Цзян Тяня неслыханные, они совершенно вне времени.

В процессе проектирования, экспериментов и модернизации производственной линии Цзян Тянь небрежно поделился с ними несколькими идеями, которые были больше, чем результаты нескольких лет магистерских и докторских исследований.

В течение следующих нескольких месяцев академические достижения Цзян Тяня заставляли их восхищаться им, что, казалось, помогало им открыть дверь в новый мир.

Хуан Чжихуэй взволнованно сказал: «Профессор Цзян, в процессе строительства производственной линии, я завершил три работы и прошел проверку Академического комитета по естественным наукам. При публикации я укажу вас как первого автора!»

«Что? Прошла рецензия и скоро статья будет опубликована!»

Многие ученые были шокированы и завидовали.

В 19 веке известная в Соединенном Королевстве научная группа «xclub» состояла из девяти человек, включая Хаксли. За исключением философа Герберта Спенсера, остальные восемь были членами Королевского общества.

Они основали журнал Nature Magazine, и в последние годы статус журнала в академических кругах продолжал расти, превзойдя даже американских ученых.

Журнал Nature Magazine имеет потрясающий статус в академических кругах всего мира. Публикуемые в нем статьи имеют очень большой вес, что не только означает почет, но и очень способствует продвижению и отбору.

Если публикуется одна статья, этого более чем достаточно, чтобы быть директором ключевого университета Хуасии. Если три статьи публикуются вместе, это запредельный уровень. По сути, он станет популярным кандидатом в лауреаты Нобелевской премии следующего года.

«Профессор Хуан, у меня добрые намерения, нет нужды, это все будет для меня обузой. Не делайте этого, меня это раздражает!»

Цзян Тянь мягко покачал головой и вежливо отказался.

Никто не мог в это поверить, но все видели, что его глаза были твердыми, а не вежливыми и не шутливыми.

«Профессор Цзян, мы больше никогда вас не увидим?» - спросила Линь Мунон с недоумением, ее глаза были красноватыми.

Какое-то время все смотрели на Цзян Тяня грустно и серьезно, как если бы группа женщин была брошена.

«Не смотрите на меня так!»

Цзян Тянь застыл с холодными глазами.

«Уходите?» Линь Монун бросила на него пустой взгляд.

«Да, я собираюсь упомянуть лабораторию в будущем!»

Цзян Тянь сказал: «Монун, в будущем вы будете заместителем директора лаборатории. Не гордитесь, просто дайте профессору Хуан бой!»

«В самом деле!» Линь Монун внезапно обрадовалась.

Зарабатывает много денег!

Не все университеты Хуасии, вместе взятые, имеют такую лабораторию с объемом инвестиций в сотни миллионов долларов.

Ее наставника забрал университет с лабораторией за семь миллионов долларов, и она проигнорировала это.

Но теперь она стала заместителем директора лаборатории, которая контролирует сотни миллионов исследовательских фондов, и у нее есть годовая зарплата в сотни тысяч, что является шагом в небо.

«Хотя я больше не преподаю, но изредка буду приходить в лабораторию, чтобы увидеть результаты! Все еще смогут меня видеть! Я надеюсь, что каждый чему-то научится и что-то получит!»

После того, как Цзян Тяньц допил свой последний бокал вина, он был готов уйти.

В это время внезапно зазвонил его сотовый телефон. Цзян Тянь увидел, что звонила Хуан Лингер, снял трубку и услышал звуковой сигнал.

Но на другой стороне ничего не сказали.

Когда Цзян Тянь заподозрил, что Хуан Лингер случайно набрала не тот телефон, из телефона раздался низкий голос: «Цзян Тянь?»

«Это ты!»

Память Цзян Тяня потрясающая. Он слышал, что это голос Не Фэна. У него сразу появилось плохое предчувствие.

«О, на самом деле, я позвонил, и все было в порядке, я просто хотел сообщить тебе о мире!»

Тон Не Фэна был таким инь и янь, чтоон походил на старого евнуха.

«Ешь медленно, у меня еще есть кое-что!»

Цзян Тянь поднял руку, сделал им жест «не провожайте меня» и быстро ушел.

«Где Хуан Лингер?»

В тот момент, когда он вышел из ресторана, голос Цзян Тяня, казалось, исходил из ада.

Было холодно.

«Хуан Лингер? О, она здесь со мной. Я позвоню тебе и верну ее позже».

«Предупреждаю, если ты осмелишься дотронуться хоть пальцем, я тебя уничтожу!» Цзян Тянь выпалил с негодованием.

В эту секунды бетонный пол у подножия Цзян Тяня треснул, и трещины, похожие на пауков, распространились на метр от него.

В этот момент его рукава грохотали, и во все стороны была брошена мощная смертоносная сила. Когда опавшие листья на дереве попадали в этот диапазон, они превращались в порошок.

Можно сказать, что Цзян Тянь был виновен в беде Хуан Лингер.

В прошлой жизни он пообещал Хуан Лингер два миллиона юаней за обслуживание, поэтому она осмелилась занять деньги Не Фэна, чтобы купить оборудование для своего отца. Позже Цзян Тянь безжалостно отказался от этого и не выполнил свое обещание, что привело к бездне огромного долга Хуан Лингер.

Безжалостность Цзян Тяня довела ее до депрессии, а ее доверие втолкнуло ее в вихрь долгов. Короче говоря, если бы она не встретила Цзян Тяня, у нее была бы счастливая и стабильная жизнь.

Хотя Цзян Тянь очень специфичен для Цинэр, у него больше нет чувств к Хуан Лингер.

Но с того дня, как он увидел Хуан Лингер, он тайно поклялся, что должен охранять ее, как младшую сестру, в этой жизни и никогда не позволять никому причинять ей боль!

На другой стороне телефона Не Фэн рассмеялся: «Не волнуйся, я просто говорю с ней о выплате денег, я позволю ей сказать кое-что тебе!»

Цзян Тянь включил громкость телефона на максимум.

Но послушав некоторое время, он услышал только краткий звук и не мог услышать никакого движения там.

Вдруг послышался хруст.

Сразу после раздался угрожающий голос Не Фэна: «Говори, глупая!»

Однако после того, как его голос замер, на другом конце телефона все еще не было ни звука, как если бы Не Фэн говорил один.

Цзян Тянь немного подождал, но все еще ничего не слышал.

Но после этого с другой стороны телефона раздались аплодисменты.

«Я позволю тебе говорить!» Снова раздался свирепый голос Не Фэна.

Цзян Тянь чувствовал себя все более и более неправым, чем больше он слышал, он быстро звонил по телефону: «Подожди? Ты в порядке, Хуан Лингер?»

По телефону.

Хуан Лингер сидела на диване, связанная, ее щеки уже были покрасневшими и опухшими, из уголка ее рта текла кровь.

Амулет на ее запястье был сломан. Этот амулет много раз спасал ее. Без этого амулета она могла умереть.

Первоначально Не Фэн хотел убить Хуан Лингер, а затем убить Цзян Тяня. Позже, когда он увидел это, он просто позвонил Цзян Тяню, чтобы они сделали это вместе.

Позади Не Фэна стоял ряд больших людей, один за другим жестоких и злых, и Не Фэн продолжал избивать и угрожать ей, чтобы она поговорила с Цзян Тянем.

Но Хуан Лингер просто сидела со спокойными и твердыми глазами и позволила Не Фэну ударить ее, не сказав ни слова.

«Он действительно убедил тебя, маленькая сучка, ты можешь продать свои чувства, когда продаешь себя, какая же ты дешевка!»

«Говори, пусть придет спасти тебя! Иначе я тебя сразу убью!»

Не Фэн энергично дернул Хуан Лингер за волосы и яростно угрожал.

Ноги Хуан Лингер были прикреплены к ножкам дивана. Она не могла двинуться с места, Не Фэн оторвал прядь волос, и Хуанг Лингер наконец закричала.

Можно понять, что ее голос услышал Цзян Тянь, а Хуан Лингер больше не была в силах терпеть, открыла рот и громко закричала: «Цзянь Тянь, не приходи, у них есть пистолет, вызови полицию!»

Не Фэн ударил Хуан Лингер по лицу и сказал: «Вонючая сука, как ты смеешь говорить это! Заклеи ей рот скотчем!»

«Цзян Тянь, ты знаешь, что звонить в полицию бесполезно!»

Не Фэн перестал обращать внимание на Хуан Лингер и сказал в трубку: «У меня сотни наемников в семье Не, и полиция не задержит меня. Я также могу найти кого-нибудь, кто сможет достать тебя. Но когда придет полиция, она умрет!»

«Расслабься! Я буду один!»

Глаза Цзян Тяня внезапно стали холодными, и его ноги забились о землю. Люди взлетали в небо, как разъяренные драконы, и прыгали на крышу здания.

Затем фигура, как стрела, с ужасным намерением убить, пересекла небо над городом и устремилась вдаль.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 232**

Глава 232: Извини, я опоздал

«Черт, разве этот ребенок не идет? Разве он не там, где мы, прежде чем он перебивает телефон!» Не Фэн выругался.

Сердце Хуан Лингер упало, ее нос потек, и кристальные слезы собрались в ее глазах.

Он не должен приходить

Она не хотела, чтобы Цзян Тянь пришел, но она не знала, почему не пришел Цзян Тянь, и была очень расстроена.

Не Фэн покачал головой и с подавленным видом подошел к окну, глядя на местность снаружи и думая о своем собственном плане.

Нужно сказать, что Не Фэн заслуженно провел несколько лет в Цинъюне и выбрал хорошее место, чтобы убивать и бросать трупы.

Это знаменитое гнилое здание в зоне экономического развития Цзиньлин. Основной корпус здания отремонтирован наполовину, но внешние стены и другие работы не выполнены.

Владелец этого фабричного здания изначально был жителем Гонконга. Планировалось построить завод по производству микросхем, но здание завода не было построено, а офисное здание построено наполовину. Возможно, в то время в Китае чипы не приносили прибыли.

Поскольку это здание было пустынным уже три или четыре года, это здание заросло сорняками, вокруг бегают дикие собаки и дикие кошки, а офисное здание вызывает еще большее разочарование.

Год назад кто-то спрыгнул со здания и покончил жизнь самоубийством, и было так много странных историй о городе, который наводнил жизнь призраков, так что у обычных людей не хватило смелости вмешаться.

Когда один или два человека были убиты, залили бензин, трупы уничтожили, и полиция не смогла их найти.

Фактически, Не Фэн ждал, что его отец и его брат отомстят Цзян Тяню, но после трех месяцев ожидания они не двинулись с места, поэтому он решил прийти один.

Местонахождение Цзян Тяня остается загадкой, и трудно узнать о его месте жительства. Однако, когда он работал в фармацевтическом университете Цзиньлин, он появлялся на коллективных мероприятиях.

Делая это все время, он просто приводил Хуан Лингер, близкую к Цзян Тяню, чтобы вывести змею из норы.

«Сяо Фэн, кожа этой маленькой леди действительно восхитительна, в конце концов, ее разработал Цзян Тянь в университете».

Сунь Линюй за сорок, и он высокий, но у него на лице есть шрам, похожий на дождевого червя, который идет от края левой брови к правой щеке, придавая ему яростное и жестокое выражение.

Он не повернул голову, чтобы посмотреть на Хуан Лингер на софе, и в его глазах загорелся жадный свет, он усмехнулся:

«Мой внук за эти годы играл со столькими студентками колледжа, и я не видел такого духа, я очень хочу попробовать его на вкус!»

«Давайте, сэр, если вы хотите поиграть, подождите, чтобы избавиться от Цзян Тяня, во что бы вы ни играли, не откладывайте дело!»

Не Фэн покачал головой, а затем странно взглянул на Хуан Лингэр: «Эта девушка показывает свою злую сущность!»

Да, они уже несколько раз пытались избить Хуан Лингер и вторгнуться в нее, но почему-то все были шокированы Чжэньфэем. У одного из них было сломано ребро, и постепенно он поправился, но Не Фэн был озадачен.

«Что такого хорошего в Цзян Тяне, я его знаю, он просто пустая трата!»

Сунь Линюй с презрением сказал: «Я помню, лет пять или шесть назад он все еще учился в колледже и однажды встретил меня в баре Цзинди. Женщина-босс была очень кокетливой. Я был там, расколол ему голову и закрыв лицо большим ртом, и он не осмелился вставить его, поэтому он молча ушел!

«Вы получили это! Это был год!»

Не Фэн бросил на него тяжелый взгляд и нахмурился: «Этот Цзян Тянь тоже очень злой человек. В тот же день в детском клубе Цзисиа он ударил меня ногой более чем на восемь метров, и мои ребра были сломаны. Несколько моих людей Не были его соперниками! Этот человек определенно является тренером!»

«Тренирует свою семью? Он сильнее, может ли он быть более сильным? Может ли он остановить пистолет, сможет ли он остановить нас?»

Сунь Линюй гордо улыбнулся: «Барретт, что это за концепция? Ха-ха, я играл один раз, и после одного выстрела пришлось сломать половину костей тела, то есть он был железным, и он мог заточить несколько гвоздей?»

Хотя, по словам Сюй Жучэн, Цзян Тянь уже пережил большое падение, но Не Фэн не безрассудный человек, но он провел наиболее тщательную подготовку.

На этот раз он попросил нынешнего президента ассоциации, дядю Сунь Хао, которого следует называть дядей, а также брата помочь ему.

Прошлой зимой Сунь Хао необъяснимым образом исчез.

По словам секретаря, в ту ночь Сунь Хао хотел увидеться с сыном Чжан Ваньцин, Цзян Тянем, с фармацевтической фабрики Цися, но в ту ночь он исчез, и никто не мог видеть мертвых.

Однако Тан Шаозе, который пошел той же ночью, сказал, что Сунь Хао забрал иностранец.

Однако семья Сунь вызвала полицию и проверила наблюдение. Цинюньхуэй также посетил здание Фэнги, где произошел инцидент, но никаких подозрительных транспортных средств или персонала обнаружено не было.

Ключ в том, что владелец Башни Фэнги тоже сбежал ночью, и с ним не удалось связаться.

Позже сообщалось, что семья Цзян присоединилась к силам Янчэна, таким как Тан Шаозе, чтобы захватить участок на горе Фулун. А также узнал от семьи Не, что Цзян Тянь - мастер боевых искусств.

Семья Сунь не глупа, поэтому, подумав об этом, становится ясно, что исчезновение Сунь Хао связано с Цзян Тянем.

Сунь Линьюнь так сильно ненавидел Цзян Тяня, что не мог сообщить о своей мести. Поэтому и эта операция стоит денег.

Мастер Цин Юньхуэй ушел, не сказав ни слова, а также пригласил трех лучших снайперов из-за границы, вооруженных снайперскими винтовками Барретта, чтобы убить Цзян Тяня.

«Вы знаете персонажей боевых искусств? Они существуют, как моя тетя!»

Не Фэн торжественно сказал: «Я видел, как она получала пули с пустыми руками! Это похоже на фею!»

«Люди боевых искусств настолько сильны? Как такое возможно?» Сунь Линюй не мог в это поверить, его глаза дрожали.

«Предположительно, Цзян Тянь изначально обладал этой силой, но теперь Цзян Тянь изменился, и пистолет должен быть в состоянии убить его».

Глаза Не Фэна мерцали с намеком на холод, и он усмехнулся: «Это также наша лучшая возможность иметь с ним дело! Короче говоря, не воспринимайте это легкомысленно, шанс редок!»

«На этот раз все снайперы настроены, и нет абсолютно никаких проблем. Боюсь, он не посмеет прийти!» Сунь Линюй сказал.

«Сан Е Не Шао, этот ребенок здесь!»

Вдруг из микрофона раздался свист. Этот свисток располагался на крыше соседнего здания и выходил на весь завод.

В протекающем вокруг гнилом хвосте быстро появилась длинная фигура.

«Цзянь Тянь! Ууу!»

В тот момент, когда она увидела Цзян Тяня, Хуан Лингер покачала головой и отчаянно закричала, но ее рот был заклеен скотчем, и она могла произнести только невнятный стон, ее глаза были полны тревоги и отчаяния.

Цзян Тянь увидел, что она покрыта шрамами, и ее глаза смотрели болезненно и отчаянно. Очевидно, она очень страдала, и от испуга сердце Цзян Тяня внезапно задрожало.

Извини за опоздание.

Пустой пол загроможден оконными рамами из алюминиевого сплава, бетонными блоками, цементной обшивкой и стальными каркасами.

Была поздняя ночь, но несколько шахтерских фонарей, поставленных на землю, испускали лучи света и ударяли в потолок, а комары и насекомые порхали вокруг фонарных столбов.

Цзян Тянь был в сотне метров от Хуан Лингер, но он все же мог слышать ее невнятные рыдания.

Хуан Лингер отчаянно скрутила свое тело, отчаянно покачала головой, пытаясь отогнать приближающуюся к нему фигуру глазами.

Но ее рот был плотно закрыт, и она не могла издать ни звука, и в отчаянии ее глаза залились слезами.

Цзян Тянь пришел сам. Он не звонил в полицию. Хуан Лингер на мгновение был тронута и совсем отчаялась.

Она просто видела, как они устраивают боевиков. В здании было по крайней мере семь или восемь винтовок, а три снайпера были выставлены высоко над офисным зданием.

Какая польза от того, что Цзян Тянь пришел в одиночку, и как они могут быть его противниками?

Но она была очень удивлена, действительно тронута, это было душераздирающим прикосновением.

Она так его ненавидела. В то время на карту была поставлена ее жизнь, но она не хотела, чтобы он пришел и увидел, что у нее проблемы.

«Цзян Тянь, я не ожидал, что ты по-прежнему такой страстный. Ради маленькой возлюбленной, которую ты вырастил, ты пошел на собрание в одиночку! Ты такой храбрый!»

Внезапно, через некоторое время, Не Фэн громко засмеялся.

Его улыбка была наполнена ненавистью и удушьем.

Отмененный внизу голос меняется, и его голос становится еще более резким и хриплым, как будто острое стекло по железному горшку звучит жестко.

«Тебе страшно?»

Глаза Цзян Тяня были безразличны, и он презрительно выглядел, как муравей: «Как ты думаешь, сколько твоих огненных палочек сможет причинить мне боль?

Увидев, что Цзян Тянь такой решительный и уверенный, даже обнаружив существование убийц, Не Фэн тоже испытал момент глупости, но вскоре ему показалось, что он услышал большую шутку и засмеялся.

«Ха-ха, ты сумасшедший, я знаю, что ты мастер, но твой уровень культивации значительно снизился! Ладонь твоей руки была порезана моим телохранителем в прошлый раз, ты еще можешь носить пистолет? Это так забавно!»

И как раз тогда Не Фэн засмеялся.

Стоя рядом с ним, Сунь Линюй мелькнул в Ле-Мане и, заложив руки за спину, сделал жест, чтобы стреляли в семь или восемь боевиков.

Презирайте врага стратегически и цените врага тактически.

Сунь Линюй, который зарезал и убил на улице в возрасте восемнадцати лет, - уже старик.

Сунь Хао исчез, и он вернулся к управлению.

Сунь Линюй естественно понимает, что Львы изо всех сил бьют кроликов.

Цзян Тянь решился пойти на встречу один. Он должен на себя положиться.

Кроме того, ходят слухи, что Цзян Тянь обладает некоторыми навыками?

Если вы не будете осторожны, вы можете перевернуться.

Это пистолет!

Хуан Лингер увидела, что по жесту Сунь Линюй семь или восемь вооруженных людей вытащили пистолеты из-за пояса!

На мгновение слезы Хуан Лингер были похожи на дамбу.

Как она хотела напомнить Цзян Тяню, но не могла произнести ни звука или сделать жест.

Я ненавижу это!

Я ненавижу это!

Хуан Лингер могла только отчаянно открывать глаза, моргая, используя глаза, чтобы напомнить Цзян Тяню, что нужно идти и бежать!

Однако ее смутные слезы видели - в глазах Цзян Тяня было спокойствие и даже немного жалости.

«Задержись, закрой глаза!»

Когда Цзян Тянь выдвинул это предложение, боевик, известный как «Черная кожа» в Цинюньхуэе, уже вытащил пистолет, нацелился на Цзян Тяня, взял на себя инициативу и нажал на спусковой крючок до конца, дико стреляя.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 233**

Глава 233: Без костей

Гильза пистолета совершала возвратно-поступательное движение с большой скоростью, и снаряды желтых патронов выскакивали из гильзы с горячей температурой, падали на землю, а затем снова подпрыгивали. С близкого расстояния непрерывно стреляли пятнадцать патронов из магазинов. Этого было достаточно для подавления полуавтоматического ружья. Черная кожа сожгла все пули всего за несколько секунд.

Он использовал полноразмерный военный полуавтоматический пистолет sigp226, разработанный и произведенный немецкой оружейной компанией SIG & Sauer. Форма резкая и крепкая, а хват очень подходит для его ладони. Стиль удвоился и изменился.

И оснащен девятью миллиметрами пистолетов Barabellum, более мощных, чем пистолеты Huaxia 64 типа 7.62.

Хейпи ранее три года работал наемником за границей. Меткость была хорошей, и они были так близко друг к другу, что не было возможности промахнуться.

Это было железно - он мертв!

Два миллиона в наличии!

Черная кожа был очень взволнован, и его улыбка постепенно поднималась из уголков его рта.

За снайперскую стрельбу семья Сунь и Не Фенг обещали значительное вознаграждение, в общей сложности 10 миллионов, а первый убийца мог получить 2 миллиона.

Однако, прежде чем он успел разволноваться, его улыбка стала жесткой, а на его лице появилась рябь, и он больше не мог смеяться.

Как только Цзян Тянь поднял руку, 15 пуль повисли в воздухе, и они не могли двигаться ни в малейшей степени.

Увидев эту шокирующую сцену, Черная кожа закричал от ужаса, его душа трепетала, его ноги были мягкими, и он сидел на земле.

Какое-то время он был в ужасном беспорядке и задавался вопросом, следует ли ему немедленно развернуться и бежать, или сделать еще несколько выстрелов.

«Пули не убьют его!»

И зрачки Не Фэна внезапно сузились, и он в ужасе пробормотал: «Ой, Сюй Жучэн, вонючая девочка, имела неверную информацию, этот ребенок вылечился?»

«Давай, стреляй в меня!»

Фактически, в этот момент Сунь Линюй тоже была шокирована, но в конце концов, он был убийцей бесчисленных увлечений. Держа гильзу от ружья и бросая ее, пуля была заряжена и затем вежливо выстрелила в Цзян Тяня.

Внезапно перед Цзян Тянем были видны десятки стальных винтовок и дробовиков, прикрывавших лица стрелявших.

В то же время несколько других боевиков также ответили, стреляя в Цзян Тяня вместе из пистолета небольшим зарядом.

Какое-то время интенсивная стрельба была похожа на взрыв бобов, и в Цзян Тяня стреляли пулями, словно лил дождь.

Сунь Линюй уверена, что даже если Цзян Тянь - так называемый мастер боевых искусств, он не сможет остановить такое мощное прикрытие огнем.

«Суд смерти!»

В этот момент Цзян Тянь наконец двинулся, толкнув правую руку вперед, Чжэньюань хлопнул и издал громкий звук, и все пули остановились в воздухе.

Пока его правая рука опускалась, все горячие пули звенели по земле, ожидая реакции остальных. Он поднял руки и выстрелил десятками полупрозрачных ветряных лопастей вверх и вниз.

Ха! Вот это да!

Хлынула кровь, лезвие ветра врезалось в плоть, как горячий нож, срубило многих боевиков, а едкие трупы приземлились на землю, образуя пыль и забрызгав дорогу алой кровью.

Сцена была чрезвычайно кровавой.

«Я сваливаю!»

Увидев это, Не Фэн кричал, как девочка, ужасно пятясь, но споткнулся о мешок с цементом и упал лицом вверх.

Восемь боевиков уже мертвы?

Не можете даже стрелять из дробовика? Цзян Тянь?

Это точно человек?

Не Фэн весь дрожал, и у него не было сил встать, поэтому он поддержал свои конечности, посмотрел на Цзян Тяня и отступил.

Пока Сунь Линюй нажимала на спусковой крючок, он не слышал ожидаемого выстрела и, глядя вниз, обнаружил, что все дробовики были отрублены Цзян Тянем.

«Снайпер! Стреляй!»

Сунь Линюй была так напугана, что не могла даже позаботиться о падении Не Фэна. Она побежала к лестнице и крикнула в наушники.

Теперь никто не ожидал, что они убьют Цзян Тяня. Даже если снайпер использует снайперскую винтовку Барретта, у него нет уверенности.

Он только надеялся, что снайпер сможет подавить Цзян Тяня и дать ему передышку, чтобы сбежать.

Однако он ошибался.

Несколько высотных снайперов поблизости, задолго до того, как подошел Цзян Тянь, Цзян Тянь спустился с неба и ступил в грязь.

Они даже не кричали и даже не предупреждали Сунь Линью и Не Фэна.

Цзян Тянь махнул рукой.

Увы, тонкое лезвие ветра, подобное падению Иньхэ девять дней назад, рубило в сторону Сунь Линюй.

Сунь Линюй пробежала более трех метров, прежде чем ее тело внезапно разделилось на две части. В приливе кровавых волн два трупа упали на землю.

«Цзянь Тянь, не надо, не убивай меня!»

Увидев эту сцену, Не Фэн задрожал от ужаса, он почувствовал, как по его ногам струится горячая влага, и он попятился, жалобно умоляя, его глаза были полны глубокого страха.

Да, в этот момент в его глазах Цзян Тянь был подобен демону из ада, источающему чудовищный гнев и жестокость, который может забрать его жизнь по своему желанию.

«Цзянь Тянь, остановись!»

«Это недоразумение!»

«Пожалуйста, дай собакам умереть, я дам тебе заявление!»

Но в этот момент Не Чанхай, глава семьи Сунь, Сунь Линфэй и Не Минюань, которые пришли послушать эту новость, вбежали и громко остановились.

«Я тебя давно предупреждал, не связывайся со мной!»

Глухой ко всему этому, Цзян Тянь подошел к Не Фэну и холодно посмотрел на Не Фэна, лежащего на земле. Он безжалостно сказал: «Даже если ты собираешься стать моим врагом, ты не должен выдвигать идею моей семьи или друзей. В противном случае убью без прощения!»

«Если ы осмелишься убить моего сына, семья Не, семья Чен и семья Сунь объединят и уничтожат ваши девять семей из семьи Цзян, а моя сестра - дитя Удана, это не тот человек, которого можно спровоцировать!

Лицо Не Чанхая было мрачным. Когда он увидел, что у него ничего не получится, он пригрозил прямо и хотел успокоить Цзян Тяня.

В это время все нервно смотрели на Цзян Тяня, но никто не подумал, что Цзян Тянь осмелится убить Не Фэна на месте.

В конце концов, какими ужасными были семья Не, семья Сунь и семья Чен, не говоря уже о том, что Не Чанхай даже поддерживал Удан за его спиной.

Когда они их удивляют и шокируют.

В связи с этим Цзян Тянь оставался глухим и даже не смотрел на Не Чанхая, но холодным взглядом смотрел на Не Фэна.

«Не Фэн, ты помнишь, я сказал, что если ты посмеешь тронуть хоть пальцем Хуан Лингер, я нанесу тебе удар!»

«Цзянь Тянь, как ты смеешь!»

Угрожающие слова Не Чанхая не сбылись. Все наблюдали, как Цзян Тянь схватил его за руку, его пальцы вонзились в череп Не Фэна, как сталь.

«Я никогда не нарушаю свое слово!» Холодный голос Цзян Тяня звучал, как ропот дьявола из глубин ада.

«Цзянь Тянь, нет!»

Затем, под истощенный крик Не Фэна, Цзян Тянь одной рукой вырвал ему голову и позвоночник. Закапала кровь.

Другой рукой Цзян Тянь нанес всего лишь легкий удар. Не Фэн был похож на кролика, которого разделывают. Цзян Тянь снял с него всю кожу, и все его тело стало гладким.

Глаза Не Фэна были широко раскрыты, полны ужаса и боли, и казалось, что он не мог поверить, что он трагически погиб таким образом.

«Не Чанхай, у тебя нет права угрожать мне!»

В зале воцарилась тишина. Под ужасающими взглядами всех Цзян Тянь небрежно бросил голову Не Фэна на землю, проливая кровь и преуменьшая правду:

«Чего мне бояться? Мастер Удан пусть приходит сюда лично, а я с удовольствием сражусь с ним! Я жду, когда ты отомстишь мне!»

В этот момент сцена затихла.

Не Чанхай сидел на земле со слезами на глазах, Нин Минюань и Сунь Линюнь затаили дыхание, не смея дышать.

Многие из приведенных ими последователей, большинство из которых составляли костяк Цинюньхуэя, были жестокими людьми, которые не моргали.

Но в данный момент они не могли избавиться от озноба по спине, они потели и испытывали жуткие ощущения.

До Цзян Тяня они никогда не видели такого жестокого метода убийства. Это ужасно и жестоко.

Затем Цзян Тянь перерезал веревку, сковывающую Хуан Лингер, ветровым лезвием, схватил ее за спину, поднял на руки, обнял и спустился вниз.

Когда Цзян Тянь проходил мимо, все попятились, автоматически уступая дорогу.

Когда Цзян Тянь проходил мимо, многие герои Общества Цинъюнь дрожали, как будто от холода, не осмеливаясь сказать ни слова, стояли один за другим у стены, их глаза опущены, и они не осмелились взглянуть на Цзян Тяня.

В настоящее время я не знаю, сколько людей бьют в барабаны в своем сердце.

Этот свирепый человек осмелился убить даже Не Фэн Сун Линью, что равносильно высокомерному противостоянию двум основным семьям семьи Не и семье Сунь. Вот как яростно.

Более того, Не Фэн и Сунь Линюй явно мобилизовали боевиков, но они все еще не пролили кровь. Какая ужасная сила и умение!

В это время многие безжалостные члены Общества Цинюнь втайне радовались тому, что не участвовали в этой операции, иначе это они сами упали на землю!

Когда Цзян Тянь исчез из поля зрения толпы, Не Минъюань поднял Не Чанхая и задрожал: «Папа, тебе грустно!»

«Этот Сюй Жучэн ошиблась!»

Не Чанхай был так зол, что ударил себя в грудь и сказал: «Пули не могут убить его, снайперы не помогут. Где ремонт железного тела? Сюй Жучэн определенно намеренно ввела меня в заблуждение!»

Кулаки Сунь Линюня были крепко сжаты, его зубы стучали от гнева, и он ненавидел правду: «Этот Цзян Тянь, это слишком жестоко. Я убью его и отомщу за своего сына, за третьего брата!»

«Дядя, успокойся!»

Не Минъюань сохранял редкое спокойствие, Шен сказал: «Теперь вы можете видеть, что Цзян Тянь - трансцендентное существо. Обычно убийца бесполезен! Если вы попробуете еще раз, вы просто оставите его. Он отомстит».

«Что тогда? Разве он не может позволить нам подавить нас вот так?»

Сунь Линьюнь был так зол, что его сын и его третий брат погибли от рук Цзян Тяня.

«Необходимо срочно связаться с Уданом как можно скорее, позвольте моей тете, пусть Ли Чуньфэн вместе спустится с горы, подавите Цзян Тяня!»

Не Минъюань был очень спокоен и дотошен в размышлениях. Он даже превзошел две старые реки и озера Не Чанхай и Сунь Линьюнь, и Шен сказал:

«Конечно, Цзян Тянь не мог родиться в это время. Мы сказали Сюй Жучэн, что Цзян Тянь был серьезно ранен нами. Сюй Жучэн давно пыталась доминировать на черном рынке Цзиньлина. Предположительно, она не могла сдерживаться. и застрелила Цзян Тяня. Она могла ударить. Лучше всего убить Цзян Тяня. Даже если это не удастся, Цзян Тянь будет в определенной степени зажат и даст нам передышку!»

«Кроме того, мы также должны вызвать высшую операционную команду, чтобы подавить семью Цзян на финансовом рынке на рынке капитала. Цзян Тянь - просто неопытный человек, который не может с этим бороться!»

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 234**

Глава 234: Забудь меня

Услышав это, Сунь Линьюнь обрадовался, похлопал Не Минюаня по плечу и восхитился: «Мин Юань, редко можно так удивить, так что придумай такую классную идею!»

Не Чанхай также восстановил свою былую силу, и боль утраты превратилась в ужасающий убийственный голос. Его голос был низким и искренним:

«Ну, Цзян Тянь более могущественен, но он всего лишь мастер в том мире, как его можно сравнить с этими мастерами в Удане?»

При мысли о трагической смерти сына желваки на щеках Не Чанхая дернулись, его зубы стиснулись:

«Как только старшие Ли и Шемей вернутся, я должен раздавить Цзян Тяня на куски и превратить его в пюре!»

Хуан Лингер держала глаза закрытыми. Если бы она открыла их, то упала бы в обморок от этой \*\*\*\*\* и жестокой сцены.

Но она слышала частые выстрелы и звуки резни. От нее пахло кровью. Она не могла этого видеть, но знала, что Цзян Тянь боролся за нее против семи или восьми злодеев. Кровавый бой.

«Боги, Будда, благослови Цзян Тяня, не дай ему пострадать, не дай убить его»

«Я лучше умру за него, Боже, умоляю, не допусти, чтобы Цзян Тянь попал в беду»

Она продолжала бормотать, благоговейно молиться в своем сердце, и у нее были слезы на лице.

Когда ее подобрал Цзян Тянь, она почувствовала облегчение, когда почувствовала теплые объятия и свежий приятный запах.

Она знала, что Цзян Тянь в порядке, и она была в безопасности.

Но в это время она была чрезвычайно слабой без еды и питья несколько дней, но она почувствовала облегчение и потеряла сознание.

Когда она снова проснулась, Хуан Лингер почувствовала, что ее язык влажный, казалось, что Цзян Тянь накормил ее.

Она пристально посмотрела, но обнаружила, что лицо Цзян Тяня было совсем близко.

И она лежала на скамейке в саду за библиотекой медицинского университета, ее голова лежала на бедрах Цзян Тяня, а пальто Цзян Тяня прикрывало ее тело.

В этот момент ей казалось, что весь мир неподвижен.

Небо полно звезд, темно-синее небо чрезвычайно глубокое, листья деревьев неподвижны, и даже ветер, пронизывающий двух людей, даже ярко-желтый свет уличных фонарей не беспокоит их.

Цзян Тянь держал глаза закрытыми, как будто спал.

«Тем не менее, перестань думать, что время навсегда остановится в этом моменте» - пробормотала Хуан Лингер, ее щеки постепенно покраснели, и она посмотрела на лицо Цзян Тяня с опьяненным взглядом.

Как она может поцеловать его лицо, не видя достаточно.

«Ты проснулась?»

Однако Цзян Тянь открыл глаза и слегка улыбнулся, его глаза приобрели красивую форму полумесяца.

«Ну, Цзян Тянь, ты в порядке?»

Хуан Лингер неохотно встала, выпрямилась и спросила.

«Все хорошо.»

«Ты убил их?»

«Не беспокойся об этом, я уже пообщался с полицией. А Не Фэн намеренно похитил тебя. Я посчитал это самообороной».

Лицо Цзян Тяня было спокойным.

Он уже позвонил Юй Цяну, и Юй Цян пообещал доложить своему отцу и предоставить все ему.

Более того, Юй Цян также сообщил, что провинциальный департамент и правительство Цзинь крайне недовольны поведением семьи Сюй, семьи Не, семьи Чен и семьи Сунь в нарушении рыночного порядка и совершении преступлений.

Чиновник и секретарь Юй также хотели сотрудничать с Цзян Тянем, чтобы воспользоваться возможностью, чтобы вместе избавиться от этих опухолей.

Хуан Лингер вспомнила, как Цзян Тянь пробивал стену, и сегодня он грохнул винтовкой, чтобы убить Сивея, и спасся. Она знала, что он не обычный человек и должен иметь средства самозащиты, поэтому она почувствовала облегчение.

«Цзян Тянь, что с тобой случилось за эти годы?» На мгновение поколебавшись, тихо спросила Хуан Лингер.

«Ничего. Все кончено. В любом случае, ты в порядке. Сейчас два часа ночи, и твой отец беспокоится. Я отвезу тебя домой».

Цзян Тянь отправил текстовое сообщение Хуан Чжихуэю, встал и пошел к семейной больнице.

«Цзянь Тянь, не уходи!»

Хуан Лингер внезапно встала, затем обняла Цзян Тяня сзади за талию и крепко прижалась к нему.

Она очень старалась. Казалось, что она хочет приклеиться к нему, ее щека прижалась к спине Цзян Тяня, и она была в состоянии алкогольного опьянения и жадно вдыхала знакомый запах.

Почувствовав мягкое и теплое ощущение со спины, Цзян Тянь внезапно окоченел, на мгновение заколебался и мягко сказал: «Подожди, остановись»

Нежность и любовь Хуана Лингер наполнили его сердце, а бурные эмоции были подобны плотине, которую она больше не могла контролировать.

Она сказала плачущим голосом: «Цзян Тянь, давай начнем сначала. Я не забывала тебя столько лет! Я не ожидала, что ты вернешься, но с того момента, как я снова увидела тебя, я знала, моя жизнь и мое сердце могут принадлежать только тебе, и я всегда хотелапринадлежать тебе!»

Говоря, Хуан Лингер плакала и дрожала: «Я знаю, я была недостаточно хорошая и зрелая в то время, но теперь я выросла, и я готова заботиться о тебе и сопровождать тебя. Я так хочу!»

Цзян Тянь долгое время молчал, стоя неподвижно, с выражением горечи на лице и печальным ощущением в сердце.

Удача.

Только после того, как он полюбил, он понял. В то время он был очень равнодушен, не скучал по этой милой девушке и ее бросил.

Но когда ты вдруг осознаешь это, а у тебя уже есть Цинэр, как ты можешь угнаться за двумя зайцами?

Когда она встретила его, Цзян Тянь просто хотел помочь ей восстановить эмоциональный интеллект и избавиться от демона.

Он случайно разбудил ее подавленные чувства. Цзян Тянь был осторожен и держался на расстоянии, но не ожидал, что маленькая девочка все еще любит его.

«Ты должна была слышать, как твой отец сказал, что у меня действительно есть жена. Ее зовут Чжао Сюэцин, она очень хорошо ко мне относится, и наши отношения также очень хорошие».

Цзян Тянь попытался заговорить, но обнаружил, что его голос был очень сухим.

«Не говори этого! Пожалуйста, не говори этого»

Лицо Хуан Лингер побледнело, как бумага. Она хотела скрыть свою боль, но не могла.

Она вздрогнула, но не хотела отпускать талию Цзян Тяня, и слезы полились еще сильнее.

Вдруг еще щеки покраснели, она сказала мягко, нежно: «Цзян Тянь, я была твоей любовницей. Я также только что сказала, что могу быть твоей тайной любовницей, мне не нужно никакого имени, я также никогда не буду ревновать. Я никогда не буду беспокоить твою жену. Пока ты занимаешь небольшой уголок в моем сердце, когда ты устал, приходи ко мне и позволь мне быть с тобой, чтобы позаботиться о тебе, и я буду довольна!»

«Оставь, забудь меня, я причинял тебе столько боли!»

Цзян Тянь схватил ее за руки и медленно повернулся.

Звездный свет сиял на ее прекрасном лице, еще более прекрасном, с маленьким личиком с кристальными слезами, полным мольбы и негодования, ее прекрасные глаза были покрыты завораживающим туманом, Душераздирающе.

«Нет! Я не хочу забывать!»

Хуан Лингер пристально и настойчиво посмотрела на Цзян Тяня: «Эти боли подобны песку в мясе мидий. После длительной полировки они превратились в сияющие жемчужины, которые являются моим самым драгоценным сокровищем в этой жизни!»

«Но я не могу так поступать с женой, я действительно не могу этого сделать». Цзян Тянь покачал головой и вздохнул.

«Мы не скажем ей, не беспокой ее!»

Хуан Лингер не могла больше держаться и снова беспомощно закричала: «Она не узнает о моем существовании, это не причинит ей вреда!»

Хуан Лингер умоляюще посмотрела на Цзян Тяня: «Я просто хочу поделиться немного своими чувствами, мне нужно только немного! Пожалуйста, Цзян Тянь, не оставляй меня!»

«Постой, даже если она не узнает, я сам не смогу преодолеть свои принципы!» Цзян Тянь медленно вздохнул.

«Ты не хочешь меня, я умру от боли»

Сердце Хуан Лингер было разбито, ее тело на какое-то время ослабло, ее глаза были отчаянными, и она замерла.

«Постой, у меня есть решение».

Глаза Цзян Тяня были влажными, и он натянуто и горько улыбнулся: «Ты знаешь, я не обычный человек, я могу» стереть все твои воспоминания обо мне! Забудь меня, это станет благословением для тебя!»

«Цзянь Тянь, не делай этого!»

Лицо Хуан Лингер внезапно стало устрашающим. Она отшатнулась, встряхивая голову со слезами, умоляя его:

«Я не могу больше быть с тобой, я больше не буду тебя беспокоить, но, пожалуйста, не стирай мою память, я люблю тебя, это сокровище моей жизни! Почему ты такой жестокий? Даже не думая об этом! Ты такой жестокий»

«Лингер, это для твоего блага. Шрамы в твоем сердце будут залечены, и у тебя будет новая жизнь».

Цзян Тянь шагнул вперед и нежно схватил Хуан Лингер за запястье, его глаза были полны жалости и нежности:

«Забудь меня, смело влюбляйся, создавай семью, заведи нескольких детей и живи счастливо»

«Я не хочу!»

«Пожалуйста, не делай этого!»

«Я люблю тебя, пожалуйста, не дай мне забыть тебя!»

«Ты не принадлежишь мне, но, по крайней мере, это воспоминание принадлежит мне. Какие у вас тебя навыки, чтобы удалить его?»

Хуан Лингер кричала, плакала, умоляла, сопротивлялась и слабо била Цзян Тяня в грудь.

«Ты такой жестокий»

«Нет, засранец! Я тебя ненавижу!»

Слезы, как дождь, брызнули из ее глаз, как роса, кристально чистые.

«Постой, извини, прости меня»

Цзян Тянь держал ее в руках.

Спустя 10 000 лет, расстояние в сотни миллионов световых лет, с ней произошло первое и последнее объятие.

Затем Цзян Тянь сжал пальцы.

Земля дрогнула.

Ха!

На мгновение глаза Хуан Лингер были полны нежелания, обиды и недовольства. На мгновение бесчисленные картинки регрессировали в зрачках и исчезли в дыму.

В конце концов, она стала такой, что больше не сопротивлялась, свернулась калачиком в его руках, как воспитанный котенок, и заснула.

В кампусе ранним утром было тихо.

Ярко-желтые уличные фонари освещали пару, заставляя их волосы отражать белый свет.

Внезапно Цзян Тянь почувствовал жар на лице, поднял руку и понял, что плачет.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 235**

Глава 235: Патентный спор

«Профессор Цзян, Лингер здесь с тобой?» Хуан Чжихуэй быстро шел с фонариком.

«Да!»

Цзян Тянь поприветствовал его, показал Хуан Лингер на руках и жестом дал понять, что она спит.

Цзян Тянь сказал ему несколько слов на ухо и похлопал его по плечу.

Хуан Чжихуэй был поражен, глубоко вздохнул и кивнул.

Цзян Тянь ткнул безымянным пальцем в ухо Хуан Лингер. Вскоре она проснулась и смущенно посмотрела на Цзян Тяня.

Цзян Тянь улыбнулся и отвернулся.

Хуан Чжихуэй натянуто улыбнулся и сказал: «Постой, пойдем домой!»

«Папа, я голодна. Есть что-нибудь поесть дома?»

Хуан Лингер была такой невинной, что бросился к семейному двору, как веселый жаворонок.

«Суп из свиных ребрышек из батата. Ты дикая девочка, вышла поиграть на день и не знала, что нужно пойти домой на ужин!»

Хуан Чжихуэй похлопал по пыли на теле дочери, издав звук.

«О, мой любимый суп из свиных ребрышек!»

Хуан Лингер с радостью поцеловала своего отца, но, похоже, он был чем-то озадачен и смотрел на странного человека под уличным фонарем.

«Куда ты смотришь, ты чуть не врезалась в дерево!» Хуан Чжихуэй с удивлением похлопал дочь по голове.

«Ничего»

Хуан Лингер остановилась и повернулась, чтобы посмотреть назад.

Она увидела, как уличные фонари озаряют ярко-желтым светом этого одинокого человека.

На мгновение Хуан Лингер внезапно почувствовала боль в сердце, и ее глаза покраснели: «Кажется, я видела его раньше, и он очень знаком!»

«О, прохожий Цзя, наверное, у него публичное лицо», - слегка улыбнулся Хуан Чжихуэй.

Но в следующий момент его глаза стали красными, и из них полились слезы.

«Ну, он выглядит так знакомо!» Хуан Лингер повернула голову и ушла.

Фактически, Цзян Тянь оставил Хуан Лингер с парой нефритовых чар, защищающих тело.

«Если я не ошибаюсь, три большие семьи продолжат свою рутину из прошлой жизни, ту финансовую войну против контрольного пакета акций группы Яован, ее нужно начать!»

Цзян Тянь глубоко и неторопливо вздохнул:

«Теперь кажется, что цена акций группы Яован ненормально колебалась, и когда они контролируют группу Яован, они начинают серию убийств».

«В прошлой жизни, после того, как группа находилась под контролем трех основных семей, семья Цзян была полностью неизвестна, а три основные семьи стали более влиятельными в финансовом отношении. Они покрыли небо в Цзиньлин и убили матерей, и никого взял на себя ответственность за семью Цзян!

Глаза Цзян Тяня загорелись смертельно холодным огнем, он сказал: «В этой жизни я уже завел множество контактов и ресурсов, прежде чем вернуться в Цзиньлин. Это сильно отличается от предыдущей жизни. Я никогда не позволю этому случиться!»

Иногда лучшая защита - это нападение, нужно стараться изо всех сил.

Цзян Тянь утверждает, что он силен, он никогда не даст семье Не шанса дать отпор.

«Дедушка, есть кое-что, о чем я давно думал»

В ту ночь Цзян Тянь вернулся в Цзянчжуан с Е Цзывэем и Цзян Линем, нашел дедушку и поговорил с ним о прошлом.

«Цзян Тянь, говори!»

В течение последних шести месяцев Цзян Чангэн постоянно принимал Цзю Чжуань Да Хуань Дань, и он был ошеломлен. Он по-прежнему играет в тайцзицюань каждый день. Он не может представить себе его слабый вид шесть месяцев назад.

«Вы помните Чэнь Цзюньбиня из фармацевтической компании Яньцзинь Тяньвэй?» - легкомысленно сказал Цзян Тянь.

«Конечно, я помню!»

Старик сказал взволнованно: «Чэнь Цзюньбинь раньше был имперским доктором Красной стены, руководителем Северной медицины, а когда-то был вице-президентом Ассоциации традиционной китайской медицины. Он также преподавал мне курс традиционного китайского языка для медицины в колледже. 30 лет назад Китайская медицинская ассоциация продвигала медицинские обмены между Севером и Югом. Он приезжал в Цзиньлин, чтобы читать лекции. Раньше я был его студентом. Его академический уровень все еще хорош. Он дал мне много знаний.

Сказав это, он покачал головой и глубоко вздохнул.

Старик самоотвержен и мстителен, объединяет знания и действия и болтает не с тем человеком до глубины своего сердца, даже если есть неудовлетворенность.

Когда Цзян Тянь стал мужчиной, он уже знал истинное лицо Чэнь Цзюньбиня и то, что он делал дальше. Теперь я боюсь, что война начнется раньше. Цзян Тянь естественно скажет все, что у него есть.

«Отец, эта компания все еще производит восемь лекарств, но патентные права на эти восемь лекарств принадлежат нашей группе Яован и являются нашими ведущими продуктами», - легкомысленно сказал Цзян Тянь.

«Ты знаешь эти старые желтые календари?»

Цзян Чангэн взял чашку чая и сделал глоток. Его глаза были глубокими, и казалось, что он все помнит. Он сказал: «Это была та же самая встреча по обмену медицинскими услугами между Севером и Югом 30 лет назад».

«В те годы я улучшал и оптимизировал восемь рецептов предков семьи Цзян. После улучшения я все еще был не уверен. В то время моему дедушке было всего сорок лет, и он был хорошим парнем!»

Старик был добросердечен и сказал с улыбкой: «Дедушка не был очень уверен в этих улучшениях. Он случайно приехал в Цзиньлин учиться и хотел отправиться к нему. Он также высказал некоторые мнения, но после клинических испытаний он чувствовал, что эффект обычно не так хорош, как у оригинала. Через несколько лет твоя мать вышла замуж за семью Цзян и подала заявку на патент на эти восемь рецептов. Наша группа Яован также полагалась на эти рецепты, чтобы постепенно расти.»

«Дедушка, почему эти лекарства также производит Тяньвэй? Почему ты не останавливаешь их?»

Е Цзывэй нахмурился и спросил: «Даже если мы позволим им производить, только на патентных сборах мы сможем зарабатывать сто миллионов в год, компания Тяньвэй производит лекарства в течение двадцати лет, так мы можем заработать миллиард!»

«Ну, я давно об этом думал!»

Цзян Чангэн вздохнул: «Во-первых, Чэнь Цзюньбинь указал мне на лечение в то время, и это был мой учитель».

«Однажды он связался со мной и сказал, что они будут производить эти лекарства, но лишь немного изменил формулу и повторно подал заявку на патент, чтобы я мог дать ему добро. Он мой предшественник, и он очень вежливый, я был бы не очень хорош, если бы отказал!»

«Во-вторых, хотя Чэнь Цзюньбинь производил эти лекарства, он заработал много денег, но он также внес большой вклад в развитие и наследие традиционной китайской медицины. В этом отношении наши цели совпадают, и я также надеюсь, что эти препараты могут передаваться. Так что мне лень заботиться об этом»

Сказав это, Цзян Чангэн посмотрел на Цзян Тяня и рассмеялся: «Боже мой, почему ты спрашиваешь такие вещи о гнилых семенах проса?»

Цзян Тянь горько улыбнулся и сказал: «Дедушка, меня беспокоит спор по поводу этого патентного права. Чэнь Цзюньбинь будет использовать это как статью, чтобы расправиться с нашей группой!»

«Как это возможно!»

Цзян Чангэн засмеялся: «Проще говоря, то, что он породил, было пиратскими лекарствами. Подлинные патенты находятся в руках группы Яован!»

Старик покачал головой и сказал: «Чен Цзюньбинь не может быть таким необоснованным. В прошлом году на моем дне рождения он позвонил и сказал, что приедет отпраздновать мой день рождения, но я подумал, что он слишком стар, поэтому не позволил ему приехать, но он все равно присылал много особенных товаров из Яньцзина.»

Цзян Тянь настаивал: «Дедушка, мы все еще думаем, что нам нужно уточнить патентные права и возбудить иски, чтобы помешать им производить лекарства. Если что-то пойдет не так, мы будем жертвами!»

«Я не позволю этого!»

Лицо Цзян Чангэна впервые стало серьезным, и он сказал: «Если у нас есть внутренние проблемы в китайской медицине, пусть те, кто занимается западной медициной, смотрят на это! Это также большая потеря для индустрии китайской медицины!»

Цзян Тянь знал упрямый характер старика.

Но Цзян Тянь встал и слегка улыбнулся: «Хорошо, тогда следуйте совету дедушки!»

Перед уходом Цзян Тянь снова спросил: «Кстати, дедушка, я планирую провести конференцию по запуску нового продукта. Лабораторные продукты были успешно исследованы. Не могли бы вы помочь нам встать на платформу, особенно, чтобы помочь некоторым СМИ!»

«Забудь, я ничего не сделаю. Эти новые продукты полностью сделаны тобой! Я уже стар, и как лучше всего показать свое лицо?» Цзян Чангэн помахал рукой и улыбнулся.

«Ой, ничего страшного, давайте сделаем это сами!» - легкомысленно сказал Цзян Тянь.

«Кроме того, Цзян Тянь, я думаю, что ключ к развитию предприятия зависит от его продукции!»

Цзян Чангэн встал, взял Цзян Тяня за руку и пожал ее. Он искренне сказал: «Твой продукт хорош, лекарство хорошее, и пациенты говорят из уст в уста, они могут тебя поддержать. Реклама и маркетинг - это просто другой путь. Не бросай все. Я не блокирую запуск продукта, но надеюсь, что он не будет слишком экстравагантным!»

«Ну, я понимаю». Цзян Тянь кивнул и вздохнул.

Дедушка до сих пор не знает, насколько ужасна война общественного мнения.

Кроме того, это все еще 2008 год, а Интернет и СМИ не так развиты, как в более позднее время.

За пределами Цзянчжуана была уже поздняя ночь, и темноту освещали длинные фонарные столбы.

Цзян Линь с тревогой сказал: «Цзянь Тянь, действительно ли Чэнь Цзюньбинь так заслуживает доверия, как сказал дедушка?»

«Есть поговорка, называемая старым неуважением, Чэнь Цзюньбинь типичен, и он откусит кусок от нашей семьи Цзян!» - легкомысленно сказал Цзян Тянь.

«Значит, вы не убедили старика, это будет судебный процесс, очень хлопотный!» - обеспокоенно сказал Е Цзывэй.

«Забудьте об этом. Если вы оспорите судебный процесс, старик обязательно пойдет в суд. Старик стар и счастлив, так что не беспокойте его». - легкомысленно сказал Цзян Тянь.

«Что, если Чэнь Цзюньбинь прикопается?»

Цзян Тянь нахмурился: «Он эксперт по китайской традиционной медицине из Северной школы китайской медицины. Он известен и престижен. Даже его дед может считаться только его младшим. Как только он заговорит, ситуация становится для нас очень неблагоприятной.

«Ничего страшного, воспользуйтесь ситуацией, семья Чен проиграет».

Цзян Тянь слабо улыбнулся, но его глаза были полны холода и убийства.

В предыдущей жизни, когда три основные семьи в Цзиньлине начали нападать на семью Цзян, компания Тяньвэй, которая ела белую пищу более 20 лет, полагаясь на патент группы Яован, отомстила, упала в скалу, запустила нападение на группу Яован и облила грязной водой. Клевета на семью Цзян за плагиат патентов.

В то время в стране был общественный резонанс. Группа Яован превратилась из предприятия китайской медицины в вора и червя, на которого все кричали. Курс акций резко упал, и три основные семьи взяли под контроль рынок.

Но в этой жизни Цзян Тянь вернулся решительно, с множеством людей, богатым капиталом, огромной властью и растущим фоном. Чен Цзюньбинь был бы честен.

Однако, если Чэнь Цзюньбинь осмелится предпринять вторую попытку, то он потерпит поражение от семьи Яньцзя Чена и компании Тяньвэй.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 236**

Глава 236: Приглашение Сюй Жучэн

На следующий день Цзян Тянь встретился с отцом Юй Цяна, секретарем Ю, в частном, очень маленьком ресторане.

«Мастер Цзян, сколько лет!»

Перед праздником Весны в Цзянчжуане секретарь Ю и несколько жителей провинции сопровождали Цао Шисюн, чтобы принять участие в празднике, поэтому, как только он вошел в дверь, он с энтузиазмом пожал руку Цзян Тяню.

«Секретарь Ю, рад вас видеть!»

Лицо Цзян Тяня было безразличным, ни смиренным, ни скромным, он мог быть безразличным к Цао Шисюн, не говоря уже о провинциальном руководстве, таком как секретарь Ю.

«Г-н Цзян, я слышал о предыдущем случае похищения, и я также сообщил об этом местным руководителям. Можно сказать, что чиновник так зол! На этот раз я пришел поговорить не от себя, а от имени провинции!»

Секретарь Ю и Цзян Тянь сидели лицом к лицу, ели простую пищу и болтали во время еды.

Что касается Юй Цяна, который так знаменит в Цзиньлине, у него нет квалификации, чтобы сидеть с ними, и он может подавать чай, как официант.

Секретарь Юй не скрывал от Цзян Тяня, а раскрыл ситуацию и обстоятельства Цзиньлина.

В настоящее время в Цзиньлине появились злые силы. Три основные семьи, возглавляемые семьей Не, полагаются на черную организацию, чтобы ловко организовать угрозу и даже убить своих конкурентов.

Они сильно нарушили порядок рыночной экономики, а склон горы Фулон неоднократно фотографировался на протяжении нескольких лет. Это их шедевр.

Бизнес-лига Клуба Бацзяо, возглавляемая семьей Сюй, опиралась на фундамент семьи боевых искусств, чтобы контролировать подпольную индустрию Дацзиньлин.

Не смотрите на то, что у Цзян Тяня нет гор и воды, но из-за Цзян Тяня три основных семейства: Янчэн, Уайт и Айрон и предприятия Цзянбэй инвестировали в Цзиньлин. Местная экономика.

Более того, Цзян Тянь также имеет глубокие корни с Чжаньлуном и высокопоставленными военными.

Быть честным и злым, быть сильным и слабым, кто может принести пользу и кто такая белая ворона, кого нужно объединить, а кого подавить? Цзиньлин и даже верхушка провинции могут мгновенно сделать ясное суждение.

«Проблема в том, что Сюй Чжэнлей, глава семьи Сюй и отец Сюй Жочэн, является мастером боевых искусств!»

Секретарь Ю вздохнул: «Семья Не также опирается на таинственную секту совершенствования, и полиции трудно уничтожить их всех!»

«Секретарь Ю, как вы хотите сотрудничать? Я готов внести свой вклад!» - легкомысленно сказал Цзян Тянь.

У него было много врагов на Вулианской конференции, которые могли преподать ему урок.

Подстригите траву, чтобы избавиться от нее!

Если бы семья Мо уничтожила семью Хун и других врагов в то время, он бы все равно кричал!

И лучший способ рубить корни - сотрудничать с чиновником. Иногда они более жестокие. Лучше всего убить их всех, но позвольте им поймать их, если они не могут их убить!

«Заговор на горе Фулон попал в руки семьи Цзян. Я думаю, что три основные семьи, такие как семья Не, не могут сидеть на месте! Семья Сюй долгие годы бездействовала, но на самом деле они очень хотят двигаться!»

Лицо Юй Шу светилось холодным светом:

«Когда они вступят в бой против семьи Цзян, г-н Цзян сможет дать отпор по своему желанию, наша полиция не будет вмешиваться!»

«Что касается очистки поля боя и передачи его нам, я обещаю, что пропавшие не всплывут!»

Смысл секретаря Ю очень ясен. Цзян Тянь убил первое зло и был ответственен за обезглавливание, особенно воинов боевых искусств.

На самом деле это тоже самая опасная задача. Если их невозможно убить, эти воины начнут \*\*\*\* реванш, и даже высокопоставленные чиновники боятся трех очков.

Но светский мир можно полностью передать полиции.

«Перед этим силы семьи Не, семьи Сунь, семьи Чен и других семей были официально переселены прокуратурой Комиссии по проверке дисциплины, чтобы устранить препятствия для действий г-на Цзяна!» Секретарь Ю заверил.

«Что ж, секретарь Ю, я надеюсь, что мы сможем счастливо сотрудничать! Однако, когда вы арестовываете людей, я надеюсь сотрудничать в моем ритме!» Цзян Тянь встал и пожал руку секретарю Ю.

«Цзянь Тянь, ты знаешь Сюй Жучэна?»

Той ночью Е Цзывэй поспешил обратно на виллу и с тревогой спросил Цзян Тяня.

«Я не знаю его» Цзян Тянь слегка покачал головой.

«Странно, Сюй Жучэн просила тебя увидеться с ней, не так ли?» Е Цзывэй казался немного обеспокоенным и нахмурился.

«Увидимся, увидимся!» Цзян Тянь слегка улыбнулся и радостно встал.

Семья Сюй занимается боевыми искусствами. Говорят, что Сюй Чжэньлей вошел в царство в ранние годы, намного превзойдя семью Лэй в артиллерийском боксе.

Но у Цзян Тяня была банда псов Тан Шаозе, которые предоставляли информацию и обменивались информацией с секретарем Ю. Фактически, он был очень понятен семье Сюй.

Если Не, Чен и Сун - опоры на белой дороге в Цзиньлин, то семья Сюй - гигантский монстр в подземном мире Цзиньлина.

Все это невидимый контроль над семьей Сюй. В их столице Квебека когда-то поклонялись Сюй Чжэньлэй, изучали боевые искусства или искали убежища.

Сюй Жучэн на самом деле настоящая императрица подземного мира Цзиньлин.

Сидя в спортивном автомобиле Aston Martin Е Цзивэя и ожидая, когда Е Цзывэй заведет машину, Цзян Тянь спросил: «Она хочет о чем-то поговорить?»

«Она слышала, что у тебя конфликты с семьей Не и хочет быть посредником для вас». Е Цзывэй тихо прошептал.

«Ой, боюсь, все не так просто!»

Цзян Тянь слегка улыбнулся, его глаза были тихими, как осеннее озеро.

Новости о господстве Цзян Тяня над Линнанем могут быть скрыты от обычных людей, но они должны быть скрыты от многочисленной семьи Сюй.

Теперь, когда Цзян Тянь возвращается в Цзиньлин с его могучей силой и при поддержке многих сильных семей, он выиграл заговор на горе Фулон. Как семья Сюй может чувствовать себя непринужденно?

Вскоре он пришел в клуб, расположенный на берегу реки Циньхуай.

Большая территория.

В том месте, где земля толстая, занимает большую площадь, мы видим чудовищную силу хозяина за ней.

Дом клуба окружен зелеными деревьями, а во дворе посажены бананы. Прекрасный зеленый луг, а у подножия есть мощеные дорожки.

Здания очень элегантные. На верхней стороне есть желобки, а на кирпичах с обеих сторон здания вырезаны фигуры.

Гвозди из вспененной латуни на двери, выкрашенной в черный цвет, яркие и блестящие. Пирс вырезан из голубого камня. Каждый рельеф представляет собой пару единорогов. Мох на вершине пестрый, от чего люди чувствуют запах далекого золотого порошка Шести династий.

В кирпичные стены по обе стороны от двери был врезан ряд железных колец, а под ними лежал длинный пурпурный полевой шпат.

Увидев, как Цзян Тянь внимательно смотрит, Е Цзывэй представил: «Этот двор изначально был домом королевской семьи во времена династии Цин. Железное кольцо на стене было привязано к лошади, а фиолетовый полевой шпат был камнем для лошади».

Ее почтительный тон казался немного благоговейным. В Цзиньлинь Сюй Жучэн была намного более известной и могущественной, чем он.

Кроме того, одна эта земля стоит не менее одного-двух миллиардов юаней, но это просто место для друзей по чаепитию Сюй Жучэн.

Швейцар был проинструктирован, и когда вошел Цзян Тянь, их впустили без каких-либо препятствий.

Цзян Тянь, когда они вошли во двор, увидел молодое дерево и разговаривающих молодых людей.

Группа молодых талантов, таких как Не Минъюань, Чу Мэнъяо, Тан Баоэр, Лэй Ган, Му Юньцин и Ся Мяо, призывающие к ветру и дождю в Цзиньлине, держат ноутбуки, а некоторые держат папки. Перед ними стоит известный в Китае профессор бизнес-школы.

«Влияние этого кризиса субстандартного ипотечного кредитования в США имеет далеко идущие последствия, и мы должны проявлять бдительность в отношении воздействия на Китай, особенно на малые и средние предприятия обрабатывающей промышленности, экспортирующие продукцию!»

«Кроме того, необходимо проявлять бдительность к рискам на рынке капитала!»

«Однако в кризисе есть возможности. Официальные лица также будут проводить широкомасштабную политику стимулирования. От этого выиграют инфраструктура и отрасли недвижимости, и сформируется определенная степень роста активов».

Красноречиво высказался профессор бизнес-школы.

За чайным столом из сандалового дерева Чу Мэнъяо сварила чай для всех. Чайный сервиз из костяного фарфора из Цзиндэчжэня отличного качества.

Она искусна, у нее есть навыки чайной церемонии, и ее маленькая белая рука летает вверх и вниз, делая белый фарфор затемненным.

Здесь каждую неделю проводится несколько небольших академических лекций, которые в основном читают профессора бизнес-школ и руководители транснациональных компаний.

Темы очень высокого уровня, включая глобальное распределение активов, перспективы развития отрасли, тенденции внутренней политики и высокие уровни, которые не сопоставимы с Детским клубом Цзисиа.

«О? Цзян Тянь, почему он здесь?»

Внезапно, когда Му Юньцин увидела Цзян Тянь и Е Цзывэй, ее красивое лицо внезапно изменило цвет, а ее маленькая рука с чашкой чая внезапно задрожала.

В тот день она увидела, как Цзян Тянь ударил Не Фэна, сломал его кости, и его рвало кровью, но Ю Цян был так напуган, что упал.

С тех пор она все больше и больше сбивалась с толку по поводу личности Цзян Тяня, но страх в ее сердце не мог сдерживаться.

«Цзян Тянь осмелился прийти в банановый клуб!» Чу Мэнъяо повернулся, чтобы посмотреть на Цзян Тяня, и был поражен.

Чу Мэнъяо также слышал новости о том, что Цзян Тянь жестоко избил Не Фэна, но у хозяина бананового клуба Сюй Жучэн и Не Минюаня были хорошие отношения. Цзян Тянь пришел сюда, не так ли?

«Ха, этот мальчик слишком высокомерен. Когда он вернулся в Цзиньлин, он вызвал поток ветра и дождя, даже с Не Шао осмелился подраться. Он был до крайности высокомерен и невежественен, ожидая, что тот сломает ногу Сюй Жучэн!»

Тан Баоэр посмотрел на Цзян Тяня, Сютин Цюн наморщил нос и усмехнулся.

Хотя Цзян Тянь лечился у Чжао Тянькуня на собрании Улянь в провинции Хубэй, они думали, что Цзян Тянь находился под прикрытием только его семьи. Если бы Цзян Тянь имел смелость сопротивляться Сюй Жучэн, это было бы равносильно удару камешком по камню.

«О, он, считай, мертв!» Ся Мяо тоже насмехался, качая головой с усмешкой.

В последний раз, когда Цзян Тянь сильно ранил его, он вернулся домой на полмесяца, чтобы отдохнуть, и в этот момент он ненавидел Цзян Тяня.

Однако Не Минъюань сохранял спокойствие, но в его глазах мелькнул незаметный гнев.

«Цзян Тянь, ты должен извиниться перед Не Минъюанем. Погодите, у вас лучшее отношение».

Чу Мэнъяо на мгновение поколебался, встал, пошел вперед и сладко улыбнулся: «Я и мастер Минъюань Жучэн тоже знаем друг друга. Если тебе нужна моя помощь, чтобы говорить, я могу сказать несколько слов.

Хотя она не знала, что Цзян Тянь был хозяином Цзян, в эти дни Чжан Ваньцин восстановила контроль над группой Яован, продукт был продан по всей стране, и новости о победе в заговоре на горе Фулун также распространились. Дайте ей несколько мыслей.

«Почему я должен извиняться перед ним?»

«Разве ты не ударил Не Фенга?» Чу Мэнъяо выглядел удивленным.

Ваша группа Яован только что поправилась, и спад еще не преодолен. Как можно сравнивать с Не Минъюанем?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 237**

Глава 237: Терпеть не могу двух тигров

«Я должен извиниться за то, что ударил его? Мне не нужно было его убивать, иначе я убил бы его!» Цзян Тянь слегка улыбнулся.

Похоже, что семья Не тоже остерегалась новостей, эти люди даже не знали об этом.

«Все в порядке, позволь мне быть любопытным!»

Чу Мэнъяо увидел пустой взгляд Цзян Тяня, и внезапно он рассердился, фыркнул и пошел в чайный домик.

«Я был достаточно любезен, чтобы помочь тебе, но ты не знаешь, насколько высока земля, так что забудь об этом, если хочешь умереть, просто умри!» Она с тревогой подумала.

«Мисс Е Цзян здесь!»

Внезапно из лунных ворот ленивыми и мягкими шагами вышла красивая женщина.

Женщине около тридцати лет, но ее кожа сияет, как нефрит. Она мягче и красивее, чем 28-летняя девушка. Глаза у нее ясные и блестящие, как листья ивы, имеют редкий и яркий вид.

Под пеленой размытых огней аква-зеленая вышивка с большим красным пионом чонсам окутывает ее очаровательную фигуру, она выглядит очаровательно, из-за чего монахи не могут сдержать восхищение.

«Сестра Жучэн давно не видела!»

Чу Мэнъяо подбежал к женщине с удивленным взглядом, обнял женщину, обхватив ее за шею, и кокетливо закричал.

«Сестра Жучэн!»

Несколько молодых людей, которые были в небе руками и глазами, как подчиненные, встретившие своих начальников, встали, чтобы отдать честь, и выглядели чрезвычайно уважительно. Даже лицо Не Минъюаня выглядело немного настороженным.

Сюй Жучэн - единственная дочь единственного мастера боевых искусств Цзиньлина Сюй Чжэнлэя.

Семья Сюй совершенствовалась в Цзиньлине на протяжении десятилетий, и ее связи, влияние и финансовые ресурсы ни в коем случае не сопоставимы с обычными семьями. Даже трем основным семьям, таким как семья Не, следует относиться с осторожностью и избегать их.

Слухов в зале еще больше. Фактически, в эти годы отступления Сюй Чжэньлэя, что бы ни случилось, многие компании контролируются Сюй Жучэн.

В высшем обществе Цзиньлин она представляет семью Сюй, императрицу подземного мира Цзиньлин, и может сидеть на равных с их родителями, Не Минъюань, Чу Мэнъяо и Ся Мяо.

«Давай поговорим, позволь мне сначала выйти и поговорить с г-ном Цзян!»

Взгляд Сюй Жучэн упал на лицо Цзян Тяня, она очаровательно улыбнулась, и казалось, что весь мир на мгновение засиял.

Сказав это, она сделала жест и осторожно вывела его за дверь.

Лицо Цзян Тяня было спокойным, и он не был удивлен. Положив руки на спину, он лениво последовал за ней и сел с ней в серебристо-серый Бентли.

После того, как эти двое ушли, оставшиеся несколько человек не могли поверить в это.

«Почему Цзян Тянь такой терпеливый? Он попросила Жучэн поговорить с ним наедине?»

«Да, если Жучэн так его уважает, это как те старейшины, которые относятся к нам!»

«Сестра Цзывэй, каково терпение твоего брата? Похоже, ты глубоко прячешься!»

Чу Мэнъяо был шокирован, Тан Баоэр был удивлен, Му Юнь был сбит с толку, а многие молодые и старые женщины были шокированы.

Цзян Тянь, разве это не был тюк соломы семьи Цзян в том году, как Сюй Жучэн могла относиться к нему так серьезно?

«Сюй Жучэн уже знала о силе семьи Цзян?»

Е Цзывэй нахмурился, не зная, Сюй Жучэн была врагом или другом, и какое-то время его сердце было в беспорядке.

Не Минюань посмотрел на Е Цзывэя, но его глаза вспыхнули ядовитой ненавистью.

«Я всю жизнь играл в орла, но Сяоцзяцэ меня кинула. Эта женщина так осмелела! Она продолжала скрывать силу Цзян Тяня и позволила семье Не впасть в пассивное состояние, в результате чего моя семья Не потеряла планы на гору Фулон. Мой брат умер!»

На серебристо-сером Бентли Сюй Жучэн и Цзян Тянь сидели бок о бок на заднем сиденье, она закинула правую ногу на левую, так что край чонсам естественным образом соскальзывал, открывая ослепительно белую кожу, что заставляло людей испытывать желание прикоснуться к ней.

Девушка подсознательно выбирала высокие каблуки, чтобы поддерживать свой стиль. Красивая ступня была крохотной, а лодыжка была слабой и тонкой. Красота захватывала дух.

Она улыбнулась: «Господин Цзян, в детстве я была чужой в Цзянху. Я могу посмотреть на вашу ладонь?»

«Посмотрите!» Цзян Тянь протянул левую руку.

Слабая рука Сюй Жучэн немедленно потянула за руку Цзян Тяня, кивнула головой и внимательно посмотрела:

«Г-н Цзян был чрезвычайно посредственным до 25 лет. Но после 25 лет его карьера резко пошла вверх.

«О, мисс Сюй права!»

Цзян Тянь неохотно улыбнулся: «Интересно, куда мисс Сюй собирается меня отвезти?»

«Хехе, господин Цзян полон вопросов.»

Сюй Жучэн сладко улыбнулась, гладя на Цзян Тяня красивыми глазами.

Она нежно улыбнулась, а он был очарован. Если бы это увидел другой человек, ему было бы трудно устоять, и он потерял бы свой шлем и доспехи.

В этот момент автомобильное радио передает:

Управление муниципальной полиции и метеорологическое бюро опубликовали совместное заявление о том, что тайфун Хуажи вот-вот накроет Цзиньлин, что может вызвать стихийные бедствия. С точки зрения безопасности, людям напоминают, что нельзя выходить на улицу.

«Мисс Жучэн, пойдет дождь, давайте поскорее вернемся!» Цзян Тянь улыбнулся.

«Вы боитесь ветра и дождя?» Сюй Жучэн рассмеялась.

В связи с этим Цзян Тяню ничего не оставалось, кроме как покачать головой.

«О, разве это не заговор на горе Фулон?»

Цзян Тянь слегка улыбнулся, когда он выезжал из города и достиг вершины горы Фулон.

«Да, я не знаю, сколько больших семей смотрели на заговор на горе Фулон, но в конце концов она попала в руки семьи Цзян, что действительно потрясающе!»

Сюй Жучэн вышла из машины, остановилась у горной дороги, глядя на огни Цзиньлин Ваньцзя, и засмеялась: «Но мне больше любопытно, как г-н Цзян собрал два миллиарда средств?»

«О, взял ссуду под залог акций группы Яован», - Цзян Тянь вышел из машины и улыбнулся.

«Мистер Цзян, Минжэнь не разговаривает тайно. Вы можете спрятаться от других, но вы не можете спрятаться от меня. Вы - мастер Цзяннань из Чжэннани!»

Глаза Сюй Жучэн с улыбкой посмотрела на тихую ночную сцену.

«Похоже, вы слышали много новостей!» Лицо Цзян Тяня осталось без изменений.

«Мастер Цзян, вам не следует возвращаться в Цзиньлин!» Сюй Жучэн мягко покачала головой и неторопливо вздохнула.

«Почему?»

«В горах нет места для двух тигров. Мастер Цзян, вы привели Линнань Цюньхао, чтобы осадить город в Цзиньлине. Моя семья Сюй не потерпит этого».

Сюй Жучэн легко рассмеялась: «Если вы победите три основные семьи Цзиньлин, следующим шагом будет сильный рывок Линнаня, удар, уничтожение семьи Сюй, управление подземным миром Цзиньлин!»

«Мисс Жучэн, вы слишком много думаете!»

Цзян Тянь неохотно сказал: «Я только что вернулся, чтобы возродить семью Цзян. Меня не интересует битва в подземном мире! Вы видите меня в наши дни в подземном мире Цзиньлин? Это не что иное, как обычная деловая конфронтация!»

Сюй Жучэн повернула голову, ее глаза были ясны, как ранняя осень, а губы были светлыми, в уголках ее рта играла улыбка: «Но я не волнуюсь!»

«Что мне делать, чтобы мисс Жучэн могла не сомневаться!» Цзян Тянь ухмыльнулся.

«Только стать мертвым!»

Очаровательная улыбка Сюй Жучэна тронула его сердце, но ее слова были очень холодными: «Мастер Цзян, можете не сомневаться, семья Цзян - обычная семья. Сегодня я просто убиваю вас, абсолютно не причиняя вреда семье Цзян. Будьте уверены, что вы умрете!»

Она не прекращала говорить, а к ней сразу же бросилась сотня крепких мужчин с обеих сторон горной дороги, окружая Цзян Тяня.

Эти люди высокие и мускулистые, с жестокими глазами и кровожадными навыками убийства.

Они были вооружены таким оружием, как горные ножи и топоры. Они вспыхивали в холодном свете. Все они были головорезами красного уровня в семье Сюй. Они были знакомы с кровью, и у них был богатый боевой опыт. Боевая мощь каждого была сопоставима с хорошо обученным спецназом.

«И только?» Цзян Тянь холодно улыбнулся.

Эти люди тоже хороши в светском мире, но, по его мнению, они просто убивают муравьев.

«Конечно, не только они, величайшее уважение к врагу - сделать все, что в его силах, чтобы убить с одного удара!»

Сюй Жучэн очаровательно улыбнулась, спокойно убирая прядь волос, свисающую на лоб, за уши.

Хруст!

Раздался гром, словно каменный великан бежал по льду над головами людей, заставляя дрожать барабанные перепонки и чувствовать непобедимую силу природы.

А еще послышался рев моторов!

Глаза Цзян Тяня холодно блеснули, глаза слегка сузились.

Однако по обоим концам горной дороги несколько мотоциклов Harley-Davidson ехали быстро, увлекая безграничную силу и испуская дым.

С более чем 100 мотоциклистами Цзян Тянь уверенно держался до центра горной дороги!

Их руки заколоты драконами и тиграми, они одеты в кожаные жилеты с заклепками, с раскрытыми руками, обнажая крепкую грудь, с длинными ножами за спиной.

Эта группа стальной кавалерии - члены общества Сюй Жучэн. Они очень мобильны, и каждый - закаленная в боях рука.

В лагере Сюй Жучэн эта группа играла роль авангарда и была одним из самых сильных отрядов!

Убийства повсеместны.

Безумные убийства пронизывали холодные глаза каждого всадника, укусы их зубов, руки, державшие рукоять ножа, острый длинный нож, мерцающий холодным светом.

В конце концов, волна убийственного безумия была сформирована, как стремительная река, и безжалостно хлынула на Цзян Тяня.

На мотоциклах разноцветные динамики, мерцают огни и играет взрывная металлическая музыка.

Их глаза бесстрашны и свирепы!

Во главе у них был худощавый молодой человек, с выбритый посередине лысой головой и с рыжим хвостом волос, окрашенным, как петушиный гребешок.

Он ехал на мотоцикле Harley, который был выше и мощнее других мотоциклов, в высоких ботинках, обтянутых цепями-обручами, в кожаных и кожаных штанах с заклепками, в полном панк-стиле.

Его глаза были темными, непонятно, накрасил ли он тени или не высыпался, но его глаза были блестящими, чрезвычайно холодными и бесконечно убийственными.

В руке он держал мачете странной формы, лезвие мерцало синим, очевидно, источая яд, а на его спине - очень мощный арбалет.

Бум!.

Ударила молния, как серебряная змея. Внезапно капли дождя упали, и непроницаемая завеса дождя полностью закрыла Цзян Тяня.

«Миссис Чэн, у вас есть эта информация? Я думала, у вас есть танковый отряд, но это лишь мясо и железо, я могу разрезать их за считанные минуты!»

Цзян Тянь быстро промок от дождя.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 238**

Глава 238: Засада

«Цзян Тянь, я уже знаю, что в вас стреляли в процессе убийства Не Фэна, и я просто посмотрела на вашу ладонь. Вас действительно ранили в Детском клубе Цися».

Охранник шагнул вперед, чтобы помочь ей держать зонтик. Сюй Жучэн гордо улыбнулась: «По-видимому, ваше совершенствование также сильно упало, даже если оно находится в середине железного тела, иначе вы вообще не пострадаете. В настоящее время этого для вас достаточно!»

«Можете попробовать!» Глаза Цзян Тяня были равнодушными, неподвижными.

«Хорошо! Тогда попробуем!»

Сюй Жучэн покачала лголовойицом и нежно махнула рукой, и ее дух убийцы выглядел так, как если бы она была командиром могучей армии. В этот момент она раскрыла свое чудовищное господство подземной императрицы Цзиньлин.

Ее нефритовые руки опустились.

Бум!

Раздался смешанный звук шагов, и мужчины ступили в воду, сотрясали горы, и звук был потрясающий.

Они подняли мачете и топоры и кинулись Цзян Тяня, как на злого тигра.

Смех!

Острый горный нож разрезал дождевую завесу, осветил резким белым светом и коснулся шеи Цзян Тяня со скоростью молнии.

Человек, создавший меч, - хозяин общества «Нового Света». Он служил в армии и был мастером фехтования. В том же году он однажды убил ножом 18 героев в одном городе на северо-востоке.

Этот меч также является его удивительной работой. У него сильный импульс и грозовой потенциал, он чрезвычайно быстр, а угол наклона сложен, как у антилопы.

Лезвие Сюэ Ляна вдали отразило уверенную улыбку Сюй Жучэн. Когда нож упал, Цзян Тянь должен был умереть на месте, обрызгав все вокруг кровью.

Но в следующий момент улыбка Сюй Жучэн застыла на ее лице, она больше не могла смеяться и гордиться.

Ха!

Цзян Тянь высунул правую руку с молнией, она аккуратно зажала горный нож. Послышался щелчок ...

Хвостовик, сделанный из нержавеющей стали, чтобы разбить золотой камень, раскололся, а обломки лезвия порхали в воздухе, как бабочка.

«Что за!»

Лицо Сюй Жучэн изменилось, она не могла в это поверить.

В следующий момент она пришла в себя, внезапно топнула ногой и сердито сказала: «Этот ребенок скрывает свою силу, или семья Не лжет мне!»

Если бы Цзян Тянь занялся бы только железным корпусом, у него определенно не было бы возможности разбить горный нож.

Сюй Жучэн поняла, что она дезинформирована и серьезно недооценила силу Цзян Тяня.

Но Сюй Жучэн лучше знала, что отступать в это время бессмысленно. Она уже выразила намерение убить, и Цзян Тянь никогда ее не отпустит.

Она посмотрела на злобных людей, ошеломленных сообществом убийц Цзян Тяня. «Что вы делаете? Разрубите его на куски! Пока вы можете причинить ему боль, награда в размере одного миллиона!»

Под так называемой наградой должны быть отважные мужья. Сюй Жучэн мгновенно взволновала этих безжалостных людей словом, и их глаза загорелись.

Один миллион!

В 2008 году один миллион был немалым числом, и в Цзиньлин можно было купить два или три элитных жилых дома.

«Убейте его!»

«Чего вы вообще боитесь, у нас столько людей!»

После короткой паузы они снова взревели, высоко подняли мечи и топоры и кинулись убивать Цзян Тяня.

«Ой, куча мусора! Не знаю, выживу я или умру!»

Цзян Тянь холодно улыбнулся и указал на волну, и во все стороны пронесся воздух длиной более десяти метров.

Вдруг ах! С резким звуком более дюжины свирепых мужчин были разрезаны пополам, волны крови взлетели, головы полетели, тела разбились в воде, брызги воды смешались с кровью.

«Боже мой!»

Глядя на культи и внутренние органы на земле, оставшиеся люди были так напуганы, что они внезапно стали заторможены, и их глаза почти не смотрели на землю.

Они безжалостные люди, которые убивают, не мигая. У каждого есть жизнь, но они никогда не видели такого ужасного способа убийства.

Цзян Тянь только осторожно махнул рукой. Они вообще не видели, чем махал Цзян Тянь. Десяток братьев упали на землю и превратились в трупы.

«Давай!»

«Да, давай! Пррикончим его!»

Многие свирепые люди держат длинные мечи и топоры, и их рты громко рычат.

Но тело предельно честное, и все они отступают.

«Отвратительно!»

Когда Сюй Жучэн увидела эту сцену, она была так потрясена, что снова обновила суждение о Цзян Тяне, что вызвало шокирующую волну в ее сердце.

На самом деле он недооценен!

Ребенок использовал спрятанное оружие или ему действительно было больно, когда он выстрелил?

Если второе, то он может быть настоящим мастером переселения!

«Железный волк, помоги мне!»

Сюй Жучэн была безжалостна, и в это время она не дрогнула. Брови были приподняты, а зубы громко стучали.

Эти люди бесполезны, кажется, что только группа на мотоциклах Железного Волка может устоять против него.

Человек с красным «хохолком» указал на Цзян Тяня, его голос внезапно повысился, и он резко сказал: «Вы спровоцировали мисс Жучэн, так что вы должны умереть!»

В следующий момент он одной рукой направил мотоцикл к Цзян Тяню, и, как только он разогнал его, похожий на монстра, он оторвался от земли, нарисовал в воздухе красивую дугу, прорвался сквозь дождевую завесу и понес чудовищную силу и убийственный дух. Цзян Тянь сильно ударил.

Цзян Тянь не только не уклонился, но и бросился вперед, приветствуя его, как гром.

Его тело прорвалось сквозь дождевую завесу, образовав белый канал.

Мотоцикл очень быстр, вызывает фурор.

Две струи воды похожи на двух бушующих драконов, которые в прошлом били друг друга!

В этот момент у всех затрепетало сердце!

Однако головорезы более взволнованы, потому что они знают, насколько ужасным может быть модифицированный мотоцикл Харлей.

Дистанция в десятки метров мимолетна при стремительной атаке обеих сторон!

Но, услышав хлопок, эти двое сильно ударились друг о друга.

Каждый мог подумать, что Цзян Тянь умрет мертвым и превратится в труп со сломанными костями и мясистой кожей.

Но факты оказались неожиданными.

Весь мотоцикл и человек лопнули, как бумага, взорвавшись, как фейерверк.

Грязь, труп и обломки, части мотоцикла и шины наконец упали на землю.

Бензин плавает по воде, а кровь подобна цветущей розе. Под ударом бури все мгновенно исчезает!

«Кто посмеет быть следующим!»

В это время Цзян Тянь, одетый в белую одежду, был свободен от пыли и смотрел на этих муравьев, как бог.

На землю упал длинный топор.

«Мистер Цзян, пощадите меня!»

«Я буду ждать сдачи!»

Многие люди были так напуганы, что их ноги на какое-то время ослабли, они совсем не могли контролировать свои колени, и все они упали на колени, моля о пощаде.

Способности Цзян Тяня превзошли их понимание и оставили их в ступоре.

Человеческие существа были разбиты в одну секунду.

Очевидно, он - Железный Человек, Халк!

Нет, они также полагаются на технологии для мутации, но Цзян Тянь явно ни на что не полагается. Следует сказать, что Цзян Тянь - бог.

«Вставай на колени, не двигайся, смеешь бежать?»

В связи с этим Цзян Тянь только фыркнул и помахал рукой.

Раздался громкий шум, и воздушный свист вырвался наружу, как будто галактика упала на землю, разорвав несколько мотоциклов вместе с гонщиками.

В этом истощенном крике, полном страха и боли, трупы и сломанные конечности один за другим падали, собирая волны крови, мотоцикл разлетелся на осколки, разбился и упал на землю.

В это время Сюй Жучэн сбежала на мотоцикле по горам и лесам.

«Семья Не ранила меня ножом и умышленно причинила мне вред! Воздушные атаки, которые выпустил Цзян Тянь, могут резать золото и железо, явно являясь хозяевами царства. Как их боевики могут нанести вред такой практике?»

Оглядываясь назад на эту сцену, ее рот скривился, и она сердито ругалась.

«К счастью, я была осторожна, а также расположила в этих лесах два пика внутренней силы и трех мастеров боевых искусств внутренней силы, иначе я действительно пропала бы! Быстро! Быстро, я войду в круг осады!»

Когда она жала на газ, она смотрела на место в лесу.

Эти два мастера максимальной силы, Чэн Бо - брат отца Сюй Чжэнлэя, брат Вэй - старший ученик своего учителя.

Они являются самой элитной и могущественной силой в семье Сюй, и они происходят из одной династии. Они выполняют одни и те же упражнения и лучше всего сражаются вместе. Совместная стрельба легко может убить трансцендентного мастера.

Мчащийся мотоцикл прорвался сквозь дождь, как проворный гепард, прыгая через горы и леса. Вскоре она приехала в заранее установленное место, но сразу же увидела преследующего ее Цзян Тяня.

Цзян Тянь поднялся в небо, прорвался сквозь завесу дождя, выпустил слабую белую тень, охватил расстояние в десятки метров и упал на валун всего в пяти метрах от нее.

«Мастер Цзян, я действительно недооценила вашу силу. На этот раз я сдаюсь. Пока вы не убьете меня, семья Сюй будет прислушиваться к вашим приказам!»

Сюй Жучэн скатилась с мотоцикла и опустилась на колени прямо перед Цзян Тянем, она плакала.

«Семья Сюй? Это просто муравей, а я не могу быть бегущей собакой!» Глаза Цзян Тяня были равнодушными и неподвижными.

Сюй Жучэн рухнула на землю с лицом, полным жалости: «Цзян Тянь, если ы мне не верите, я хочу быть вашей женщиной и позволить вам полностью овладеть мной!»

Говоря это, она подползла к Цзян Тяню, скручивая свою тонкую талию и высоко подгибая бедра.

Намокший от дождя чонсам плотно прилегал к телу, подчеркивая тонкую талию, розовые ягодицы и полную грудь. Экспозиция, несомненно, была очаровательной до крайности.

Она ехала на мотоцикле всю дорогу, ее чонсам был разорван ветками, ее одежда была открыта, ее худые и красивые ноги были обнажены, и со следами крови она была дикой красоткой.

Внезапно Сюй Жучэн услышала хлопок по верхушке дерева позади Цзян Тяня, и она знала, что Чэн Бо выстрелил.

Ее первоначально склоненная голова снова немного опустилась, скрывая гордую улыбку глубоко в глазах.

«Ваша засада слишком неумелая!»

Однако Цзян Тянь не взглянул на нее и внезапно фыркнул, его правая рука была поднята, его пальцы сжались, и Манг взлетел в воздух. Просто послушайте! Несколько гудков ...

Пять трупов вылетели из густого леса, упали с дерева, и у каждого человека на лбу была дыра.

Чэн Бо, Вэй Гэ и другие пять мастеров были убиты, а потом уничтожены, Цзян Тянь обезглавил их!

«Как он узнал! Как такое могло быть! Он так силен!»

Сердце Сюй Жучэн упало, как бездна, от вопля, потрясенного и испуганного, ее глаза были отчаянными, а ее тело дрожало.

«Возможно, снайперы, которые устроили засаду, могут убить его! Снайперская винтовка Барретта или бронебойные снаряды!»

Сюй Жучэн заставила себя успокоиться, и в ее сердце была последняя слабая надежда.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 239**

Глава 239: Сюй Жучэн сдалась

Сюй Жучэн определенно не глупа, и даже можно сказать, что она очень умна.

Несмотря на то, что есть различные признаки того, что Цзян Тянь может быть железным телом, она по-прежнему осторожна, чтобы гарантировать, что эта операция будет надежной и что все пойдет как надо.

На высоте в двух километрах от нее она выставила пять снайперских стрелков, приглашенных из-за границы, все из которых были вооружены лучшими снайперскими винтовками с самыми мощными бронебойными снарядами.

Пуля такого типа может легко пробить стены, бронежилеты, стальные листы и т. д. И даже военную бронетехнику и танки. Что касается живых людей, то он и подавно.

Она считает, что даже такой старомодный властелин мира, как Хо Цинтянь Ли Хуфэн, никогда не сможет остановить этих стрелков.

И этот круг засады расположен в пологой зоне.

Все пять боевиков могут прицелиться и стрелять. Можно сказать, что Цзян Тянь практически не имеет надежды на выживание.

Пиф-паф!

Несколько приглушенных звуков эхом раздались в горах и лесах, и пять снайперов выстрелили почти одновременно.

Цзян Тянь насторожился. Он выставил правую руку и взял все пять пуль. Затем он поднял руку, и пули полетели во все стороны.

Бум!

Гигантское дерево было взорвано Цзян Тянем, который поднял руку и выпустил пулю.

Затем прозвучало несколько коротких криков, и снова воцарилась тишина между горами и лесами.

Мертвая тишина!

Только дождь издавал густой звук на листьях и камнях, и учащенное сердцебиение Сюй Жучэн.

«Мастер Цзян, я знаю, что это неправильно!»

Сюй Жучэн, подпольная императрица с репутацией «Зеленого бамбукового листа» в Цзиньлине, была полностью убеждена и боялась смерти.

Она была претенциозной, пытаясь сбить с толку Цзян Тяня и позволить Цзян Тяню ослабить ее бдительность.

Но в этот момент ей было действительно страшно, она дрожала, бесконтрольно тряслась.

«Цзян Тянь, возьмите меня, я хочу быть вашей женщиной! Я готова следовать за вами!»

Она подняла свое плачущее лицо, умоляя о пощаде.

Как постельный клоп, даже пять мастеров боевых искусств, сократившие внутреннюю силу, даже снайперы, оснащенные лучшими снарядами, не смогли убить Цзян Тяня. Он определенно является мастером пика трансформации.

Даже когда ее отец был за воротами, а Цзян Тянь гладил мертвых муравьев, как она могла не бояться?

Цзян Тянь равнодушно посмотрел на нее, отчего Сюй Жучэн напугалась до смерти.

В отличие от обычных мужчин, которые смотрят на нее с агрессивным желанием или восхищением и страхом, глаза Цзян Тяня похожи на глаза жука.

«Я обещаю быть верной. Я знаю, что вы женаты, и я не буду ревновать. Я просто хочу быть женщиной, стоящей за вами!»

«Если вы меня примите, вы сможете получить подземный мир Цзиньлина, не потратив ни одного солдата. Я даже могу помочь вам уничтожить три основные семьи, такие как семья Не. Семья Сюй правила Цзиньлин более 20 лет и имеет бесконечные связи с небом и 20 миллиардов юридических активов»

В это время она говорила мягко, изгибала талию и показывали белую грудь, соблазнительно ползла к Цзян Тяню и приставляла пухлую грудь к Цзян Тяню.

«О, ты такая уродливая, и при этом хочешь соблазнить меня, спустись на землю и посмотри в зеркало!»

Цзян Тянь подняла ее ногу, оттолкнул ее и беззвучно улыбнулся: «Ты не так хороша, как моя любимая жена, не говоря уже о том, что ты такая старая. Кто вселяет в тебя такую уверенность, что у тебя нет ни ума, ни границ??»

«Цзян Тянь!»

Цзян Тянь ударил Сюй Жучэн ногой, и она отлетела более чем на пять метров, ее голова ударилась о камень, и на лбу проступила кровь.

Она не могла не почувствовать стыда, страха и гнева, встала и взревела: «Цзян Тянь, ты действительно хочешь убить меня и семью Сюй? Может, ты не боишься моей семьи Сюй?»

«Ты смеешь угрожать мне?» Цзян Тянь поднял ладонь.

Сюй Жучэн была так напугана, что приняла бы пощечину, зная, что Цзян Тянь получил пощечину, но собственное тело Нэй Цзиньчэна превратилось бы в кусок грязи, и она опустилась на колени и задрожала: «Я не смею! Моя семья не знает вашей силы, и у моей семьи много связей в официальном мире».

Цзян Тянь, положив руки за спину, гордо стоял на камне и сказал:

«Ты говоришь о своем дяде Сюй Чжиюань, который является заместителем начальника полицейского участка Цзиньлин? Секретарь Юй уже убил его! Наш план состоит в том, чтобы уничтожить вашу семью Сюй!»

«Что? Вы знаете секретаря Ю?» Сюй Жучэн была поражена и не могла в это поверить.

«Ты невежественна, откуда тебе знать мою силу и связи?»

В глазах Цзян Тяня сверкнуло презрение, и он саркастически сказал: «Ты знаешь только, что я Мастер Цзян из Линнаня, но ты не знаешь, что я Цзян Тайчжу, убивший Линь Чжэньюй на конференции в Вулиане!»

Кажется, что внутренняя история семьи Сюй совсем не похожа на это. Неясны даже их собственные сильные стороны. Семья Не вдохновила их стать пушечным мясом. Неудивительно, что Сюй Чжэньлей был заключен в Цзиньлин и не может вырваться наружу.

«То, что оказалось первым мастером боевых искусств Цзян Тайчу в царстве Бога»

Сюй Жучэн была полностью ошеломлена.

Контроль Цзян Тяня над Линнань достаточен, чтобы потрясти сердца людей. Это превзошло представление о юном Цзюньцзе, и его можно назвать повелителем.

Также как Не Минюань из Цзиньлин и Ся Мяо, включая ее, Сюй Жучэн, все молодые Цзюньянь, но они еще не признанные ветераны. Они далеки от пожилых людей Не Чанхая, и им нужно время, чтобы набрать опыт.

Однако Цзян Тянь из Линнань доминировал, не то что Не Чанхай и Сунь Линьюнь, которым удавалось идти в ногу с Сюй Жучэн, и она была очень напугана и шокирована.

Но теперь она обнаруживает, что все еще серьезно недооценивает силу Цзян Тяня.

Мастер Цзян из Линнаня отличался от Цзян Тайчжу, который был разбит Линь Чжэньюй на конференции в Вулиане.

Можно сказать, что, начиная со второй половины прошлого года, имя Цзян Тайчжу уже было табу в высшем обществе Китая. Это как бог высоко наверху. Единственный гигант боевых искусств, такой как герой Ху Уцинтянь У Е Вудао, который может противостоять Хуа Ся, - это только Е Чжаньтянь.

Теперь могущественные силы, которые хотят доверять Цзян Тяню и цепляться за него, подобны Цзян Чжиюй. Этот престиж совершенно несравним с Сюй Чжэньлэй.

Можно сказать, что всего одним предложением Цзян Тяня сообщество боевых искусств Хуасиа может искоренить семью Сюй из Цзиньлина, и ему не нужно, чтобы он сам делал выпад.

При мысли об этом сердце Сюй Жучэн наполнилось горечью, и испуганное сердце взорвалось на месте. Она сказала: «Мастер Цзян, я полностью подчиняюсь. Я готова следовать за вами в рабство!»

«Я не приму тебя, наверное, моей жене не понравится, что я беру женщину в качестве служанки!» Цзян Тянь равнодушно покачал головой.

«Что?»

Выражение лица Сюй Жучэн было тусклым, и она не могла в это поверить: «Подавляющий китайский персонаж Цзян Тайчу на самом деле боится своей жены?»

Но когда на карту поставлены жизнь и смерть, у нее все еще есть время подумать об этом, и она быстро сказала: «Мастер Цзян, я могу помочь вам избавиться от семьи Не, семьи Чен и семьи Сун, и вы можете напрямую убить их. Я знаю, что вы дорожите своей репутацией и не хотите, чтобы это было так плохо».

«Хорошо?»

Цзян Тянь слегка застыл, а затем улыбнулся: «Маленькая девочка, ты умная. У меня уже есть Шен Манге в качестве помощника по фортепиано и на одного помощника по мечам меньше! Хорошо, ты станешь моим помощником по мечам!»

Большие семьи с многолетней историей, такие как семья Не, глубоко укоренились в Цзиньлине, и их связи, можно сказать, распространяются по всему Китаю. Самым очевидным является то, что у них все еще есть отношения в Удане.

Цзян Тянь не боится этих полуотшельников в Удане, но проблема в том, что теперь Цзян Тянь хочет помочь Цинэр найти цветок императора. Он не желает нажить слишком много врагов.

С добавлением Сюй Жучэн, хорошей кусающейся собаки, он может прятаться за кулисами, и даже когда Не и Удан нанесли ответный удар, Цзян Тянь добавил слой защиты.

«Мастер Цзян, будьте уверены, я буду верна».

Сюй Жучэн имела счастливое сердце и быстро пообещала.

«Я обеспокоен!»

Цзян Тянь холодно улыбнулся:

«Ты рождена коварством. Я должен контролировать тебя на все 100%!»

В это время внезапно Цзян Тянь поднял руку, красный свет собрался и прыгнул на кончиках его пальцев, и сразу после того, как Цзян Тянь махнул рукой, этот красный свет ударил Сюй Жучэн в грудь.

«Что это?»

Сюй Жучэн просто почувствовала жар в груди, повернулась спиной, расстегнул чонсам и была ошеломлена.

Она увидела странный узор, образующий огромный красный цветок лотоса, покрывающий ее грудь.

Она сильно потерла руками, но красный цветок лотоса нельзя было стереть, как будто он въелся в кожу, и в слабом небе от него пахло странно и ужасающе.

«Это «Расцвет сердца», небольшое заклинание. Даже если мы находимся на расстоянии сотен миль друг от друга, если что-то пойдет не так, ты разорвешь свое сердце и умрешь!»

Лицо Цзян Тяня было холодным и искренним.

«Что ты сделал со мной!» Сюй Жучэн была так зла, что встала и замахала руками.

Она королева подземного мира Цзиньлин. Она жила вечно, и примкнуть к Цзян Тяню - это нормально, но как ее можно так жестко контролировать?

«Не боишься так со мной говорить, хочешь умереть?»

Цзян Тянь холодно фыркнул, снял отпечатки пальцев и произнес заклинание.

Внезапно проклятие Сюй Жучэн на ее груди излучает красный свет, покрывая все ее тело.

Сюй Жучэн только почувствовала, что сердце быстро раздувается, как будто вот-вот взорвется. Внутренние органы страдали от сильной боли, и кровоток внезапно ускорился, от чего ее глаза стали красными, ее кровеносные сосуды выпирали, как дождевые черви, а затем ее кожа покрылась плотью. Ци Цяо вышла из ее крови.

«Ах! Мне больно!»

Сюй Жучэн было так больно, что она не могла стоять на месте, упала на землю и перекатилась.

В этот момент она наконец почувствовала ужасную силу «цветения», как будто волшебный коготь схватил ее сердце, разрывая его на части и отчаянно дрожа, действительно казалось, что жизнь хуже смерти.

В этом районе горы Фулон царили убийства и тишина, только ее борющийся крик и перекатывание.

«Этот парень просто демон!»

Многочисленные присутствующие встали на колени и слушали дрожащие крики Сюй Жучэн, стучащие в их сердцах.

Сюй Жучэн - жестокая и трудолюбивая женщина, жестокая по отношению к своим врагам и противникам, но еще более жестокая по отношению к себе.

Они видели, как Сюй Жучэн была ранена пулей во время массового убийства, но она спокойно использовала нож, чтобы прорезать рану, чтобы удалить пулю, и она могла разговаривать с героями группы, смеяться и ругаться.

Не смотрите на ее очаровательное обаяние, но на самом деле она даже больше мужчина, чем они!

Но этот человек, Мастер Цзян, такой безжалостный!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 240**

Глава 240: Я просто хочу избавиться от семьи Цзян

Эта пытка длилась пять минут. К концу у Сюй Жучэн был разрыв и кровотечение во всех внутренних органах и кровеносных сосудах. Многие кровеносные сосуды лопнули, ее лицо было покрыто потрескавшейся кожей, на лице были пятна крови, а рот наполнился кровоточащей пеной. Злые духи.

«Мастер Цзян, я верю. Не мучайте меня, убейте меня!»

Как раз, когда Сюй Жучэн не смогла удержаться и умоляла Цзян Тянь дать ей перерыв, чтобы она могла скорее умереть, Цзян Тянь применил трюк, снял заклинание и восстановил ее тело.

Всего одним вздохом Сюй Жучэн превратилась в превосходную нечисть уровня демона холода и печали на коже.

Но в этот момент в ее глазах больше не было высокомерия и сопротивления, а были только глубокие страхи и уступки.

«Теперь ты знаешь ужас «Цветения»?»

Цзян Тянь держал руки за спиной и равнодушно сказал: «В будущем, если осмелишься проявить малейшее неповиновение, я убью тебя вот так!»

«Да, Мастер!»

Сюй Жучэн фыркнула, а затем опустила голову.

Она не боится смерти, но она так ужасно боится подобной боли.

Пытка была страшнее пыток в аду, и она едва могла не прикусить язык, чтобы покончить с собой.

Что потрясло ее еще больше, так это то, что изначально с нее сняли кожу заклинанием Цзян Тяня, но, когда Цзян Тянь поднял руку, ее сломанные органы и потрескавшаяся кожа внезапно восстановились.

Можно сказать, что шок, который ей нанес Цзян Тянь, был почти разрушительным. И магия, и боевые искусства достигли точки, когда он контролировал ее жизнь и смерть, как бог, чтобы полностью убедить ее и не оказывать ни малейшего сопротивления.

Внезапно прибыл тайфун, и пошел сильный дождь.

Люди, которые обменялись во дворе Бананового Клуба, уже пришли в это время в чайную комнату, воскуряли благовония и пели, болтали.

«Почему бы тебе не вернуться?»

Но Е Цзывэй это не заботило, она встревоженно стояла перед окном, пара прекрасных глаз, полных печали и беспокойства, смотрела на проливной дождь, время от времени поднимая руку, чтобы посмотреть время.

«Г-жа Сюй попросила Цзян Тяня выйти? Никаких споров?»

Е Цзывэй было не по себе, и ее сердце билось, и она втайне винила себя: «Я должна остановить его».

«Цзывэй, если ты пообещаешь выйти за меня замуж сейчас, может быть, я смогу умолять твоего брата и позволить мисс Сюй отпустить его!»

Вдруг подошел Не Минъюань и мягко улыбнулся.

«О, почему мисс Сюй имела дело с Цзян Тянем?» - спокойно сказал Е Цзывэй.

«В одной горе нет места двум тиграм. Тебе не спрятаться от меня - Цзян Тянь - Мастер Цзян в Линнани».

Не Мин достал из Цзиндэчжэня в дальнем конце прекрасную чайную чашку из костяного фарфора. Он медленно выпил зеленый и прозрачный чай из облаков Лушань и рассмеялся: «Как вы думаете, семья Сюй позволила бы Цзян Тяню сесть? Цзян Тянь выиграл заговор на горе Фулон, но это напугало всех!»

«Вы провоцируете его? Презренно!»

Глаза Е Цзывэя внезапно замерзли, она повернулась и с ненавистью посмотрела на Не Минъюань.

«О, я признаю, твой брат очень способный, но ему не хватает смекалки!»

Не Минъюань стоял там все свободное время, создавая приятное ощущение того, что он близок к ветру и напевал с презрением: «Семья Сюй контролирует многие социальные силы Цзиньлина. Им нужны люди, оружие, а также повелители воинов. Вкупе с ядовитым мышлением Сюй Жучэн, Цзян Тянь, вероятно, уже слишком мертв, чтобы умереть!»

Увидев, что лицо Е Цзывэй резко изменилось, ее прекрасные глаза плакали, Не Минъюань почувствовал себя очень больно и гордо.

Он спокойно сделал глоток чая и усмехнулся: «Он осмелился убить моего брата и осмелился бороться против заговора на горе Фулон против моей семьи Не. Его смерть решена. Изначально мы просто хотели приобрести группу Яован. Затем, вся ваша семья Цзян должна быть похоронена за него!»

«Я просто хочу избавиться от семьи Цзян!» Внезапно прошел легкий ветерок.

Все обернулись и увидели, что Цзян Тянь в сопровождении Сюй Жучэн вошел лениво, положив руки за спину.

В это время Сюй Жучэн переоделась, но в ней больше не было гордости и силы изначальной подпольной императрицы Цзиньлин. Вместо этого она шла за Цзян Тянем шаг за шагом, как горничная, слегка склонив голову, слегка кланяясь, глаза завистливые и послушные.

Увидев это, Ся Мяо, Му Юньцин, Чу Мэнъяо, Тан Баоэр, Лэй Ган и другие были удивлены и не могли поверить в это.

Не Минъюань больше походил на удар грома, и человек был ошеломлен, стоя неподвижно, как глиняная скульптура.

«Цзянь Тянь, ты в порядке?»

Е Цзывэй бросилась навстречу Цзян Тяню, с тревогой держа его за руку.

«Что может случиться!»

Цзян Тянь похлопал ее по руке, лениво подошел к дивану, сел, положив руки на бедра, и скрестил ноги.

«Мастер, пожалуйста, выпейте чай!»

Все уставились на него.

Сюй Жучэн опустилась на колени, налила чай Цзян Тяню, затем взяла чашку обеими руками и протянула ему.

«О Боже!»

Чу Мэнъяо был ослеплен этим зрелищем.

«Что происходит?»

Кожа Ся Мяо онемела на какое-то время, а глаза вываливались из орбит.

«Когда Цзян Тянь стал настолько могущественным, что Сюй Жучэн на самом деле лично подает ему чай?»

Глаза Тан Баоэр смотрели по сторонам, она прикрывала ее рот правой рукой, подавляя тонкие крики.

Это королева подземелья Цзиньлинь. Даже Не Минъюань должен быть осторожным и вежливым, но теперь…

«Конечно же, это мисс Цзян! В тот день я правильно прочитала! Это миссис Цзян Чжэнчу, которая обезглавила Линь Чжэньюй!»

Глаза Лэй Гана завидовали.

При мысли о силе Цзян Тяня, который в тот день перевернулся в озере Поянху, его ноги неудержимо смягчились, но он не осмелился издать ни малейшего звука.

«Оказалось, я был неправ, я был неправ от начала до конца!»

Му Юньцин внезапно что-то поняла, в ее сердце было глубокое сожаление.

Она всегда думала, что Цзян Тянь может потрясти семью Не, только полагаясь на убежище своей семьи. Особенно после того, как Цзян Тянь ударил Не Фэна, она даже почувствовала, что Цзян Тянь был слишком безрассудным и спровоцировал громкие имена.

Но она забыла об одном моменте. Поскольку Цзян Тянь мог шокировать Ю Цяна, чтобы запугать, как это могло быть так просто, как полагаться на Цзян Тяня?

На мгновение она задумалась, и ее тело и разум наполнились горьким раскаянием.

«Не Минъюань, позволь мне спросить тебя. Сможешь ли ты избавиться от дома Цзян только с твоей стороны?»

Цзян Тянь сделал глоток чая и медленно опустил чашку. Внезапно его глаза метнулись к Не Минъюаню, как два холодных разряда, и он спросил.

На мгновение Не Минъюань почувствовал, что смотрит на смерть, и подсознательно захрапел.

«Цзян Тянь, я просто шучу над Цзывэй»

Не Минъюань действительно Не Минъюань. Он может сгибаться и растягиваться. Под огромным принуждением Цзян Тяня он может мягко улыбнуться и медленно, искренне подойти к Цзян Тяню: «Не храни это в своем сердце!»

«Мне не нравится эта шутка!»

Цзян Тянь равнодушно улыбнулся, затем его глаза внезапно остыли, и он холодно сказал: «Жучэн, действуй!»

«Да, Мастер!»

Сюй Жучэн вообще не колебалась. Люди были подобны сильному ветру, несущемуся со слабым остаточным изображением.

Просто хлопающий звук шокирующей четкости.

Толпа не видела, как именно начала Сюй Жучэн, Не Минъюань вылетел, как мертвая собака.

бум!

Не Минъюань упал в грязь, брызгая водой и цветами, его лицо было полно цветов персика, а уголки его рта были заполнены кровью, и было несколько сломанных зубов. У него кружилась голова, и он постоянно стонал, не в силах встать.

Сюй Жучэн была так зла, что совершила сильный удар.

Если бы не нестабильность Не Минъюаня, она бы никогда не стреляла в Цзян Тяня. В результате она понесла тяжелые потери, потеряла достоинство и попала в рабство.

Конечно, хорошо быть племянницей самого влиятельного человека в мире, Цзян Тяня, но если она сможет мирно жить с Цзян Тянем и стать другом Цзян Тяня или даже его женщиной, разве это не было бы лучше?

«Ащщ!»

Затем Чу Мэнъяо, Тан Баоэр, Лэй Ган, Ся Мяо и другие вздохнули из-за кондиционера, и, если им было холодно, они смотрели в глаза Цзян Тяню с большим беспокойством.

Похоже, что Сюй Жучэн действительно сдалась Цзян Тяню. Это просто запрет, как командир оружия.

И это не только вопрос капитуляции Сюй Жучэн, но и капитуляция многих обществ Цзян Сю и Цзян Тянь. Если он распространится, это неизбежно вызовет ужасное землетрясение.

«Мастер, одно ваше слово, и я убью его сейчас же!»

Видя, что Не Минюань был так сильно избит, Сюй Жучэн даже почувствовала извращенное удовольствие в своем сердце.

«О, если я захочу убить его, оставлю ли я его?»

Цзян Тянь удобно отпил чай, затем равнодушно улыбнулся, махнул рукой и жестом позволил Не Минъюаню уйти.

Он сделает все, чтобы мучить Не Минъюаня и позволить ему испытать боль потери всего, как он сам, в прошлой жизни.

Нет, этого мало. Его нужно возвращать десятки, сотни и тысячи раз. Это приводит его в полное отчаяние и делает неспособным ни жить, ни умереть.

Затем Сюй Жучэн вздрогнула, и ее глаза были напуганы.

Бог знает, с какими пытками Не Минъюань столкнется в будущем, это ужасно!

Вскоре собрание Бананового Клуба просто поторопили.

Тем не менее, Сюй Жучэн также предупредила всех, что все, что произошло сегодня вечером, не должно стать известно, иначе они будут подвергнуты жуткой мести со стороны семьи Сюй.

Хотя все были озадачены, но они боялись престижа Сюй, как они посмели просить большего?

Е Цзывэй вела машину и отвезла Цзян Тяня домой.

«Цзян Тянь, Не Минъюань сказал, что ты убил его брата Не Фэна. Это правда?»

Е Цзывэй волновалась всю дорогу, пока не оказалась почти у дверей виллы, нахмурилась и спросила.

«Это правда, но я не виноват», - коротко сказал Цзян Тянь о том дне.

«Почему ты так заботишься о Хуан Лингер? Старые чувства не прошли? Это не нормально, ты не можешь сожалеть о Лингер!» Е Цзывэй нахмурилась.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 241**

Глава 241: Финансовый перерасход

«Я знаю, будь уверена, я имел дело с ней!»

Цзян Тянь слегка улыбнулся, но глубоко в его глазах была горечь.

«Что произошло сегодня вечером? Почему Сюй Жучэн переоделась, а ты нет?»

Е Цзывэй явно хотела все выяснить.

Это не удивительно для нее. Последнее время он был невинным и своенравным, всюду было неловко, задолжал бесчисленные долги, и ничего больше, забирать девушек - хорошая работа.

Предположительно, завоевание Цзян Тянем Сюй Жучэн за короткое время сильно изменит отношение Сюй Жучэн.

«У меня кружится голова, куда ты хочешь пойти, я победил ее, полагаясь на свои силы! Я никогда не пожалею Лингер!»

Цзян Тянь был удручен черной полосой.

Смерть Сунь Линюй Не Фэна не вызвала большого беспокойства в высшем обществе Цзиньлин. Семья Сун, семьи Не, семья заинтересованного лица Чен и другие семьи защищали от смерти и распространяли ее, но это был Не Фэн, который умер от рака легких.

Сюй Жучэн пришла к Цзян Тяню. Несколько человек, изначально принадлежавших к узкому кругу людей, знали, что Сюй Жучэн угрожали и предупреждали. Кто осмелится это сказать? Поэтому об этом мало что известно.

Жизнь Цзян Тяня казалась спокойной.

Но на самом деле Цзиньлин собрался вместе, нахлынувшие подводные течения, различные силы собрались в Цзиньлине, готовые к работе.

«Сила семьи Цзян не так слаба, как мы думаем. На самом деле Не Фэн умер от рук Цзян Тяня. Не Шао, тебе не следует скрывать это от меня!»

На роскошном поле для гольфа в центре Цзиньлина седой мужчина ловко махнул клюшкой.

Возможность построить такой огромный гольф-отель в самом центре города свидетельствует о невероятных финансовых возможностях владельца.

Но высшее общество Цзиньлина знало, что этот гольф-отель был лишь одним из многих мест отдыха и развлечений для мужчин.

Рядом с ним Не Минъюань и Ся Мяо, которые могли вызвать ветер и дождь в Цзиньлине, были очень скромными.

В частности, в глазах Ся Мяо светился благоговейный свет, как будто поклонники встретили кумиров.

«Профессор Фан, на самом деле, я не хотел вас скрывать, я просто беспокоился о том, чтобы потревожить военных».

Кроме того, Не Минъюань услышал слова, на его лице промелькнул намек на замешательство, а затем он, казалось, немного смутился, чтобы быть искренним.

«Познание себя и знание друг друга могут вести к бесконечным битвам. Я надеюсь, что Не Шаочжи может сказать все и поделиться информацией».

Профессор Фан лениво шагал по площадке.

Ему 50 лет, но у него хорошая форма тела, брови вразлет, и у него нет ощущения полноты, которое часто бывает у людей среднего возраста. В молодости он, должно быть, был красивым мужчиной с большим именем.

«Что профессор Фан знает о Цзян Тяне?»

Не Минъюань протянул профессору Фану бутылку минеральной воды Evian и спросил с улыбкой.

«Остров Гонконг и Янчэн сталкиваются друг с другом через море. Между двумя сторонами существует тесное сотрудничество и нет связи. Я знаю больше, чем вы!»

Профессор Фан был одет в повседневную футболку-поло, бейсболку и платье неторопливого богатого человека. Он посмеялся:

«Этот человек пронесся через Линнань и контролировал город Янъян. Он был не только таким же простым, как мастер боевых искусств. Мастер Фэн Мо Шуй с острова Гонконг Сюй Можай сказал мне, что Вэй Шуофэн, мастер Янчэн искусств, убил его!»

«То же самое и с новостями, которые мы получили. Он известен как Цзянбэй Цзян!»

Не Минъюань кивнул головой и сказал интересным тоном: «Профессор Фан, вы не будете бояться семьи Цзян, вы боитесь Цзян Тяня?»

«Бояться? Чего?»

Профессор Фан холодно улыбнулся: «У правителя есть некоторые преимущества, он очень хорош в боевых искусствах. Но деловые операции и финансовые операции - мои сильные стороны!»

«Я знаю, что у него очень глубокое прошлое, он кровожадный, безжалостный и очень разрушительный. Но рынок капитала - это торговля, макет и строительство. У него есть прекрасная способность остановить падение курса акций группы компаний, и он может. Могу ли я помешать моей торговой команде покупать и продавать?»

Не Минъюань вдохновился и поднял ладонь с улыбкой: «Профессор Фан имеет смысл, у бизнеса есть бизнес-правила, и мы проводим финансовые операции только на законных основаниях и в соответствии с нормами. Даже если у него большой опыт, мы не можем убивать людей, нарушая бизнес-правила. Иначе на всей земле ему нет места!»

Профессор Фан сказал с улыбкой: «В прошлом году под руководством Цзян Цинфэна бизнес-стратегия группы Яован часто менялась, и ее основной бизнес демонстрировал слабое состояние. Теперь она тратит деньги на покупку участка горы Фулон. Разнообразие. Никто не может спасти такую компанию!»

«Это верно, и семья Цзян не может позволить себе серьезную болезнь. У группы Яован нет преемников, и дух утерян!» - повторил Ся Мяо.

«Благодаря трем семьям Цзиньлин и множеству партнеров, предоставляющих финансирование, и моей торговой команде, я гарантирую, что в течение одного месяца группа Яован перейдет в другие руки!»

Профессор Фан ступил на лужайку, посмотрел на озеро вдалеке, холодно улыбнулся и заговорил искренне.

«Профессор Фан, для меня большая честь сражаться с вами!»

Ся Мяо произнес эти слова, его тело затряслось, а глаза вспыхнули фанатичным поклонением, и он был взволнован.

Этот профессор Фан кажется невидимым, но он довольно большой.

Его полное имя - Фан Чжанбо, хорошо известный вундеркинд на фондовом рынке острова Гонконг с блестящей репутацией.

В возрасте 16 лет он получил степень магистра финансов в Wharton School of Business и за рекордные полтора года получил докторскую степень в области корпоративных финансов, а его наставник в то время был лауреатом Нобелевской премии по экономике.

Этот человек преподавал в нескольких бизнес-школах Лиги плюща в США и работал консультантом по корпоративному управлению во Всемирном банке. Он вернулся в Гонконг в 1996 году и работал главным академическим профессором корпоративных финансов в Китайском университете Гонконга.

Во время азиатского финансового кризиса 1997 года он основал компанию White Knight Fund, объединил четыре основных консорциума на острове Гонконг, одобрил деятельность Центрального банка Huaxia, победил международных финансовых хищников Сороса и Quantum Fund и выиграл мировые рейтинги. ужасная битва за защиту акций Гонконга и валютных рынков. С тех пор его настигла слава.

С тех пор White Knight Fund сделал себе имя, продавая листинговые компании.

В 2004 году он победил и контролировал первую группу Delong, рыночная стоимость которой в то время составляла десятки миллиардов. В 2005 году - Kelin Electric, 2006, Craftsman Brothers Film, Feiyang Heavy Industry, 2007.

Можно сказать, что там, где проходил белый рыцарь, горы и реки обрушились, трава не рождалась, а трупы были повсюду, и многие холдинговые компании и руководство многих перечисленных компаний должны быть напуганы.

Модель коротких продаж «Белого рыцаря» обычно заключается в аудите финансовых отчетов и общедоступной информации листинговых компаний, выявлении контрафактных и мошеннических действий другой стороны или обнаружении операционных слабостей, коротких продажах ценных бумаг и даже осуществлении обратных слияний и поглощений.

Фан Чжанбо находится в кругу капитала, и существует множество альянсов, которые позволят многим фондам и инвесторам совместно продать целевую компанию в шорт, а затем выпустить сторонний плохой отчет.

После этого юристы подали коллективный иск, позволив судебным органам и регулирующим органам окончательно согласовать решение и установить дальнейший план по цене акций компании.

«Профессор Фан, я уверен, что вместе с вами мы добьемся успеха!»

Не Минъюань выглядел взволнованным, а затем холодно фыркнул, полный презрения: «Какое дерьмо, Цзянбэй Цзян, превратиться в бедняка за считанные минуты!»

«Профессор Фан, многие фонды прямых инвестиций, инвесторы, медиа-компании и сторонние исследовательские институты в Цзиньлине ждут вас в конференц-зале!»

Ся Мяо посмотрел на свой мобильный телефон, а затем другой профессор сказал со счастливым лицом: «Профессор Фан действительно потрясающий. Я слышал, что на этот раз это ваша сделка. Весь Цзиньлин потрясен. Есть десятки инвесторов. подсчитано, что средств должно быть не менее 200 миллиардов!»

«Ну, пошли!»

Фан Чжаньбо лениво потянулся и направился к отелю.

«О, Цзян Тянь, как ты можешь снова сражаться!»

На лице Не Минъюаня появился мрачный взгляд. В его глазах он ненавидел небо, а уголком его рта нарисовалась нелепая дуга.

После возрождения Цзян Тяня это действительно принесло пользу. Например, три основные семьи, такие как семья Не, заранее напали на семью Цзян.

Например, семья Сюй, которая долгие годы бездействовала, даже готова вмешаться напрямую.

В прошлой жизни именно местная группа по финансовым операциям во главе с Ся Мяо победила группу Яован и осуществила злонамеренное слияние.

Теперь это крещение азиатского финансового рынка, который когда-то испытал крещение азиатского финансового кризиса.

Пришли сильные, Хэйюнь захлестнула город.

В этот день Цзян Тянь установил производственную линию, вернулся на виллу и только что встретил Е Цзывэй.

Он слегка улыбнулся: «Сестра, те эликсиры, которые я показывал тебе раньше, могут производиться серийно!»

«Что? Так быстро!» Е Цзывэй не могла в это поверить.

«Ну, я устроил фабрику, с завтрашнего дня производственная линия будет запущена!» Цзян Тянь равнодушно улыбнулся.

«Подготовка нового продукта и церемония подписания с военными и Министерством здравоохранения!»

Оставив это предложение, Цзян Тянь снова поехал в аэропорт, чтобы встретиться с Чэнь Чжэньмином, финансовым мастером, который приехал с Уолл-стрит.

Чен Чжэньмину всего 27 или 28 лет, у него высокое, серьезное и красивое лицо. Он носит золотые очки, белую рубашку, прямые брюки, кожаные туфли и костюм делового человека.

Позади, за ним группа белокурых иностранцев.

Кто-то тянет чемоданы на колесиках, кто-то везет ноутбуки, и все они умны и способны, и они необычайны. Это его операционная команда «одноглазого фонда».

«Цзян Тянь, спасибо, что напомнил мне! Сокращая субстандартные кредиты на недвижимость в США, я заработал 500 миллионов долларов США!»

Чэнь Чжэньминь и Цзян Тянь тепло обнялись, затем он ударил Цзян Тяня кулаком, его лицо было полно возбуждения и волнения.

Получив напоминание Цзян Тяня, в прошлом году он провел исследование субстандартных кредитов в США и обнаружил кризис погашения. Он использовал производные финансовые инструменты для коротких кредитов на недвижимость.

С этой целью Paramount Pictures также использовал свою команду в качестве прототипа для создания псевдодокументального короткометражного фильма.

Однако он действительно не понимал, что Цзян Тянь никогда ничему не учился и никогда не имел доступа к финансам. Почему он так точно рассудил, что сквозь туман увидел кризис субординированных облигаций в сфере недвижимости США?

«О, теперь ты занимаешься этим один?» Лицо Цзян Тяня было спокойным, но в его глазах была нотка любви.

В прошлой жизни Чэнь Чжэньминь, ребенок двора округа Цися, спас семью Цзян настоящим золотом и серебром.

Но поскольку фундаментальные принципы группы Яован нарушены, а средств недостаточно, операционная группа и средства контрагента слишком сильны. Чэнь Чжэньминь не только не смог спасти группу Яован, он также потерял деньги и был потерян Ся Мяо. Его рвало кровью от гнева, и он не мог позволить себе серьезную болезнь.

В этой жизни сильное возвращение Цзян Тяня можно описать как создание уникальной среды, в которой время, место и люди находятся в гармонии.

Он не просил Чэнь Чжэньмина спасти семью Цзян.

Вместо этого позвольте ему сражаться бок о бок с самим собой, побеждая три основные семьи, и в то же время разбогатеть и заработать много денег.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 242**

Глава 242: Объединяйтесь, чтобы убивать монстров

«Ммм, да!»

Чен Чжэньминь в шутку сказал: «Вы просили меня вернуться в этот раз, и я должен взять команду с собой и сказать вам, что зарплата моей команды очень высока. Я слышал, что были некоторые проблемы с группой Яован?»

«У группы Яован и раньше были некоторые проблемы, но у них сразу выйдет несколько новых продуктов, проблем не будет!»

Цзян Тянь забрал его из аэропорта.

Е Цзывэй уже послал сюда несколько машин. Все сели в машину. Цзян Тянь и Чэнь Чжэньминь сняли дом на колесах.

В машине Цзян Тянь открыл бутылку красного вина и легкомысленно сказал: «Давайте взглянем на недавнюю биржевую диаграмму группы Яован, а также соответствующую информацию о трех перечисленных компаниях: Dynasty Real Estate, Herbal Medicine и Changhai Real. Estate»

«Кто-то поглощает акции группы Яован по низкой цене»

Чэнь Чжэньминь быстро взглянул и улыбнулся: «Может кто-то хочет побороться за долю в группе Яован?»

«Возможно». Цзян Тянь кивнул.

Чэнь Чжэньминь спросил: «Если вы просто хотите, чтобы группа Яован была слишком простой, моих средств достаточно, но, поскольку вы предоставили мне информацию об этих трех листинговых компаниях, каков ваш план?»

«Я хочу контролировать эти три перечисленные компании и позволить семье Сун, семье Чен и семье Не подметать у двери!» - легкомысленно сказал Цзян Тянь.

«Рыночная стоимость этих трех компаний составляет почти 100 миллиардов. Моих миллиардов недостаточно, и в скором времени мне будет нелегко обменять валюту. Сколько вы приготовите для меня?» Чэнь Чжэньминь задал вопрос.

Цзян Тянь показал пять пальцев.

«Пять миллиардов?»

Чэнь Чжэньминь кивнул, отбросил руку и коснулся подбородка. Он сказал: «Хотя это немного сложно, но дайте мне три месяца, и это станет возможно!»

«Не 5 миллиардов!» Цзян Тянь мягко покачал головой и сказал: «50 миллиардов!»

«Ого!»

Чэнь Чжэньминь пожал ему руку и пролил красное вино себе на промежность. Он прошипел: «Где вы возьмете столько денег? Вы слишком больны!»

«Так много денег, что вы собираетесь делать с этими тремя семьями?» Цзян Тянь лениво рассмеялся.

В этой финансовой снайперской войне Цзян Тянь планировал все детали долгое время, и он мобилизовал все средства в Линнане.

Фактически, оборотный капитал других компаний Цзянбэя составляет миллиарды долларов. Ведь все они заняты в промышленности.

Но Цзян Тянь попросил их заложить их все и занять средства в банках и различных финансовых учреждениях, чтобы вскоре было собрано 50 миллиардов юаней.

Кстати говоря, с нынешней практикой Цзян Тянь может полностью убить семьи Цзиньлин Не, Чен и Сунь.

Однако у Цзян Тяня есть навязчивая идея.

Он хочет полностью поглотить эти три семьи, как они когда-то победили группу Яован.

«Он редкий и разбитый! Его мать даже не знала его!»

«Это наш боевой штаб!» - сказал Цзян Тянь с улыбкой.

Цзян Тянь купил еще одну виллу в западном пригороде Цзиньлина, которая использовалась как жилое и рабочее место для торговой команды.

«Чэнь Чжэньминь, встретимся снова!»

Е Цзывэй и Цзян Линь, две красивые женщины в деловых платьях, стояли у дверей и приветствовали VIP-персон.

«Цзян Линь, ты такая красивая»

На мгновение глаза Чэнь Чжэньмина загорелись, он не мог поверить в это и вздохнул, держа руку Цзян Линь, не желая ее отпускать.

«Ха-ха» Цзян Тянь усмехнулся за спиной и посмотрел на своего кузена, лицо которого покраснело от интереса.

Он помнил, что Чэнь Чжэньминь очень любил Цзян Линь в подростковом возрасте. Он попросил Цзян Тяня передать его любовное письмо.

В прошлой жизни он вернулся, чтобы помочь семье Цзян. Хотя он смотрел на собственное лицо, у него также были заготовки для Цзян Линь.

Однако в прошлой жизни их коммерческая война потерпела неудачу. Чэнь Чжэньминь, к сожалению, вернулся в Соединенные Штаты с огромным долгом, как он мог влюбиться в свою кузину? Это глубокое чувство всегда было скрыто в его сердце.

Я надеюсь, что в этой жизни вы все создадите славу. Если вы доживете до конца своей жизни, у вас будет хороший конец.

«О, я был гадким утенком, но он не так хорош, как чьи-то глаза!»

Цзян Линь отстранилась и сказала с улыбкой: «Теперь президент Чен может летать вверх и вниз по Уолл-стрит в Соединенных Штатах. Я смотрела большой и прямолинейный документальный фильм. Я слышала, что финансовый персонал этого уровня любит находить женщин!»

«Я клянусь, я никогда не искал их!» Чэнь Чжэньминь нервно пообещал.

«При чем здесь я?»

Цзян Линь покраснела, затем взглянула на Цзян Тяня, который улыбнулся, и ее глаза опустились: «Поторопитесь в офис».

«Прекрасно, Цзян Тянь, это место довольно захватывающее!» Войдя на виллу, Чэнь Чжэньминь огляделся.

Гостиная на первом этаже была преобразована в сверхбольшой конференц-зал площадью 200 квадратных метров, половину которого занимал конференц-стол, а на нем были сложены разные материалы по разным категориям.

На стене было установлено 20 креплений, каждое из которых может поднимать ЖК-экран, располагаться в шахматном порядке и соединяться в одно целое.

Кроме того, доступен 100-метровый оптоволоконный доступ, новые офисные помещения, проекторы, эргономичные вращающиеся кресла, принтеры, копировальные аппараты, видеотелефоны и другие устройства.

На втором и третьем этажах более десятка комнат, и различные жилые помещения также находятся в современном состоянии, что делает условия для этих лучших финансовых талантов с Уолл-стрит потрясающими.

Кроме того, есть несколько надежных поваров и слуг, которые всегда под рукой, и им не нужно выходить, чтобы поесть.

Встреча прошла очень быстро, и Чэнь Чжэньминь сказал: «На самом деле финансовое регулирование в Соединенных Штатах очень строгое, а рыночные манипуляции на азиатском рынке серьезны. Я изучил много данных об этих финансовых манипуляциях, но в конце концов, это все еще теория. Люди, особенно хорошо знакомые с финансовой средой и законодательством!»

«В нашей группе также есть отдел инвестиций в ценные бумаги, который можно передать группе людей!» - сказала Е Цзывэй.

«Нет, скажи Цзян Банься, чтобы она подошла!» Цзян Тянь помахал Е Цзывей.

«Да!» Е Цзывэй быстро связалась с ней.

Когда Цзян Банься услышала, что Цзян Тянь собирается начать финансовую снайперскую войну, она проявила большое пренебрежение:

«Хм, этот парень Цзян Тянь - хороший боец, и он может управлять алхимией красного огня или чем-то еще, но я ничего не знаю о финансах!»

Когда она проезжала мимо, она тайно сказала: «Разве ты не хорошо проводишь время в Линнане? Можешь смешать все черное и белое. Вы хотите избавиться от семьи Не, семьи Сун и семьи Чен, и просто идите прямо!»

В этот момент она вошла в офис.

Она внезапно застыла, не в силах поверить в правду: «Чэнь Чжэньминь, почему ты здесь?»

По ее мнению, Чэнь Чжэньминя можно описать как богоподобное существо, и он является одним из немногих финансовых талантов, сделавших себе имя на Уолл-стрит.

Можно сказать, что Чен Чжэньминь сделал себе имя на коротких продажах субстандартного кредита и прославился на международном финансовом рынке.

«Ха-ха, разве это не Пинеллия? Это тоже большая красота! В твоей семье полно красивых женщин. Это стоящая поездка, достойная поездка!»

Чэнь Чжэньминь и Цзян Тянь проанализировали данные нескольких компаний, обернулись и улыбнулись.

Цзян Банься показалась фанатом, который увидел своего кумира. Она шагнула вперед и поклонилась с уважительным выражением лица: «Генеральный директор Чен, последний год вашей работы, короткие продажи субстандартной ипотеки в США, это находка, я обожаю вас, как вы это нашли? Как насчет кризиса выкупа? Эта ипотека, которая затрагивает бесчисленное количество семей в Соединенных Штатах. Каковы объемы данных, это не может быть завершено в течение нескольких лет!»

«О, я никогда не говорил этого, но я не мог скрыть этого перед Цзян Тянем!»

Чэнь Чжэньминь беспомощно покачал головой и вздохнул: «В мае прошлого года Цзян Тянь позвонил мне по вопросу субстандартных ипотечных кредитов, чтобы рассказать мне об этом, а затем я подробно изучил вопрос».

«Что? Да, Цзян Тянь сказал мне»

Цзян Банься почувствовала, что ее мозгов для этого недостаточно, и посмотрела в лицо Цзян Тяня, которое было невероятным.

Цзян Тянь разбирается в финансах!

Это по-прежнему американский финансовый рынок. Именно он заставил Чэнь Чжэньмина заработать сотни миллионов долларов настоящими деньгами!

Это тоже невероятно!

В сердце Цзян Банься разбушевалось море, а ее глаза вспыхнули светом даосского поклонения.

Она полностью забыла, что несколько минут назад Цзян Тянь был в ее уме бесполезным финансовым идиотом.

«Банься, присоединяйся. После того, как семья Цзян перейдет в финансовый сектор, ты будешь ответственной. Как насчет этого?»

Цзян Тянь был очень искренним.

Лицо Цзян Банься застыло, и она недоверчиво посмотрела на Цзян Тяня, а затем слезы потекли из ее глаз.

После празднования дня рождения отца Гу Сию, который всегда ценил ее, поместил ее в холодный дворец, перевел прямо в административный отдел и позволил ей служить клерком на низовом уровне. Все, что она делала, - это переплет и распечатка черновых работ.

Она знает, что это причина для Цзян Тяня. Можно сказать, что любой, кто осмелится оскорбить Цзян Тяня в доме Цзян, станет объектом общественной критики.

Фактически, увидев чудовищные и влиятельные связи Цзян Тяня на вечеринке по случаю дня рождения, Цзян Банься также захотела проявить доброжелательность к Цзян Тяню и вернуться в группу Яован, чтобы найти работу.

Но ее брат Цзян Цинфэн был приговорен к тюремному заключению, а сердце Цзян Тяня было безжалостным.

Цзян Банься неоднократно оскорбляла Цзян Тяня. Она не искала Цзян Тяня и не верила, что Цзян Тянь воспользуется шансом повторно.

Но сейчас…

Из-за щедрости Цзян Тяня у нее потек нос, а глаза покраснели. Она задрожала: «Цзянь Тянь, почему ты предлагаешь это?»

«Ты не ущемляла интересы семьи Цзян. Ты неплохой человек. У тебя есть способности. Этого достаточно?» Цзян Тянь слегка улыбнулся.

Цзян Тянь однажды убил Хун Тяньчжао и Мо Хаосюн. Все они уехали и не считали свои светские активы.

Конечно, это также связано с тем, что Цзян Тянь не убивал всех в то время, и даже если он хотел построить их семейную собственность, ему нужно было пойти дальше.

Даже имея десятки миллиардов активов семьи Вэй в Янчэне, Цзян Тянь также позволил распределить их между основными силами.

Но теперь, когда Цзян Тянь вернулся в семью Цзян, он должен подумать о развитии и росте семьи Цзян.

Поскольку мы должны убивать, почему бы не добавить мародерство?

Эти бесхозные активы, если они никому не нужны, там сгниют. Они дешевы для посторонних, так почему бы не положить их в свой карман?

Для этого нужны финансовые таланты, такие как у Цзян Банься, чтобы помочь ему отмыть эти активы законными средствами.

«Цзян Тянь, нет, мастер, я буду много работать для семьи Цзян в будущем!» Цзян Банься расплакалась и глубоко поклонилась, выражая ее страстную благодарность.

Чэнь Чжэньминь улыбнулся Цзян Тяню, затем повернул голову и спросил: «Банься, что ты думаешь о курсах акций группы Яован?»

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 243**

Глава 243: Начало атаки

«Падение цен на акции группа Яован началось 3 июня. Я узнал новости примерно в тот день и обнаружил, что на острове Гонконг в СМИ появились сообщения о том, что дедушка серьезно болен, а Цзян Цинфэн перехватил прибыль фармацевтической фабрики Цзисиа».

Цзян Банься знала, что у Чэнь Чжэньминя есть хорошие значения для вступительных экзаменов, она была подготовлена и сразу же улыбнулась:

«Поскольку все патентообладатели группы Яован - дедушки, а дедушка также является представителем научно-исследовательской мощи группы Яован, эти две новости должны стать прямой причиной падения курса акций группы Яован».

«Продолжайте, проанализируйте черные рынки, вы можете их проанализировать?»

Чэнь Чжэньминь одобрительно кивнул.

«На острове Гонконг средством массовой информации, первым опубликовавшим эту новость, была медиагруппа Apple Daily».

Цзян Банься улыбнулась и сказала: «Находясь в медиа-группе, принадлежащий семье Не, которые владеют 15% акций, я считаю, что семья Не и одно СМИ действуют согласованно, и даже семья Не является мастерами?

«Очень хорошо, исходя из объема операций в наши дни, а также оттока капитала, стиля работы и т. д., можете ли вы судить об операционной команде контрагента?»

- спросил Чэнь Чжэньминь.

«Я не могу видеть всё». Цзян Банься была ошеломлена, затем покачала головой.

«Хорошо, вы и так много видите. У вас уже все хорошо. Добро пожаловать в нашу команду!»

Чэнь Чжэньминь кивнул, и Цзян Банься некоторое время аплодировала, почти не прыгая.

Какое счастье работать под руководством Чэнь Чжэньмина, можно сказать, это гордость ее жизни.

«Хорошо, а теперь давайте посмотрим на стиль торговли друг друга».

Чэнь Чжэньминь медленно произнес: «С 3 июня три последовательных торга постоянно превышают 5-дневные и 10-дневные скользящие средние показатели. В то же время, в сочетании с неблагоприятным анализом финансового отчета исследователя и негативными новостями в СМИ, отток средств крупных домашних хозяйств превысил 6%. Кого бы вы подумали в этом стиле? Напоминаем, что вы можете сузить свое внимание до группы финансовых операций на острове Гонконг».

«Дэвид Фан!»

«Фан, Фан Чжанбо!»

Услышав это имя, Цзян Банься была внезапно потрясена, ее лицо побледнело.

«Да, это он!»

Увидев кивок Чэнь Чжэньмина, Цзян Банься слегка задрожала, ее сердце было холодным, как при падении в ледяной погреб.

«Фан Чжанбо должен сотрудничать с Не в качестве независимой третьей стороны!»

Чэнь Чжэньминь сказал: «Этот человек очень консервативный или очень хитрый, он обычно не использует принципала своей компании для продажи акций. Его следует использовать только в качестве внешней поддержки, используя средства трех основных семей Цзиньлин!»

«Итак, теперь мы подсчитали, что акции, проданные в эти дни, превысили 8 миллиардов оборотных средств, которыми владеют три основные семьи, и им следовало использовать финансирование под залог акций и маржинальную торговлю!»

«Итак, наша стратегия реагирования должна заключаться в том, чтобы воспользоваться ситуацией, вывести змею из норы, а затем ударить змею и опустить ее на дно!»

В этот момент Чэнь Чжэньминь внезапно встал, его глаза были великолепные и острые, как несравненный меч из ножен.

«На первом этапе мы воспользуемся ситуацией, чтобы вывести змею из ямы. В процессе подавления курса акций группы Яован они поглощали акции по низким ценам, приобретали больше акций и даже получали абсолютный контроль!»

Глаза Чэнь Чжэньмина были изумительными, как если бы он превратился из мирного молодого человека в финансового гиганта с огромной властью:

«На втором этапе змея была длиной семь дюймов и, и мы убьем ее одним ударом. Хорошие новости были опубликованы, чтобы понять непрерывный рост цены акций группы Яован, так что три основные семьи не могли реализовать погашение маржинального финансирования и короткие продажи!»

«Конечно, если у нас сейчас будет 50 миллиардов юаней, если мы только достигнем этого уровня, это будет слишком дешево для них, и мы должны пойти дальше».

«Затем третий этап, привлечение листинговых компаний, контролируемых другими компаниями, для достижения обратного холдинга. У нас много средств, что является естественным преимуществом. Мы можем продавать и сдерживать цены на акции трех основных семейств, и цены на их акции снизятся. Тогда стоимость акций, заложенных финансовым учреждениям, может в основном гарантировать их 100% ликвидацию. В настоящее время мы выкупаем эти акции у финансовых учреждений и осуществляем слияние и поглощение трех листинговых компаний. Все решено!»

«Вот этот план операции слишком властный! Это действительно финансовый босс, который вернулся с Уолл-стрит!»

Лицо Цзян Банься было полно благоговения.

Чэнь Чжэньминь не только говорит о стратегиях выживания, но и сопровождает свои слова подробными данными и анализом. Можно сказать, что торговая модель Фан Чжанбо для него в основном прозрачна.

«Цзян Тянь, первый шаг - это нормально. Если у тебя есть деньги, можешь получить мою команду!»

В это время лицо Чэнь Чжэньмина выглядело немного встревоженным, и он легко сказал: «Но второй этап, то есть введение цены акций группы Яован, требует реальных материалов. Конечно, вы также можете использовать эти средства, чтобы вытащить стратегию. Но на третьем этапе цены на акции трех перечисленных компаний, которые подавляли и приобретали друг друга, будут немного сложнее, и мне нужны хорошие новости! И эти хорошие новости, чтобы достичь хотя бы пяти ежедневных лимитов группы Яован подряд!»

«Хороших новостей определенно достаточно!»

Цзян Тянь легкомысленно сказал: «Прежде всего, болезнь старика излечена, но я плотно скрывал эту новость раньше. Он возвращается в лабораторию группы Яован, чтобы провести исследования и разработку продукта, этого достаточно?»

Чэнь Чжэньминь замер, затем усмехнулся и указал на Цзян Тяня: «Цзянь Тянь, ты такой хитрый, ты уже достиг этого дня, верно?»

«Этот парень просто чудовище!»

Когда Цзян Тянь надулся и улыбнулся, Цзян Банься теперь это поняла.

Оказалось, что известие об исцелении дедушки было известно Цзян Тяню, и он ждал момента.

Чэнь Чжэньминь на мгновение задумался: «Если эта новость будет опубликована, цена акций группы Яован будет иметь верхний предел».

«Патентообладатель и производитель крема Янгань участвует в перекрестных торгах с группой Яован!» - легкомысленно сказал Цзян Тянь.

«Может потянуть два дневных лимита!» - выпалил Чэнь Чжэньминь.

Финансовый отчет Чжао в первой половине этого года реализовал прибыль в 1 миллиард.

Пока план перекрестного владения акциями справедлив, это дойная корова для группы Яован, что является огромным плюсом.

«Последнее, профессор Хуан Чжихуэй, директор лаборатории, надеется получить Нобелевскую премию!»

Цзян Тянь пил чай, тихо сказав: «Кроме того, выпущено пять новых лекарств, а у Министерства здравоохранения и вооруженных сил есть около 20 миллиардов заказов!»

«Черт возьми, Цзян Тянь, от этой новости будет десять дневных рекордов!»

Чэнь Чжэньминь ударил Цзян Тяня по плечу и взволнованно сказал: «На этот раз я хочу забрать деньги!»

На следующий день новости о Цзян, основателе группы Яован и лидере Южной школы медицины, были опубликованы в крупных китайских СМИ.

В то же время Белый рыцарь опубликовал в ежедневной газете отчет об исследовании, в котором утверждалось, что серьезное заболевание Цзян Чангэня еще больше ослабит изначальные слабые возможности группы Яован по исследованиям и разработкам, и подозревал, что руководство во главе с Цзян Цинфэном подозревали в финансовом мошенничестве и удержании прибыли.

Сразу же на рынке капитала поднялся шум, и многие финансовые СМИ с энтузиазмом обратили внимание на сообщения.

«Вы знаете, Цзян Чангэн - душа группы Яован и главный столп научно-исследовательского отдела. Мы можем предположить, что, если Цзян Чангэн умрет, исследовательский отдел станет еще слабее. Вы знаете, первоначальная группа Яован не подавала заявки на любые патенты в течение трех лет. Более того, располагаемая прибыль от затрат на исследования в год также ниже, чем в среднем по отрасли!»

Так оценил известный в Китае профессор Фан Чжанбо на ежедневном финансовом шоу.

Также присутствовали репортеры финансовых СМИ, таких как Jinling Metropolis Daily, некий финансовый новый журнал о финансах и богатстве.

«Да, это точно для группы Яован. Более того, руководство группы Яован менялось много раз. Целостность и эффективность стратегии компании также подвергались серьезным испытаниям!»

Гость Ся Мяо был одет в красивый костюм, свободно разговаривал и указывал на ключевые моменты.

«Итак, президент Не, что вы думаете о текущей бизнес-стратегии группы Яован?» - с улыбкой спросил ведущий.

«Честно говоря, сейчас я не понимаю стратегических намерений группы Яован!»

Ся Мяо пожал плечами и нахмурился:

«Я думаю, что группа Яован уже создала компанию по продаже недвижимости и потратила 1 миллиард на покупку земли Фулон. Это диверсифицированное поведение, которое отбрасывает основной бизнес. Диверсифицированные операции имеют высокий уровень неудач, и в мире почти нет прецедентов успеха. Я пессимистично и консервативно оцениваю будущие бизнес-показатели группы Яован!»

«Я согласен с президентом Ся!»

Фан Чжанбо - лидер студентов колледжа: «Я все еще хочу убедить руководство группы Яован через средства массовой информации. Мы должны сосредоточиться на нашем основном бизнесе и не вмешиваться слепо в другие области, которыми мы не занимаемся. Иначе преуспеть будет невозможно!

«Однако я также знаю, что индустрия недвижимости очень прибыльна, я боюсь, что группа Яован не может прислушиваться к убеждениям. В конце концов, я всего лишь маленький профессор!»

Его юмористические слова вызвали горячие аплодисменты ведущего и публики.

«Но госпожа Чжан Ваньцин, кажется, очень способная. Как она могла делать такие мелкие ошибки?» - с улыбкой спросил ведущий.

Репортер из другого журнала рассмеялся и сказал: «Что невозможного? Руководство бросает основной бизнес ради краткосрочной выгоды, и все идет не так. На самом деле Чжан Ваньцин потеряла голову с тех пор, как восстановила контроль над Яован. Делайте выводы».

«Вы знаете, что у нее есть сын по имени Цзян Тянь, который был третьесортным студентом, учился в фармацевтическом университете Цзиньлин и стал приглашенным профессором. Разве это не использование денег акционеров для того, чтобы позолотить своих детей?»

«Я слышал, что он также руководил лабораторией. Лаборатория потратила 100 миллионов юаней на такого неопытного человека. Разве это не уловка?»

«Я слышал, что Цзян Тянь крайне неопытен, но его результаты очень мощные, и у них были сплетни с большой звездой Ли Хуэйян! Мне также нравятся подпольные гонки, и я причинял боль людям в центре города.

Затем редактор журнала рассказал о некоторых интрижках Цзян Тяня. Группа людей смеялась и ругалась в шоу, и хмурилась, но это сильно накалило атмосферу прямой трансляции.

После трансляции этой программы цена акций группы Яован во второй половине дня резко упала еще на восемь пунктов.

Фан Чжанбо уже был известен в финансовой индустрии и был очень авторитетным. Он победил тогдашних героев Сороса и считался одним из лучших в финансовой индустрии. Он так сказал, кто посмеет не поверить ему?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 244**

Глава 244: Война СМИ

Эта программа имеет не только прямую трансляцию на телеканале, но и трансляцию в Интернете. К раннему утру этой ночи количество кликов превысило 4 миллиона, что является просто самым горячим эпизодом этого шоу.

«Фактически, наиболее критичным является финансовое мошенничество и перехват прибыли бывших руководителей, таких как Цзян Цинфэн».

Той ночью другой известный профессор финансовой школы бизнес-школы произнес в СМИ праведные слова:

«Это равносильно краже денег у акционеров. Это больше не моральная проблема, но подозревается в манипулировании интересами рынка с целью распространения незаконных преступлений! Я призываю регулирующие органы вмешаться в расследование и принять жесткие меры, чтобы изменить ситуацию к лучшему!»

На следующий день группа Чэнь представила новый продукт и новую стратегию.

Некоторые продукты почти совпадают с продуктами группы Яован, но цена составляет только половину от продуктов группы Яован.

Чэнь Дунлинь, председатель правления отрасли фитотерапии, заявил:

«От отгрузки продукта до аптеки необходимо повышать цены для продавцов лекарств. На этот раз группа собирается объявить войну высоким ценам на лекарства и напрямую открыть сетевые аптеки для достижения паритета продаж широко используемых лекарств!»

Как только эта новость вышла, общественное мнение возмутилось, бесчисленное количество средств массовой информации, бесчисленное количество пользователей сети выступили в средствах массовой информации.

«Продукция группы Яован такая же, как и у Materia Medica, но цена такая высокая, у них черное сердце!»

«Группа Яован - производитель с черным сердцем. Другие компании - предприятия с истинной совестью!»

«Такого рода недобросовестные предприятия должны быть устранены с рынка, и вы не должны покупать их продукты!»

На рынке капитала ходит еще больше слухов, а легенда о том, что группа Яован вот-вот обанкротится, очень громкая.

«Почему группа Яован на этот раз такая черная, боюсь, сегодня она упадет!» Некоторые инвесторы испугались.

«Как только рынок откроется, сразу же продам их акции! Кажется, я и так уже проиграл!»

«Фан Чжанбо - контролер Фонда Белого Рыцаря. Он не является независимым ученым. Его исследовательский отчет на самом деле адресован группе Яован. Он, должно быть, ограничен в работе!»

«Профессор Фан никогда не пропускал ни одной битвы на рынке капитала. Отчет об исследовании очень авторитетный. На этот раз группа неизбежно закроется!»

«Ся Мяо не зря делает этого. Его фонд прямых инвестиций не знает, сколько там крупных домашних хозяйств. Вы посмотрите на динамику акций группы Яован. Каждый день на рынок сходит с ума большая сумма денег!»

«Группа Яован терпеть этого не может, бегите! Это даже хуже, чем покупать PetroChina. На это уйдет не меньше десяти лет!»

Какое-то время все голоса в Интернете были такими.

«Ну, группа Яован - это предприятие с многолетней историей. Как оно могло быть жалким?»

«Общая тенденция ушла. Очевидно, что многие компании на острове Гонконг и в Цзиньлине открывают короткие позиции!»

Что сводит с ума всех акционеров, так это то, что, когда рынок открывается в 9:30, группа Яован является прямым стоп-ордером.

За последние полчаса они открыли торги и поднялись на два пункта, но это длилось всего полчаса, рост сразу остановился.

Акционеры хотят плакать без слез, закончили, заперты, они не могут бежать, если хотят бежать, даже хуже, чем PetroChina.

«Это странно. Как может быть пул капитала? Разве этого недостаточно?»

После закрытия рынка в тот день они располагались в торговом зале на 12-м этаже гольф-отеля.

Профессор Фан лениво оперся на кожаное вращающееся кресло, пил ароматный голубой горный кофе, глядя на ЖК-экран и бормоча.

«Похоже, что оборот всего сто миллионов юаней. Это должно быть только большое количество розничных инвесторов. Дурак, в это время ты не хочешь найти смерть?»

Рядом сидел Ся Мяо.

«Завтра продолжай бить тарелку и поставь еще несколько штук!»

Профессор Фан встал и холодно посмотрел.

На следующий день компания Яньцзинь провела пресс-конференцию и направила письмо в бюро Линнаня, в котором утверждалось, что группа Цзян Чангэна подозревается в плагиате восьми китайских лекарств. Они требовали отозвать патент, необходимый для производства.

Таньвэй - одна из трех ведущих китайских медицинских компаний в Китае. Семья Чэн имеет долгую историю, и ее основатель - имперский врач династии Цин.

В настоящее время Чэнь Цзюньбиню, руководителю компании Тяньвэй, более восьмидесяти лет. Он был членом Королевской медицинской церкви «Красная стена», заместителем председателя Китайской медицинской ассоциации китайской медицины. Он хорошо известен в области традиционной китайской медицины, и его академический статус подавлял Цзян Чангэна.

«Цзян Чангэн когда-то был моим учеником, а тридцать лет назад я пошел в Цзиньлин для обучения. В то время Цзян Чангэн был помощником учителя!»

На экране телевизора и в зале прямых трансляций финансовых программ сидел Чэнь Цзюньбинь: у него седые волосы, седая борода и олдскульный стиль:

«Он восхищается мной, и когда он преподает, он также любит обсуждать со мной медицину и фармацевтику».

«Этому младшему брату, который занимается продвижением традиционной китайской медицины, я очень люблю и ценю это, поэтому я рассказал ему о восьми рецептах, которые я разработал. В то время всеобщая осведомленность о правах интеллектуальной собственности все еще была слабой. Я особо не думал.»

«Однако через несколько лет Цзян Чангэн зарегистрировал эти патенты».

«Итак, Цзян Чангэн на самом деле ваш младший!»

Ведущий с сожалением покачал головой и сказал: «Если это так, то Цзян Чангэн занимается плагиатом. К сожалению, на самом деле Цзян Лао все еще очень известен в академических кругах и неплохо учится. Сделал такую вещь!»

Гость рядом с ним усмехнулся: «Что невозможно? Группа Яован может продать препарат по такой высокой цене, что его можно охарактеризовать как убитое горем. Верхний луч не тот, и луч искажен. Можно сказать, что группа Яован - это компания с сильными корнями. Предприятие без социальной морали!»

Ведущий засмеялся: «Чен, в это время многие зрители звонили на горячую линию, чтобы осудить плагиат группы Яован. Что вы думаете?»

«Я не знаю, смотрит ли Чан Гэн это шоу, но я все же хочу сказать ему!»

Чэнь Цзюньбинь сказал тихим голосом и посетовал: «Если все хотят просто заниматься плагиатом, а не заниматься исследованиями и разработками и игнорировать права интеллектуальной собственности, тогда как мы можем возродить традиционную китайскую медицину, и кто будет проводить научные исследования и разработки? Новые лекарства?»

«Я думаю, мистер Чен, вам следует привлечь к ответственности группу Яован!» Некоторые гости в правовом поле подсказали.

Чэнь Цзюньбинь улыбнулся и сказал: «Вероятно, он не думал так много в то время. Мы все хотели возродить традиционную китайскую медицину. Но разработка новых лекарств действительно сложна. Я также чувствую последнее средство. Но мы, Тяньвэй, давайте сохраним законные средства. Если они перестанут производить это лекарство, я не буду их преследовать!»

«Ха-ха, мистер Чен, вы такой щедрый! Профессор Фан, каково ваше мнение?» Ведущий посмотрел на Фан Чжанбо.

Фан Чжанбо нахмурился: «Я ненавижу подобные вещи. Можно сказать, что защите интеллектуальной собственности Китая еще предстоит пройти долгий путь, и ее нельзя сравнивать с Соединенными Штатами. Но поскольку Чэнь Лао готов позволить им уйти от ответственности, он терпимый. Вот и все. Но если ситуация меняется, а другая сторона по-прежнему не останавливает нарушающее поведение, то мы должны закрепить это в законе. На самом деле, у меня много друзей в юридической сфере, и я считаю, что группа Яован вообще не может вести наши юридические дела. Они проиграли судебный процесс. Но опять же, я попросил Чэнь Лао провести эту программу, и я также увидел много хаоса в независимом исследовании индустрии китайской медицины на материке. Законные интересы и действия, ущемляющие интересы потребителей и акционеров, никогда не будут смягчены».

«Некоторые СМИ все еще сомневаются в подлинности плагиата Цзян Чангэна. Я просто хочу спросить, может ли академический уровень Цзян Чангэна быть сопоставим с Чэнь Лао? Проще говоря, он всего лишь старый ученик! Как Чэнь Лао может использовать его в качестве плагиата? Он должен сплагиатить Чена!»

«Лабораторию возглавляют неопытный Цзян Тянь и сторонний ученый Хуан Чжихуэй, который даже не опубликовал несколько статей. Возможности группы Яован в области исследований и разработок также очевидны».

В торговом зале, если бы не Е Цзывэй, Цзян Линь и Цзян Банься, которые заранее слышали, как Цзян Тянь сказал, что другая сторона может использовать войну средств массовой информации, были бы в ярости.

Очевидно, Чэнь Цзюньбинь украл патент у старика, но он по-прежнему придерживался позиции «Если вы остановите производство, я отпущу вас», это слишком раздражает!

И слова Фан Чжанбо также дали понять, что это была угроза, но, принимая это заявление, если вы не остановите производство, юридическая команда нашего Белого рыцаря будет играть с вами до конца.

Это уже не воровство, а мародерство!

В этом интервью для посторонних это был смертельный удар по ранее ненадежной группе Яован.

Это не только поразило Цзян Чангэна и группу Яован, но и сделало Чэнь Цзюньбина толерантным ученым.

После прямой телетрансляции газеты и журналы внимательно следили за происходящим, и группа финансовых СМИ снова выступила, поддерживая Чэнь Цзюньбиня и группу Тяньвэй, а также описывая группу Яован и Цзян Чангэна.

У Бо, известный финансовый деятель СМИ и автор Книги Великого прорыва, сказал:

«Такая толерантность проявляется в шедевре традиционной китайской медицины, а также является отражением процветания традиционной китайской медицины. Я верю, что индустрия китайской медицины будет идти рука об руку в этой единой и гармоничной атмосфере и определенно создаст новую славу!»

Лю Чжун, профессор экономики в Университете Мизуки, которого СМИ всегда называли ядовитым языком, сказал:

«Если терпимость и щедрость используются для защиты прав интеллектуальной собственности, я боюсь, что те компании, которые занимались инновациями и научными исследованиями, давно умерли. Если это все же произойдет, то их необходимо тщательно расследовать, чтобы не дать другой стороне отслоиться. Группа Яован и Цзян Чангэн относятся к отбросам отрасли. Вы можете представлять отрасль с группой Тяньвэй? Но не будьте щедры с терпимостью других!»

Другие говорили: «Вы не можете просто слушать слова Чэнь Цзюньбина. Следует ли вам также взять интервью у Цзян Чангэна?»

Но как только это слово прозвучало, сразу прозвучало десять тысяч комментариев, и ругать голосующих было нельзя.

«Хе-хе, это смешно. Что за персонаж Чэнь Цзюньбинь? Он доктор Красной стены и заместитель председателя Ассоциации китайской медицины и традиционной китайской медицины. Что касается стажа работы, Цзян Чангэн - его ученик, и он был его помощник учителя!»

«То есть, группа Тяньвэй входит в тройку лучших в стране, а ее научные исследования в 10 000 раз сильнее, чем у группы Яован. Тяньвэй - их плагиат? Определенно плагиат группы Яован!»

«Бессмертный Цзян Чангэн должен благодарить мир смертью!»

Какое-то время с распространением этой программы обсуждались различные темы, и Цзян Чангэн и группа Яован согласились, что плагиат патентов - это черная овца в китайской медицинской индустрии.

Той ночью в частном клубе Не Минъюань устроил очень секретную вечеринку.

Эта встреча не менее требовательна, чем встречи высокого уровня в Банановом клубе.

В основном присутствовали все богатые боссы или молодые таланты с состоянием в миллиарды.

Поделимся некоторыми новостями, чтобы распространить информацию и сделать семью Цзян более изолированной.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 245**

Глава 245: С семьей Цзян покончено

«Поздравляю, Не Шао, на этот раз семья Цзян и группа Яован действительно падают!» Ся Мяо встал и зааплодировал с улыбкой.

«Это перо Бога. Он даже пригласил Фан Чжаньбо прийти»

«Эта снайперская битва против группы Яован войдет в историю! Это классический случай!»

Все встали, тепло аплодировали, риторика была приличной, а лицемерие - красочным.

«Я должен признать, что Цзян Тянь - это личный талант! После реформы и открытия Цзиньлина, я думаю, он играл так открыто. Он не появился!»

Не Минъюань махнул рукой и сел, его лицо было мрачным, он усмехнулся: «К сожалению, он ничего не знает о финансах и бизнесе!»

«Я слышал, что ему трудно драться? Разве Не Шао боится?» - сказала Му Юньцин с улыбкой.

«Я жду, когда он убьет меня!»

Не Минюань усмехнулся, как г-н Чжугэ, который держал билет: «У бизнеса есть правила. Если он начнет из-за коммерческих споров, он подвергнет опасности семью Цзян! Это бандитский поступок. Кто осмелится сотрудничать с Цзян? А могут ли чиновники сидеть сложа руки?»

Не Минъюань гордо улыбнулся, взглянул на всех и сказал: «Я нахожусь в ярком месте, но вы в темноте. Если вы последуете за моей семьей Не, чтобы сократить семью Цзян в это время и зарабатывать деньги, как вода, семья Цзян не сможет себе помочь».

Он убийственно добавил: «Остановите оружие, наша семья Не, давайте вместе зарабатывать деньги!»

«Ну, коротко, разрушим группу Яован! Сделаем состояние!»

«Спасибо Не Шао за то, что дал нам шанс разбогатеть!»

«Если вы не воспользуетесь этой очевидной возможностью, вы ослепнете!»

«Король Не Шао! Уничтожьте группу Яован!»

Многие молодые и богатые подняли бокалы и ответили вместе, ликуя, и праздновали.

«Сестра Мэн Яо, вы хотите вместе уничтожить группу Яован? У нашей компании миллионы свободных средств!» Сидя на сиденье, Тан Баоэр не могла сдерживаться и была взволнована.

«А? Что ты сказала?» Чу Мэнъяо посмотрел на нее с недоумением.

«Сестра Яояо, как ты думаешь? Я сказал, что не буду вести дела группы Яован с Не Шао», - подавленно сказала Тан Баоэр.

«Я должен подумать об этом»

Глаза Чу Мэнъяо блеснули, и он глубоко вздохнул в своем сердце: «Цзян Тянь может удержать Сюй Жучэн, и это личный талант. Но бизнес есть бизнес, это еще один набор логики. Как он может сравниваться со школой Лиги плюща? Бизнес? Что насчет Не Минъюаня, который вернулся после учебы за границей?»

«Ну, Цзян Тянь может драться, или Не Минъюань более могущественен.»

Тан Баоэр посмотрела на Не Минъюаня, который болтал и смеялся со многими богатыми людьми, с восхищением, как будто фанат встретил кумира.

Я просто чувствую, что Цзян Тянь сравнивает с ним, как придурок из сельской местности.

«Глядя на эту битву, семья Цзян на этот раз действительно закончила».

«Хотя Цзян Тянь немного способный, если он не знает, насколько острый край, это должно быть легко для сильных!» Финансовая война, где я могу сразиться с Не Минъюань!

Му Юньцин склонила голову и выпила чай, скрывая потрясение, которое принес ей Не Минъюань, но она вздохнула с сожалением.

С того дня Чжан Ваньцин и Е Цзывэй без остановки звонили по телефонам. Не знаю, сколько людей опросили.

Некоторые поставщики просят оставить задолженность, некоторые аптеки и компании по продаже лекарственных средств хотят вернуть товар, а некоторые партнеры хотят прекратить сотрудничество.

Что еще ужаснее, так это то, что на следующий день после выхода программы в эфир цена акций группа Яован стала провальной.

В тот же день акционер отдела ценных бумаг спрыгнул с крыши и умер.

Он потерял 30% своих убытков из-за торговли с использованием заемных средств, которая напрямую исчерпала позиции и задолжала более 3 миллионов компаний по ценным бумагам.

После того, как эта новость появилась, на рынке капитала снова поднялся шум.

Многие люди наблюдали за падением акций, но не могли их продать, желая подпрыгнуть вверх и вниз и скрипеть зубами.

«Почему я такой слепой? Я купил акции группы Яован!»

«Умер для меня! Цзян Чангэн, ты вернешь мои с трудом заработанные деньги!» Бесчисленное количество людей злились.

В это время все в семье Цзян были напуганы.

Чтобы обеспечить безупречную реализацию этого финансового снайпера, Цзян Тянь контролировал инсайдеров Е Цзивэй, Цзян Линь, Цзян Банься и торговую команду, даже свою мать.

«Это так раздражает! Эти люди сумасшедшие собаки? Они так кусают нашу группу Яован!»

Увидев шоу, Цзян Янмин был так зол, что выстрелил прямо в стол, ненавидел только то, что он покинул офис, и не мог драться с другой стороной.

«Блин, этот старик такой бессовестный!»

В тот вечер Цзян Чао и несколько товарищей пили в баре. Увидев сообщения СМИ, он был так зол, что выпил три бутылки с вином.

По совпадению, в то время несколько человек обсуждали спор между двумя компаниями – Тяньвэй и Яован. На словах они были довольно унижены по отношению к группе Яован. Когда Цзян Чао был зол, он дрался, а затем спровоцировал драку. Во время драки полиция арестовала обе стороны.

Чжан Ваньцин и Цзян Чжисин в это время также были полны необъяснимой несправедливости и гнева.

Но есть и другие люди.

Они занимаются традиционной китайской медициной просто из-за своего энтузиазма по отношению к китайцам, думая, что они могут быть бесспорными и бесстрашными, когда они являются хорошими компаниями.

Но в этот момент, когда мы действительно встречаемся со стеной непреодолимой реальности, мы знаем только жестокие правила этого мира.

«Я должна была убедить старика подать в суд на Чэнь Цзюньбина в то время. Ему было бы лучше, но теперь он очень пассивен!»

Чжан Ваньцин вздохнула.

Даже если у группф Яован был патент, осужденный возврат или прямая подача иска, было совпадением, что Чэнь Цзюньбинь был наставником старика, когда он учился в колледже, а позже у него было много академических контактов со стариком.

Чэнь Цзюньбинь может придумать длинную рукопись, в которой говорится, что Цзян Чангэн прочитал его рукопись перед регистрацией патента, позволяя завершить этот вопрос.

Фан Чжаньбо, который хорошо разбирается в этом вопросе, увидел возможность для домыслов. Можно сказать, что, подавляя группу Яован и ограбив акции, это также дало компании Тяньвэй импульс, что привело к резкому росту вражеских компаний.

В тюрьме Цзян Цинфэн, с его бритыми волосами, смотрел новости по телевизору и внезапно подавился.

Сразу после этого его лицо резко изменилось, его руки сжались, и его голова упала в таз с овощами, забрызгав лицо водой.

Он встал и быстро нашел смотрящего, с тревогой умолял: «Проблемы с правительством, я хочу позвонить, я хочу увидеть Цзян Тяня!»

«Вернитесь назад!»

«Отпусти меня, я хочу увидеть Цзян Тяня, дела нашей семьи закончились!» Цзян Цинфэн расплакался, но его отправили обратно.

Два дня спустя семья Цзян ничего не могла поделать.

Группа Яован, офис председателя.

Пара Цзян Шужэнь, пара Цзян Янмин, семья тети окружили Чжан Ваньцин.

«А как насчет Цзян Тяня?» - нервно спросила Цзян Шужэнь.

«Я вышла рано утром, его нет ни дома, ни в компании, ни в лаборатории!» Сказала Чжан Ваньцин.

«Куда он пропал! Для этого нужна личная пресс-конференция, судебный процесс, и цена акций компании упала таким образом, и мы можем потерять контроль!»

Цзян Шужэнь выглядела достойно, как будто она была врагом.

«Да, эти запатентованные формулы изначально наши. Как мы можем позволить Чэнь Цзюньбину говорить ерунду?» Тетя выглядела рассерженной.

«Разве Цзян Тянь не знает многих больших людей? Почему никто из них не появился в это время?»

Тетя сердито сказала: «Разве ни один из этих друзей не может быть надежным? Если вы будете продолжать в том же духе, семья Цзян действительно погибнет!»

Все говорили, вносили предложения и шумели. Цзян Ванэр даже плакал Чжан Ваньцин за рукав и спросил: «Тетя, дедушка плохой парень? Почему мои одноклассники говорят, что он вор?» Люди раздражительны.

«Цзян Тянь сказал не давать никакого ответа!» Чжан Ваньцин в замешательстве.

«Чем он думал?»

Тетя волновалась: «Никто не позволит нам ответить, других здесь не будет, и не получится, если я захочу с кем-то поговорить!»

Семья Цзян была очень обеспокоена. Они были обеспокоены, рассержены и пытались всеми способами применить все свои силы, пытаясь спасти группу Яован.

Возможно, они немного эгоистичны и обладают тем безразличием и тщеславием, к которым привыкли большие члены семьи.

Однако, в отличие от предыдущей жизни, возвращение Цзян Тяня заставило их увидеть надежду на рост семьи Цзян, и теперь они последовательно придерживаются общего направления защиты группы Яован.

«Позвольте спросить!»

Чжан Ваньцин больше не могла этого выносить и позвонила Цзян Тяню: «Цзян Тянь, не позволяй мне заботиться о цене акций компании, не обращай внимания на комментарии СМИ, не ссорься, но теперь цена акций упала на 40%. Уменьшение богатства не за горами. Я беспокоюсь, что за кулисами черные руки злонамеренно занимаются короткими продажами и хотят контролировать капитал группы Яован!»

«Мама, не волнуйся, подожди, и мы будем сопротивляться. Все черные руки за кадром будут уничтожены!»

Тон Цзян Тяня был спокойным и искренним, но его глаза мрачно вспыхнули.

В предыдущей жизни Чэнь Цзюньбинь также объединился с тремя главными семьями Цзиньлина, чтобы воспользоваться возможностью, но это было не так ядовито и атака не была такой серьезной.

В этой жизни, с благословением внешнего мозга Фан Чжанбо, они могут случайно разрушить группу Яован и даже достичь цели - разрушить репутацию и личность старика.

Его сердце было жгучим ядом и ледяным холодом.

Цзян Тянь был так зол.

Эти люди…

Черт побери!

В этот день цена акций группы Яован снова упала в конце сессии, и она упала почти на 50%.

После закрытия рынка Цзян Тянь провел совместную встречу с Чен Чжэньмином, Е Цзывэй, Цзян Линь и Цзян Банься.

«Я хочу знать, сколько акций мы собрали сейчас?» - легко спросил Цзян Тянь.

«Мы контролировали 51% акций, находящихся в обращении, и по сверхнизкой цене можем ли мы контролировать первоначальные 20 миллиардов акций, имея лишь 10 миллиардов юаней? Спасибо за них, Фан Чжанбо!»

Чэнь Чжэньминь изобразил кислую мину, выпил черный кофе и надулся.

Персонал логистики хорошо поработал. Его рубашка была белая и хрустящая, аккуратно разглаженная, но глаза были налиты кровью, а уголки рта были полны пузырей.

В течение недели Чэнь Чжэньминь почти не закрывал глаза.

Это не приводит к резкому росту и колебаниям курса акций, да и незаметный сбор фишек - тоже техническая задача. Он поменял не менее десятка способов привлечения средств.

«Как ты думаешь, какой сейчас уровень соперника?» - спросил Цзян Тянь.

«У них кончились деньги, и их акции закончились!»

Чэнь Чжэньминь спокойно сказал: «Мы разместили ордер на покупку 20 миллионов за полчаса до закрытия, в результате чего цена акций выросла на два пункта. Им потребовалось полчаса, чтобы достичь предела».

«Они не хотят оставлять себе акции. Они очень уверены в себе и не думают, что у нас есть шанс вернуться».

«Если нет хороших новостей, цена акций неизбежно упадет, и они завершат сбор акций, завершат владение, удержат уровень и вышвырнут семью Цзян на следующей неделе.

«Итак, пора начинать контратаку?»

Цзян Тянь спокойно и равнодушно посмотрел на публику.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 246**

Глава 246: Что собирается делать Цзян Тянь?

«Вперед! Вы можете ударить их!»

Глаза Чэнь Чжэньмина загорелись безжалостной жестокостью, и он засмеялся: «Сейчас на рынке очень мало акций, находящихся в обращении, только менее 40%. Любые хорошие новости приведут к установлению дневного лимита».

«Что ж, давайте крепко выспимся, будем бодрствовать и завтра начнем контратаку!» Цзян Тянь тихо похлопал Чэнь Чжэньмина по плечу.

В торговом зале.

Цзян Тянь позвонил Тан Хунту: «Господин Тан, я надеюсь, что вы сможете присутствовать на презентации нашего нового продукта завтра!»

«Будьте уверены, не только я приду, но и замминистра приедет!»

Тан Хунту сказал с улыбкой: «Мы подготовили контракт на покупку 10 миллиардов долларов!»

«Спасибо!»

«На самом деле я должен вас поблагодарить».

Тан Хунту засмеялся: «Если вы ничего не скажете, то простая замена дракона на И Дань значительно улучшит физическую подготовку армии и значительно повысит боевую эффективность. Однако этот эликсир слишком дорог и может быть только использоваться спецназом Ace. Это даже лучше. Но эти лечебные лекарства и противоядия могут быть распространены на всю армию. Мастер Цзян, вы совершили исторический скачок вперед в военной логистике и медицинских стандартах!»

«Хорошая похвала, счастливое сотрудничество», - Цзян Тянь слегка улыбнулся и повесил трубку.

Позже Цзян Тянь позвонил секретарю Политико-правового комитета Ю и тихо сказал: «Секретарь Юй, вы можете закрыть сеть!»

«Что ж, господин Цзян, я очень долго ждал этого дня!» - взволнованно сказал секретарь Юй.

Цзян Тянь вернулся на виллу, прежде чем услышал, как его мать сказала, что старик был расстроен высоким кровяным давлением, но она беспокоилась, что это повлияет на общую ситуацию, и не сказала Цзян Тяню.

Цзян Тянь быстро поехал в Цзянчжуан к своим родителям.

Начиная с Весеннего фестиваля, старик всегда жил в Цзянчжуане и отдал все семье Цзян Тянь.

Кто бы мог подумать, что, когда дерево хочет тишины, но ветер не утихает, чудовищная волна наконец захлестывает.

Старик заснул, он тяжело дышал, но брови крепко сжаты, и он не мог спать спокойно.

К счастью, в последнее время отец принимает Цзю Чжуань Да Хуан Дань, и его тело крепкое. Сейчас у него просто кружится голова, и это не имеет значения.

Не разбудив старика, Цзян Тянь установил раскладушку у ног старика и проспал всю ночь.

У старика был очень некрепкий сон, не говоря уже о том, что в его сердце был большой камень. В шесть часов следующего дня небо было ярким, и старик проснулся.

Он смотрел в потолок три минуты, прежде чем сесть, и все, что происходило за последние несколько дней, казалось ему кошмаром.

«Боже, ты вернулся?»

Увидев, что Цзян Тянь читает рядом с ним, он взял Цзян Тяня за руку, вздохнул и виновато сказал: «Тянь, ты прав. Я так смущен, я должен послушать тебя!»

«Я не ожидал, что Чэнь Цзюньбинь будет таким непочтительным. Он убил группу Яован и всех утащил на дно! Теперь это трудно исправить»

«Дедушка, не вините себя. Будьте уверены, я уже все рассчитал, и группа Яован переживет это».

Цзян Тянь улыбнулся: «А теперь, не хотите ли вы завтра присутствовать на запуске нового продукта группы Яован?»

«Какого продукта?» - спросил старик.

Цзян Тянь передал стопку документов, формул, патентов, отчетов о клинических испытаниях, лицензий на производство и так далее.

«Приготовьте машину и отвезите меня в Цзиньлин, на пресс-конференцию!»

Прочитав последнюю страницу, старик, дрожа, встал, но его глаза блестели, и Чжан Ваньцин хотела ему помочь, но он оттолкнул ее: «Я не старый, я могу это сделать!»

Он надел красный костюм, висящий у двери, и его пуговицы были скрупулезно застегнуты, как у красавца-ветерана, который вернулся в битву с убийственной манерой поведения.

В девять часов того дня Фан Чжаньбо, который плотно позавтракал, лениво вошел в торговую комнату, расположенную в гольф-отеле.

«Профессор Фан, отлично!»

Вдруг раздались теплые аплодисменты.

Не Цзя, Не Чанхай, Не Мингюань, владелец семьи Сунь Сунь Линюнь, председатель Чен Дунлинь, основатель Чэнь Цзюньбинь и многие рулевые фонда прямых инвестиций, президенты и директора нескольких крупных компаний - все аплодировали и смотрели с уважением.

«Генерал Фан, мы выиграли эту битву!»

«Так легко выиграли!»

«Спасибо, профессор Фан!»

Они чувствовали, что выставки в те дни были подобны богам, и то, как росла цена акций группы Яован, было полностью вопросом его слов.

«Пожалуйста!»

Фан Чжаньбо прижал руки, чтобы подать знак всем замолчать, и вежливо сказал: «Это неотделимо от всеобщей поддержки и совместных усилий!»

Он самодовольно улыбнулся: «Я слышал о Цзян Тяне, он странный человек».

Он указал на свою голову и сказал: «Вот, похоже, это не так хорошо работает!»

«Разве это не так!»

Ся Мяо снисходительно усмехнулся: «Профессор Фан - убийца без крови!»

Фан Чжанбо засмеялся: «Поздравляю, в следующие три дня группа Яован попадет в наш карман! Вы можете остаться и вместе стать свидетелями этого исторического момента!»

Фан Чжаньбо сел за стол. Все сидели в зоне отдыха. Торговля должна была начаться.

Фан Чжаньбо посмотрел на динамику цен на акции группы Яован за последние несколько дней и усмехнулся: «Несколько падений подряд, все напуганы. Цзян Тянь, который просто способный, не может вытянуть это. Тогда пришло время для нас. Легко и небрежно брать акции».

Но в этот момент трейдер прошептал: «Нет, почему цена резко выросла перед открытием рынка?»

Другой трейдер напрямую открыл официальный сайт группы Яован и вздохнул.

«Группа Яован опубликовала хорошие новости. Ими была приобретена еще одна компания. Та компания заработала миллиард юаней в первом полугодии, что значительно увеличит располагаемую прибыль группы Яован! На миллиард!»

«Ах!»

После того, как он торжественно произнес эти слова, вся комната выдохнула.

Компанию Чжао уже более года можно охарактеризовать как темную лошадку на рынке китайской медицины. Она получила заказы из военного округа Линнан и привлекла к себе большое внимание столицы.

«Что? Они все еще хотят сопротивляться?»

Ся Мяо был поражен, пристально глядя на курс акций группы Яован.

«Дневной лимит уже исчерпан!»

«Предмаркетный лимит!»

Все воскликнули.

Дневной лимит означает, что у них не было возможности собирать акции группы Яован весь день.

Фан Чжаньбо задумался, а затем спокойно сказал: «Фармацевтические препараты Чжао и семья Цзян изначально были в хороших отношениях. Они сделали это, это была последняя смертельная борьба. Не волнуйтесь, но в основном дневной лимит может принести все преимущества, они завтра стабилизируются. Удивительно».

«Что ж, профессор Фан прав. Какие еще уловки может сыграть семья Цзян?» Не Чанхай гордо улыбнулся и быстро успокоился.

Но Фан Чжаньбо и три основные семьи все еще немного обеспокоены. В этот день они проводят торговые встречи, чтобы обсудить все возможности.

Но теперь их возможности очень ограничены.

Они могут только молиться о том, чтобы цена акций группы Яован не поднялась или даже не упала завтра, давая им возможность собирать акции.

Но неожиданно полное приобретение группой Яован компании

Чжао - это только начало. Все, что следует за ними, похоже на тайфун, пересекающий их, уничтожающий и полностью разрушающий.

В восемь часов следующего дня Фан Чжанбо пришел в торговую комнату рано, и многие из известных людей Цзиньлина, в том числе Чэнь Цзюньбинь и Не Чанхай из Яньцзина, также прибыли.

Видно, что Не Чанхай прошлой ночью плохо спал, темные круги залегли у него под глазами, а Сунь Линьюнь закусил большую сигару и постоянно курил, его брови застыли, и он выглядел немного встревоженным.

«Не волнуйтесь. Я считаю, что новости о приобретении компанииl были приняты рынком».

Фан Чжаньбо пил ароматный кофе Blue Mountain, как будто выигрышный купон был в его руках, и легкомысленно сказал: «Кроме того, вчера мы также связались со СМИ, чтобы опубликовать несколько статей. Сегодня цена акций группы Яован должна была немного упасть или уже упала, можно начинать собирать!»

«Мы видели статью профессора Фан, она была очень захватывающей».

Ся Мяо с восхищением сказал: «Нереально указывать на то, что нереально реализовать быстрое улучшение научно-исследовательских возможностей предприятий посредством слияний и поглощений. Я верю, что рынок также отреагирует!»

«О, всего несколько докторантов, которыми я руководил, - равнодушно улыбнулся Фан Чжаньбо.

«Нехорошо! Группа Яован провела пресс-конференцию, Цзян Чангэн посетил ее, есть видео!»

Вдруг воскликнул торговец.

«Что? Какой телеканал?» Фан Чжаньбо был удивлен.

«Три крупнейших видеосайта Huaxia транслируют потоковое видео в реальном времени!» Трейдер быстро показал жестом.

«Достань мне видео!»

«Да!» Трейдер быстро увеличил масштаб видео на большом экране.

Фан Чжаньбо поднял глаза.

Он увидел Цзян Чангэна в костюме, с черными волосами, в окружении многих руководителей, таких как Е Цзывэй и Чжан Ваньцин, и он вышел на сцену с большой энергией.

Он шел вперед с поднятой головой и холодными глазами, его глаза были похожи на старого льва, наблюдающего за своей территорией.

«Как это может быть?»

Рука Фан Чжаньбо, сжимавшая чашку с кофе, дрожала, его сердце было потрясено.

Перед Весенним фестивалем фотография Цзян Чангэна в кислородной маске на кровати больного была распространена по всему Китаю, и даже было выпущено уведомление о критическом заболевании. Он должен умереть сейчас, как он может быть таким здоровым?

За пределами гольф-отеля все взирали на темное облако, которое, казалось, могло давить на крышу здания, закрываясь во всех направлениях.

А дальше, здание группы Яован - ярко освещенное, как острый меч, пронзает небо, заставляя людей трепетать.

В считанные секунды все произошло. Приближалась финальная дуэль в фармацевтической индустрии.

В это время не только Фан Чжаньбо, но и семья Линь Сюэ Чжао Сюэцин собрались перед телевизором, чтобы посмотреть видео в прямом эфире.

«Какую шутку ваш зять собирается сыграть на этой пресс-конференции?» - в замешательстве спросил Чжао Цяньжу.

«Я верю, что Цзян Тянь может творить историю!» Лицо Чжао Хучэн было твердым, и его руки были скрещены.

«Он может это сделать! Он самый сильный человек в мире и никогда нас не подведет!» - гордо пробормотал Чжао Сюэцин.

Первый центр заключения Цзиньлин.

Цзян Цинфэн смотрел телевизор и пробормотал: «Группа Яован, мы должны выжить!»

«Цзян Тянь, на этот раз ты должен быть в состоянии возглавить группу Яован, чтобы выжить, и я дам тебе управление и встану на колени, когда я тебя встречу!»

Цзян Чао, которого семья остановила из-за драки, нервничал и с нетерпением ждал у экрана компьютера.

В центре Цзиньлин группа Яован выкупила более десятка больших и маленьких гигантских экранов.

Под экраном кто-то поднял глаза, почувствовал влажность в воздухе и прошептал: «Пойдет дождь!»

Прогноз погоды также предполагал, что сегодня будут ливни с грозой.

Откройте!

Под большим экраном кто-то последовательно открывал зонт и смотрел на большой экран, задаваясь вопросом: «Что собирается делать группа Яован?»

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 247**

Глава 247: Шокирующая пресс-конференция

«Ну, этот сценический стиль очень новаторский! Это холодные тона!» Кто-то вздохнул.

Это не только Цзинлинь.

В Яньцзине, Чжунхае и Янчэне есть 70 крупных и средних городов в Китае, и группа Яован купила более 2000 таких больших рекламных ЖК-экранов.

Только на это было потрачено почти 100 миллионов.

Фан Чжаньбо, который находился в торговом зале, был немного горд, когда услышал эту новость.

Это должна быть последняя и самая ожесточенная контратака группы Яован, это действительно вызвало много волнений.

В данный момент.

Вдруг в дверь вошла длинная фигура, и охранник остановил его: «Что такое? Ты не можешь войти!»

Цзян Тянь легкомысленно сказал: «Меня зовут Цзян Тянь, я из Цзинлин, группа Яован. Я хочу сказать несколько слов профессору Фан и другим!»

«Почему он пришел сюда?»

Все были немного взволнованы, и Цзян Тянь не ожидал, что приедет на собрание в это время, в конце концов, Цзян Тянь был также хорошо известен в Цзиньлине. Он хотел убить?

Однако Фан Чжаньбо спокойно махнул рукой и жестом показал охраннику пропустить его.

Цзян Тянь вошел, его взгляд упал на Фан Чжаньбо, а затем на Не Чанхая и его сына. Наконец его взгляд упал на Чэнь Цзюньбина, и он легко спросил: «Что вы думаете?»

Перед лицом равнодушного Чэнь Цзюньбина Цзян Тянь сказал легкомысленно: «Эти рецепты от моего дедушки. Когда он спросил вас, некоторые люди дали показания. Почему вы заявили о плагиате? Что вы думаете?»

Лицо Чэнь Цзюньбина сначала побледнело, а затем он немного смутился, но через короткое время его рот открылся, и он усмехнулся: «Украсть рецепт Цзян Чангэна? Вы ошибаетесь, поскольку вы внук Цзян Чангэна, вы должны знать своего дедушку. Вы не понимаете, кто занимался плагиатом, и то, что я объясняю, недостаточно ясно?»

Фан Чжаньбо, который был рядом с ним, отрывисто рассмеялся, как будто столкнувшись с чокнутым пациентом.

«Вы действительно думаете, что я не могу вам помочь?» Цзян Тянь слегка улыбнулся.

«Что вы можете сделать? Я знаю, что вы мастер китайских боевых искусств и обладаете невероятной силой, но это рынок капитала. Можете ли вы убить меня?»

Фан Чжаньбо сердито улыбнулся и усмехнулся: «Вы зарегистрировали патент, у нас нет возможности получить вас. Но у Чена также есть рукопись, которую мы попросили кое-кого идентифицировать, сделанная на десять лет раньше, чем время регистрации вашего патента. Вы заимствовали патент и осмелились прийти и обсудить его?»

«Я советую вам больше не играть в мотыльков, больше не запускать новые продукты, которые только разрушат репутацию Цзян Чангэна, оставленную группе Яован. Первоначально Цзян Чангэн принес извинения, и, если он знал, что был неправ, это не будет расширением дела. Мы считаем, что зло не одолеть, но теперь реакция рынка капитала, голосование акционеров все объяснили!»

Чэнь Цзюньбинь взглянул на Фан Чжаньбо, они оба это хорошо знали. Теперь сказал, что нужно остерегаться вещей Цзян Тяня, таких как записывающая камера.

«Очень хорошо! Я доволен вашим ответом!»

Цзян Тянь улыбнулся, но эта улыбка заставила всех почувствовать его жестокость и легкомысленность, и он сказал: «Находясь в этом мире, ты не должен делать что-то абсолютно, но на этот раз, я думаю, вы все торопитесь, черт возьми, вы будете сожалеть о своей жизни, что начали эту войну!»

Затем Цзян Тянь развернулся, вышел из торгового зала и вышел из гольф-отеля. Он взял зонтик, который передала Цзян Линь, взял свой мобильный телефон и легко сказал: «Пресс-конференция может начаться!»

Затем они сели в машину и сразу поехали в группу Яован.

В 8:00, в группе Яован, большой конференц-зал и место запуска нового продукта.

Собрались СМИ.

«Г-жа Чжан Ваньцин, г-н Цзян, перед лицом различных вопросов нынешнего общественного мнения о г-на Цзяне и группе Яован, что вы скажете? Есть ли другая правда?» - с улыбкой спросил ведущий.

«Что до правды, давайте поговорим о новинках!»

Цзян Чангэн был слегка аутентичным.

Все вопросы, суета исчезли со словами старика.

Слова Цзян Чангэна казались преуменьшением, но он был полон сильной уверенности и силы.

Он еще горячий!

Те представители СМИ, которым Фан Чжаньбо поручил найти недостатки речи Цзян Чангэна, какое-то время чувствовали себя стоящими перед железной пластиной, и он не мог говорить свысока.

В то же время у них у всех плохое предчувствие, как у темных облаков, которые в это время покрывают весь город Цзиньлин.

Никто не знает, что будет дальше.

Какие бомбы бросят семья Цзян и группа Яован.

«И Цзывэй на сцене, и вот-вот будут выпущены новые продукты!»

«Это новые продукты, созданные самим Мастером Цзяном. Какими они будут!»

В чайной комнате Шести династий Тан Шаозе, Тай Минхуан и Бай Чоуфэй взволнованно кричали.

Многие союзники Цзян Тяня в Янчэне, Линьчжоу и Восточно-Китайском море смотрят эту прямую трансляцию.

В этот момент все смотрели на большой экран и видели тьму на сцене, только луч света осветил Е Цзывэй в деловой одежде.

«Оказалось, что президент Е выглядит так красиво! Чувство несравненной Фанхуа!»

Интересно, почему все были взволнованы.

Бам!

Загорается большой экран позади Е Цзывэй, и отображается диаграмма упаковки нового продукта и эффект препарата.

Фактически, в тот момент, когда зажегся свет, Е Цзывэй немного нервничала, и у нее кружилась голова.

Таким образом, во всей сети была запущена прямая трансляция нескольких новых продуктов, чего никогда не было. Теперь миллионы людей должны наблюдать за этим.

Она увидела, как отец Да Гуфэн улыбался ей в первом ряду, увидела, как ее мать Чжан Ваньцин размахивает розовым кулаком, увидела, как Цзян Чжисин кивнул ей, и увидела, как Цзян Тянь прищурился и показал знак «V».

В тот момент, когда она увидела Цзян Тяня, она успокоилась и подумала:

«Это усилия Цзян Тяня. Он может изобрести такое хорошее лекарство, и как я могу его опозорить! Он сказала, что позволил мне быть медицинской императрицей Китая и даже всего мира!»

«Первый продукт, названный Циньду Дан, под клиническим наблюдением Управления по лекарственным средствам и Министерства здравоохранения показал, что показатель излечения от всех ядов змей составил 100%, а показатель излечения от отравления лекарствами - 100%. При пищевом отравлении - 100%»

Она выпалила факты, лицо Е Цзывэй было спокойным, но ее сердце колотилось.

Когда она впервые увидела эти данные, разве она не была шокирована и невероятна?

«Его цена составляет 1000 юаней за коробку. С этим препаратом наша компания уже получила заказы от военных на общую сумму 2 миллиарда юаней!»

«Кроме того, препарат был включен в референсный список закупаемых Министерством здравоохранения лекарств. Заказ Министерства здравоохранения составляет 5 миллиардов. Он будет продан в крупные больницы по всей стране!»

Голос Е Цзывэй звучал дальше.

На экране отображаются видео и фотографии контракта, подписанного военными, Министерством здравоохранения с группой Яован.

«Этот продукт был разработан нашей лабораторией, совместно созданной группой Яован и Медицинским университетом. Патентообладателями являются профессор Цзян Чангэн и профессор Хуан Чжихуэй».

После того, как Е Цзывэй объявила лекарство, ее рука была протянута, ее палец был поднят, а остальные пальцы сжались. Тонкий указательный палец указывал на сцену, как будто стрелял из ружья.

Ее палец указывал на камеру, а через объектив указывал на Фан Чжаньбо перед большим экраном в зале.

У Чжан Ваньцин была небольшая пауза.

В этот момент вся сцена конференции казалась безмолвной и мертвой.

Из-за этого молчания у Фан Чжаньбо, Не Чанхая, Чэнь Цзюньбиня и Сунь Линюня внезапно возникло зловещее предчувствие.

Как будто врата ада открылись.

«Извините, Чэнь Цзюньбинь, профессор Фан Чжаньбо, мы скопировали это лекарство?»

Е Цзывэй холодно открыла рот, ее голос был холодным, как меч.

«Далее приступаем к представлению второго продукта!»

Выступление Е Цзивэй было уверенным и спокойным, оно было похоже на группу танков, сходящихся на бескрайнем поле, постепенно накапливая гэффект.

«Что? Сяо Хуан Дань, уровень излечения от ранней стадии рака достиг 97%? Поздняя стадия также достигла 75%, что очень круто!»

«Кроме того, цена слишком низкая, можно ли получить лекарство за 10 000?»

В это время под большими экранами крупных городов, среди всех китайских пользователей сети перед экраном компьютера разразился невероятный крик.

«Теперь пора поговорить о формуле препарата!»

В этот момент Е Цзывэй прекратила знакомство.

«Почему, почему бы не представить это?»

«Продолжайте рассказ! Это лекарство такое потрясающее!»

Сразу же бесчисленное количество людей закричали, не веря своим глазам, на месте происшествия и перед экраном компьютера перед 3000 большими экранами по всей стране.

Место пресс-конференции и небо над всеми городами было тихо.

«Сейчас пресс-конференция переместится в то место, где находится господин Чэнь Цзюньбинь. Пожалуйста, господин Чен, дайте интервью для СМИ!»

Глаза феникса Е Цзивэй были великолепны.

В торговом зале гольф-отеля Чэнь Цзюньбинь, который был таким бледным, немного пригляделся и увидел группу репортеров, хлынувшую в дверь, нацеленные камеры и задававшие тяжелые вопросы, как пушечное ядро.

«Чен, что вы думаете о новом препарате, выпущенном группой Яован?»

«Теперь вы все еще думаете, что способности группы Яован к научным исследованиям находятся на среднем уровне, что они неспособны разрабатывать новые лекарства?»

«Как вы думаете, эти новые лекарства все еще являются плагиатом?»

Безмолвное бледное лицо Чэнь Цзюньбина появилось на большом экране, который транслировался в прямом эфире.

Он закрыл стыдливое лицо рукой.

Столкнувшись с этими вопросами, Чэнь Цзюньбинь был ошеломлен и потерял дар речи, не имея возможности вообще ответить на предложение.

Голос Е Цзывэй снова прозвучал: «Я хочу спросить его, этот рецепт изобрел Чэнь Цзюбинь?»

Допрос Е Цзывэй был подобен невидимому копью, как если бы он вызвал метель, все вместе смотрели на Чэнь Цзивэя.

В этот момент все молчали.

Двух новых препаратов, выпущенных группой Яован, достаточно, чтобы доказать, что сильные или ужасные научные исследования группы Яован можно даже назвать эпохальной инновацией.

До этого восемь рецептов группы Яован также регистрировали патенты быстрее Тяньвэй. Почему вы думаете, что у группы Яован - плагиат, основываясь лишь на словах Чэнь Цзюньбина?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 248**

Глава 248: Меч у горла

Если Цзян Чангэн был всего лишь плагиатщиком, как могло быть возможно изобрести эти эпохальные лекарства сейчас?

«Мои друзья из СМИ, пожалуйста, передайте микрофон г-ну Чэнь Цзюньбину и г-ну Фан Чжаньбо. Не говорите в будущем, что я не дала им возможности выступить!»

Голос Е Цзывэй снова разнесся по аудитории.

В это время сотрудники СМИ передали микрофон Чэнь Цзюньбину.

Увидев это, на пресс-конференции некоторые журналисты были взволнованы и заявили: «Друзья, новая конференция группа Яован претерпела огромные изменения».

Фан Чжаньбо изначально был известен своим красноречием и резкими словами, но в это время колебался, боялся отвечать в микрофон.

Чэнь Цзюньбинь с трудом взял микрофон и почувствовал, что микрофон похож на валун, и его руки дрожали.

Теперь на нем внимание национальных СМИ и общественности. Будет время правильного и неправильного. Если он этого избежит, он явно виноват.

Увидев, как он взял микрофон, Е Цзывэй спросила: «Это рецепт вашего Чэнь Цзюбиня? Если да, пожалуйста, скажите мне формулу!»

Вот это да!

Перед экраном компьютера, под ЖК-экраном в городе, все кипели и шумели.

«Эта проблема слишком сложная и жестокая!»

Обычно они смотрят конференции, посвященные запуску новых продуктов, но они такие мягкие. Какая изюминка, такая захватывающая.

Какое-то время казалось, что атмосфера всей аудитории зажжена.

В Интернете количество зрителей онлайн-видео стремительно выросло: 1 миллион, 3 миллиона, 5 миллионов и 10 миллионов!

Под бесчисленными большими рекламными жидкокристаллическими экранами собиралось все больше и больше людей, что приводило к пробкам.

Только что слова Е Цзывэя снова прозвучали как спасательный круг: «Даю вам десять секунд на размышление! Теперь десять, девять, восемь».

Во время обратного отсчета Е Цзывей люди, державшие мобильные телефоны под ЖК-экраном и перед экраном компьютера, вместе кричали: «Десять, девять, восемь».

Когда Е Цзывэй прочитала «Шесть», бесчисленное количество людей на улице и под ЖК-экраном кричали: «Шесть, пять, четыре».

Какое-то время казалось, что весь Китай кипит. Десятки миллионов людей вместе кричали в метро, на парковой дорожке, в супермаркете и в гостиной дома.

Звук был колоссальным. Оно было однообразным и пронизанным карнавальной атмосферой.

В непосредственной близости от гольф-отеля было два рекламных щита с ЖК-экраном. В это время собрались тысячи людей, и они вместе кричали.

Шел дождь, и тысячи людей вместе кричали, каково это было.

Даже капли дождя были разбиты и пьяны, а прохладный ветерок стал хриплым и слабым.

Даже весь гольф-отель задрожал в воздухе, словно рухнув.

Много лет спустя некоторые люди вспомнили эту конференцию по запуску нового продукта, и некоторые из них подняли шум.

«Генеральный менеджер группы Яован действительно жесток!»

В этот момент Чэнь Цзюньбинь, казалось, заранее предчувствовал свою судьбу, держа микрофон и дрожа.

Фан Чжаньбо просто пошевелился, но не мог сказать ни слова.

В этот момент через большой экран они увидели, как сотни тысяч людей вместе кричат под уличными ЖК-экранами в 70 крупных городах по всей стране, только чтобы почувствовать, что они открывают дверь в кошмар.

Режиссер прямой трансляции тоже был нанят, и когда-то руководил Олимпийскими играми. На данный момент он наложил на большой экран более 3000 линз, так что ...

Где бы ни видели Фан Чжаньбо и Чен Цзюньбинь, вся толпа пульсировала, все смотрели на их выступление холодными глазами, обратный отсчет шел, уши были полны сумасшедших криков.

В своих глотках они услышали только звук глотания, потрясенные этой сценой, но не могли сделать ничего значимого.

Раньше они манипулировали СМИ и общественностью, обращая тучи и дождь, но только теперь знают, насколько ужасно публичное насилие!

Это сила, которая все разрушает!

«Три, два!»

Е Цзывэй все еще ведет обратный отсчет.

Бесчисленное количество людей следовали за Е Цзывэй, чтобы отсчитывать время.

«Один! Вау!»

Это 70 крупных и средних городов страны. С 3000 экранов громко ревут более 100000 человек.

Пользователи сети, которые не знают подноготную, если они откроют видео в этот момент, они должны сесть на землю и испугаться этого рёва.

Последний «один» Е Цзывэй не считала. Бесчисленные пользователи сети и публика вместе сосчитали для нее.

Впоследствии Е Цзывэй махнула рукой, и на экране появилась формула Сяо Хуан Дань.

«Как будто ничего не произошло сейчас», - подивилась она и спокойно рассказала о тяжелом процессе разработки этого нового препарата.

На пресс-конференции на месте все сидевшие на столе для наблюдения за представителями СМИ были перемещены, и их дыхание стало прерывистым.

На сцене Е Цзывэй была окутана светом, и она была так полна энтузиазма, что все еще находилась словно вне времени и пространства.

Стройное и высокое тело, обращенное к свету, падающему с неба, демонстрировало ее милосердие.

Позже Е Цзывэй начала представлять следующий продукт.

Подробные данные клинических испытаний, потрясающие результаты, огромные заказы, и когда рецепт был наконец объявлен, она снова остановилась.

Она посмотрела на Цзян Тяня, а затем посмотрела в камеру. Казалось, ее взгляд пронзил экран и попал в Чэнь Цзюньбиня и Фан Чжаньбо.

На пресс-конференции все было тихо.

Весь город Цзиньлин в тихом ожидании.

В это время в операционной в гольф-отеле у Чэнь Цзюньбиня было плохое предчувствие. Фан Чжаньбо сидел на сукне и бдительно наблюдал за репортерами, дрожа от холода.

Очередной раз!

Камера снова на них направлена!

Конечно же, Е Цзывэй снова закричал:

«Чен Цзюньбинь, это ваш рецепт? Скажите мне, все считают! Десять! Девять! Восемь!»

«Хахаха, это так весело!»

«Я впервые вижу такой интересный запуск продукта!»

Бесчисленное количество людей смеются и перекликаются.

«Это погоня, пощечина!»

В кадре Фан Чжаньбо и Чэнь Цзюньбинь какое-то время уже были зелено-белыми, закрывая свои лица.

После очередного обратного отсчета десятков тысяч человек Е Цзывэй продолжила выпуск следующего продукта.

«Далее представляем «Шанглун Ицзин Дань», изготовленный по заказу военным, а не для продажи. Он изобретен вами, Чэнь Цзюньбинь?

Продукты с потрясающими эффектами, такие как запуски ракет, выпускались подряд, вызывая огромную волну.

Пресс-конференция группы Яован также была на середине, и все средства массовой информации и общественность были встревожены и внимательно следили за ней.

Общее количество онлайн-видео кликов и количество онлайн-пользователей растут: 40 миллионов, 45 миллионов, 60 миллионов и 70 миллионов!

Многие ученые, комментаторы финансовых средств массовой информации и обозреватели индустрии китайской медицины были ошеломлены.

«Можно сказать, что любой из этих продуктов, выпущенных группой Яован, может покорить мир!»

Некоторые люди оставили глубокие комментарии.

«Контратака джедаев! Это не только джедайская контратака группы Яован, это даже можно сказать, джедайская контратака всей китайской медицинской индустрии! Она полностью изменит глобальный фармацевтический ландшафт!» Комментарий практикующих Ван Янсин.

«Последний новый продукт, крем временного действия Вую, специализирующийся на лечении травм»

Е Цзывэй снова бросает бомбу.

«Это ваше?»

«Это ваше, Чен Цзюньбинь?»

«Вы скажете мне рецепт!»

Снова и снова сталкиваясь с вопросами Е Цзывэй, от начала до конца, Фан Чжаньбо и Чэнь Цзюбинь держали микрофон, но не издавали ни звука.

Молчание.

Гробовая тишина.

Такие ужасные эффекты, такие ужасные заказы и такие разнообразные продукты производятся компанией группы Яован.

Такие шокирующие продукты, как ядерная бомба, бомбардировали фармацевтический рынок Хуасии и возбужденные сердца людей, заставляя эту землю дрожать.

Они также подвергли бомбардировке самые хрупкие нервы Фан Чжаньбо и Чэнь Цзюньбина, заставив их потеть и бледнеть.

Эта удивительная группа пойдет, чтобы украсть ваш рецепт Чэнь Цзюньбина?

Если у вас есть сила Чэнь Цзюньбина, даже если вы предложите патент или продукт, которые могут конкурировать с другой стороной, вы можете получить миллиард и порядка 100 миллионов заказов.

Более того, такой плотный выпуск продукта, такой огромный заказ, плавающий, как снежинки?

Я боюсь, что добавление всех китайских медицинских компаний в Китае вне досягаемости китайской медицинской компании, и это не комбинация группы Яован.

Все смотрели на бледные лица Фан Чжаньбо и Чэнь Цзюньбина через экран, их дрожащие тела, только чтобы почувствовать, что им обоим может быть холодно.

«Теперь у меня есть еще одна хорошая новость из Швеции!»

Глаза Е Цзывэй были ошеломляющими, и она наконец нажала кнопку, словно запуская последнюю бомбу:

«Хуан Чжихуэй, директор лаборатории в составе группы Яован, в этом году получил Нобелевскую премию по медицине».

Меч у горла врагов!

Новость была выпущена, и публика умерла.

Также было объявлено об окончании запуска нового продукта группы Яован.

Некоторые вещи уже позади, а некоторые только поднимаются.

И охватит мир в перспективной ситуации.

К этому времени было 9:30.

Открытие!

Цена акций группы Яован, дневной лимит исчерпан!

В торговом зале «Белого рыцаря» репортеры сочувственно поглядывали на присутствующих, как будто смотрели на группу мертвецов.

Потом отступили.

«Все кончено, проиграли!»

У Не Чанхая кружилась голова, и он стоял неподвижно.

«Как этот мальчик может сделать группу Яован такой могущественной?»

Лицо Не Минъюаня побледнело, как будто его поразил гром, и он замер, не двигаясь.

«Кто именно играет у нашего соперника? Дневной лимит закрыт два дня подряд!»

Лицо Ся Мяо побледнело, и он в ужасе пробормотал: «Нет, я боюсь, что в следующие десять дней мне придется продолжать ограничивать каждый день! Это божественная операция!»

Через три дня их маржинальная торговля будет возвращена многим финансовым учреждениям и компаниям по ценным бумагам.

Но очевидно, что цена акций группы Яован продолжит расти, намного превышая стоимость их кредитования ценными бумагами.

Приблизительно подсчитав, если они будут контролировать только группу Яован, у них будет чистый убыток в размере 10 миллиардов юаней.

Ключевым моментом является то, что каждый раз, когда группа закрывается, одним словом, они не могут собирать фишки для погашения ценных бумаг, и им грозит опасность быть принужденными к ликвидации. И депозит, и заложенный капитал должны быть возмещены финансовым учреждением с дисконтом.

Что еще хуже, их заложенные акции, включая три акции шанхайской компании, были безумно дешевыми со вчерашнего дня, и цена акций постоянно падала.

Распродано!

Даже если бы они потеряли весь капитал трех листинговых компаний, я боюсь, что этого было недостаточно для покрытия стоимости кредитования ценными бумагами.

Это также означает, что с юридической точки зрения их три большие семьи не только имеют ни копейки, но и несут огромные долги!

Долги, которые они не выплатят за всю свою жизнь!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 249**

Глава 249: Он - Цзян Тянь

Более того, есть еще как минимум двадцать боссов, которые следят за тенденцией и устроят банкротство!

В то время многие люди стояли там глупо, сердито и беспомощно, отчаявшись и неприемлемо.

Маленькая \*\*\*\* семья!

Оказалось, что в их глазах они выглядели как муравьи, и их можно было забить насмерть хлопком руки.

И теперь, даже когда джедаи контратаковали, пресс-конференция остановила упадок, и исход был возмутительным!

Команда супер-роскоши, сражавшаяся с тремя главными семьями Цзиньлин, семьей Янь Чен и Фондом Белого Рыцаря острова Гонконг, спешила. У них не было сил сражаться, и они потерпели поражение.

С этого момента в их глазах семья Цзян больше не маленькая трусливая семья.

Это был доисторический монстр, поглотивший небо, и это были маленькие белые кролики, дрожащие у подножия группы Яован.

И все это благодаря Цзян Тяню!

Все изменило возвращение Цзян Тяня!

Но даже в этот момент они не могут поверить.

Цзян Тянь - не только мастер по боевым искусствам, но и обладает деловой хваткой, который хорошо разбирается в планировании бизнеса и выиграл кульминацию финансовых супервойн и войн с общественным мнением.

Теперь, оглядываясь назад, можно сказать, что каждое движение Цзян Тяня было бесшумным, но планировка была далеко идущей, и в конце концов это было похоже на гром на земле, и он громко грянул, оставив их мертвыми.

«Потеря! Потеря!»

«Все мои средства вложены!»

Также есть много плачущих боссов.

Мужчинам нелегко плакать, но перед лицом этой огромной потери это действительно недопустимо. Можно сказать, что тяжелый труд большей части его жизни был испорчен.

«Профессор Фан, мистер Не, что происходит, разве вы не разобрались в этих внутренних историях группы Яован?»

Некоторые боссы также указали на гнев и пьянство Фан Чжаньбо, и им не терпелось поглотить Фан Чжаньбо.

Фан Чжаньбо стоял тупо, удрученно, неподвижно, словно не слышал этих голосов.

Он очень консервативен, с очень небольшим вложением капитала. Он зарабатывает деньги за счет комиссионных, поэтому его убытки несущественны.

Но он понимает, что после этого поражения его репутация испорчена, и его дальнейшая карьера, можно сказать, разрушена.

На этот раз было так жалко, что десятки миллиардов капитала были потеряны, и никто не осмелился бы его найти?

«Я отправляю тебя за тысячи миль»

В этот момент внезапно зазвонил сотовый телефон Фан Чжаньбо, напугав его.

Он поднял трубку и ответил, всего три слова, его лицо снова побледнело.

«Наш соперник - фонд с Уолл-стрит. Трейдер - Чэнь Чжэньминь».

Фан Чжаньбо сильно задрожал, телефон упал на землю, а затем сказал это с тревогой.

«Это оказался он!»

Ся Мяо был шокирован, как на похоронах, ненавистно, но неохотно сказал: «Неудивительно, что мы проиграли».

Пресс-конференция группы Яован длилась с 8:30 до 9:30 и закончилась через час.

Однако буря, охватившая Цзиньлин, только началась и готова разразиться.

Утром того же дня новости разлетелись с камня на камень.

В десять утра Чэнь Сюэвэнь, заместитель директора Бюро по надзору за лекарствами семьи Цзиньлин Чен, обратился за незаконной выгодой для семейного бизнеса за коррупцию и взяточничество, и провинциальная комиссия по проверке дисциплины дважды отреагировала на это.

В 11 часов утра из-за уклонения от уплаты налогов родительская собственность Не серьезно нарушила рыночный порядок и недобросовестную конкуренцию. Бюро экономических расследований Цзиньлинь занялось расследованием.

В 11:15 Сунь Линьюнь, владелец семьи Сунь, находился под наблюдением муниципального бюро за организацию незаконных общественных мероприятий.

Компании Сиа был навсегда запрещен выход на рынок из-за манипулирования инсайдерской торговлей ценами на ценные бумаги, и Управление по регулированию ценных бумаг провинции занялось расследованием.

Их всех «обезглавили»!

Многие чиновники, которые действовали как зонтики в близких отношениях с тремя основными семьями, подвергались двойному регулированию и даже арестовывались непосредственно прокурорами или органами общественной безопасности.

Эта коммерческая битва получила широкое распространение.

Можно сказать, что это был самый большой шок в деловом кругу Цзинлин после реформы и открытости, как землетрясение, потрясшее умы всех.

Три дня подряд резко падали цены на акции их многих дочерних компаний.

Вечером, три дня спустя, дом семьи Не.

В ходе исследования Не Чанхай, Не Минъюань, Сунь Линьюнь и Чен Дунлинь вместе обсуждали контрмеры.

После конференции Фан Чжаньбо чувствовал себя совершенно неспособным вернуться в мир, боялся того, что его контролирует Управление по ценным бумагам Китая, и в одночасье бежал в Соединенные Штаты.

Группа Тяньвэй также злонамеренно закрыла короткие позиции, цена акций резко упала, и у Чэнь Цзюньбиня случился сердечный приступ. Его срочно перевели в первую больницу Яньцзин и поместили в отделение интенсивной терапии. Он уже выпустил уведомление о критическом заболевании.

Нынешние три основные семьи Цзиньлинь можно охарактеризовать как разваливающиеся деревья и облако мрака.

Шторы в комнате были плотно задернуты, свет был тусклым, пепельница была забита окурками, а в воздухе стоял резкий запах дыма.

«Я связался с друзьями Яньцзина. Никто там не хочет помочь!» Не Чанхай положил телефон и угрюмо покачал головой.

«Эх!»

Все присутствующие вздохнули и не могли поверить в это.

Не Минюань даже нахмурился и спросил: «Отец, почему это? Запястья Цзян Тяня сильные, но они распространились только на поколение Линнань. Почему силы Яньцзина все еще боятся его?»

«Минъюань, ты ошибаешься, мы все ошибаемся!»

Лицо Не Чанхая было мрачным, он покачал головой и вздохнул: «Цзян Тянь - это не только мастер Цзянбэй Цзян и Линнань, но и Цзян Тайчжу, который обезглавил Линь Чжэньюй, лидера кружка на конференции озера Поянху в прошлом году!

«У Цзян Тайчу есть другая личность?» - спросил Чэнь Дунлинь.

«Его называют первым мастером в области боевых искусств Хуасиа!»

Не Чанхай высокомерно сказал: «Боевые искусства Хуасиа разделены на четыре области: железное тело, внутреннюю силу, хуацзин и божественное царство. Божественное царство - ничто, существует только в легендах. Ниже находится хуацзин, которого можно назвать мастером боевых искусств!»

Он вздохнул: «Можно сказать, что Мастер Трансмиграционного Царства - редкое существо, и часто существует лишь несколько провинций. Подобно Сюй Чжэньлей из Цзиньлина, мы всего лишь генералы Трансмиграционного царства, которые могут позволить чиновникам отговорить их и пусть чиновники Фэнцзяна относятся к этому осторожно. А Цзян Тянь, самый сильный из этих мастеров Китая, уже находится на одном уровне с Е Чжаньтянем из Группы Драконов!»

«Что! Может ли он быть таким же известным, как Е Чжантянь?»

Как только это слово прозвучало, все в зале кричали, все были ошеломлены.

«Оказывается, наш враг так силен!»

Голова Чэнь Дунлиня онемела, и он бормотал себе под нос.

«Цзян Тянь! Это божественная фигура!» Сунь Линьюнь просто почувствовал слабость и остановился.

«Как это может быть!»

Не Минъюань дико дергался и безумно зарычал: «Я провел исчерпывающее расследование в отношении Цзян Тяня. Он чрезвычайно посредственный, , и в его распоряжении нет ничего. Вероятно, он - первый мастер в Божественном Царстве!»

Не Минъюань не мог этого принять и не мог в это поверить. Для него это было похоже на грохот Вулея.

В это время быстро вошел исполнительный директор шанхайской компании и нетерпеливо сказал: «Генеральный директор Не, Это нехорошо. Финансовое кредитование наших финансовых учреждений привело к ликвидации. Теперь стоимость заложенного всеми капитала не так высока. достаточно, чтобы заплатить. Если вы проиграете, вам придется взять огромный дополнительный долг!»

«Сколько должна моя семья Чен?» - дрожащим голосом спросил Чэнь Дунлинь.

«5,3 миллиарда монет!» Исполнительный директор вздохнул.

«Так много»

Чэнь Дунлинь схватился за грудь от боли, и его сердце какое-то время болело, поэтому он сел на землю.

Его состояние в десятки миллиардов исчезло, и он по-прежнему несет огромные долги, которые он не может позволить себе.

«Что с моей семьей?» - спросил Не Чанхай.

«8,3 миллиарда долларов!» Исполнительный сказал с трудом.

«Мои руки испортили десятилетия основания! С таким же успехом я могу умереть!»

Не Чанхай вздыхал снова и снова, и у него кружилась голова.

«Папа, не грусти!» - воскликнул Не Минъюань и быстро дал ему специальное лекарство от гипертонии.

«Каков наш долг?» - тревожно спросил Сунь Линьюнь.

«6,2 миллиарда монет!» Руководители не могли этого вынести.

Сунь Линюнь был так зол, что выскочил за дверь, стиснул зубы и выпалил: «Это все благодаря Цзян Тяню. Я хочу разорвать его на части!»

Сын Сунь Хао и младший брат Сунь Линюй погибли от рук Цзян Тяня. Семья Сунь снова была избита Цзян Тянем. Он не мог проглотить этот вздох.

«Стоп!» Не Чанхай был зол.

«Брат Чанхай, если этот человек не будет удален, три основные семьи в Цзиньлине погибнут!» Сунь Линьюнь искренне стиснул зубы.

«Мы не годимся ему в противники! Он будет стрелять вместе с сотнями братьев, бесполезно!» Не Чанхай покачал головой и вздохнул: «Он сильнейший мастер!»

«Что мне делать?» Сунь Линьюнь выглядел убитым.

«В это время тебе следует скрыть свои сильные стороны и нести бремя!»

Не Чанхай глубоко вздохнул, и его мысли постепенно прояснились: «Завтра я пойду, чтобы извиниться, пожалуйста, позвольте ему подождать меня!»

«Это полезно? Он убивает свое сердце, это все равно, что прятаться с тигром!» - сказал Не Минъюань низким голосом.

«Время задержки. Твоя тетя закрывает кредит в экстренном случае, и она вернется в Цзиньлин через три дня!»

Не Чанхай скандировал: «В то время мы будем нести силу Удана и подтолкнем дом Цзяна, кто осмелится остановиться?»

«Сюэ Ман наконец-то возвращается!»

Когда все услышали это, их сердца успокоились, как будто они получили огромную поддержку, и их дух освежился.

«Хорошо!»

Не Чанхай кивнул, глотнул чая, затем его глаза блеснули холодным блеском. Он сказал: «В то время мы прямо схватили семью Цзян и положили группу Яован на лопатки. Чиновник не посмел спровоцировать Удан за моей сестрой!»

На следующий день Цзян Тянь медитировал на вилле, скрестив ноги.

Внезапно вошла Е Цзывэй и тихо сказала: «Цзян Тянь, Не Чанхай в гостях!»

«Впусти его!»

Глаза Цзян Тянь неторопливо открылись, воцарилась резкая холодность, а уголки его рта нарисовали насмешку.

«Мастер Цзян!»

Не Чанхай стоял прямо, сел перед Цзян Тянем, принял твердую позу и сказал глубоким голосом: «Я знаю, что вы первый мастер в божественном царстве и доминируете над Линнанем. На этот раз вместе с Уолл-Стрит он победил Не. Три основные семьи были настолько убеждены, что они не проигрывают!»

Цзян Тянь топал ногой, скрестив ноги, его мирное лицо излучало сияющий свет, а его белая одежда не была пыльной, почти как у феи.

«Ну? Ты пришел ко мне, чтобы сказать эту чушь?»

Цзян Тянь внезапно насмехался над ним.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 250**

Глава 250: Подставь шею и жди, пока я отрублю ее

«Мастер Цзян, стой!»

Не Чанхай сказал глубоким голосом: «Мои три семьи были побеждены тобой, пожалуйста, оставь нам кое-какие активы и родословную. Мастер Цзян убил Не Фэна и Сунь Линюй, хотя они были невинны, наши три семьи не оставят это, мы точно будем мстить!»

«Кажется, вы ошибаетесь!»

Цзян Тянь спокойно взял чай и сделал глоток, тихо сказав: «Я убил их, потому что они сами виноваты»

«Более того, даже если вы хотите отомстить мне, вы уже несете огромные долги, остались без имени, нищие. Какую месть вы берете на себя?»

Не Чанхай чуть не вырвал кровью, но потерял дар речи.

«Не надо фантазий».

Цзян Тянь равнодушно сказал: «Я убью всех из трех ваших семей! Идите и вымойте себе шею, а затем подождите, пока я отрублю ее!»

Он был агрессивен и высокомерен. Он был подавляющим. Никто не мог сбежать из трех основных семей. Их жизнь и смерть контролировал Цзян Тянь.

«Ты!»

Не Чанхай собирался взорваться от гнева и зарычал тихим голосом: «Разрушить три семьи, что в этом хорошего?»

«Уничтожьте мою семью Цзян, какая в этом польза для вас?» - спросил Цзян Тянь со слабой улыбкой.

Улыбка была полна презрения и холодности.

Убийцы, они всегда убивают. Вечная правда в том, что, если вы хотите кого-то убить, вы должны быть готовы к смерти.

«Если я скажу вам, что не хочу разрушать твою семью Цзян, ты сможешь в это поверить?» Не Чанхай горько вздохнул.

«Давай поговорим об этом!» Глаза Цзян Тяня заблестели, и казалось, что настоящий убийца раскрыт.

«Не стоит!» Не Чанхай застонал, прежде чем покачал головой и вздохнул.

«Раз не стоит, то иди и жди смерти!» Глаза Цзян Тяня внезапно стали холодными.

«Ты!»

Не Чанхай в ярости бросился к нему, вставая на ноги, и сказал: «У моей семьи Не есть сторонник Удан. Я хочу увидеть, как ты разрушишь мою семью Не!»

В следующие два дня Не, Чен и Сун были в прострации.

Акции, заложенные тремя перечисленными компаниями, были вынуждены ликвидировать, и они были приобретены группой Яован в целом в форме блок-транзакций.

Компания Цзян Тяня немедленно созвала совет директоров. Не Чанхай, Чен Дунлинь и Сунь Линьюнь были сметены с доски. В этот момент силы группы Яован и Линнаня полностью контролировали три перечисленные компании.

Пыль осела.

Это классическая финансовая война. Подобно сильному землетрясению, оно шокировало бесчисленное количество финансовых обозревателей и вызвало множество отзывов.

«Группа Яован до сих пор успешно контратаковала с рыночной стоимостью более 100 миллиардов юаней. Она одним махом стала крупнейшим гигантом фармацевтической промышленности Китая и крупнейшим бизнес-сообществом Цзинлин!» Сказал крупный предприниматель.

«Это невероятно. До того, как три основные семьи объединили свои силы с силами Янцзин, столицы острова Гонконг, чтобы атаковать группу, видя, что группа сменит владельца, кто бы мог подумать, что у группы Яован было припрятано так много шагов, они представили новую версию продукта. Да, она объявила о сильных научно-исследовательских возможностях и 20 миллиардах заказов. Стоимость акций взлетела, выросла в четыре раза за короткое время и убила три большие семьи!»

Многим хочется мечтать, все нереально.

«Семья Цзян победила!»

В кафе Чу Мэнъяо сидел у окна и смотрел новости с недоверием, как будто во сне.

«Что ж, я последовал за Не Минъюань, чтобы продать группу Яован, и потерял миллионы долларов! Я не ожидал, что Цзян Тянь выиграет. Этот Не Минъюань убил меня! Бесполезная трата!»

Лицо Тан Баоэра было подавленным, со слезами на щеках, его щеки выпучены, глаза нахмурились, а легкие вот-вот взорвутся.

«Героическое выступление Е Цзывэй на пресс-конференции действительно потрясающее»

Му Юнь внимательно следила за повтором конференции по продукту группы Яован и завидовала.

Она только чувствовала, что все дальше и дальше удаляется от Е Цзывэй, и у нее возникло странное чувство.

«Кто бы мог подумать, что запуск группы Яован будет таким мощным!»

«Да, лаборатория, созданная Цзян Тянем, такая мощная! Хуан Чжихуэй получил Нобелевскую премию!»

Многие из богатых господ второго поколения Цзиньлин были потрясены тем, что их ошеломили, и посмотрели на Цзян Тяня другими глазами.

Некоторые люди, которые следовали тенденции к сокращению группы, даже потеряли литры крови и расплакались.

«Есть ли у семьи Цзян другие действия? Если вы что-то сделаете с нами, я боюсь, что с нами покончено!»

Многие богатые люди, которые подружились с тремя главными семьями, были потрясены серией ударов семьи Цзян, и их души были разбиты.

«Я боюсь, что с этих пор в Цзиньлине больше нет трех основных семей. В Цзиньлине и даже во всей провинции Цзянсу есть только один голос - семьи Цзянь!»

Ву Бо, автор известного бизнес-обозревателя сделал окончательный вывод. Он сделал последнюю сноску для этого сокрушительного финансового кризиса.

Все замолчали, когда увидели эту статью.

В настоящее время совокупная рыночная стоимость группы Яован выросла до 100 миллиардов юаней. Это первая фармацевтическая компания Китая с подобной рыночной стоимостью. Все остальные компании в Цзинлин не могут сравниться с их рыночной стоимостью.

Что еще более важно, в этой финансовой битве за захват сильных связей чудовищное прошлое, великолепные методы работы и мощное отношение общественности, продемонстрированные семьей Цзян, не являлись изначально равносильными показателям трех других семей.

Можно сказать, что, когда эта финансовая война закончилась, семья Цзян стала первой семьей Цзиньлин.

Она может конкурировать с большими семьями Цзянсу, Чжэцзян и Чжунхай.

Сегодня было темно.

В пригородном особняке семьи Не три поколения семьи Не, семьи Чен и семьи Сун собрались вместе.

«Сначала мы должны покинуть Цзиньлин и отправиться к океану!» - воскликнул Не Чанхай.

«Почему? Теперь, когда Сюэмань возвращается, мы будем вместе сражаться и вместе уничтожим семью Цзян!» Чэнь Дунлинь выглядел озадаченным.

«Циншань осталась там, не беспокоясь о сжигании дров. После того, как ее сестра напала на семью Цзян, в группе Яован, должно быть, царит хаос. И в это время нам довелось привлечь капитал за границей. У группы есть доход».

«Стратегия Не Чанхая далеко идущая, и его глаза проницательны, как будто он стал большим героем, который шокировал всех», - сказал он.

«Более того, у семьи Цзян в правительстве много друзей и сторонников. Мы уходим сейчас, просто чтобы избежать подозрений и помешать правительству обратить на это внимание!»

«Чанхай говорит дело!» Сунь Линьюнь выразил поддержку.

«Хорошо, мы заляжем на дно, и, когда мы вернемся, вероятно, семья Цзян уже погибнет!» Чэнь Дунлинь тоже это понял.

Когда Не Чанхай собирался отдать приказ, внезапно в комнату вошли несколько окровавленных сотрудников службы безопасности.

За дверью Сюй Жучэн, одетая в обтягивающую кожаную одежду и кожаные штаны, несла окровавленный длинный нож, и внезапно вошла к ним.

Позади нее следовала группа жестоких гангстеров с мечами и топорами в руках, один за другим, жестокие и свирепые.

В то же время снаружи особняка доносился рев двигателей, мерцали огни, и сотни автомобилей издавали звук. Шум был потрясающим.

«Сюй Жучэн, что ты делаешь? Почему ты ворвалась в дом семьи Не и причинила боль моим людям?» Не Чанг сердито сделал шаг вперед.

«О, я слышала, что дядя Не собирается бежать за границу, я, Сюй Жучэн пришла проводить тебя к дяде Не!»

Сюй Жучэн улыбнулась.

«Что ты имеешь в виду?»

Не Минъюань был шокирован.

Он знал, что Сюй Жучэн сдалась Цзян Тяню, но не ожидал, что она будет верна Цзян Тяню до такой степени, что Цзян Тянь без колебаний вступит в бой против трех основных семей.

«Ничего особенного»

Сюй Жучэн села прямо напротив Не Минъюаня, как будто она была хозяином семьи Не, опираясь на ноги и улыбаясь: «Боюсь, ты не сможешь выйти из этих ворот сегодня вечером !»

«А что вас так мало?»

В глазах Не Чанхая было презрение.

Семья Не работает в Цзиньлине десятилетиями, и это жизнь, облизывающая кровь на острие меча. Как мы можем поддерживать группу мертвецов?

Чтобы успешно сбежать сегодня, он собрал всех хороших игроков Цинюньхуэй, включая трех мастеров с большим железным телом.

«Но я не единственная! Мастер Цзян хочет, чтобы ты умер, я не знаю, сколько людей у него в распоряжении!»

Сюй Жучэн слегка улыбнулась, затем посмотрела на дверь и воскликнула: «А теперь входите, входидите вместе!»

Вошли Е Гуфэн, Лун У и Чжоу Чжэнхао со своими людьми. Ти Минхуан, Бай Чоуфэй и Тан Шаозе Янчэн, трое злых людей, также вошли с Ассоциацией Линнань Фэйюнь.

Некоторые мастера боевых искусств, такие как Шен Манге, Призрачный удар, Ли Чжэньвэй и Цю Гун, занимают позицию на вилле.

Глядя на многих могущественных людей, Ци Чжи, Не Чанхай и другие были ошеломлены и потрясены.

Эти люди, несомненно, ориентированы на три основные семьи Цзиньлин.

И напоследок длинным и равнодушным голосом, окутывающим публику:

«Не Чанхай, - сказала она, - даю тебе время помыть шею и подождать, пока я буду рубить ее, но я не отпущу тебя!»

Лениво и спокойно вошел мужчина в белой рубашке и штанах.

«Цзянь Тянь!»

Не Минъюань смотрел на Цзян Тяня с ненавистью, кусая и хрустя стальными зубами: «Неужели вы должны убить нас вот так?»

«Это Цзян Тянь!»

Не Чанхай сильно дрожал, и все выглядели очень напуганными и запаниковавшими.

«Мастер Цзян, пожалуйста, присядьте!»

Увидев, что вошел Цзян Тянь, Сюй Жучэн быстро уступила место Цзян Тяню, стоя позади Цзян Тяня, как племянница, и опустила глаза.

Цзян Тянь медленно подошел и спокойно сел в кресло. Таково было положение владельца семьи Не, но он воспринимал это как должное.

Увидев это, Не Минюань рассердился и закричал: «Цзян Тянь, ты здесь не сидишь!»

Наблюдая за преступником, который уничтожил семью Не, сидя в положении хозяина семьи Не, он был так зол, что был полон крови, и ему не терпелось вскинуть кулак вверх, яростно сражаясь с Цзян Тянем.

Но его поймал Не Чанхай, и Не Чанхай нахмурился: «Мастер Цзян, что вы имеете в виду?»

«Три большие семьи, все не так просто, как желание приобрести группу Яован»

Лицо Цзян Тяня было спокойным, как если бы он говорил о чем-то, что не имеет ничего общего с ним, и мягко сказал: «Это необходимо для полного устранения семьи Цзян. После того, как экономическая и политическая власть семьи Цзян будет подтверждена, вы умрете. На этот раз. Не лги больше!»

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 251**

Глава 251: Тех, кто проходит эту черту, убивают без амнистии

Не Чанхай знал, что софистика невозможна, и вздохнул: «Цзян Тянь, я признаю, что это правда».

«Зачем?»

Цзян Тянь сказал интересным образом: «Как ты думаешь, если это ради денег, тебе нужно получить только группу Яован! Скажем, не позволяй мне мучить тебя, у меня есть сотня способов сделать тебе хуже!»

Глаза Не Чанхая были в ужасе, он сглотнул, а затем задрожал: «Это остаточная фотография Клуба цветения сакуры Тойо, которую они хотят от семьи Цзян. Говорят, что эта древняя остаточная картина включает в себя секреты царства боевых искусств».

«Сакура, что это за организация?» Все были озадачены.

«Милитаристская организация очень сильна и имеет огромное влияние на Востоке, как и группа китайских драконов!» Сюй Жучэн слегка пошевелилась.

«Бесстыжие!»

Чжоу Чжэнхао прямо и сердито крикнул: «В то время Восточный океан вторгся в Китай и убил 300 000 ни в чем не повинных людей в Цзиньлине, оставив реку крови, а тела были сложены. Как потомок семьи Цзиньлин из Яньхуана, Вы не заботились о любви к стране. Готовы быть бегущей собакой Востока!»

«Это так бессовестно, забыть предков!»

«Бесстыдство!»

«Этот человек явно предатель, и он должен делать все для Восточных Дьяволов!»

Толпа возмутилась и громко закричала.

Среди них Лун У Чжоу Чжэнхао - совсем нехороший человек, убивать людей и добывать больше товаров - не зло, но они также придерживаются принципа такой жизни. Как такая национальная праведность может быть неопределенной?

«Амитабха, вы действительно грешники нации. Поторопитесь и покончите жизнь самоубийством, чтобы поблагодарить мир! Я буду читать за вас священные писания!»

Тан Шаозе воспевал Будду, покачал головой и убедил Не Чанхая разобраться в этом самому.

«Мистер Цзян, что с ним за херня, я преподам ему урок!»

В частности, Сюй Жучэн горела от гнева, скрежеща прекрасными зубами, ожидая, когда Не Чанхай и другие разнесут 10 000 трупов.

«Это так, я не ожидал, что за тремя главными семьями, такими как семья Не, стоят люди Дунъян!»

Глаза Цзян Тяня слегка сузились, и убийца промелькнул в его взгляде: «Кажется, пора идти к Тойо! И ты должен быть их бегающими собаками, и пора убивать!»

Увидев убийственную вспышку в глазах Цзян Тяня, Не Чанхай сказал глубоким голосом: «Мастер Цзян, наши три семьи просчитали все всеми возможными способами. В конце концов, это было неудачно. Почему ты не даешь мне уйти?»

«О, отпустить тебя? Если у тебя получится, ты оставишь в покое наш дом?»

Тон Цзян Тяня был безразличным, как тысяча лет льда, холодный, без малейших эмоций.

Он занимался практикой тысячи лет, чтобы отомстить, как он может быть мягкосердечным в это время?

Если вы не убиваете друг друга, не оставляете часть доспехов и не позволяете семье другого человека разрушиться, как вы можете сдаться?

«Цзянь Тянь, тебе нужно бороться за мертвую сеть?» - крикнул Не Чанхай.

Цзян Тянь прибыл слишком рано. Если бы он опоздал на час, это займет всего десять минут. Они пошли бы по дороге и убежали. Они сели бы на судно контрабанды и сбежали в Юго-Восточную Азию или в США.

«Мертвая сеть для рыбы сломана?»

Цзян Тянь взял чашку чая, осторожно отпил глоток, улыбнулся и сказал: «Вы слишком хорошо умеете наносить золото на лица ваших трех больших семей. Глядя на Хуасиа, какая семья, какая организация и какая сила достойна моей смерти? Сеть смерти Цзян Тяня разорвалась. Включая вашего большого покровителя Удан .Это просто муравьи, которых Цзян Тянь может разнести до смерти!»

«Выходите!»

Не Чанхай внезапно стиснул зубы и громко зарычал: «Бянь Сюэдао, Ван Ба, выходите!»

«Да!»

Двое сильных мужчин громко ответили, затем выдохнули и бросились к двери с группой телохранителей.

Ван Ба и Бянь Сюэдао - два самых влиятельных мастера Не Чанхая, оба мастера железа. Они могут дробить камни и убить тигра одной ногой. На этот раз для него важнее всего сбежать.

Ван Ба и Бянь Сюэдао оба были объявлены в розыск. Их забрал Не Чанхай и очистил их историю.

Можно сказать, что, если бы у них не было Не Чанхая, они были бы схвачены и расстреляны полицией.

Поэтому они верны Не Чанхаю.

В этот момент, даже если они знали, насколько они свирепы, каждый бросился к двери виллы со своими мечами.

«Это чушь, и твоя семья Не, семья Сун и семья Чен - очень плохие!»

Увидев это, лицо Цзян Тяня было спокойным, и он не двинулся с места. Он просто отпил чай и презрительно усмехнулся.

Ван Ба и Бянь Сюэдао мгновенно бросились к двери виллы.

«Суд смерти!»

В толпе лицо Сюй Жучэн было таким холодным, и она с гордым видом вскрикнула, вытащив меч.

Это изящное тело кружится в воздухе, как рога антилопы, а острый меч покрывает большую площадь, как ртутный поток. Просто послушайте! Звуковой сигнал ...

Голова Ван Ба была отброшена на высоту более одного метра, кровь брызнула из полости шеи.

Бянь Сюэдао был разрезан длинным мечом от правого плеча до левого ребра. Тело было разрублено на две части и рухнуло на землю, и дымящиеся внутренние органы потекли на землю.

Ха-ха…

Внезапно раздался звук трения между подошвами и полом.

Все резко затормозили, остановились и с ужасом уставились на Сюй Жучэн.

Под полными ужаса взглядами Сюй Жучэн мечом нарисовала линию крови у двери.

«Тех, кто перейдет эту черту, убью без пощады!»

Подняв руку, чтобы убить двух мастеров железа, лицо Сюй Жучэн не изменилось, как будто он убивал двух муравьев.

Испугавшись этой сцены, плакали женщины, плакали дети, некоторые молились Будде, а некоторые дрожали.

«Кто хочет умереть?»

Сюй Жучэн повернула руки на бедрах, повернула правое запястье, вытащила платок, вытерла кровь с меча, взглянула на толпу и спросила низким голосом.

Безжалостные действия Сюй Жучэн, полностью продемонстрировавшие чудовищную кровожадную королеву, подземную императрицу Цзиньлин, напугали Не Чанхая и многих других людей с мрачными лицами, отчаявшимися в сердце и дрожащими, как от холода.

Сюй Жучэн обезглавила двух самых могущественных мастеров семьи Не. Кто посмел бы их победить?

«Нет, так нельзя!»

Не Чанхай тяжело вздохнул, встав на колени перед Цзян Тянем, дрожа и умоляя:

«Мастер Цзян, я виноват в том, что строил планы против семьи Цзян. Это не имеет ничего общего со всеми в семье Не. Я могу вынести это в одиночку и поблагодарить за мою смерть. Пожалуйста, дайте остальным членам семьи Не жить!»

«Отец!»

«Брат Чанхай!»

Увидев это, многие члены семьи Не воскликнули, и их сердца наполнились болью, печалью и отчаянием.

Не Чанхай десятилетиями властвовал над Цзиньлин, его руки сильны, а голова полна мудрости. Теперь же он может только встать на колени и попросить прощения, что показывает, что у него нет возможности сопротивляться или сбежать.

А Не Чанхай всегда был гордым и высокомерным. Он не боится никого, даже секретаря горкома партии не боится, но в этот момент он умолял Цзян Тяня о пощаде на земле, независимо от достоинства. Это сделало Чэнь Дунлиня и Сунь Линюнь грустными.

«Что ж!»

Как только голос Цзян Тяня стих, он ударил! Чжоу Чжэнхао выбросил кинжал.

Не Чанхая некоторое время трясло.

Публика молчала, и глаза всех были напуганы.

Кинжал был около полфута в длину, с его острой кромкой и вспышками холодного света, открывавшими чрезвычайно холодную атмосферу.

Когда они увидели это, они почувствовали, что их сердца похолодели, не говоря уже об использовании этого кинжала, чтобы пронзить его сердце или перерезать горло.

Но теперь у Не Чанхая нет выбора.

Они увидели, что в тишине его глаза были тусклыми и пустыми, и он медленно поднял кинжал.

«Отец, не надо!»

Не Минъюань издал вопль, пытаясь выйти вперед, но он пнул его на землю.

Что касается других, Цзян Тяня так боялись, что чудовищная сила Цзян Тяня поразила их.

В сердце Не Чанхая была печаль, его трясло от страха, из его глаз текли слезы, в его глазах медленно текло раскаяние, боль и беспомощность.

Он пролил кровь, убивал бесчисленное количество раз и однажды видел безнадежные слезы своего противника, но никогда не думал, что его очередь настанет так быстро, не говоря уже о том, чтобы покончить с собой таким несчастным образом сегодня.

Но он не вправе обвинять Цзян Тяня.

Он упал и потерпел неудачу, потому что был недостаточно силен. Если бы он победил группу Яован, у него не было бы сострадания, и он убил бы Цзян Тяня, даже более жестоко.

«Если я это сделаю, отпусти семью Не!»

Не Чанхай дышал быстро, со слезами на глазах, жалобно умолял, держа кинжал обеими руками, и приставлял нож к груди. Его взгляд был решительным.

«Цзян Тянь, пожалуйста, отпусти моего отца, я готов умереть за своего отца! Мы уже поняли, что поступали неправильно!»

Не Минъюань больше не мог контролировать себя, отказавшись от своего достоинства, преклонив колени для милосердия, отчаянно умоляя Цзян Тяня.

«Вы все неудачники и не имеете права торговаться со мной!»

Тон Цзян Тяня был холодным, но его сердце болело.

В предыдущей жизни, после того, как группа Яован была побеждена семьей Не, он также умолял о пощаде.

Однако семья Не подобна благородному раю и аристократии, жестока и безжалостна, как будто остальные для них - муравьи, и они не лгут себе.

Сегодня, по фэн-шую, все сложилось наоборот, спустя 10 000 лет состоялась месть, и, наконец, Цзян Тянь улыбается от удовольствия, это очень освежает!

«Минъюань, не создавай проблем!»

Не Чанхай повернул голову и закричал, а затем неохотно взглянул на людей из семьи Не и сказал глубоким голосом: «После того, как я умру, вы должны помнить, что о сегодняшнем негодовании больше нельзя упоминать. Более того, дети семьи не должны соревноваться с другими за прибыль. Боевые искусства - вы не должны запугивать мужчин и женщин, но вы должны передавать стихи и быть наследниками мира, и быть добрыми по отношению к другим. Иначе я не буду спокоен!»

«Отец!»

«Брат Чанхай!»

«Дядя…»

Все дети семьи Не упали на колени и громко заплакали. Старая мать Не Чанхая даже вздрогнула и перехватила дыхание.

Нынешнюю семью Не можно охарактеризовать как полную трагедию. Его заставили ударить ножом, и он не сопротивлялся.

Не Чанхай пошел на смерть всем своим сердцем. Только когда он признал свою вину, Цзян Тянь смог пропустить молодых людей семьи Не!

Не Чанхай пристально посмотрел на толпу, поднял нож и опустил руку, и острый кинжал вошел прямо в его сердце.

Кинжалы был погружен в плоть, оставалась только одна рукоять, показывая, что его сердце было глубоко.

Кровь капала, и Не Чанхай выплюнул пену изо рта и грустно рассмеялся: «Мастер Цзян, этого достаточно?»

«Недостаточно!»

Цзян Тянь посмотрел на него с улыбкой, и в уголках его рта была жестокая холодность.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 252**

Глава 252: Начало убийства

«Ладно.»

Не Чанхай сделал глубокий вдох, вытащил кинжал и снова воткнул его в сердце.

«Мастер Цзян, вы можете отпустить мою семью Не?» Не Чанхай криво усмехнулся.

«Ты выглядишь таким напуганным!»

Цзян Тянь засмеялся, похлопал себя по груди, а затем многозначительно улыбнулся: «Разве я скажу, что отпущу твою семью Не? Я хочу уничтожить семью Не, никого не останется! Ты должен смотреть с открытыми глазами. Пусть они умрут один за другим!»

«Что? Не говорите этого!»

Не Чанхай посмотрел на Цзян Тяня с ненавистью, встал и снова упал на землю.

Услышав это, Е Гуфэн, Лун У Чжоу Чжэнхао и другие изменили лица и вздрогнули.

Честно говоря, хотя Цзян Тянь раньше был силен, он никогда не убивал без разбора невинных людей, но сегодня он слишком жесток.

«Ах, Цзян Тянь, ты осмеливаешься убить моего отца, я хочу отомстить, я хочу убить тебя…»

В толпе неожиданно встал ребенок семи или восьми лет, полный негодования и уныния, указал на Цзян Тяня и отругал его.

«Очень хорошо, есть семя! Это действительно семя Не Чанхая. Я знал месть в юном возрасте, немного величия!»

Цзян Тянь улыбнулся и восхитился: «Дядя хотел пощадить тебя, но сейчас я не могу дать тебе шанса!»

Сюй Жучэн нахмурилась, поспешила вперед, схватила ребенка и упала прямо на землю.

«Цзян Тянь, приказывай!»

Ребенок кричал, какое-то время даже ругался, но потом ругаться не мог.

Поскольку длинный меч Сюй Жучэн уже рассек его, голова ребенка отлетела и упала на землю.

«Мой сын!»

Не Чанхай разрыдался и с негодованием уставился на Цзян Тяня: «Ты, ты демон!»

Это младший сын его второй жены, который всегда был милым, но теперь он умер.

С улыбкой Цзян Тянь выстрелил несколькими серебряными иглами и ударил Не Чанхая, Не Минюаня, Чэнь Дунлиня и Сунь Линюня.

«Это опасная для жизни игла. Даже если она вонзилась в сердце и вы потеряли слишком много крови, вы можете поддерживать жизнь и бодрствовать, пока последняя капля крови не вытечет из вас!»

Цзян Тянь лениво встал, положив руки на спину, и тихо рассмеялся: «Во время этого процесса тело будет пытать вас, и вы также сможете оценить смерть вашей жены, детей, замечательную картину того, как их убивали одного за другим!»

Затем он медленно вышел на улицу и засмеялся: «Пожалуйста, наслаждайтесь этой убийственной ночью, похожей на карнавал! Редкая возможность!»

«Убейте их всех!»

Равнодушно оставив эту фразу, он ушел, не оглядываясь.

Действительно жестоко!

Цзян Тянь, кто ты?

Он толкал вселенную, убивая бесчисленное количество людей и заливая небо кровью. Чаще его называли «старый демон Тайчу» и «Звездный мясник».

Можно сказать, что обычные люди в мире - не что иное, как муравьи и пыль в его глазах. Если их убьют, они будут убиты. Могут ли они вызвать малейшее колебание в его сердце? А как насчет трех семей Ту Гуана?

Как только Цзян Тянь ушел, Сюй Жучэн подошла к стоящей на коленях толпе с ножом и тихо сказала: «Пусть все умрут!»

Хах!

Она хлестнула ножом, восемнадцатилетняя дочь Не Минъюань упала в лужу крови, и у нее сломалась шея.

«Теперь, когда Мастер Цзян приказал, давайте приступим!»

Чжоу Чжэнхао потер ладони, его глаза возбуждены.

«Убивайте быстро десятки людей! Ха-ха!» Бай Чоуфэй также достал длинный нож и подошел к толпе.

Убийство, он всегда делал это в эти годы. Если он не убивает, как он может оказаться на вершине?

На протяжении 5000-летней истории Хуасиа для истинных начальников вполне вероятно, что убийство будет совершено быстро.

Толпа двинулась, и вся вилла начала кричать от криков горя, криков детей и женщин и беспомощной мольбы о пощаде.

Начались убийства, люди катились, кровь хлынула рекой. Три основные семьи умерли, и никого не пощадили.

Сотни людей были убиты внутри и снаружи семейной виллы Не.

Можно сказать, что сотни людей в многочисленных заблокировали семейную виллу – никто не мог уйти.

С таким количеством хороших рук это была односторонняя резня, не встретившая достойного сопротивления.

Благодаря идее Не Чанхая сбежать в одночасье, семья Чена и семья Сунь собрались вместе, и Цзян Тянь сварил их на медленном огне.

Убийство продолжалось полчаса, и наконец крики постепенно стихли, а плач стал тише.

Убийцы вышли из комнаты с длинным ножом и весело засмеялись: «Черт возьми, я впервые за столько лет нахожусь в этом мире, чтобы убить кого-то так от души, я действительно счастлив!»

«Работать с Мастером Цзян так приятно!»

Длинный меч Сюй Жучэн был окровавлен, и ее глаза были очень взволнованы.

«Ну, кто заставил вас спровоцировать мастера Цзяна? Покойтесь с миром, не открывайте глаза!»

«Как хорошо верить в Будду, как я. Ваши мучительные жизни закончились. Если вы переродились, вы должны не забыть верить в Будду!»

Тан Шаозе скрутил бусинки, сложил руки вместе и все время читал Священные Писания для умерших.

В этом процессе четверо мужчин, включая Не Чанхая, были заколоты множеством мечей, из них текла кровь, но их сознание было трезвым, они наблюдали, как их близкие падают один за другим от боли, покидая этот мир.

«Мисс Жучэн, что вы будете делать дальше?»

Е Гуфэн посмотрел на трупы по всей земле, и резкий запах крови заставил его чувствовать себя неловко, он нахмурился, глядя на Сюй Жучэн.

«Мистер Е, будьте уверены. Оставьте все мне!» Сюй Жучэн улыбнулась и хлопнула в ладоши.

Впоследствии несколько сильных мужчин вышли с большими бочками с бензином, наливавшими лужи внутри и снаружи виллы.

Все вышли из виллы.

Сюй Жучэн подняла глаза, взглянула на красивое поместье и усмехнулась: «Не запугивайте молодых людей, я не ожидала, что три большие семьи Цзиньлин были такими несчастными».

После этого сигарета в ее руке слегка щелкнула, очертила изящную дугу и упала в бензин.

Взрыв! Бум!

Красивое европейское поместье внезапно загорелось, как фейерверк в ночном небе.

«Это прекрасно!»

Сюй Жучэн в пьяном виде восхищалась.

«Вот это да!»

Внезапно из пламени появилась фигура. Она была охвачена огнем и душераздирающе кричала.

«Цзян Тянь, я не позволю тебе уйти, я никогда тебя не отпущу! Я хочу отомстить!»

Человек, охваченный огнем, оказался Не Минъюанем.

Все молча смотрели на Не Минъюаня, но никто не подошел, чтобы помочь ему бороться с огнем.

Только чтобы увидеть, как он охвачен пламенем, катится и шлепается по земле. Пламя погасло. Но люди постепенно теряли сознание на лужайке.

«Он не кажется мертвым, может, вы подойдете и прикончите его?»

Глаза Бая Чоуфея были красными после того, как он его убил, и он выступил с длинным ножом.

«Забудь, еще много бензина, он сгорит!»

Е Гуфэн протянул руку и остановил его.

«Так обгорел, может продержаться еще несколько минут? Теперь, когда меня отправили в больницу, боги не смогли спасти его!» Сюй Жучэн сказала с презрительной улыбкой.

Вот так все стояли, курили и болтали на склоне холма за воротами виллы, наблюдая за пламенем в поместье.

Бай Чоуфэй и Тие Минхуан даже достали рис с утиной шейкой и арахисом Сяо Эргоу, чтобы попить вина, от души болтая и смеясь.

Пока не прошло еще полчаса, огонь на вилле постепенно погас и люди разошлись.

После столь долгого горения не может быть жизни.

Полицейские машины, пожарные машины, скорая помощь устремились вперед.

«Братья, не торопитесь»

Командир пожарной части закурил, и Ю честно сказал: «Мне приказали, и на тушение пожара уйдет восемь часов!»

«Что случилось?»

«Капитан, он вот так сгорел, открытого пламени не так много, тушим за полчаса!»

«Да, в самом деле»

Друзья были ошеломлены, скривившись.

«Что тебя волнует? Во всяком случае, так написано»

Капитан пожарной части вышел с набором карт для покера и засмеялся: «Давай, давай, сразись с помещиками!»

«Идите сюда, помещики!» Казалось, все поняли, сняли головные уборы и с энтузиазмом приняли участие в этом полезном для физического и психического здоровья занятии.

В мгновение ока горизонт стал белым.

Затем пожарные лениво вошли в поместье, потушили открытый огонь и забрали пожарную машину. Прошло всего десять минут.

На следующий день утром Цзиньлин сообщил, что на вилле в западном пригороде произошел пожар. Пять человек погибли на месте, некоторые получили ранения.

Эта новость заняла всего пять секунд, а подробностей не сообщалось.

И в первые часы дня после пожара.

Щелк!

Довольно стройная фигура стояла у дверей виллы Не, и багаж в ее руках внезапно упал на землю.

Она слепо смотрела на дымное грязное поместье, на ее красивом лице было шокированное выражение, а затем ее ясные глаза наполнились кристальными слезами.

Некогда прекрасная семья Не, когда-то хорошо проводившая время, теперь превратилась в разрушенный тлен, руины и чернозем, все исчезли.

«Мама, старший брат, Сяоюань Сяофэн», - грустно пробормотала женщина с бледным лицом дрожащим голосом.

С одной стороны, высокий красивый молодой человек, обнимая ее дрожащей, озабоченно спросил: «Дорогая, ты в порядке?»

Узнав эту новость, поспешно прибыла Не Сюеман. Самолет летел прямо. Прошло всего несколько часов. Выйдя из аэропорта, она тут же помчалась к семье Не, но была на шаг позади и не увидела семью Не. Руины были настолько грязными, что она не могла с этим смириться.

«Нет! Как это могло быть?»

Не Сюеман рассердилась и бросилась к вилле.

Она копалась в руинах и наконец выкопала миниатюрное тело.

«Не!»

Не Сюеман держала труп, сильно обугленный и сморщенный. Тело дрожало, слезы катились, и она кричала в небо.

Неподалеку сопровождающий старший брат внезапно закричал: «Сестра, здесь живой человек!»

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 253**

Глава 253: Я спиритуалист

Не Сюеман быстро подбежала.

Но когда она увидела, что человек обгорел до неузнаваемости, у него не было полной кожи, как и треснувшая кора дерева. Он открыл рот, но издал лишь бессмысленный звук.

«Не сдавайся!» - торопливо крикнула Не Сюеман.

Брат Ли Мубай без колебаний напоил этого человека драгоценным эликсиром, полным ауры и аромата.

Через мгновение умирающий с трудом сказал: «Тетя, я Минъюань!»

«Минъюань!»

Не Сюэ заплакала и воскликнула, беспомощно поглаживая его по щеке и телу.

Она не могла представить, что человек, пылающий углями перед ней, на самом деле был красивым племянником Юшу Линьфэна.

«Кто это сделал?»

Казалось, сердце Не Сюеман было разбиты, ее слезы текли, боль была такой мучительной, зубы были стиснуты!

Она была брошенной женщиной, усыновленной семьей Не и не имела кровных уз с Не Минъюанем.

Фактически, она была на два года младше Не Минъюаня. У нее была взаимная привязанность и неоднозначные отношения с Не Минъюанем.

«Тетя, Семья Цзян, Цзян Тянь, объединенные силы Линнань и Сюй Жучэн, уничтожьте, уничтожьте их»

Не Минъюань дрожал в слезах: «Тетя, ты должна отомстить, убить Цзян Тяня, убить его».

Сказав это, Не Минюань снова потерял сознание.

«Цзян Тянь, я собираюсь раздавить тебя!»

Ужасное убийственное намерение появилось на лице Не Сюеман, и она громко закричала с жестоким кровожадным вздохом.

Сильное дыхание исходило от ее, казалось бы, изящного тела, а затем двигалось горизонтально во всех направлениях. Внезапно дым поднялся и разлетелся на пол.

«Сюэман, важно спасти людей!»

Ли Мубай мягко напомнил, увидев глаза Не Сюеман, наполненные острым убийственным духом.

«Ха!» Не Сюеман кивнула.

Хотя семья была разрушена, а ее племянник получил серьезные ранения, Не Сюеман была мстительной, но ей не терпелось спасти людей.

Не Сюэман привезла из Удана много жизненно важных лекарств. Она использовала их на Не Минъюане со всем своим умом, а затем быстро покинула руины вместе с Не Минъюань и растворилась в тяжелой ночи.

Новости о том, что семья Не, семья Чен и семья Сунь Цзиньлин были полностью уничтожены из-за официальной преднамеренной блокады новостей распространялись только на фиксированном уровне.

Однако некоторые богатые и высокопоставленные чиновники, которые внимательно следили за спором между семьей Цзян и тремя основными семьями, заметили правду, скрывающуюся за этим инцидентом. Все были в опасности, напуганы.

«Вы не должны связываться с семьей Цзян!»

Многие семьи Цзиньлин проводили экстренные собрания, чтобы обсудить меры противодействия, и этот приговор стал окончательным заключением и многими гангстерами был воспринят как руководство.

Что касается полиции и других официальных органов, то после тщательного и детального расследования возможность преднамеренного поджога была быстро отвергнута, и дело не было возбуждено.

Для этого пожара они просто подготовили дело, а досье было заперто в чрезвычайно секретном шкафу, и никто не мог его прочитать.

Это дело стало тревожным и загадочным, но это была всего лишь банальная волна в катящемся потоке истории.

Для простых граждан это был обычный пожар в западном пригороде Цзиньлин, в результате которого погибло несколько человек и о котором быстро забыли.

Семейная вилла Ю.

Секретарь Ю просматривает документы в простом офисе с яркими окнами и ярким освещением.

«Отец, все сделано!» Ю Цян быстро вошел и сказал с улыбкой.

«Ах, это хорошо!»

Госсекретарь Ю кивнул, отложил документ и прямо сказал: «Это подарок, который мы дарим Цзян Тяню от имени семьи Цао. В будущем он поймет, что пожмет руку семье Цао и даже послужит стране.»

«Но…» Ю Цян замолчал.

«Вы имеете в виду Не Сюэман, ученицу Удана», - с улыбкой сказал секретарь Ю.

«Папа все знает!»

«О, как ты думаешь, что семья Не осмеливается сделать неправильно? Что такое? Удан?»

Секретарь Ю тихонько сказал: «Оставьте их в живых и позвольте Не Сюэман передать сигнал для Хуасиа. Хуасия, из ниоткуда воины не могут ничего делать, и их все равно нельзя запретить! В противном случае это конец!

Секретарь Ю встал, его импульс внезапно иссяк, острый, как меч из ножен, чтобы резко убить, как если бы это было истинное лицо его чиновников Фэнцзян.

«Но что, если Не Сюэман и Удан ответят Цзян Тяню?» - обеспокоенно спросил Ю Цян.

«Хехе, в течение тридцати лет выяснилось, что Хуася полагался на Е Чжаньтяня, чтобы подавить мир боевых искусств. В следующие тридцать лет Цзян Тянь может зависеть от этого!»

Секретарь Ю тихо сказал:

«Цзян Тайчжу был талантлив. Он был поразителен. Он вступил на пик трансформации, когда ему не исполнилось тридцать. Насколько это сильно? Как вы думаете, если Удан и Цзян Тайчжу объявят войну, какие хорошие результаты они могут получить?

«Я понимаю!»

Ю Цян ответил, затем немного поколебался, прежде чем сказать: «Согласно телеграмме, причина, по которой три основные семьи семьи Не прессинговали семью Цзян, - это остаточное изображение».

«Остаточное изображение? Какое остаточное изображение?» Секретарь Ю задалась вопросом.

«Этот Цзян Тянь не спрашивал, Не Чанхай не сказал, но их закулисной властью должно быть Восточное общество цветения сакуры!»

«Это оказалось общество цветущей сакуры!»

Секретарь Ю покачал головой, а затем надулся от гнева: «Общество цветущей сакуры, но наши военные Хуасиа и команда Дракона противостоят друг другу. Я не ожидал, что они поддержат агентов в Цзиньлин. Народ Цзиньлин, который ненавидит страну, это бегущая собака, которая желает быть укушенной. Ее действительно стоит убить! Цзян Тянь убивает хорошо!»

После того, как о ситуации сообщили, Ю Цян медленно покинул офис секретаря Ю.

«Остаточное изображение? Какое остаточное изображение может соблазнить общество цветущей сакуры?»

Ю Шуджи долго смотрел в окно и долго стонал, внезапно задвигался со вздохом: «Об этом деле нужно сообщить Цао Лао!»

Великие перемены в трех главных семьях Цзиньлин прошли за два дня.

Цзян Тянь вместе со своим отцом Е Цзывэем вернулся в Цзянчжуан и встретил Цзян Чангэна.

«Тянь, ты уничтожил три основные семьи Цзиньлин?»

В первом предложении Цзян Чангэн нахмурился и спросил.

«Это я!» Цзян Тянь не отрицал.

Зная, что старик старомодный, Чжан Ваньцин поспешила сказать за своего сына: «Старик, это неудивительно»

«Я понимаю, что три основные семьи скрывают свои несчастья и хотят уничтожить мою семью Цзян, и еще предстоит умереть, но сделает ли Цзян Тянь это, чтобы привлечь врагов?»

Цзян Чангэн вздохнул, выражая беспокойство на лице.

«Дедушка, не волнуйся!»

Цзян Тянь взял Цзян Чангэна за руку и улыбнулся: «У меня есть приключение».

«Я знаю, что вы можете прогнать красный огонь надолго, и вы также можете заставить Цао Шисюн заплатить вам три очка. Вы определенно не обычный человек, но…» Цзян Чангэн немного обеспокоен.

«Ничего, похоже, мне действительно нужно проявить силу. Дедушка, смотри!»

Цзян Тянь беспомощно вздохнул, затем махнул пальцем, прошептал, и вылетел острый меч длиной около трех футов.

Вдруг во дворе скала высотой более трех метров обрушилась с двумя порезами.

«Цзянь Тянь, как ты это сделал? Это твоя закрытая карта?» Семья была ошеломлена и не могла поверить в это.

«Мама, моя борьба в баре на самом деле была для защиты репутации нашей группы Яован».

Цзян Чао впустил Цзян Аунтэн. Некоторое время назад он ворвался в отделение полиции и нарушил правила дома.

Он жалобно умолял о пощаде: «И первая начала была другая сторона. Всегда ли я стрелял первым из пистолета, но полиция меня не слушала и арестовывала в полицейском участке».

«Вы должны помочь мне поговорить с дедушкой раньше, не позволяйте дедушке ударить меня тростью!»

Он был ошеломлен, внезапно увидел Цзян Тяня и помахал ему рукой, и тогда скала распалась на две шокирующие сцены.

«Боже мой!»

Цзян Чао был так напуган, что сел на землю, его тело было мягким, и он не мог встать в ужасе.

В этот момент, если бы он пришел в себя, разве его не зарезали бы заживо?

«Это, как это произошло?»

«Он в дюжине метров от скалы!»

«Может ли сын быть богом?»

Цзян Чангэн, Цзян Чжисин, и Е Цзывэй смотрели на Цзян Тяня шокированными глазами, как будто они смотрели на незнакомца.

Даже если Цзян Тянь долго управлял красным огнем на вечеринке по случаю дня рождения старика, потрясение, которое нанесла эта рука, разрезавшая гору, было жестоким.

Вторая тетя также испугалась, стоя у дверей и приветствуя Цзян Тяня с уважением и торжеством: «Я видела хозяина, я видела старика!»

«Борьба Цзян Чао, хотя и стремительная, в конце концов, направлена на поддержание репутации семьи и избежание наказания. Вперед!»

Цзян Тянь слегка махнул руками.

«Поблагодарите семью за их ответственность!» Тетя Эр и Цзян Чао в шоке опустились на колени, а затем медленно попятились.

Когда двое ушли, Цзян Тянь посмотрел на испуганного отца и легкомысленно сказал: «Отец, ты теперь веришь в меня?»

«Цзян Тянь, ты кто?» Цзян Чангэн был потрясен, невероятно.

Цзян Чжисин и его жена посмотрели на Цзян Тяня с сомнением. Это тоже вопрос в их сердцах.

«Дедушка, ты знаешь про воина?»

«Я слышал про это».

Цзян Чангэн сдержал потрясение в своем сердце, Сюй Сю сказал: «Часто говорят, что врачи и военные не разделяют семью, Си У должен понимать теорию строения тела по точкам меридиана, а практикующие врачи, особенно ведущие практикующие врачи - это также люди, которые чаще всего контактируют с военными. В конце концов, будут ли воины ранены и отравлены!»

Цзян Чан Гэн сделал паузу, с нетерпением ожидая подлинного: «Хотя семья Цзян не является семьей боевых искусств, мой дед также контактировал с одним или двумя боевыми искусствами и знает, что боевые искусства делятся на железное тело, внутреннюю силу и трансформацию, и т. д. Говорят, что железное тело не боится. Холодное оружие, внутренняя сила может убивать людей без каких-либо шрамов и ключей. Воин, преобразующий царство, уважается как мастер, и он может практиковать ци в личинок, конденсировать ци в солдат, а летающие цветы и листья могут навредить людям.

«Это так удивительно!»

Пара Цзян Чжисин, и Е Цзывэй были ошарашены и не могли поверить, что этот мир все еще имеет такое ужасное и могущественное существование.

Говоря об этом, старик внезапно в шоке сказал: «Небеса, ты легендарный воин или это царство?»

«Нет, дедушка, я развиваю другую систему, которая называется Сючжэнь».

Цзян Тянь равнодушно сказал: «Я как раз на средней и поздней стадиях практики ци в совершенствовании, но она уже сопоставима с мастерами боевых искусств на вершине мира!»

«Что? У тебя уже есть эквивалент преобразования мира? Наша семья Цзян оказалась мастером боевых искусств!»

Цзян Чангэн был шокирован, а затем он внезапно засмеялся и сказал: «Ха-ха, неудивительно, что Цао Шисюн так хорошо с тобой обращается!»

Цзян Чжисин и его жена также были удостоены чести.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 254**

Глава 254: Секрет сказки

Чжан Ваньцин холодно фыркнула и гордо сказала: «Значит, Не Чанхай и другие все еще подвергаются издевательствам со стороны нашей семьи Цзян, не так ли, что мой сын - гуру! Он явно ищет смерти!»

Цзян Тянь неторопливо сказал: «Это духовное совершенствование, глубокое. Можно сказать, что высший уровень боевых искусств - это только базовая стадия совершенствования! Если вы можете совершенствоваться до очень высокого уровня, вы можете увековечить свое тело. Ты не умрешь, ты станешь бессмертным. Тогда уничтожь горы и реки одним ударом и подними руку, чтобы уничтожить город!»

Цзян Тянь сделал глоток чая и медленно сказал: «Даже путешествуя по вселенной, ступая на внешнее звездное небо и становясь богом, уничтожая планету одним ударом, уничтожая все существа своими пальцами, пока он не открыл свою собственную вселенную.»

«Культивирование - так потрясающе!»

«Боже мой, это бессмертно! Нет, это лучше, чем легендарный бог!»

После прослушивания Цзян Чангэна они почувствовали, что спят, ошеломлены и не могут поверить в это.

Если бы они не увидели магическую силу Цзян Тяня, поднимающего руку, чтобы рассечь гору, они бы почувствовали, что Цзян Тянь сумасшедший и несёт чушь.

Но в это время они внезапно почувствовал, что, если Цзян Тянь обладал такими способностями, было естественно уничтожить три основные семьи Цзиньлин.

Для этих несравненных мощей человеческая жизнь пыльна, как муравьи, о чем не стоит и упоминать.

«Сестра Цзывэй, дедушка, мама и папа, я собрал всех сегодня, на самом деле, я просто хочу познакомить всех с дорогой культивирования!»

Цзян Тянь взглянул на семью и улыбнулся.

«Можем ли мы также совершенствоваться? Старик желает совершенствоваться вместе с Цзян Тянем!»

Цзян Чангэн сначала не верил, но затем внезапно встал и, дрожа, совершил церемонию ученика.

Много лет назад он однажды чуть не умер и больше знал о ценности жизни и здоровья.

Даже если вы не можете тренироваться так сильно, как сказал Цзян Тянь, хорошо жить здоровым еще несколько лет, не страдая от болезней.

«Дедушка, пожалуйста. Надеюсь, я смогу сопровождать тебя вечно!» Цзян Тянь был поражен и быстро дал ответ.

«Что ж, я проживу еще сто лет с морщинами на лице, у меня нет зубов, и я все еще не умер. Разве это не тысячелетняя ведьма? Уродливая мертвая!»

Чжан Ваньцин тоже была немного заинтересована, но по-прежнему оставалась в шутку искренней.

«Мама, ты знаешь, что любишь красоту, но те, кто культивирует истину, могут вернуться, омолодить себя и добиться настоящего обратного роста!»

У Цзян Тяня была черная линия. Мама в то время все еще любила красоту, а потом улыбнулась и сказала: «В то время ты станешь 28-летней девочкой. Я не знаю, как она прекрасна! Она намного сильнее!»

В этот момент его мать была слабой, она сразу взволнованно сказала: «Тогда я буду совершенствоваться!»

«Твоя мать будет красивой девушкой. Я плохой старик. Что мне делать? Может, твоя мама бросит меня! Я тоже тренируюсь!» - сказал Цзян Чжисин с улыбкой.

«Ты призрак. Что ты скажешь, я думаю, ты всегда будешь красивым парнем», - Чжан Ваньцин улыбнулась своему мужу.

Некоторое время семья соглашалась.

Цзян Тянь сказал: «Я научу вас набору методов практики, когда вы встретитесь позже».

Затем Цзян Тянь повернулся и посмотрел на старика. «Дедушка, ты же знаешь, что за тремя домами, такими как семья Не, стоит закулисный человек по имени Тойо из Клуба Сакуры».

«Тойо?»

Старик удивился и сказал: «Как такое возможно? Как мы можем спровоцировать людей Тойо?»

«Вот почему я причинил вред убийце».

Цзян Тянь сделал глоток чая и медленно сказал: «Три большие семьи не так просты, чтобы контролировать группу Яован, но они должны быть орлиными собаками Клуба Сакуры и изгнать нашу семью Цзян. Конечная цель состоит в том, чтобы забрать кусок остаточного изображения!»

«Разве остаточное изображение не будет таким?» Глаза Цзян Чангэна были длинными, а глаза нахмурились.

«Дедушка, откуда взялась эта фотография? От этого даже цветение вишни задерживалось», - спросил Цзян Тянь.

За последние два дня он прошел через ущелье Тан Гочжу, прежде чем осознал, насколько могущественным и устрашающим было Общество Сакуры.

Клуб «Сакура» был основан во время Второй мировой войны. Он состоит из незнакомцев, таких как мастера Тойо Кендо, ниндзя, мастера инь и ян, которые придерживаются милитаризма. Его можно охарактеризовать как сильного человека, подобного лесу, и хозяина, подобного облаку.

Его президент подобен хозяину Тойо, который может сидеть на равных с императором.

После почти столетия развития силы Общество сакуры становится все более и более огромным. У них ужасное влияние в военной, политической и экономической областях. Они могут влиять на формулирование национальной политики и мотивировать войны. Многие гиганты, такие как Panasonic и Sumitomo, использовали это для гордости - присоединиться к Сакуре, даже если премьер-министр встретится с ними, они будут вежливы.

Короче говоря, в силу боевых искусств Сакура сможет составить конкуренцию команде китайских драконов.

Но с точки зрения влияния на светский мир цветущая сакура была бы даже лучше, как император Тайян.

«Это остаточное изображение - длинная история»

Глаза Цзян Чангэна были глубокими, как будто он попал в память о прошлом, и он сказал: «В Китайской Республике ваш дедушка был известным божественным врачом. Однажды он был в музее Цзиньлин Яован. и внезапно он был залит кровью. Вломился человек, одетый как даос, и за ним было много агентов, преследовавших его!»

«Ваш дедушка увидел, что преследователь был призраком, зная, что это должен быть антияпонский праведник, он спрятал его, позволил ему избежать трудной ситуации и исцелил его».

«Но в то время в мире царил хаос, повсюду был дым, а лекарств было мало. В конце концов, праведник все же умер, но перед смертью он передал эту остаточную картину вашему дедушке!»

«Кроме того, праведник сказал, когда он умер, что эта остаточная картина включает в себя секреты сказки и божественного царства. Она должна храниться должным образом и не должна попасть в руки посторонних!»

«Секрет, связанный с сказками и божественными царствами?»

Глаза Цзян Тяня внезапно загорелись, его сердце ужасно забилось, и он сказал: «Дедушка, где теперь эта остаточная картина?»

«Это остаточное изображение было подарено вам в качестве помолвочного подарка на свадьбу с дамой из Яньцзин!»

Цзян Чангэн покачал головой и мягко вздохнул: «Теперь я вспоминаю, на самом деле, эта остаточная фотография - также самая важная причина, по которой семья вышла за нас замуж. В то время я подумал, что наша семья Цзян не принадлежала к семье боевых искусств. Оставаться здесь - жестокое дело, и я хочу найти для тебя хорошую жену, поэтому обещал тогда. Кто бы мог подумать о них?»

«Она была отдана им». Цзян Тянь нахмурился и упал духом.

Когда мастер оторвался от земли, он однажды оглянулся на землю и сказал, что глубоко в космосе недалеко от земли есть пустынная страна чудес, и ресурсы для выращивания в изобилии, которые должны быть легендарной страной фей.

В прошлой жизни, когда Мастер ушел, Мастер Сю Вэй был уже очень силен и не интересовался этим волшебным рынком. Итак, всего лишь взглянув на него, он ушел и шагнул в глубины Вселенной.

Но в этой жизни возвращение Цзян Тяня вызвало серию эффектов бабочки, и очень вероятно, что Учитель не придет на Землю.

Затем вам нужно ступить на Древнюю дорогу Синкон, и первой остановкой на Древней дороге Синкон должно стать Царство Сяньсю.

Однако он не ожидал, что теперь, когда он узнал о существовании Царства Сяньсю, он не смог найти остаточную картину.

«Все нормально!»

Внезапно дух Цзян Тяня освежился, его глаза засияли ярким светом, а его сердце вырисовывалось: «Брачный контракт был расторгнут, и руины Сяньсюй естественно будут возвращены моей семье. Рано или поздно, я убью ее и попрошу вернуть! Просто вернут ее послушно, если нет, я разрушу их!»

Думая об этом, но стараясь не беспокоить семью, Цзян Тянь равнодушно спросил:

«Дедушка, могут быть расшифровки или фотокопии той остаточной фотографии? Я хочу ее увидеть»

«Один экземпляр, подожди!»

Цзян Чангэн перешел в кабинет и, выйдя, вручил Цзян Тяню лист бумаги.

«А? Это слова и узоры»

Цзян Тянь пригляделся и не мог не пошевелиться, обнаружив небольшое удивление.

Из этой книги видно, что это остаточное изображение должно быть только частью исходного изображения, это карта, и это место должно быть над холмистыми горами.

Вдобавок есть какой-то странный текст.

Цзян Тянь не слышал об этих древних писаниях.

Некоторые черные черепахи тонут и сгущаются, некоторые летают, как драконы, а некоторые рычат, как единороги.

«Эта остаточная фотография должна скрывать тайну, но, к сожалению, это только ее часть, а остальное неизвестно».

Однако с первого взгляда Цзян Тянь почувствовал, что в этих словах есть естественный привкус даосизма, и даже в них есть очарование сказочного даосизма и правил.

Это означает, что исходное изображение может быть картой, и, скорее всего, это магическое оружие.

Узнав улики о Сяньсю, Цзян Тянь не спешил их находить.

Цзян Тянь подозревает, что Сяньсюй даже может иметь отношение к древним секретам. Можно сказать, что это секретное государство - ничто. Даже если Цзян Тянь сейчас очень плохо связан, его нельзя найти в одночасье.

Главный приоритет - помочь семье встать на путь совершенствования.

«Дедушка, сначала я научу тебя комплексу упражнений для построения фундамента в Саньцине»

Цзян Тянь вернулся к Богу, это было идиоматично.

Этот комплекс упражнений для создания основ в Саньцине является основной практикой в мире практики. Самая большая особенность заключается в том, что он может разбить основу и разум практикующих в твердую и неразрушимую скалу.

Кроме того, этот комплекс упражнений укрепляет тело. После тренировки в него не вторгнется яд, огонь и вода не повредит, и он может дожить до двухсот лет.

Как только вы достигнете тренировочной среды, использование этого комплекса упражнений в реальном бою также сделает вас все более и более плавным, и чем больше будет битва, тем мощнее будет река.

«Это хорошо!»

Четверо ответили, и затем они услышали внезапный звук...

«Великая вещь - это не что иное, как небо и земля.»

Земля большая и мягкая.

Инь и Ян составляют четыре часа, в то время как жесткость и мягкость составляют четыре измерения.

Каждое движение тихо, и пути неба и земли исчерпаны.

В начале движения есть жертвоприношение ян, а в конце движения - жертвоприношение инь.

Инь и Ян встречаются друг с другом, и небо истощено»

Это звучит так, будто звонит Хуан Чжунда Лу, и это похоже на пение фей, дающее людям ощущение бесконечности и снисходительности.

Глаза Цзян Чангэна были потрясены, и они смотрели невероятно.

Почему они вообще не слышали голос Цзян Тяня?

«Мо Пан, это мой мудрый рассказ, и я напечатал этот комплекс упражнений прямо в твоей голове!»

Медленный голос Цзян Тянь снова прозвучал в головах нескольких людей, помогая им осознать суть этого комплекса упражнений.

Позже Цзян Тянь обучил их нескольким бессмертным техникам боевых искусств, подходящим для них в соответствии с их личностями.

Цзян Чангэн придерживается твердой позиции и изучает бокс Священного Сердца.

Этот набор методов бокса является жестким и гибким, как наступательным, так и защитным, ошеломленным праведностью, внутренним святым и внешним королем.

Чжан Ваньцин была настолько сильной в своей жизни, что никогда не сдавалась.

Этот набор фехтования яростно атакует и всегда будет агрессивным.

Папа и Е Цзывэй получили по боевому искусству фей.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 255**

Глава 255: Вульгарная девица

Всего за один день Цзян Тянь передал эти коэффициенты троим и, наконец, упомянул:

«Совершенствование по пути, такое как плавание против течения, отступление, если вы не продвигаетесь вперед, вам предстоит долгая дорога, которую нужно восстановить, и при этом иметь твердый менталитет поиска вверх и вниз. Вы должны быть усердными и не сдаваться.»

Увидев, что трое кивнули, как ученики начальной школы, Цзян Тянь не мог не рассмеяться.

Прошло больше года с тех пор, как он вернулся, он становился все более и более приспособленным к этому обществу, его отношения с близкими постепенно восстанавливались, и его кровь соединялась.

Это чувство

Как будто эта 10 000-летняя карьера совершенствования была всего лишь сном, кажется, что он только что очнулся от своей болезни.

Но всего три года назад он все еще был никем в их глазах, но в мгновение ока он стал опорой и надеждой семьи Цзян в их глазах, даже повелителем и предшественником богов.

Той ночью Цзян Тянь ел со стариком в Цзянчжуане.

К его удивлению, многие люди в семье Цзян, похоже, договорились о встрече, и Ци Ци вернулась.

«Сюньцзы, вы слышали, что три семьи - семья Не, семья Чен и семья Сунь, которые раньше обращались с нами, как с Цзян Цзяху, все мертвы!»

Тетя заставила Чжан Ваньцин заговорить.

«Не так ли? Я слышал, что все три контролируемые листинговые компании невидимо контролируются фондом прямых инвестиций, зарегистрированным за границей!» Тетя тоже взволнованно сказала.

«Я также слышала, что люди из трех основных семей пытались бежать, но они были сожжены, и кости были сожжены, и не было живого места».

Тетя загадочно сказала: «Брат и сестра, я слышала, что это способность Цзян Тяня, это правда?»

«Да, я также слышал, что никто не пошел к костру и не сжег его прямо в течение одной ночи. Это что чиновники Цао Лао помогают Цзян Тяню?»

Толпа собралась вокруг Чжан Ваньцин и спросила ее с возбужденными глазами.

Можно сказать, что крах трех семей является хорошей новостью для семьи Цзян, и все в шоке и в восторге.

Чуть более полумесяца назад, под совместным давлением Фонда Белого Рыцаря острова Гонконг, трех основных семей Цзиньлин, Яньцзин Тяньвэй Фармасьютикал, семья Цзян оказалась в опасности.

Кто бы мог подумать, но всего лишь полмесяца спустя семья Цзян перевернулась.

Три основные семьи Цзиньлин были полностью уничтожены, Белый Рыцарь отступил на остров Гонконг, а семья Чен семьи Янь потеряла половину своей жизни.

«Что? Три большие семьи уничтожены!»

Цзян Банься посмотрела на спину Цзян Тянь, прикрыла рот и не осмелилась говорить, сильно потея.

Она участвовала в финансовой войне против трех основных семей, но не знала, что после войны произошло какое-то убийство.

Цзян Чао смотрел на Цзян Тяня как на бога, его глаза дрожали от ужаса, и он был напуган.

Его двоюродный брат, мусор, тихо уничтожил три основные семьи, вызвав приливную волну, но он удалился. Это сопротивление слишком сильное, как у бога.

«Не передавайте эти сообщения без разбора, это чепуха!»

Вдруг вышел старик, взглянул на всех и сердито закричал: «Кто посмеет сказать хоть слово на улице, нарушит семейное правило!»

Все дрожали, не решаясь сказать ни слова и задавать вопросы.

Некоторые люди еще не понимают, но некоторые умные люди уже узнали, что Цзян Тянь сделал это большое дело, но оно слишком острое, и распространять его нехорошо для семьи Цзян или Цзян Тяня.

Всего три дня спустя по Даджинлингу, как ураган, прокатилась сенсационная новость.

Цзян Чжисин был переведен в государственную инвестиционную группу провинции Цзянсу в качестве председателя совета директоров.

Какое-то время общественное мнение было возмущено.

Можно сказать, что высокопоставленные чиновники также приложили немало усилий, чтобы продвигать Цзян Чжисина, минуя тщательное расследование периода продвижения в чиновничестве, и позволили ему выделиться из ряда государственных предприятий.

В общем, после трех лет работы в провинциальном совете он может работать заместителем провинциального кадра.

Все понимают это.

Официальный этап высокого уровня этой войны был завершен, и семья Цзян победила полностью и красиво.

Все предвидели, что в Цзиньлин вырастет сильная и могущественная семья.

От имени Мастера Цзян ходили слухи об этом, что весь Цзиньлин шокировало.

Когда в ту ночь Цзян Тянь появился в банановом клубе, Му Юньцин, Чу Мэнъяо и Тан Баоэрфу невероятно посмотрели на Цзян Тяня.

Некоторое время назад, когда три основные семьи объединились с семьей Цзян, все думали, что с семьей Цзян больше нет никаких дел.

Но они не ожидали, что семья Цзян вернется в джедаи, победив полностью и красиво.

Три основных семейства ушли, а рыночная стоимость группы Яован выросла до 100 миллиардов юаней, став первым предприятием в китайской медицинской индустрии.

А 51% акций достигли огромного актива в 50 миллиардов юаней. Цзянцзя сейчас находится в середине неба, и если активы абсолютно входят в тройку лучших.

И Цзян Тянь снова стал принцем семьи Цзян.

Чу Мэнъяо, Му Юньцин сожалели.

Если бы им дали еще один шанс выбрать, они бы никогда не упустили Цзян Тяня.

«Цзян Тянь, как ты это сделал?»

Чу Мэнъяо подошла с льстивым лицом и мягко спросила.

Была ранняя осень, на Чу Мэнъяо были черные шелковые укороченные узкие брюки и белая полосатая рубашка, доходившая до пояса ее брюк, а ее талия и ноги были тонкими и прямыми.

Между штанинами и кремово-белыми остроносыми туфлями на высоком каблуке обнажается снежная сияющая кожа, что еще красивее.

Он ее давно не видел, у нее волнистые кудри, изысканный макияж и она выглядит более зрелой. Красота городской леди несомненна.

«Молодой и рыжий, Яован в последнее время так хорош. Вы можете позаботиться о нашем бизнесе в будущем».

Тан Баоэр также набралась храбрости, чтобы выйти вперед, кокетливо держа Цзян Тяня за руки.

Ее черные волосы безукоризненно уложены, а кожа мягкая, как у фарфоровой куклы, но фигура необычайно горячая, а v-образный вырез не может прикрыть пухлую белую нежную грудь.

Кроме того, тело излучает соблазнительную ароматную воду, а звук такой же томный, как шепот любовника, что чрезвычайно соблазнительно.

Можно сказать, что никто не может парировать цветы этой соблазнительной пары сестер.

Рядом Му Юньцин выглядела красной.

Эти две девушки слишком прямолинейны и бесстыдны, поэтому их просто придерживают.

Жалко, что они еще недостаточно жестоки, чтобы отпустить, и отпускают первыми.

«Смеешься? Я не беспокоюсь о своей работе в группе Яован, что я могу о тебе позаботиться?»

Цзян Тянь осторожно потянул за руку, его лицо было безразличным.

Эта дама с большой грудью и без мозгов в глазах окружающих - прекрасная и красивая вещь. Она боится упасть, когда держит его в руках, и боится обернуться.

Но в глазах Цзян Тяня это просто вульгарная девица, не стоящая упоминания.

«Брат, не уходи!»

Увидев, что Цзян Тянь уходит, нежная маленькая рука Тан Баоэр держала его и прошептала ему на ухо:

«Брат Цзян Тянь, ты играешь с нами, как насчет восстановления с сестрой Мэн Яо, купи один и получи один бесплатно!»

«Боа, о чем ты говоришь?»

Цвет лица Чу Мэнъяо был красноватым, ее сияющие глаза были застенчивыми и робкими, и она чувствовала себя немного более яркой.

Когда она топала, ее полные груди тряслись ослепительно белыми волнами, а глаза смотрели прямо вокруг.

Она и Тан Баоэр обе молодые подруги, с глубокими чувствами, поклявшиеся никогда не расставаться, и обещали выйти замуж за того же человека в будущем. Но это была шутка из детства, как ты могла это сказать?

Просто у нее теперь есть определенное мнение о Цзян Тяне.

Хотя Цзян Тянь женился, как насчет его маленькой женочки? Разве у такого хорошего человека не должно быть трех жен или четырех жен?

Это тот, кто может победить Сюй Жучэн и сокрушить Не Минъюань.

Должен ли она по-своему понравиться Цзян Тяню? Должна ли она иметь квалификацию, чтобы быть с ним?

«Грязно! Вперед!»

Цзян Тянь осторожно поднял руку и прямо заставил Тан Баоэр отступить, почти извинившись за то, что сказала.

Цзян Тянь был раздражен, хотя хотел вести себя по-джентльменски, но эти две женщины действительно раздражали.

Все ошарашены, глаза Цзян Тяня слишком высоки, даже цветы сестер не падают в глаза?

Цзян Тянь избегал их, как гадюка, и поднялся наверх, чтобы увидеть, как Сюй Жучэн подошла и крикнула: «Что это за херня, элитный клуб, тоже входит группа фазанов!»

«Г-н Цзян зол!»

Сюй Жучэн влетело от него, как от холода, и она сжимала голову, кланяясь и извиняясь снова и снова.

«Не позволяй мне их видеть!» Цзян Тянь поднял руку и вошел в чайный домик.

Чу Мэнъяо и Тан Баоэр смущенно посмотрели на Сюй Жучэн:

«Сестра Жучэн, мы просто пошутили с Цзян Тянем и не хотели его спровоцировать»

«Убирайтесь!»

Услышав выговор начальника, Сюй Жучэн поняла, что происходит. Он был так зол, что крикнул в дверь.

Цзян Тянь похож на дракона и феникса, он первый мастер Списка богов. Что это за персонаж?

Она - королева подземного мира Цзиньлин, и она может быть только его племянницей. Ваша группа маленьких стерв тоже хочет забраться в кровать Мастера Цзяна, и она не в восторге. Кто вселяет в вас уверенность?

«Сестра Чен, не сердитесь»

Тан Баоэр не осознавала серьезности дела и кокетливо сказала.

Довольно!

Сюй Жучэн прямо раскритиковала ее и сердито закричала: «Уходите отсюда, я этого не слышала!»

Тан Баоэр стояла ошеломленная, все еще думая, стоит ли ей плакать.

«Уберите их!»

Сюй Жучэн громко крикнула: «С тех пор их двоих исключили из Бананового клуба, и они не должны входить! Если вы осмелитесь снова обидеть мастера Цзяна, я убью вас!»

Под взглядом Сюй Жучэн Чу Мэнъяо и Тан Баоэр выглядели как мертвые листья на холодном ветру, дрожащие и напуганные.

«Нет, сестра Жучэн»

«Сестра Цзян Тяня, дайте нам еще один шанс!»

Во время попрошайничества и борьбы двух женщин, несколько телохранителей вышли вперед, толкая их руками и ногами.

Рядом с ним Е Цзывэй пригубила чай и холодно фыркнула с презрением: «Глаза собаки смотрят на то, что в людях низкое, и всегда неуважительно относились к Цзян Тяню. Теперь уже слишком поздно пытаться доставить ему удовольствие?

Близость и ухаживания этих двух женщин очевидны для Цзян Тяня.

Когда Цзян Тянь приехал в Банановый клуб в это время, он также пригласил людей из магических кругов Линнаня обсудить битву за Фулон.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 256**

Глава 256: Магический круг Наньян

Теперь гора Фулон была превращена в поле медицины с помощью экскаватора-крюка, и большое количество саженцев Лин Цао Лин и Лин Яо непрерывно привозили из школы Шэньнун. Их посадили, построили виллу.

Однако Цзян Тянь использует гору Фулон не просто в области медицины, но для организации большого массива.

Как только этот большой массив будет организован, он будет сильнее, чем массив Пяти Элементов Цзю Линь, наполненный аурой, и обычные люди смогут жить в нем дольше.

Цзян Тянь намерен позволить бабушке и дедушке жить там вместе и практиковаться вместе.

И этот большой массив не так прост, как массив Пяти элементов.

Вилла короля, конечно, довольно хороша, но озеро Сюху - это всего лишь десять квадратных километров воды, а Львиная вершина - сотня метров холма. Сколько здесь ауры?

Гора Фулон совсем другая. Она простирается более чем на десять километров и находится в сотнях метров над уровнем моря. Под землей также есть огромная жила подземного огня, поэтому там и образовался горячий источник Таншань.

И расположена в пригороде Цзиньлин, она не загрязнена, аура более чистая и полная, и она в десять раз мощнее, чем вилла короля.

Большой массив, запланированный Цзян Тянем, должен охватывать площадь в один километр, что в десять раз мощнее и сложнее, чем предыдущий массив из пяти элементов Джу Лин. Он направит и сконцентрирует более десяти километров ауры в этом большом массиве.

Кроме того, он также должен учитывать такие функции, как иллюзия, атака, защита, молния и туман. Израсходованные материалы еще более необычны, что можно назвать шокирующим массивом.

На конференции в Улиане Цзян Тянь был настороже. Он будет подниматься до конца и всю дорогу будет убивать. Излишне говорить, что он может оскорбить боевые искусства и даже вызвать ревность у чиновника.

Если кто-то жаждет мести, это построение может выдержать как минимум один день и одну ночь огненной атаки.

Несколько дней назад Цзян Тянь поздоровался с Линнаном Цюньхао и Хуан Йетао, человеком из области магических искусств, и попросил их собрать материалы для массивов. Сегодня это день, когда он вручил всем.

«Мистер Цзян!»

«Мастер Цзян!»

Когда вошел Цзян Тянь, Е Гуфэн, представитель региона Цзянбэй, Бай Чоуфэй, император Цзянмин, Тан Шаозе и многие мастера из области Цзяннань встали, поклонились, приветствовали и были чрезвычайно скромными.

«Поздравляем Мастера Цзян с величественным Цзиньлин и победой над тремя большими семьями!»

«Да, это действительно красиво!» Все поздравляли, глаза взволнованные и почитаемые.

Можно сказать, что естественно сказать, что семья Цзян многого добилась в этой финансовой битве. Излишне говорить, что многие силы и семьи, предоставившие средства для участия в нем, также заработали много денег.

«Сегодняшние результаты достигаются совместными усилиями всех! Сядьте!»

Цзян Тянь лениво сел, жестом пригласил всех сесть и сказал с улыбкой.

«Мы не можем победить без Мастера Цзян!» Все осмелились сесть, какое-то время вежливо переговариваясь.

«Как ты собирал материал для метода формирования? Хе-хе, ты много денег потратил? Умножь счет, и я спишу с тебя!»

Цзян Тянь взглянул на ящики, сложенные грудой в большой чайной, и улыбнулся.

Эта группа людей в Лингнане делает хорошую работу. Есть кусочки нефрита и даже много халцедона, мрачного дерева, черного железа, морского рододендрона, камня волшебного пламени, ротанга небесного ветра и так далее.

«Около миллиарда!»

Байчоу Фейхуэй сообщает: «Однако, мастер Цзян, вам не нужно давать деньги. Этого достаточно, чтобы выбраться из трех лишних семей, на которые мы нападаем!»

Можно сказать, что все объединились, чтобы атаковать три основные семьи Цзиньлин, чтобы получить много.

Возьмем, к примеру, Бай Чоуфэя, развлекательные заведения были приняты в целом, и только они заработали не менее двух миллиардов, не говоря уже о прибыльности трех перечисленных компаний.

«Не забудьте колодец выкопать, им еще рано иметь жизнь вечную!» - благоговейно сказал Тан Шаозе.

Тан Шаозе также заработал миллиард юаней, и потратил еще 500 миллионов юаней на пожертвование двух храмов.

Говорят, что многие статуи Будды были вырезаны со ссылкой на изображение Цзян Тяня. Он объединил великое дело веры в Будду и Учителя Цзян в одно.

У других богатых людей также есть миллиарды миллиардов вложений, можно сказать, что дождь и роса всего коснулись.

«О, это хорошо.» Цзян Тянь кивнул, слегка приподняв брови.

«На заднем дворе все еще есть материалы», - встал Е Гуфэн, указывая на окно с отчетами по обмену валют.

Цзян Тянь вздохнул: «Этих материалов далеко не достаточно».

Можно сказать, что настроение Цзян Тяня немного нервное.

По мере того, как его практика будет углубляться, прорывы и продвижение по службе будут становиться все труднее, потому что ему нужно в десять раз больше чистоты мира.

Формирование шкалы Пяти Элементов массива Юлин и обычный эликсир ему бесполезны.

Он также хотел изменить свое телосложение и форму тела, но где можно было легко получить такие материалы.

Единственный способ - использовать большое количество матричных материалов для организации массива горы Фулон, конденсируя ауру неба и земли, чтобы совершить прорыв.

Более того, это также связано с тем, что дед и родители Цивэй и их сестры начали свое совершенствование. Время не ждет.

«Да, мастер Цзян, на самом деле, мы начали собирать, как вы приказали, после того, как вы захватили участок на горе Фулон!»

Увидев недовольный взгляд Цзян Тяня, Бай Чоуфэй внезапно занервничал, вытер ледяной пот со лба и задрожал:

«В этой коллекции приняли участие сотни людей из Южной школы Фэншуй и Сюаньшу, и они посетили основные антикварные рынки по всей стране. Многие семьи и школы декоративно-прикладного искусства перевернули страну с ног на голову!»

Все присутствующие были беспомощны.

«Хорошо», - слегка кивнул Цзян Тянь.

Он знал, что все сделали все, что могли. Затрачиваемые трудовые и материальные ресурсы нетривиальны. Сейчас конец эры Дхармы, аура истощена, а ресурсы для совершенствования ограничены. Это не рабочая сила.

В этот момент даосы Хунье внезапно открыли глаза и вздохнули: «Мастер Цзян, мы немного затрудняемся!»

«Что?» - спросил Цзян Тянь.

«Поле зрения слишком узкое!»

Настоящий человек Хонье сказал: «Зачем просто смотреть на Хуасиа и игнорировать чужие страны?»

«За границей? Есть ли какие-нибудь материалы для формирования за границей?» Все выглядели озадаченными.

«В районе Наньян должно быть много материалов для культивации!»

Хунье сказал: «Китайцы продолжали уходить под землю в Южно-Китайском море с тех пор, как Чжэн Хэ ушел в Южно-Китайское море. В эпоху поздней Мин и ранней династии Цин и во время войны Китайской Республики китайцы бежали на юг. Десять миллионов!»

Он неторопливо сказал: «Эти китайцы отправились к Южно-Китайскому морю, чтобы обеспечить работой местных жителей. Они также привнесли туда большое количество китайской культуры, включая искусство».

Он сказал с глубоким волнением: «Самое главное, что эти места не переживали десять лет суматохи, и контекст был сохранен и продолжен. Поэтому они стали местом скопления китайской мистики феншуй. А также есть Десять лучших культов Наньян на родине. Сформировался сплав китайского мистицизма фэншуй и исконного мистицизма Наньян, так что звезду Наньян называют столицей магии!»

«Сингапур?» - спросил Цзян Тянь.

«Что ж, да, включая остров Гонконг, на самом деле, эта техника намного успешнее, чем на материке! Как и Сюй Можай, он может наслаждаться вином с исполнительным директором острова Гонконг, и это очень ценится!» Хуан Вентао тоже поддержал.

«В конце каждого года Синчжоу будет проводить глобальную конференцию по техническому обмену! Разнообразных инструментов и материалов тоже много».

Хунье сказал с тоской: «Если мы поедем в Синчжоу, чтобы приобрести его в то время, мы кое-что обретем!»

«Ну, ты можешь!»

Услышав эти слова, Цзян Тянь кивнул, как только его глаза загорелись, и сказал: «Вы можете узнать о новостях и купить их, когда увидите нужную. Я пойду туда, когда придет время!»

«Да!» Несколько человек ответили в унисон.

«Кстати, насчет цветка императрицы есть какие-нибудь новости?» Цзян Тянь оглядел толпу и спросил.

«Еще нет!» Толпа некоторое время качала головами.

«Обязательно найди Цветок Императрицы как можно скорее, это дело даже более срочно, чем я установил массив Фулон!»

Цзян Тянь нахмурился и сказал немного неприятно: «Я жду, чтобы понять!»

«Мастер Цзян зол!»

«Мы продолжим поиски как можно скорее». Все встали и трепетно поклонились.

Цзян Тянь доставил все боевые материалы на гору Фулон. С помощью Хонье и других он организовал боевую базу. Недостающие материалы временно не использовались.

Позже многие мастера Линнань также поспешили в Синчжоу, чтобы исследовать новости и искать материалы для массивов.

В этот день Цзян Тянь осматривает и устраивает образования на горе Фулон.

Е Цзывэй позвонила, и Чэнь Чжэньминь закончил свою работу и собирался покинуть Хуасиа и вернуться в Соединенные Штаты.

«На этот раз Чэнь Чжэньминь внес большой вклад. Давайте хорошо угостимся!» Цзян Тянь улыбнулся.

«Это правда. Во время финансовой войны Чэнь Чжэнь работал сверхурочно и потерял от пяти до шести фунтов!»

Е Цзывэй засмеялся.

Цзян Тянь сказал: «Клуб горячих источников Тяньму горы Минъюэ - это хорошо. Вы можете есть, пить и играть, и вы можете расслабиться в горячих источниках. Пожалуйста, идите туда!»

Цзян Тянь улыбнулся и сказал: «Разве вы все еще не пытаетесь показать свою хорошую фигуру и соблазнить Чэнь Чжэньмина признаться вам?»

За это время Цзян Тянь также увидел, что чувства Чэнь Чжэньмина к Цзян Линь были необычными.

Прямо сейчас он уезжает, может быть, кто-то другой первым сядет на борт.

«Ну, вы просто не можете извергнуть собачью кость изо рта!» В конце разговора Цзян Линь отпила, краснея.

Вскоре этот вопрос был согласован.

Внезапно Цзян Тянь позвонил Чжэнь Шуаю: «Чжэнь Шуай, забери Гуансю и отправляйся ночью в клуб горячих источников Тяньму на горе Минъюэ, чтобы проводить Чэнь Чжэньмина!»

В конце концов, все четверо выросли вместе, когда были молоды и испытывали глубокие привязанности. Для Чэнь Чжэньмина было бы неуместно говорить им, когда он вернется.

«Чэнь Чжэньминь вернулся?»

Чжэнь Шуай был потрясен, когда впервые услышал эту новость, а затем кисло сказал:

«Цзян Тянь, ты слишком глуп. Ты не поздороваешься со мной или братом, если он вернется?»

Цзян Тянь атаковал Не Фэна и напугал Ю Цяна. Чжэнь Шуай начал внимательно следить за новостями Цзян Тяня и изучать их.

Только тогда он обнаружил, что Цзян Тянь уже был принцем группы Яован.

Позже семья Цзиньлин Цзян победила три основные семьи Цзиньлин и даже шокировала всех.

Брат Ниуби, он был естественно счастлив, но теперь он уже чувствует расстояние от Цзян Тяня, и в его сердце есть что-то странное.

«Как только Чжэньминь вернулся, я практически не выходил и работал!» Цзян Тянь объяснил с горькой улыбкой.

«Горячий источник Тяньму на горе Мингюэ? Я знаком с ним. Хорошо, я сначала забронирую номер в отеле. Я заеду за тобой!»

Чжэнь Шуай повесил трубку.

Вечером Тан Гуансю пришел и появился у дверей виллы Фулон.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 257**

Глава 257: Встречайте Лингер снова

«Цзян Тянь, что с тобой? Он стал трудовым мигрантом?» Чжэнь Шуай был ошеломлен.

«Цзян Тянь в ночном костюме Цзиньи. Она свинья и ест тигра!» Тан Гуансю глубоко взглянул на Цзян Тяня и улыбнулся.

Фактически, он все еще не мог поверить в это, как будто мечтал. Насколько сильны эти три семьи. По сравнению с другими семьями, семья Цзян подобна маленькому белому кролику перед тремя свирепыми тиграми и волками. Однако семья Цзян ссорилась из ревности.

Сегодня Цзян Тянь - это уже не эти отходы, а наследный принц группы Яован. Я просто надеюсь, что отношения между братьями не изменятся

В наши дни Цзян Тянь выстраивает боевые порядки, закладывает землю и открывает поля и одевается, как рабочие-мигранты. На синих комбинезонах, касках и штанинах много грязных пятен.

При нормальных обстоятельствах Цзян Тянь будет возвращаться на виллу в городском районе, чтобы переодеться ночью, но время сегодня немного ограничено, и когда горячие источники сменились купальниками и плавками, ему было лень переодеваться.

«Трудящиеся-мигранты, гастарбайтеры, поехали!» Цзян Тянь подошел к двери и лениво рассмеялся.

«Не заберете ребенка Чэнь Чжэньмина?» - спросил Чжэнь Шуай.

«Вот Цзян Линь и Цзывэй заберут его! Пойдем прямо в клуб», - улыбнулся Цзян Тянь.

«Я ухожу, я помню, Чен Чжэньминю всегда нравилась Цзян Линь? Он не заводится?»

Чжэнь Шуай завел машину, нахмурившись: «Гуансюй, у тебя нет надежды, они большие парни с Уолл-стрит!»

«Цзян Линь теперь вице-президент Яован. Я всего лишь небольшой сотрудник отдела. Осмелюсь ли я вспомнить?»

Тан Гуансю был доведен до слез без слез: «Однако, похоже, тебе больше не нравится! Ты собираешься обручиться!»

«На этот раз дядя Цзян был переведен в провинциальное национальное инвестиционное агентство, и он был передан вам как его личный секрет. Это тоже кадровый потенциал на уровне!»

Чжэнь Шуай быстро вел машину и смеялся: «Дайте мне бизнес в будущем, и позвольте мне тоже заработать небольшое состояние!»

«Требования дяди Цзян строги, так что я могу держаться подальше от небезразличных начальников», - искренне сказал Тан Гуансюй.

«Я ухожу. Куда я могу пойти? Это серьезно - причинить кому-то вред?» Нос Чжэнь Шуай был кривым.

Глядя на его детский смех, на лице Цзян Тяня проявилась редкая теплота после долгого отсутствия.

Вскоре все прибыли в город горячих источников Мингюэшань, место в восточном пригороде Цзиньлин, которое находится на границе города Мингюэ.

Город Мингюэ - это город уездного уровня и старый город. Было разработано много архитектурных памятников эпохи Мин и Цин, а также антиквариата. Теперь горячий источник на горе Мингюэ был разработан.

Все трое быстро вошли в звездный клуб под названием «Emperor International» и повеселились.

Emperor King International хорошо известен в Цзиньлин с семью или восемью отделениями. Цзян Тянь также играл несколько раз раньше, но они не ожидали, что сейчас открыли его для города Мингюэ.

В золотом и светлом зале.

Чжэнь Шуай нашел менеджера и сказал: «Генеральный менеджер Ян, я забронировал номер заранее», и сообщил номер мобильного телефона.

«Ах, это не Цзян Дасан, Цзян Дасан долгое время не заботился о моем бизнесе!»

Цзян Тяньчжэн не решался поменяться местами.

Он знал, что в таком месте есть такая платная служба, и он не хотел ходить на небольшие собрания в таком нечистом месте.

Внезапно продавщица с противоположной стороны посмотрела на Цзян Тяня, сначала мимолетным взглядом, а затем тихо сказала.

Цзян Тянь внимательно посмотрел на нее и не смог удержаться от горького смеха.

Перед этой девушкой Цзян Тянь вспоминает, что она была менеджером по связям с общественностью в Emperor International. Она не была ни женщиной, сопровождавшей гостей, ни мумией управляющей компании, а сотрудником маркетингового отдела маркетингового отдела Emperor International, имеющим титул менеджера по связям с общественностью. Обслуживание клиентов - серьезная профессия.

Хотя Emperor International не занимается серьезным бизнесом, но этот момент отражает более высокий уровень управления, чем почти все рестораны и развлекательные заведения в Цзиньлин.

Он увидел молодую девушку в черном профессиональном костюме и большой белой рубашке с лацканами, она была не очень высокого роста, но также носила черные туфли на шпильке и туфли на высоком каблуке. Это красивая женщина с прекрасным вкусом.

Хотя такая женщина - нормальная и чистая профессиональная женщина, работа в таких случаях неизбежно будет более образованной, чем обычные женщины.

Судя по характеру Цзян Тяня в предыдущей жизни, он очень хотел потратить время и воду, чтобы съесть такую женщину.

Цзян Тянь вспомнил свою последнюю жизнь на авеню Чанхун в районе Цзяннин Международного императорского общества. Он несколько раз хотел начать иметь дело с этой женщиной, особенно после того, как дедушка получил приказ в убежище Линьчжоу. В изгнании он несколько раз прикасался к этой женщине. Хотя она также оттолкнула Цзян Тяня, она, похоже, отказалась и не была настроена.

К счастью, Цзян Тянь раньше тайно находился под строгим контролем своего деда. Он несколько раз ездил в Emperor International и обратно, чтобы сыграть на сцене. Это не выглядело слишком запутанным.

Но в это время Цзян Тянь, человек двух поколений, вернулся после практики на тысячи лет, и его ум безразличен. Он, естественно, не думает об этой женщине. Он даже не мог вспомнить имя женщины.

«Ха, оказывается, Цзян Тянь и Ян - хорошие друзья. Я все еще беспокоюсь, что тебе не нравится это место?» Чжэнь Шуай нахмурился.

«Ты настоящий босс», - Цзян Тянь сурово посмотрел на него.

Ян Лили несколько мгновений смотрела вверх и вниз на Цзян Тяня и слегка пренебрежительно улыбалась: «Цзян Цзян, что с тобой, ты начал работать и передвигать кирпичи, поэтому ты так потрепан? Теперь мы можем обновить нашу одежду. Услуги по оформлению, комната высшего уровня, плата за комнату составляет 30 000 за ночь, вы можете себе это позволить?»

Ян Лили не нравился Цзян Тянь, который раньше был кокетливым. Она всегда использовала собственные ноги и особо не тратила деньги.

В этот момент, когда она увидела, что одет как чернорабочий, она сразу же презирала его и не могла не показать своего прежнего недовольства.

«Какая это комната?» Цзян Тянь слегка нахмурился, но не позаботился о ней и спросил Чжэнь Шуай.

Видя дискомфорт Цзян Тяня, Ян Лили не очень хорошо говорила, Чжэнь Шуай не говорил ерунды и быстро сказал: «Как сон»

«Ну, пошли!» - легкомысленно сказал Цзян Тянь.

Когда Ян Лили увидела, что Цзян Тянь игнорирует ее любовь, она усмехнулась: «Если плата за комнату превышает 20 000, можешь ли ты нищий, как будто можешь себе это позволить? Не откладывай, чтобы себе это позволить, я должна попросить охранника ударить вас!»

«Знаю ли я вас? Если я уже говорил вам что-нибудь раньше, я могу только сказать, что мне очень жаль, мое зрение было слишком плохим!»

Цзян Тянь взглянул на нее безразличным взглядом: «Посмотри на свой маленький рост!»

Ян Лили была так раздражена словами Цзян Тянь, что она едва не упала в обморок и саркастически сказала: «Хм, вы же не хотите быть большим чесноком! Нищие, мне так жаль, что я пришел сюда поесть в горах!»

«Я люблю, как я ем!»

Цзян Тянь стоял за его руки и холодно сказал: «Ты знаешь свою личность. Ты служишь мне. Честно говоря, ты всего лишь раб. Будьте осторожны, чтобы ваш босс знал, что вы неуважительно относитесь к своим гостям!»

«Служа тебе, ты достоин служить мне?»

Ян Лили была так ошеломлена, что Цзян Тянь вошел в ложу под руководством официанта и не мог не напевать.

В зал вошла еще одна толпа.

В окружении группы молодых людей среднего возраста, которые выглядят богатыми, идет красивый молодой человек.

Глаза Ян Лили немедленно загорелись, она поприветствовала их, кивнула головой, и ее лицо наполнилось радостью: «Шао Бай, ты можешь прийти, я позволю Лэй Шао позволить Мастеру Ю Цяну и мисс Сюй прийти встретить тебя!»

«Забудьте об этом, не начинайте, пойдем прямо вверх. Я здесь, чтобы поговорить о бизнесе», - мягко улыбнулся Бай Чоуфэй.

«Хорошо, пожалуйста, пойдем со мной!»

Ян Лили очаровательно улыбнулась, поклонилась, сделала фальшивый жест и послушно пошла вперед.

Это Бай Чоуфэй!

Линия фронта Янчэна большая и маленькая. Я слышал, что какой-то великий мастер Цзян, который недавно был в списке, осадил город в Цзиньлине, чтобы господствовать над городом.

Теперь они победили клуб Ниецзя Цинъюнь и могут идти рука об руку с Сюй Жучэн. Теперь он контролирует различные развлекательные заведения в городе Минъюэ.

Даже Emperor Thunder, босс Emperor International, должен искать убежища, все зависит от его лица.

Сегодня Лэй Ган пригласил Бая Чоуфея на ужин, просто чтобы он захотел доставить ему удовольствие и найти место для выживания.

Войдите в комнату.

Через некоторое время прибыли Е Цзывэй, Цзян Линь и Чэнь Чжэньминь.

Все знают друг друга, не говорят о работе, а говорят о забавных вещах, когда были молоды, и вскоре стали частью.

В это время мы приступили к обслуживанию.

Официант принес кусок морского окуня, приготовленный на пару, и сказал: «Пожалуйста, не торопитесь!»

Цзян Тяньчжэн и Чжэнь Шуай пять раз выпили и шесть раз подрались. Когда они услышали этот голос, они были потрясены в своих сердцах, и их тела окоченели.

Повернув голову, он увидел, что Хуан Лингер была одета в красный жилет клуба и подавала блюда.

Хуан Лингер также с удивлением посмотрела на Цзян Тяня.

По какой-то причине она чувствовала, что Цзян Тянь был особенно знаком. Она чувствовала боль в сердце и чувствовала себя неуютно. У нее заболел нос и потекли слезы.

В суматохе своего сердца она пожала руки, и брызги супа пролились на штанины Цзян Тяня.

«Извините, извините, я не это имел в виду, я могу вам компенсировать»

У Хуан Лингер симпатичное лицо. Хотя красный жилет и форменные штаны плохо сидят, ее стройную фигуру все же скрыть сложно.

Увидев, что она в беде, она стала настолько упрямой, что у нее было такое ясное лицо, что она продолжала кланяться и извиняться, так тревожно, что слезы не могли перестать литься.

«Все в порядке, идите!»

Цзян Тянь спокойно махнул рукой и потянул бумажное полотенце, чтобы стереть суп.

Подождите, пока она уйдет.

Е Цзывэй удивленно посмотрел на Цзян Тяня и мягко сказал: «Странно, почему она тебя не узнает?»

Цзян Тянь подумал и объяснил два предложения.

Е Цзывэй не мог поверить в это, он в шоке сказал: «У тебя все еще есть эта способность?»

Тут же он грустно вздохнул: «Все в порядке, это хорошо для нее, для Цинэр и для тебя».

«Почему она приехала работать в это место?» Цзян Тянь нахмурился, чувствуя себя немного неловко.

Хотя он не планировал продолжать с Хуан Лингер, он также надеялся, что у нее будет счастливая жизнь, и не хотел, чтобы она страдала.

В этом году Хуан Чжихуэй получил Нобелевскую премию по медицине с несколькими миллионами премий. У него не низкая зарплата, взимаются гонорары. Доход в этом году не менее 10 миллионов.

Я слышал, что Хуан Чжихуэй купил большую виллу и BMW, а Хуан Лингер достаточно, чтобы быть молодой девушкой, которая не касается родниковой воды обеими руками, а также использует такие нечистые места для работы?

«Я спрошу Хуан Чжихуэя», Е Цзывэй сразу же позвонил Хуан Чжихуэю.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 258**

Глава 258: Просто уничтожить

Через некоторое время она повесила трубку и прошептала: «Хуан Лингер задыхается. В июле она получила диплом Фармацевтического университета и подала заявку на его получение в группе Яован и Sunny Lab. Все об этом не знали. С другой стороны, ее отвергли. Она также независимый и сильный человек. Работает одна».

«Ой, вот как»

Цзян Тянь кивнул, а затем тихо прошептал: «Давай вернемся, пусть отдел кадров позвонит ей и пусть будет рядом с тобой. Я тоже уверен».

«Да, Фулон все еще не хватает ответственного лица. Эта девушка также задумчива», - быстро кивнул Е Цзывэй.

Он очень симпатизирует Хуан Лингер.

Только что услышал, как Хуан Чжихуэй сказал, что даже если Цзян Тянь сотрет ее память, она больше не сможет быть яркой для других мужчин.

Я не знаю, сколько молодых талантов преследуют ее, она пренебрежительна, ее родители настаивали на большем, и они поссорились с Хуан Чжихуэй.

Возможно, это также было вынуждено ее отцом и матерью выйти за него замуж, она приехала работать в город Мингюэ и жила здесь.

Е Цзывэй сетовала, что встреча с Цзян Тянем была для нее удачей, но ей также не повезло.

«Задержись, иди сюда!»

Как только Хуан Лингер вышла, начальник отдела развлечений вызвал его в гримерку на пятом этаже.

Другой участник бросил ей юбку принцессы с низким вырезом и сказал: «Постой, Лэй Гунцзы позвал тебя служить, и встретил меня на пятом этаже. Пожалуйста, поторопись!»

«Бригадир, я не могу пойти. Я официант в ресторане». Сердце Хуан Лингер сжалось, ее лицо побледнело.

«Это то, что имел в виду г-н Ян».

Бригадир была одета в вечернее платье с открытыми плечами, показывая глубокую линию на груди, полную ветра и пыли, она нетерпеливо нахмурилась и холодно сказала: «Если ты не пойдешь, просто подожди, чтобы тебя уволили!»

«Вам нужно стрелять, я не буду этого делать!» Хуан Лингер сняла форму и вышла за дверь.

«Каково ваше отношение!» Женщина-бригадир была обманута ее холодным отказом.

Как только я не знал, уговорить ее или отпустить, она стояла без дела.

«Задержись, я тебя спрашиваю, ты не тронешься, это лицо мне не дано?»

Хуан Лингер была у двери, и внезапно высокая фигура преградила путь Хуан Лингер.

Лэй Ган вошел в гримерку с мрачным лицом и усмехнулся: «Я слышал, что вы пошли продавать в колледже, а теперь одеваетесь передо мной? Вы принцесса?»

«Ты уходишь!» Хуан Лингер сердито сказала: «Выпусти меня!»

Лэй Ган достал десятки тысяч запечатанных банкнот из небольшой сумки, которую он нес с собой.

Затем он поднял руку и ударил по лицу Хуан Лингер, гордо говоря: «Пойдемте со мной, эти десять тысяч ваши, и у меня есть деньги!»

Группа новых банкнот, острых, как лезвие, ударила Хуан Лингер по лицу, оставив на ее лице пятно крови.

Лэй Ган вбил деньги прямо в лицо бригадиру.

Бригадир не посмела возражать, а вышла, приподняв бровь, и закрыла дверь.

Лэй Ган, расстегивая ремень, подошел к Хуан Лингер и усмехнулся: «Есть и пить некогда, смотри, я поменяю сегодня восемнадцать поз, чтобы трахнуть тебя!»

Хуан Лингер закрыла лицо, отступила шаг за шагом, ее глаза запаниковали, она воскликнула: «Не подходи. Подойдешь снова, я закричу! Помогите! Помогите!»

Однако изначально эта гримерка находилась в углу, и окружающая музыка была настолько громкой, что никто не слышал ее голоса.

За дверью женщина-бригадир подошла к Ян Лили и в депрессии сказала: «Не могли бы вы убедитсяь, что маленькая девочка не хотела идти в воду? Однажды идеологическая работа завершена, может Лэй Шао не может пойти?»

«Это убедительно? Тогда отец Лэй Гана, Лэй Мин, является персонажем боевых искусств. Он очень известен в Цзиньлине, и никто не смеет связываться с ним в Горе Мингюэ».

Ян Лили стояла у стены, куря вздох, и равнодушно сказала:

«С ним все в порядке, когда он идет, он кидает немного денег, и деньги падают. Этот Хуан Лингер спасла нас от того, чтобы убедить ее залезть в воду! Идеологическая работа этой девушки действительно не очень хороша».

«Кроме того, эта девушка слишком упряма. В прошлый раз начальник заплатил миллион за ее первую ночь, и она согласилась!» - сказала женщина-бригадир подавленно.

«Я иду, почему она задыхается? У меня кружится голова! Все кончено!»

Неконтролируемая Ян Лили была потрясена и закричала.

Они увидели, как Цзян Тянь бросился к раздевалке, распахнул дверь ногой.

Ян Лили подбежала, и она была потрясена.

Она увидела, что Лэй только что прислонился к стене. Выходил только воздух. Изо рта все еще текла кровь, а грудина превратилась в большой кусок, который был сломан.

Ян Лили была шокирована. Это было действительно тривиальное дело. Семья Лэй была в Цзиньлине, но это была большая семья. Теперь Лэй Ган был избит у нее дома. Если вы держите его, вы должны следовать ему.

«Цзян Тянь, ты ударил Шао Лея! Не уходи!»

Ян Ли была так зла, что она сердито указала на Цзян Тяня и стиснула зубы.

«Не бойся меня остановить, ты хочешь умереть!»

Стоп!

Цзян Тянь, не говоря ни слова, скривил рот и избил ее.

«Не плачь, от слез твои глаза будут плохо выглядеть»

Цзян Тянь осторожно вытер слезы со щек Хуан Лингер, полный вины.

Он слышал слова Лэй Гана. Неужели это позор, который был ее любовником по контракту, будет ли она терпеть всю жизнь?

Это делало ее похожей на сломанную розу, и любая бешеная пчела и волновая бабочка объединились, чтобы воспользоваться этим.

Хуан Лингер до сих пор не может вспомнить то прошлое с Цзян Тянем, но в глубине души он чувствует, что человек перед ним достоин полагаться на себя и может обезопасить себя.

Она хотела быть сильнее, но было трудно подавить ужас и обиду в ее сердце, и она бросилась в объятия Цзян Тяня и расплакалась.

«Все в порядке, просто пойди со мной». Цзян Тянь взял девушку за талию и спустился вниз.

Когда она страдала от таких потрясений, держалась подальше от места происшествия, ей всегда было легче.

Более того, он уже был очень раздражен, он беспокоился, что убьет Лэй Гана публично, когда он не сможет это контролировать.

«Цзян Тянь, у тебя проблемы, не уходи! Сегодня тебе нужно объяснить семье Лэй!»

Ян Лили поднялась наверх, агрессивно глядя на Цзян Тяня, несмотря на боль и онемение ее щек, и подала знак охраннику не действовать легкомысленно.

«Проблемы? Это также называется проблемой? О, пусть Лэй Мин навестит меня, я хочу уничтожить его сегодня!»

Цзян Тянь медленно повернулся, глядя на Ян Лили в анфас и холодно улыбаясь.

В этот момент Цзян Тянь передумал.

Похоже, что семья Лэй действительно издевалась над мужчинами и женщинами в Цзиньлине. Такую семью еще можно просто уничтожить!

«Что ты сказал?» Ян Лили не могла в это поверить, и ее сердце было встревожено и озадачено.

На что именно полагается Цзян Тянь, чтобы игнорировать могущественное существо, стоящее за Лэй Ганом?

Это семья Лэй!

«Поторопись и позови его, пусть гром кончится!»

Холодно взглянув на Ян Лили, Цзян Тянь внезапно поднял ногу и наступил на колено Лэй Гана.

Внезапно, в яростном крике, Лэй Ган издал треск в колене, потекла кровь, сломанная кость проткнула мышцу и обнажила кости.

Крик Лэй Гана был истощен, но голос постепенно приглушался, и в конце концов он замолчал и потерял сознание от боли.

В это время Е Цзывэй и другие последовали за ним и увидели, что пуговицы на рубашке Хуан Лингер рухнули, а ее одежда не была целой, поэтому они не могли понять, что происходит.

«Не бойся, здесь Цзян Тянь!» Е Цзывэй сняла свою маленькую ветровку и надела ее на Хуан Лингер.

«Постой, позволь сестре Цивэй сначала отвезти тебя домой, а остальное предоставь мне, чтобы разобраться с этим!» Цзян Тянь сдержал слезы на лице девушки, мягко успокаивая ее.

Тайчу Сяньцзунь, который когда-то думал, что его сердце твердо и безжалостно, наконец понял, что он боится, что женщина, о которой он заботится, будет обижена до слез.

Слезы красавицы - всегда боль в сердце мужчины. Трудно даже после возвращения из своего совершенствования в течение тысяч лет.

Теперь он задавался вопросом, не было ли ошибкой бросить Хуан Лингер. Если бы ей дали имя, кто бы посмел прикоснуться к ее пальцу?

«Я не ухожу, не оставляй меня»

Хуан Лингер быстро покачала головой, слезы хлынули, держа руку Цзян Тяня, умоляя взглянуть в глаза Цзян Тяню, и замолчала.

По какой-то причине у нее не было памяти, но она чувствовала мужчину перед ним очень знакомым.

Казалось, что в его сердце был кусок плоти, связанный с его кровью, и когда он ушел, он почувствовал боль.

Только рядом с ним он может обрести невероятное чувство безопасности. Кажется, что никакое ужасное существо не может навредить себе.

Два Audi охраняли Mercedes-Benz S600 спереди и сзади и блокировали главный вход в Emperor International. Сразу же двери трех машин издали приглушенный звук. Ночью шум казался затихшим.

Из машины вышло более десятка сильных мужчин, и мужчина среднего роста поспешно пошел вперед.

У мужчины была плоская голова, широкое лицо, большие треугольные глаза, и теперь он был полон гнева. Его глаза боялись напугать ребенка трех-четырех лет.

В зал хлынула большая группа людей. Двадцать желанных девушек в красных чонсамах по обе стороны фойе отчетливо видели посетителей. Каждая с густым макияжем показывала страх и нервозность, трепетно кланялась и ждала. Несколько человек осмелились встать прямо, когда они были далеко, и вздохнули с облегчением.

Они были напуганы, потому что в основе лежал Гром, отец Лэй Гана.

Боевые искусства Цзиньлин не процветают. За исключением Сюй Чжэнлэя, который не может отступить, самым сильным мастером боевых искусств является громовой мастер артиллерийского бокса.

Под его дверью находится много учеников, каждый из которых занимается огромным производством, отдыхая в Цзиньлине, особенно в городе Мингюэ. Он является лучшим.

Кроме того, он также является владельцем Императорского клуба с активами в несколько сотен миллионов юаней. Обычно он использует деньги, чтобы встретиться с высокопоставленными лицами, и у него сильное прошлое, сильное прошлое, издевательство над мужчинами и женщинами, все зло, но без зла. десять.

Набережная у Европейского двора, которая устраивается напротив гримерной, устлана коврами, по обеим сторонам стоит несколько пар больших ваз из селадона. Он не узкий, но на десятки людей кажется тесным. В коридоре немного людно.

Последовали беспорядочные и мощные шаги, люди подсознательно оглядывались по сторонам, а затем глотнули кондиционер, прислонились к сторонам коридора, изо всех сил старались уступить дорогу, и атмосфера не смела дышать.

Лэй Мин шел всю дорогу, властный в одиночестве, в точности как уважаемый император.

Гордый человек прошел до конца коридора и увидел трагическое появление единственного сына. Он повернулся, чтобы взглянуть на Цзян Тяня с мрачным лицом, стиснул зубы и засмеялся:

«Мальчик, как ты посмел трогать моего сына!»

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 259**

Глава 259: Облака и дождь

На полу Лэй Ган свернулся калачиком в коме, как умирающий. От сильной боли он тут же упал в обморок, потерял сознание.

К сожалению, лежа у ног Цзян Тяня, никто не осмеливался подойти ближе, чтобы помочь.

Цзян Тянь легко уложил печально известного Лэй Гана, очевидно, напугав свою группу друзей-лис и друзей-собак, которые любят издеваться и запугивать.

Не то чтобы эти десятки больших парней не были свирепыми людьми, которые осмеливаются драться, но этих парней с развитыми конечностями и мозгами достаточно, чтобы понять правду, а провокации, выходящие за рамки класса власти, часто не заканчиваются хорошо.

Боевые искусства Лэй Гана превосходны, его кулаки можно раздавить, а его сила безгранична, но он не идеально подходит для Цзян Тяня. Очевидно, этому малышу тоже приложили немного усилий.

«Лей, ты здесь. Не вини меня сегодня. Я этого не остановил».

Скорая помощь и полиция прибыли из этого района одна за другой, и Ян Лили потерла распухшее лицо Цзян Тяня и сообщила.

Группа людей, очевидно, считала травмированного Цзян Тяня врагом номер один, игнорируя тот факт, что Лэй Ган хотел заставить Хуан Лингер переспать с ним.

«Хуан Суо, ты должен поймать этого ребенка! Лучше убить его в Суо!»

Гром прошептал, но он яростно потянул за лидера отряда и проинструктировал его.

Плохое поведение Лэй Гана, запугивающего мужчин и женщин, распространилось по всему Цзиньлину. Может ли Лэй Мин, лао-цзы, быть неясным?

Вероятно, семья используется для обмана людей, а постыдное поведение людей и богов рассматривается как способ показать статус и привилегии.

Хуан Суо, похоже, был одет в полицейскую форму, но он задыхался от него в течение долгого времени, но он был всего лишь собакой.

«Разное, только потому, что ты хочешь меня поймать!»

Глядя на грозный взгляд теленка, Цзян Тянь был очень зол и улыбнулся, его лицо было высокомерным.

«Хе-хе, он смеялся, он не знал, как умереть!»

«Лэй Е правил королем в городе Минъюэ целое поколение, и немногие люди в Цзиньлине осмеливаются с этим связываться. Послушайте, он обязательно умрет сегодня!»

Некоторые большие и маленькие боссы смотрели на Цзян Тяня как на дурака, шепча и разговаривая.

Но я не знаю, по мнению Цзян Тяня, Лэй Мин даже не считает наземную змею, это жук и дождевой червь.

«У вас все еще есть закон в ваших глазах, когда вы публично ссоритесь?»

Г-н Хуан носил полицейскую фуражку, натягивал туфли, и полицейская форма не налезала ему на пояс. Он подошел, покачиваясь, плюясь вином, наклонил голову и посмотрел на Цзян Тяня.

Цзян Тянь презрительно усмехнулся, не говоря ни слова, и ударил его прямо по лицу.

В яростных криках директор Хуан вылетел, как чучело, выпустил кровавую стрелу и не смог подняться, когда упал на землю.

Для таких незначительных муравьев Цзян Тяню вообще не нужна ерунда, просто стреляй и лети.

«Это беззаконие! Не бойтесь атаковать полицию и разбить его!»

Лэй Мин мрачно улыбнулся, громко рыдая, и дал знак полиции убить Цзян Тяня на месте.

«Присядь! Иначе мы сделаем это!»

Несколько полицейских также почувствовали опасную атмосферу, вытащили пистолеты и дубинки, наставили на Цзян Тяня и стали угрожать.

«Ты просто гром?»

В связи с этим лицо Цзян Тяня не изменилось, и он равнодушно посмотрел на Лэй Мина: «Немедленно убирайтесь из Цзиньлиня для меня, и с этого момента не позволяйте мне снова видеть вас в Цзиньлине!»

«Как ты думаешь, я тебя сегодня не оскорбляю!»

Лэй Мин так запыхался, что не дышал. Кто посмел так с ним разговаривать?

«Все кончено, дедушка Лей собирается что-то сделать. Нет ничего странного в том, чтобы убить этого ребенка!»

«Да, я слышал, что Лэй Е - мастер боевых искусств, поэтому Сюй Чжэнлэй может сдержать его!»

«Этот парень осмелился плюнуть, на самом деле притворившись преступником, не боясь быть зарубленным до смерти Лэй Хо!»

Многие злорадствуют, говоря о Цзян Тяня, как будто глядя на мертвеца.

«Хм, нищий мусор, осмелюсь отправиться в этот клуб, я действительно живу долгой жизнью!»

Ян Лили была очень расстроена тем, что Цзян Тянь гордо держал ее за плечи и подбородок, и ей было уже лень смотреть трагический финал Цзян Тяня.

Конечно же, Лэй Мин хлопнул рукавами и бросился к Цзян Тяню, видя, что он вот-вот нанесет удар.

Но в этот момент наступил властный перерыв: «Гром, ты слишком устал, чтобы кривляться!»

Все обернулись и увидели группу великолепных молодых людей, спешащих к красивому мужчине.

Возглавляемый этим человеком, он носил нестандартные рубашки и брюки от старого итальянского портного, заостренные кожаные туфли в европейском стиле, у него было красивое лицо.

В частности, он также источает благородство, летящее высоко над ним, как благородство небесного убранства. Такое дыхание могут развить только тираны, а он даже не может его установить.

«Ах, Янчэн Дасао Бай Чоуфэй!»

«Босс!»

«Я слышал, что Го Цзичжэнь и Ли Хуэйянь - артисты под его эгидой! У них также есть скандал с Го Цзичжэнь!»

«Даже Цзиньлин Даю Ю Цян и королева подземного мира Сюй Жучэн могут только следовать за ним. Эта сила слишком велика!»

В это время присутствующие девушки не знали, сколько они смотрели на мужчин, склонившихся в пользу поклонения.

«Бай Шао действительно властен и агрессивен. Он весь здесь. Цзян Тянь не должен преклонять колени».

Ян Лили посмотрела на Бай Чоуфей с восхищением, ее глаза горели.

Женщины жаждут убежища у сильных, но, к сожалению, у нее нет квалификации и возможности залезть на кровать Бай Чжоу Фей.

Если мощное беспокойство, летящее в ауре, никого не двигает, люди, которые изначально блокировали дорогу, будут нюхать ветер, как птица, и будет представлена сцена страсти из гангстерского фильма.

«Шао Бай здесь!»

Толпа была беспокойной, бесчисленное множество людей вытягивали шеи и широко раскрывали глаза, опасаясь пропустить редкое зрелище.

Когда Лэй Мин увидел его приближение, он был потрясен и внезапно шагнул вперед, кивнул и сказал: «Бай Сяоюй, приходи сюда поиграть, и не говори мне, я буду с тобой!»

Говорят, что статус воинов надменный, но он зависит от конкретного уровня, и иногда трудно избежать пошлости перед властью денег.

Теперь Бай Чоуфэй и Сюй Жучэн объединились, чтобы контролировать Цзиньлин. Под дверью Грома есть три или два больших кота и котенка, которые с ним не сравнятся.

Еще более пугающим является то, что Бай Чоуфэй также сотрудничал с легендарным Мастером Цзян, чтобы победить три основные семьи, такие как семья Не, и стал способным мастером Мастера Цзян. Лэй Мин еще больше боится его и может только смотреть вверх.

Теперь, в городе Минъюэ, Лэй Мин сдался Бай Чоуфею, просто умоляя его представиться мастеру Цзян.

В этот момент Ян Лили оглянулась на Цзян Тяня, но увидела, что Цзян Тянь все еще спокоен.

«Почему? Разве он не боится? Или он вообще не может добраться до Бай Цинфэй?»

Она была втайне презрительна, и в то же время высмеивала, она также задавалась вопросом:

Но следующая сцена вскоре дала Ян Лили ответ.

Бай Чоуфэй и Ю Цян, не обращая внимания на изумление вокруг них, быстро подошли к Цзян Тяню, почтительно поклонились и кричали самым уважительным тоном в его жизни: «Мастер Цзян!».

Звук не высокий или низкий, и для окружающих их людей в ушах раздается оглушительный гром, шокирующий их и вызывающий короткое замыкание в мозгу.

«Мастер Цзян!»

Лэй Мин вздрогнул, его лицо внезапно изменилось, какое уродливое и некрасивое, зеленое и белое какое-то время, его выражение было чудесным.

Цзян Тянь невыразительно кивнул, его ясные глаза были высокомерными, и он был слишком ленив, чтобы поздороваться.

Но Бай Чоуфэй и Ю Цян, безо всяких нареканий, с большим интересом поддержали Цзян Тяня и охотно сыграли роли второго плана.

Люди, которые медленно реагируют, также понимают, что происходит. Настоящий главный герой сегодняшнего вечера - молодой человек, которого однажды отругали и притворились, что он не живет и не умирает, что довольно драматично.

Ян Лили быстро прикрыла рот и почти воскликнула.

Можно сказать, что она была свидетельницей самой невероятной сцены в своей жизни более двух десятилетий.

Титул «Цзян Шао», кажется, распространяется от крепких людей Бай Цуйфэя, и он конденсирует беспрецедентный шок, который в тысячу раз более удивителен.

Даже с осознанным жизненным опытом Ян Лили, она хочет сломать голову и подумать о том, какой опыт и выдающееся семейное прошлое могут заставить Бай Чоуфэй и других молодых людей высшего уровня показать свое смирение.

«Цзян, ты с нами связывался?»

Когда Бай Чоуфэй спустился вниз, он увидел, как Лэй Мин требует Цзян Тяня, щурясь своими холодными глазами и глядя на громовой звук деревянного цыпленка.

Гром содрогнулся и усилился, не знал, что делать.

Группа товарищей сзади вместе с несколькими офицерами полиции коллективно ударили детей. Оскорбляя людей, которые могут заставить Бай Чоуфея и Ю Цяна смирить их колени, они просто не могут себе представить, насколько серьезны последствия.

«Сяо Бай Ю Цян, ты слепой?»

Цзян Тянь был недоволен и слишком ленив, чтобы говорить ерунду.

Одним словом, он не чувствовал боли, Лэй Мин и директор Хуан пришлось заплатить чрезвычайно болезненную цену.

Это черед облака и дождя!

«Осмелитесь спровоцировать мастера Цзян, найдите смерть!»

Сюй Жучэн нежно пила, и ее красивое лицо было полно гнева. Глаза Бай Чоуфея и Ю Цяна, смотрящих на Лей Мин, стали еще холоднее.

«Мастер Цзян, я правда не знаю, что это ты». Ноги Лэй Мин ослабели, и он упал на колени.

«Убей»

Цзян Тяньшэнь передал сигнал Сюй Жучэн, равнодушно взглянул на гром и нахмурился с отвращением.

Он всегда был бесстыдным человеком, а Лэй Мин настолько ослаблен и напуган, что заслуживает того, чтобы его называли мастером боевых искусств?

Более того, из-за того, что Лэй Ган заставил Линь Мунон увидеть, что семья Лея нехорошая, он сделал то же самое сегодня и убил его.

Не поленившись говорить ерунду, Цзян Тянь утащил Хуан Лингер.

Сюй Жучэн и другие тоже начали расчищать поле. Полицейский Хуан и другие полицейские не только блокировали или даже помогали, но и все втиснулись в комнату или рассыпались вниз.

Ян Лили просто подошла к выходу на лестницу и только услышала сзади крик о пощаде, она подсознательно оглянулась.

Она видела, как Сюй Жучэн вытащила длинный нож, как трюк, и нанесла удар.

Раздался щелчок, и волна крови забрызгала стены коридора. Голова с грохотом скатилась на землю, а обезглавленное тело упало на пол.

Вжух!

Еще один холодный снежный свет вспыхнул, как молния, на этот раз для Лэй Гана.

Тело Ян Лили сжималось, и она не смела больше смотреть на него, но обернулась и увидела, что Цзян Тянь поспешно равнодушно взглянул вниз.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 260**

Глава 260: Давно не виделись

В этот момент она, казалось, смотрела на смерть, ее тело было холодным, ее ноги были мягкими, как лапша, и она стояла неустойчиво. Она поскользнулась и даже упала с лестницы, крича от боли. Опять и опять.

Цзян Тянь не взглянул на нее еще раз, но вытащил Хуан Лингер из клуба и подошел к парковке.

«Чжэньминь, извини, я хотел тебя проводить. Я не ожидал, что это произойдет!» Цзян Тянь пожал руку Чэнь Чжэньминю, извиняясь.

«Мой брат, ты такой вежливый».

Чэнь Чжэньминь улыбнулся, а затем серьезно посмотрел на Цзян Тяня: «Цзян Тянь, спасибо, ты поднял меня на такую высоту, о которой я даже не мечтал!»

«Пожалуйста, добро пожаловать еще раз! Это ваша собственная способность!» Цзян Тянь похлопал его по плечу: «Извини, но я не могу отвезти тебя в аэропорт!»

«Очень важно позаботиться о своей подруге! Она так напугана!»

Чэнь Чжэньминь взглянул на Хуан Лингер, затем внезапно гордо улыбнулся: «И будь ласковым, я не хочу, чтобы ты ее посылал! Цзян Линь пообещал мне, она послала меня, ты не откладываешь наши два мира!»

«О чем ты? Дуэта нет!»

Позади него она покраснела и встряхнула Чэнь Чжэньмина, но ее глаза были явно полны нежности и меда, и она была очень довольна.

«Чтобы говорить о способности забывать друзей, я буду служить вам!» Цзян Тянь поднял палец вверх и похвалил.

«Брат, берегись!»

«Сотрудничайте вместе, когда у вас есть время! Желаю вам драгоценного сына!»

«Ты такой дешевый!»

Чэнь Чжэньминь и Цзян Тянь снова крепко обнялись, а затем ушли, а Цзян Линь держался за руки.

Увидев, как эти двое все время разговаривают и смеются, Цзян Тянь внезапно почувствовал удовлетворение.

Замечательно!

«В будущем не ходи сюда работать!» Цзян Тянь сказал Хуан Лингер и открыл дверь.

«А», Хуан Лингер замерла.

«Меня зовут Цзывэй, и я президент группы Яован. Завтра вы отчитаетесь в отдел кадров». Е Цзывэй протянул визитку и сказал с улыбкой.

«Я пойду на работу в группу Яован завтра»

Хуан Лингер сначала ошеломилась, затем подбодрилась и радостно сказала: «Вау, ты Е Цзывэй, я слышал, как мой отец сказал, кто ты, я так тобой восхищаюсь! Как я могу быть таким знакомым!»

«Садись в машину, я покажу тебе!» Цзян Тянь слегка улыбнулся.

«Я приехал в твой город, прошел твоей дорогой, представь, как тебе было одиноко без меня»

В трансляции кампуса было долгое отсутствие Исона Чана, мягкий саундтрек с низкой оценкой и нежный певческий голос, который казался особенно трогательным по ночам.

Две красивые фигурки появились перед библиотекой фармацевтического университета Цзиньлин, привлекая внимание многих мальчиков.

Кто-то снова ударил по дереву.

«Это школа, которую посещал Цзян Тянь?»

25-летний, стройный, одетый в белый плащ, черные шелковые повседневные брюки, черные высокие каблуки, черный платок с длинными волосами, ниспадающими водопадом, светлая кожа, красивые глаза, яркие и ясные глаза, уставившиеся тихо и неземно.

«Сестра, вы приехали в Цзиньлин, не сказав зятю, и не взяли его. У меня болели ноги!»

Красный свитер обезьяны с большим ртом, джинсы с заниженной талией и парусиновые туфли, кажется, только что закончила колледж. Фигура стройная, но глаза умные.

«Сделай ему сюрприз. Еще раз, я тоже хочу увидеть школу, в которой учился твой зять».

Чжао Сюэцин сладко улыбнулась.

«Что случилось, красивого парня нет!»

Чжао Цяньжу надула рот, а затем печально сказала: «И, по сравнению с этими молодыми студентами колледжа, я чувствую себя старой!»

Чжао Сюэцин была слишком ленива, чтобы заботиться о своих маленьких эмоциях, и потащила проходящего мимо мальчика, чтобы он сказал: «Эй, где лаборатория?»

«О, в административном здании Колледжа китайской медицины»

Когда такая потрясающая красотка спросила дорогу, студент был польщен и ошеломлен и быстро сказал: «Я в порядке, отведу вас туда».

«Это хлопотно!»

Чжао Сюэцин вежливо кивнула, и душа ученика была такой прекрасной.

«Нет проблем, нет проблем!»

«Вы здесь, чтобы подать заявку или принять участие в академических обменах?»

Мальчик поспешно пошел вперед, а затем с интересом представил: «Эта лаборатория потрясающая. Был награжден Нобелевский лауреат. В общем, лучшие таланты Китая в области фармацевтики, биохимии и физики были приняты на работу»

«Да?»

Чжао Сюэцин нахмурилась с облегчением, даже немного гордясь.

Похоже, что за последние шесть месяцев Цзян Тянь действительно хорошо поработал!

«Конечно.»

Мальчик с гордостью сказал: «Благодаря этой лаборатории фармацевтическая сила нашей школы вошла в число лучших медицинских школ Китая. Даже такие университеты, как Мизуки и Яньцзин, сильно отстают!»

Вскоре они пришли в административное здание Колледжа традиционной китайской медицины, в котором также находится лаборатория.

Чжао Сюэцин посмотрела на ярко освещенную лабораторию, и в уголках ее рта появилась милая улыбка.

Мальчик представил: «Группа Яован полагалась на несколько новых препаратов, разработанных этой лабораторией для борьбы с джедаями. Сейчас рыночная стоимость достигла 100 миллиардов, и это здорово».

«Вы знаете основателя этой лаборатории?» - с улыбкой спросила Чжао Сюэцин.

«Я знаю, я все еще хожу в эту школу.»

Мальчик улыбнулся и сказал: «Профессор Цзян Тянь! Он все еще мой старший! Он полгода преподавал в школе, и его академический уровень очень высок. Те профессора, которые являются академическими лидерами, довольны».

Он покачал головой с легким сожалением: «К сожалению, он больше не преподает, иначе я должен прочитать его докторанта!»

Мальчик искренне обожал это лицо: «Я слышал, что профессор Цзян тоже подонок. Он учился в колледже Рендэ в колледже второго уровня. Воодушевляй, вставай и догоняй, прежде чем его приняли в аспирантуру профессора Хуан Чжихуэй. !»

«Сейчас у меня нет квалификации, чтобы поступить в лабораторию. Им нужны только докторанты, но я точно смогу поступить в будущем!»

Сказав это, мальчик сильно замахал кулаком, чтобы подбодрить себя: «Присоединяйтесь к лаборатории, вы можете увидеть профессора Цзян Тяня!»

«Видите, видите? Это спальня, где жил профессор Цзян Тянь».

Мальчик указал на спальню слева и сказал: «Четвертый этаж, третья спальня слева, сейчас хранится школой как историческая реликвия, и многие люди посещают ее каждый день».

«Здесь он жил. Вы можете мне показать?»

В уголках рта Чжао Сюэцин появилась слабая улыбка.

«Нет проблем, спальня еще не закрыта»

Мальчик сразу же посчитал вторую женщину поклонницей профессора Цзян Тяня и радостно поднялся наверх.

У двери была вывеска «Место жительства профессора Цзян Тяня».

«Это кровать, в которой жил профессор Цзян Тянь!»

Все вошли, и мальчик указал на кровать и сказал: «Посмотри медленно, мне нужно вернуться в спальню!»

В спальне есть предметы первой необходимости, но жизни там не так много.

В нескольких кадрах на стенде есть несколько увеличенных фотографий эпохи университета. Есть общественные мероприятия, есть на стадионе, есть также фотографии из жизни, большинство из них - групповые фотографии, вероятно, также собранные у выпускников Цзян Тяня.

«Когда мой зять был молод, он был таким мрачным, его глаза были немного резкими, и у него все еще была взрывная голова. Он не мог думать об этом».

Чжао Цяньжу прикрыла рот и усмехнулась.

В то время Цзян Тяню не хватало товарищества и дисциплины своих родителей, и он был непослушным и неприятным. Конечно, кричали все в семье.

Даже в школе он был непопулярным, и никто этого не заслуживал. На этих фотографиях он часто бывает на грани и тонет в толпе.

Он также, казалось, воспринимал эти отчужденные отношения, упрямо и одиноко глядя в камеру, как будто на него напал охраняемый зверь.

«В то время его должны были подавить в семье, но, к сожалению, я не встретил его заранее и не сопровождал».

Чжао Сюэцин улыбнулась и нежно взглянула на фотографии.

«Ну, но здесь есть девушка, которая кажется немного выше».

Чжао Цяньжу внезапно указал на маленькую девочку с симпатичным мячом на фотографии и рассмеялся: «Это не будет подруга моего шурина!»

На фото Хуан Лингер был невинной, держала Цзян Тяня за руку, опиралась головой на плечо Цзян Тяня, сладко улыбалась и с легким стыдом смотрела в камеру.

«Возможно!»

Тонкие пальцы Чжао Сюэцин вытянулись, поглаживая Хуан Лингер на фотографии, и улыбнулись: «Когда твой зять был молод, он был очень популярен среди девочек. Привет, младшая сестра, я давно не видела тебя.»

Под светом ее обманчивая и ледяная ручонка Сюэси сияла, словно полупрозрачная, но плоть на кончиках пальцев была размыта, с некоторыми шрамами.

«Сестра, ты не нервничаешь»

Чжао Цяньжу взглянула на свою сестру и нахмурилась: «Может быть, она переспала с моим зятем».

«Девушка, вы говорите дико, как в девичьем доме, будьте осторожны, чтобы потом не выйти замуж»

Чжао Сюэцин посмотрел на нее, затем прикоснулся к лицу Хуан Лингер на фотографии и улыбнулась: «Я должна ее поблагодарить. Это она сопровождала Цзян Тяня, когда он был один. Я опоздала».

«Сестра, ты такая большая!» Чжао Цяньжу потеряла дар речи.

«Ой, мне больно!» Внезапно Чжао Сюэцин закричала от боли.

«Сестра, у тебя снова пальцы болят?»

Чжао Цяньжу быстро достала мазь, чтобы нанести ее сестре, и с тревогой сказала: «Ты должна возиться с этим пианино из кости белой обезьяны каждый день в Линьчжоу, а твои пальцы кровоточат. Мой зять будет огорчен. чтобы увидеть это!»

«Ваш шурин сказал, что если я могу сдвинуть пианино из кости белой обезьяны, это значит, что я могу это сделать!»

Чжао Сюэцин мягко сказала: «Ваш зять много работал над созданием духовной формации из пяти элементов. Я не могу подвести его. Я, должно быть, женщина, которая может стоять рядом с ним!»

«Хорошо, давай пройдемся по классу и посмотрим, где мой зять брал уроки».

Чжао Цяньжу сказала, что ее сестра действительно любила своего зятя и была настолько глупа, что повела сестру к двери.

В то время вторая дочь не знала, что Цзян Тянь и Хуан Лингер также вернулись в Фармацевтический университет.

Давно не виделись, или Марс падает 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/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 261**

Глава 261: Профессор Цзян, могу я вас обнять?

Цзян Тянь отвез Хуан Лингер домой.

По пути Хуан Лингер продолжала говорить и тайком наблюдала за лицом Цзян Тяня.

«Ты знаешь моего отца?»

Поспешив в школу, Хуан Лингер, наконец, не сдержалась, нахмурилась и спросила: «Похоже, вы преподавали в Фармацевтическом университете».

«Да, меня зовут Цзян Тянь, и я руководитель лаборатории группы Яован. Какое-то время я работал с вашим отцом. Просто называйте меня Учителем Цзян!»

«Я знаю, что это ты!»

«Однако, похоже, я встречался с вами раньше, как будто я знакома с вами»

Хуан Лингер опустила голову и сказала с обеспокоенным выражением лица: «Но я, кажется, не помню! Что случилось с моим мозгом? Я подумала о головной боли».

В сердце Цзян Тяня пульсировала боль, но он притворился расслабленным и сказал: «Может, у меня похожее на кого-то лицо».

«Нет, это не так»

Хуан Лингер резко покачала головой, затем опустила голову, закрыла лицо обеими руками и сказала плачущим голосом: «Это не так, должно быть, что-то произошло между нами, но я действительно не могу вспомнить»

«Не думай слишком много», - беспомощно вздохнул Цзян Тянь.

Кажется, что ее память слишком глубока, и даже ее собственное сознание не стерто полностью. Ему придется держаться от нее подальше в будущем, иначе она может вспомнить.

Но сегодня действительно что-то случилось внезапно, и ему пришлось явиться.

«Может, я неправильно помню»

Хуан Лингер с горечью вздохнула, глядя на размытые огни за окном, постепенно успокаиваясь.

Цзян Тянь припарковал машину у ворот школы, миновал библиотеку и пошел к дому членов семьи на территории кампуса.

Было одиннадцать часов вечера, и в кампусе было тихо.

На обсаженной деревьями дороге время от времени опадают листья, а уличные фонари озаряют яркими желтыми огнями, скрывая двух тихо идущих людей.

«Закройте это!» Было немного холодно видеть ее, Цзян Тянь снял с нее короткий плащ и накинул ей на плечи.

«Спасибо, профессор Цзян». Хуан Лингер сладко улыбнулась.

«Пожалуйста.»

«Мистер Цзян, не отдавайте его, спасибо»

У двери семейного двора Хуан Лингер повернулась, посмотрела на Цзян Тяня и глубоко поклонилась.

«Все в порядке, я друг твоего отца!» Цзян Тянь натянуто улыбнулся.

Хуан Лингер вернула ветровку Цзян Тяню, но замолчала и посмотрела на Цзян Тяня со слезами на глазах: «Профессор Цзян, могу я вас обнять?»

Она сказала это, поражая его.

Она также знала, что это невежливо и даже немного сбивает с толку, но она совершенно не могла контролировать свои бурные чувства.

Она смотрела на Цзян Тяня обиженным и умоляющим взглядом, и слезы сияли.

«Давай пойдем»

Цзян Тянь коснулся ее макушки и мягко улыбнулся: «Уже поздно, твои родители будут беспокоиться!»

В этот момент раздался неожиданный голос: «Брат, ты здесь».

Как только Цзян Тянь обернулся, он увидел, что сестра Чжао Сюэцин быстро идет, и тоже был очень удивлен. Она улыбнулась и спросила: «Почему ты здесь?»

«Моя сестра сказала, я хочу сделать тебе сюрприз!» Чжао Цяньжу подбежала и взяла Цзян Тяня за руку.

Черт, это было страшно, а Цзян Тянь был удивлен и втайне испуган.

Я должен сказать, что женское шестое чувство ужасно.

Фактически, Чжао Сюэцин наткнулась на Хуан Лингер с первого взгляда. Бросив мгновенный взгляд, она улыбнулась и сказала: «Цзян Тянь, вот как»

Она осознала, что это девушка, которую она видела на фотографии, но она намного более зрелая, немного выше и изысканнее, что немного элегантнее оригинала.

Она сказала, что видение Цзян Тяня о выборе девушки было довольно хорошим. У девушки было красивое лицо. У нее была глубокая сдержанная красота.

Однако она считает, что Цзян Тянь - порядочный человек. Даже если у нее будут отношения с Цзян Тянем, Цзян Тянь не испортит ничего. Она даже считает, что она поклонница Цзян Тяня. В конце концов, очарование Цзян Тяня просто потрясающее.

Более того, она только что могла ясно видеть со спины. Эти двое прошли долгий путь, но держались на расстоянии.

Просто у нее слезы на глазах и слезы на лице. В чем дело?

«О, это дочь профессора Хуан Чжихуэй. Я только что встретил ее и отправил домой. Постой, это моя возлюбленная Чжао Сюэцин, это моя маленькая тетя».

Цзян Тянь улыбнулся и представил их.

«Миссис Цзян, как поживаете!» Хуан Лингер быстро поклонилась, ее лицо покраснело.

Она была втайне удивлена, почему жена Цзян такая красивая, ее внешность на высшем уровне, особенно ее темперамент, она похожа на фею, намного лучше, чем те женщины-звезды на телевидении.

Только такая женщина достойна Цзян Тяня!

Она вздохнула в глубине души, но ей стало немного стыдно. Она только что попросила обнять Цзян Тяня. К счастью, Цзян Тянь не согласился. Если бы она могла их увидеть, было бы опасно.

«Что ж, можешь идти», - Цзян Тянь слегка улыбнулся, махнул рукой и позволил Хуан Лингер идти.

«Ну, до свидания, Учитель Цзян, до свидания, миссис Цзян!» Хуан Лингер снова поклонилась и отвернулась.

Сестра Чжао Сюэцин и Цзян Тянь вместе пошли к воротам школы. Они поехали домой на машине Цзян Тяня.

«Маленькая девочка довольно умна! Цзян Тянь, у тебя есть какие-нибудь мысли?» - спросила Чжао Сюэцин, ясными глазами глядя на Цзян Тяня.

«О чем ты, на самом деле это обычный друг»

Цзян Тянь был поражен, затем быстро сменил тему и сказал: «Почему ты вдруг?»

«Я почти поглотила ауру пятиэлементной формации собирающего духа. Я собираюсь совершить внезапную атаку, чтобы проверить, находитесь ли вы в Золотом доме!»

Чжао Сюэ с улыбкой посмотрела на Цзян Тяня и улыбнулась.

«Абсолютно ничего, мне всегда было хорошо, что ты защищаешься, как нефрит!» Цзян Тяню не терпелось выругаться.

Его сердце колотилось, Цинэр не была запугана, он не мог сменить тему.

«Что случилось с твоей рукой?»

Внезапно он обнаружил, что Чжао Сюэцин была в перчатках, а теперь погода совсем не холодная, и подозрительно спросил.

«У меня не было времени готовить, и у меня болела рука», - сказала Чжао Сюэцин.

«Что? Она не послушала меня, и ей пришлось говорить о Белой обезьяне Гуцинь», - пожаловалась Чжао Цяньжу.

«Посмотри на меня», - Цзян Тянь схватил ее за запястье и снял перчатки.

Он видел пять пальцев с синяками, и даже ногти были повреждены, обнажая розовую кожу.

«Ничего страшного, небольшие травмы»

Увидев, что глаза Цзян Тяня покраснели, Чжао Сюэцин мягко утешила: «Я буду в порядке через два дня».

«Что ж, не играй позже, я помогу тебе найти Цветок Императора как можно скорее», - вздохнул Цзян Тянь, а затем твердо сказал.

«Сестра, вы здесь!»

Вернувшись на виллу, Е Цзывэй увидела прибытие Чжао Сюэцин, но она также была очень удивлена, держа свою маленькую ручку, чтобы спросить.

«Сестра Цзывэй, формирование, которое устроил Цзян Тянь, я могу поглотить за десять дней».

Чжао Сюэцин засмеялась: «В будущем я смогу жить в Цзиньлинеи каждый день быть с родителями и невесткой!»

«О, все в порядке, родители и внук в спешке», - криво улыбнулся Е Цзывэй.

«Вы, ребята, поговорите, я приму ванну», - черной полосой мелькнул в спальню Цзян Тянь.

«Разве тебе не хорошо принять ванну с Цзян Тянем?» Е Цзывэй громко рассмеялась.

«Не надо, иди», - поддразнила Чжао Сюэцин.

«О, я в нем не редкость!»

Е Цзывэй засмеялась: «Когда я пришел в дом Цзян, ему было всего шесть или семь лет. Я не знаю, сколько раз он это видел!»

Три женщины рассмеялись, как серебряный колокольчик, и Чжао Сюэцин невероятно сказала: «Забудьте об этом, подождите, пока я и сестра Цзывэй примем с вами ванну, и я буду спать с вами ночью!»

«Тогда Цзян Тянь не ненавидит меня! Ты новобрачная», - крикнула Е Цзывэй.

Фактически, в ее сердце уже было немного просветления. Цзян Тянь отправил Хуан Лингер обратно и вернулся с Чжао Сюэцин. Боюсь, Чжао Сюэцин уже встретил Хуан Лингер и хочет задать несколько вопросов.

Вскоре после того, как три женщины закончили мыться, сестра Чжао Сюэцин обняла Е Цзывэя в большой постели, болтая.

В конце концов, с Божьей помощью Чжао Цяньжу не смогла помочь, но проявила любопытство и спросила: «Сестра Цзывэй, вы знаете Хуан Лингер, я не думаю, что она немного ненормальна для вашего зятя. ”

«Цяньжу, о чем ты говоришь?» Чжао Сюэцин нахмурилась и бросила на нее белый взгляд.

«Похоже, это бывшая девушка моего зятя, не так ли?»

Е Цзывэй поднялась, села, взяла с прикроватной тумбочки пачку женских сигарет, зажгла сигарету, выдохнула слабый дым и тихо вздохнула: «Цинер, это очень печальная история. Если хочешь, я скажу»

«Сестра, я верю в характер Цзян Тяня и никогда не сомневалась в нем»

Чжао Сюэцин немного неловко улыбнулась: «Просто, я хочу больше узнать о прошлом Цзян Тяня».

«Лингер действительно девушка Цзян Тяня, и у нее случился выкидыш».

После того, как Е Цзывэй закончила говорить, сестра Чжао Сюэцин замерла и долгое время хранила молчание.

«Сестра, эта Хуан Лингер действительно несчастна!»

Чжао Цяньжу сказала плачущим голосом: «Мой зять слишком жесток и даже стер ей память!»

«Тьфу»

Чжао Сюэцин вздохнула долго, ничего не сказала и смотрела в потолок пустым взглядом.

Чжао Цяньжу быстро сказала: «Сестра, я не имела в виду, я не поддерживаю ее, повторно женившийся на маленькой жене, она соперничество, я определенно на вашей стороне, шторм ударил ее еду!»

«Она не помнит Цзян Тяня в это время, за какие бои она борется?» Е Цзывэй выдохнула дым и покачала головой с горькой улыбкой.

«Цзян Тянь так добр ко мне, и его тоже пытают внутри».

Глаза Чжао Сюэцин покраснели, и она вытерла слезы: «На самом деле Лингер тоже много заплатила за него, не так ли? Он добросердечный человек, и он должен чувствовать больше вины и пыток!»

«Проблема в том, что она хочет всего остального, но она хочет любви. Цзян Тянь имеет тебя, как он может дать ей надежду?» - сказала Е Цзывэй.

«Сестра, если мужчина немного способный, кто из них не раскачивает цветы, а также три жены и четыре наложницы?»

Чжао Сюэцин улыбнулась: «Цзян Тянь такой хороший. На самом деле, я не достойна его. Если есть другие женщины, которым он нравится и которые могут сопровождать его, чтобы помочь ему, я не остановлю его, если он хочет этого».

«Стой, стой!»

Е Цзывэй быстро махнула рукой: «Цинер, не убегай, так трудно иметь такое состояние, как ты можешь позволить Цзян Тяню выгибать тебе руку».

«Ну, я не отпускаю Цзян Тяня, это просто вопрос эмоций. Кто-нибудь может сказать мне ясно, пусть будет?»

Чжао Сюэцин вспомнила заплаканное лицо Хуан Лингер, и ее сердце было больно и болезненно.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 262**

Глава 262: Новости о цветке императрицы

На следующий день, когда Цзян Тянь встал, он увидел, что Чжао Сюэцин уже приготовила завтрак, и не мог не рассердиться, указав на Чжао Цяньжу: «Цяньжу, что ты делаешь?»

«Как мне остановиться, сестра встала в пять утра, я еще сплю, как мне остановиться?»

Чжао Цяньжу был так подавлена, что заблуждения почти не было.

Увидев обиженное лицо сестры, Чжао Сюэцин поспешно сказала: «Цзян Тянь, не нервничай, моя рука использует твою мазь, все в порядке!»

Крем обладает удивительной стойкостью. Общую травму можно вылечить за одну ночь, не говоря уже о специальной цели Цинер?

«Это не сработает, вы можете отдохнуть несколько дней».

Цзян Тянь сел есть, нахмурился и сказал: «Что ты делаешь так рано, тебе не нужно идти на работу?»

«Муж, я забронировала авиабилет в восемь утра и немедленно вернусь в Линьчжоу», - мягко сказала Чжао Сюэцин.

«Так тревожно?»

Цзян Тянь был озадачен, затем взял Цинэр за руку и неохотно сказал: «Цинер, ты останешься здесь на несколько дней!»

Рядом с ней Е Цзывэй с тревогой сказала: «Да, мама и папа сразу же придут к тебе!»

«Если отношения продолжительные, как они изменятся?»

Пульсирующие красивые глаза Чжао Сюэцин посмотрели на Цзян Тяня и прошептали: «Мой муж, на самом деле, я хочу остаться с тобой еще на несколько дней. Но ты так хорошо относишься ко мне, как я могу оправдать твои ожидания. Я хочу совершенствоваться как можно скорее. Массив Пяти Элементов Сбора полностью использован и поглощен, приходите сопровождать нас!»

Затем Чжао Сюэцин посмотрела на Е Цзивэй и сказала извиняющимся тоном: «Сестра Цзывэй, извинись перед моими родителями от моего имени и прости Цинэр. Я хочу использовать массив как можно скорее, а затем сопровождать своих родителей».

«Отлично!» Е Цзывэй нечего было сказать, поэтому она кивнула.

Во время завтрака раздался звонок в дверь.

Е Цзывэй спросила несколько слов через контроль доступа и была удивлена: «Цзян Тянь, Хо Цинтянь, Чжао Юанькунь и Вэй Фэйлун пришли к вам, видите или нет?»

«Почему они здесь?» Цзян Тянь встал, прикоснувшись к губам, и сказал: «Пусть войдут!»

Мгновение спустя все трое вошли в гостиную вместе, сначала салютуя кулаками: «Молодое поколение увидело Учителя Цзяна!»

Их лица почтительны, а глаза поклоняются.

«Пожалуйста. По боевым искусствам, трое моих старших, сядьте, пожалуйста!» - вежливо сказал Цзян Тянь.

Но он был немного удивлен.

Все трое были в оборванных, обмороженных и солнечных ожогах лицах, подошвы их были изношены, а их лица были измучены. Если бы они не видели их раньше, то подумали бы, что это трое нищих.

После того, как гости расселись, Е Цзывэй предложил чай, а Цзян Тяньхань скандировал: «Ты, озеро Поянху, в прошлом году прошло больше полугода, а следующие три я скучаю!»

«Мы могли бы все время скучать по стилю Мастера Цзяна!» Хо Цинтянь рассмеялся.

Вэй Фэйлун посмотрел на Чжао Сюэцин и сказал: «Мастер Цзян, это миссис Сянь, разве она не похожа на сказочного стрелка?

«Младший видел трех старших!» Чжао Сюэцин сделала подарок, действуя изящно, как и каждая женщина в Китайской Республике.

Цзян Тянь внезапно посмотрел на Чжао Юанькуня и сказал: «Брат Чжао, что с твоей ногой? Кажется, она серьезно ранена?»

Чжао Юанькунь изначально был сильным человеком и мастером боевых искусств, но теперь он хромает, он серьезно ранен.

Но Хуасиа, который может навредить Чжао Юанькуню, вероятно, один из немногих.

Чжао Юанькунь улыбнулся и сказал: «Мелочи. Давайте сначала поговорим о бизнесе!»

«О, мы трое без происшествий в Зале Трех Сокровищ. На этот раз, чтобы встретиться с Мастером Цзян, большая радость сообщить Мастеру Цзян!»

Глаза Хо Цинтяня блеснули, он упал прямо на землю и сказал: «Мастер Цзян, Цветок Императрицы, есть новости!»

Как только это слово прозвучало, все в аудитории замолчали, и никто не мог издать ни звука.

«Действительно?»

Цзян Тянь не мог в это поверить, его сердце чуть не вырывалось из горла, руки дрожали от возбуждения.

Хо Цинтянь взял фотографию из своих рук и передал ее Цзян Тяню со словами: «Мастер Цзян, смотри!»

«Это императорский цветок, ему пятьсот лет. Он почти созрел. Где он?»

Цзян Тянь был потрясен еще больше.

Он видел на фото, что снежные пики вздымались вдалеке.

Но рядом красный цветок, в полчеловека ростом, раскрылся на морозе, как огненный феникс, летящий в залпе.

Место съемки должно быть высоко на холоде, и он видел, что окружающие его горы были чрезвычайно крутыми, бесконечными и покрытыми снегом.

Что еще более шокирует, так это то, что окружающая среда очень холодная, но цветы окружены ароматными травами, смешанными арахисовыми деревьями, летающими бабочками и пчелами, а также ручьем родников, формирующим сезон весеннего оазиса.

«Это цветок императрицы, я ничего не буду ждать!»

Вэй Фэйлун и Чжао Юанькунь похлопали себя по бедрам и комфортно засмеялись.

«Ты наконец нашел это? Я, наконец, практиковал это».

Чжао Сюэцин находилась в возбужденном состоянии и плакала от радости, Мэй Цинь пролила слезы, ее тело было мягким, и она была почти нестабильна.

«Мастер Цюн Цзян, этот цветок императрицы растет на севере горы Эверест!»

Хо Цинтянь улыбнулся: «Мастер Цзян, в глазах моих коллег по боевым искусствам, это большое дело! После прощания на озере Поянху в прошлом году мы втроем попробовали все, чтобы найти цветок императора. По словам мастера Цзяна. при условии, что этот цветок похож на холодное место, но он также излучает палящую атмосферу. Поэтому я привел многих учеников на плато, поднялся на гору и посетил знаменитую гору Дачуань и, наконец, нашел этот цветок».

Хуасия - огромная страна с тысячами гор. Из десятков тысяч заснеженных гор непросто найти маленький императорский цветок. Не будет преувеличением сказать, что это все равно что искать иголку в стоге сена.

Совершенно не пользуясь подробным описанием Хо Цинтяня, Цзян Тянь знал, какой это огромный проект.

Хо Цинтянь горько улыбнулся: «В тот же день мы трое поднялись на Эверест и наконец нашли цветок императрицы. Я просто хотел поднять его, но монах убил его и ударил нас».

«Ну, старый монах такой сильный и могущественный, младшие не так хороши, как другие. Его ударил один!»

Чжао Юанькунь вздохнул и покачал головой с горькой улыбкой: «Если мы не знаем своих чувств, мы можем только уйти из дома. Мы не вернули Цветок Императрицы, и Мастер Цзян засмеялся!»

«Я хочу пошутить, брат Чжао, это все еще человек? Я в долгу перед ним!»

Цзян Тянь поднялся на ноги и низко поклонился.

«Мастер Цзян вежлив!» Трое быстро встали, чтобы расплатиться.

«Брат Чжао, позволь мне взглянуть на твои ноги!»

Как только Цзян Тянь сделал знак, Чжао Юанькунь немедленно подтянул штанины.

Он увидел странные линии на его ногах, образующие стопку голубого лотоса.

Лотос источает ледяной холод, из-за чего температура окружающей среды резко падает, а белый туман рассеивается. Это выглядит странно и жутко.

Мышцы его поврежденной ноги сильно сжались, как будто они были худыми, а некоторые из них сгнили и воняли.

«Это признак умственной силы, разновидность умственной атаки».

Цзян Тянь с любопытством сказал: «Эта руна, похожая на зеленый лотос, будет ограничивать и лишать ци и крови в вашем теле, что сильно отличается от истинной ци Хуасиа Будо!»

В его глазах вспыхнула резкая вспышка, и он легко спросил: «Что за монах в действии? Что он за черт, даже если вы трое не противники?»

«Этим человеком должен быть Верховный Мастер Цинлянь, первый монах Тяньчжу. Тридцать лет назад он однажды проповедовал в Шаолине и однажды видел его!»

Лицо Хо Цинтяня выглядело так, будто это было правдой:

«За последние десять лет он занял вершину Эвереста и взял цветок как свой собственный, построил додзё, пил духовную воду днем и ночью, чтобы поглотить ауру, и практиковал. Много верующих в Тяньчжу, и он приобрел заслуги и идеи. Для несравненной фигуры, занимающей 5-е место в списке сильных сторон Юго-Восточной Азии, Сю, вероятно, является мастером пика трансцендентности Хуасиа, гораздо больше, чем я жду!»

«О, лысый осел Тяньчжу, где подходящее место, чтобы сесть и подержать императора и цветок?»

Цзян Тянь слабо улыбнулся, в его глазах появился смертоносный свет, и он внезапно спросил: «Какой самый сильный список в Юго-Восточной Азии?»

«О, это список сильных мужчин, составленный президентом Китайской ассоциации Синчжоу Ван Чунъяном. Те, кто может достичь вершины, - это лучшие мастера!»

На лице Хо Цинтяня было выражение достоинства, когда он объяснил:

«Сильного списка тридцати лучших достаточно, чтобы обладать силой, сопоставимой с мастером китайских боевых искусств!»

«Так оно и есть», - слегка кивнул Цзян Тянь.

«Мастер Цзян, эту руну на ноге брата Чжао можно разблокировать?» Вэй Фейлун волновался и беспокоился.

Цзян Тянь слегка улыбнулся, его пальцы обнажены, и магическая сила была призвана, и он ударил Чжао Юанькуня по раненой ноге.

«Огненное заклинание!»

«Теплый огневой заводчик!»

В воздухе появилась серия странных красных чар, ярких и плотных.

Частицы красного света, казалось, несли изначальное дыхание Хунмэна, мерцали, как будто они мерцали в глубинах вселенной, и, наконец, сформировали сложное таинственное заклинание.

С ним связано бесчисленное множество рун. Эти руны полны тепла и чистой жизненной силы, как маленький яркий мир, бегущий бесконечно.

«Через четверть часа ты должен поправиться!»

Цзян Тянь спокойно улыбнулся и прижал Фу Юань к поврежденной ноге Чжао Юанькуня.

Чжао Юанькунь сразу же закричал.

Ощущалось только, что травмированная нога была пропитана теплой водой, зудела и была горячей, и в то же время теплый поток окунулся в меридианы и точки акупунктуры на ноге.

Фактически, это исцеляющая сила магической энергии пламени, содержащейся в теле Цзян Тяня, которая может разрушить все заклинания, особенно заклинания на основе льда, как помощь Бога.

Под невероятным вниманием всех руны зеленого лотоса на ногах Чжао Юанькуня распались и раскололись, иссохшие мышцы быстро раздулись, а сломанные кровеносные сосуды продолжали двигаться со скоростью, видимой невооруженным глазом.

В гостиной много светящихся огней, а красный свет наполнен туманом, как небеса.

Всего за пять минут ноги Чжао Юанькуня были полностью восстановлены, они стали еще сильнее, чем раньше.

«Спасибо, мастер Цзян, за мое спасение!»

«Техника мастера Цзян даже сильнее, чем этого мастера Цинлянь!»

Все трое были благодарны и восхищены, и быстро поклонились Цзян Тяню самым уважительным жестом в жизни.

«Пожалуйста!»

Сразу после этого Цзян Тянь опустил рукава и нетерпеливо сказал: «Я собираюсь получить цветок императрицы, не позволяй старому вору сначала съесть его, идет?»

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 263**

Глава 263: Кипящий мощный мир

«Мастер Цзян обеспокоен!»

Вэй Фэйлун засмеялся: «У нас троих есть только одно безжалостное приглашение. Я не знаю, уместно ли оно. Я также попросил Мастера Цзян дать мне выражение лица!»

«Президент Вэй вежлив, но говорить можно». Цзян Тянь улыбнулся.

Можно сказать, что он всегда отдаленно относился к кружку китайских боевых искусств. Пока ты не связываешься со мной, вода из колодца не будет нарушать речную воду.

Но в этот момент три мастера сделали все возможное, чтобы помочь им найти цветок императора. В первой половине года они посетили знаменитую гору и реку. Мое настроение тоже было тронутым.

Расстояние между Цзян Тянем и ними внезапно стало намного ближе, и они уже считались своими, иначе он не потрудился бы лечить Чжао Юанькуня.

Вэй Фейлун тоже человек. Он почувствовал изменение настроения Цзян Тяня и был доволен его сердцем. Он сказал: «Мы планируем создать» Тяньмэнь с Мастером Цзяном в качестве ядра. Любой, кто следует за Мастером Цзяном и получает совет от Мастера Цзяна, все являются Членами, царство должно быть выше!»

«Что делает» Тяньмэн»?» Цзян Тянь слегка нахмурился.

«За последние шесть месяцев мы получили информацию о том, что многие боевые искусства и способности со всего мира проникли в Хуасиа, вызвав бурю крови и обращаясь с миром боевых искусств Китая как никто!»

Хо Цинтянь сказал с тревогой: «Наши члены «Тяньмэн» должны находиться под руководством Мастера Цзяна, уважать вас и прислушиваться к вашим приказам. Мы осветим этих захватчиков и убьем их на всем пути. Затем используйте имя его семьи или боевые искусства, все под названием «Тяньмэн».

«Хе-хе, если ты сделаешь это, ты не сделаешь меня знаменитым в мире боевых искусств Хуасиа, но ты сделаешь меня известным во всем мире!»

Цзян Тянь посмотрел на них с улыбкой.

«Мы знаем, что Мастер Цзян подобен ветру и яркой луне, и он амбициозен в отношении Гао Цзе, и он не восхищается его славой. Это действительно шутка Мастера Цзяна!»

Вэй Фэйлун сказал: «Этот шаг сделан только для того, чтобы защитить китайское сообщество боевых искусств от унижений!»

Цзян Тянь нахмурился: «Но, насколько я знаю, формация дракона Хуасия была создана для защиты от сильных аутсайдеров. Разве не так ли, что мы не выиграем титул?»

«Мастер Цзян не знает»

Вэй Фэйлун вздохнул и с трудом сказал: «Е Чжаньтянь - мастер боевых искусств, который уже десять лет находится в ретрите. Он хочет спросить о пике боевых искусств и ступить в царство Бога. А как насчет этих обычных вещей?»

«Хорошо, тогда вы, ребята!»

Цзян Тянь взглянул на толпу и медленно сказал: «Поскольку вы занимаетесь боевыми искусствами, я также расскажу вам пару слов о боевых искусствах, и мой эликсир и формация также могут быть переданы вам!»

«Спасибо, Мастер Цзян! Спасибо, Мастер Цзян, мы никогда этого не забудем!»

Все трое обрадовались и вместе упали на землю. Вэй Фейлун даже заплакал.

Они знают, что Цзян Тянь может достичь пика царства только в свои двадцать лет и должен увидеть истину божественного царства. Можно сказать, что таланты потрясающие, и они редкие мастера на столетие, а то и на тысячу лет.

Можно сказать, что получение такого совета волшебника выпадает раз в жизни.

В этот момент они чувствуют, что последние шесть месяцев ели и спали на улице, и тяжелая работа того стоит.

«Вставайте!»

Цзян Тянь помог им подняться и улыбнулся: «Но у меня есть условие. Если вы убьете захватчиков в будущем, не испортите мою репутацию. Я не проиграл с тех пор, как дебютировал. Непобедимый, но никогда не просящий о пощаде на коленях, служа мягким и робким войнам, и кем бы я ни был, я никогда не буду легким».

«Эти возвышенные чувства и стремления такие же, как у моих боевых искусств!»

Услышав это, они были потрясены в своих сердцах, а затем с большим уважением увидели Цзян Тяня.

Слова Цзян Тяня просты и просты, но они наполнены чудовищной властью. Кажется, бесподобная силача, которая выделяется с неба и смотрит на мир свысока, даже не боясь богов.

Воин, где сила? Это не просто смертоносность и разрушительная сила, это еще и дух.

Дух самосовершенствования, настойчивость, которая может потерпеть неудачу, но никогда не сдается и никогда не признает поражения!

«Конечно, если я могу указать, сколько людей может быть вашими противниками в мире?» Цзян Тянь усмехнулся.

«Именно!» Все трое кивнули, радуясь, как цыплята, клюющие рис.

«Все вы, я собираюсь на Эверест, чтобы найти Императорский Цветок. Хотите быть моим проводником?»

Лицо Цзян Тянь было угрюмым, его глаза долгое время смотрели на юго-запад.

«Конечно, я с удовольствием подожду!»

Хо Цинтянь и Чжао Юанькунь быстро обняли кулаки.

«Цветок девушки-императора находится рядом с додзё Цинжэня. Он охраняет каждый день. Если Мастер Цзян захочет сорвать этот Цветок девушки-императора, я боюсь, что будет битва».

Но Вэй Фейлун немного беспокоился о подлинности.

«Президент Вэй, изначальное намерение Небесного Альянса, вы так быстро забыли?»

Цзян Тянь улыбнулся и сказал: «Северное подножие Эвереста принадлежит земле Хуасия. Почему там желтокожая обезьяна с пеларгонией, чтобы основать додзё?»

«Мастер Цзян имеет смысл! Он старый и робкий!» Вэй Фэйлун сжал кулаки, его лицо было пристыжено.

«Нельзя допустить ни одного дюйма гор, ни одного дюйма крови, ни одного дюйма земли!»

Внезапно Цзян Тянь встал, и в тот момент, когда его тело выпрямилось, из него последовал сильный резкий вдох.

Он был подобен острому мечу из ножен, как будто его можно было резать девять дней и десять мест, и это только раскрыло его истинное лицо Тайсяньцзюня.

«Я собираюсь убить принца Цинлянь и использовать его кровь, чтобы принести в жертву флаг Небесному Альянсу!»

Хотя слова Цзян Тянь просты и понятны, они властны, звучат и шокируют.

«Цзян Тянь, на этот раз я должен пойти с тобой!»

Чжао Сюэцин взяла Цзян Тяня за руку, ее глаза были красноватыми, а лицо было полно беспокойства.

Конференция Улиан на Тяньаньмэнь уже оказалась в опасности, чтобы помочь ей найти Цветок Императора.

Сегодня священник Цинлянь, первый силач Тяньчжу, не может даже сравниться с тремя великими мастерами, и его ужасная сила очевидна.

«Цинэр, ты бесполезна».

Цзян Тянь убеждал: «Хорошо совершенствуйся в Линьчжоу, там тебя защитят Ли Чжэньвэй и другие!»

Хотя Цинэр не хотела, она понимала, что Цзян Тянь говорил правду. В прошлом она могла только добавить хаоса, но для Цзян Тяня это было всего лишь бременем.

Она долго размышляла, прежде чем сказала: «Я слушаю вас, но вы должны гарантировать, что не получите травм и благополучно вернетесь!»

«Не волнуйтесь, этот цинлянский принц определенно не мой противник!»

Цзян Тянь бросил эту фразу и вышел за дверь, не оглядываясь, с каким-то неукротимым духом.

Цзян Тянь в сопровождении трех великих мастеров отправился на юго-запад, в район Тибета и на гору Эверест.

Секретное сообщение начало циркулировать на верхних уровнях глобальных центров силы. Фотография была размещена перед всемирными темными организациями.

На этой фотографии изображен Цветок Императрицы, который Хо Цинтянь показал Цзян Тяню.

«Это каталитический линцюань! Это определенно чистейший каталитический линцюань. Он может стимулировать человеческий потенциал, осознать эволюцию человеческого тела и сделать обычных людей талантами».

«Это должно быть! Вы видите, что те растения, которые могут расти в тропиках, выросли даже на горе Эверест! Насколько мощна эта жизненная сила!»

Сразу верхушка темной организации пришла к выводу.

«Более того, это непрерывный поток каталитического линцюань, образующий неиссякаемый весенний глаз!» Поразили власть имущих.

«Катализируйте Линцюань. Выпив один глоток, можно реализовать потенциал, не говоря уже о таком количестве?»

«Иди и возьми Линцюань! Если ты так много выпьешь, ты станешь несравненной силой и шагнешь в царство Бога!»

Многим интересно.

Какое-то время весь темный мир кипел.

От Европы до Северной Америки, от Восточного океана до Юго-Восточной Азии многие пристальные взгляды были прикованы к Восточной Азии, Хуасии, Тибету и заснеженному миру у северного подножия главной вершины.

«В Хуасии есть группа драконов, это запретная зона для тьмы. Ты можешь пойти?» Но некоторые люди были немного робкими.

«Мы можем объехать из Тяньчжу Непала, сорвать цветок императора и бежать прямо!» Кто-то подумал.

«В обход Непала? Юго-Восточная Азия - это мир Китайской ассоциации Синчжоу. Ван Чунъянь лишит вас жизни!»

Кто-то спокойно проанализировал: «Более того, все основные силы сейчас встревожены. Насколько сильны Восточное общество цветения сакуры, Организация русских зимних солдат, Американская Голубая буря, Храм европейских богов и Темный совет? Боюсь, он будет перевернут вверх дном. Если сверчки и прудовые рыбы слабы, слабым будет трудно выжить!»

«Кроме того, я слышал, что первый монах Тяньчжу, Цинлянь, построил там додзё десять лет назад, чтобы стимулировать Линцюань! Будет ли он сидеть и смотреть, как его грабят?»

Как только это слово прозвучало, многие сильные в темном мире замолчали.

Да!

Новости просочились.

Можно сказать, что у крупнейших мировых энергетических организаций доброе сердце и очень горячие глаза.

Когда придет время, сильные соберутся и начнут сражаться, средний человек мог быть пушечным мясом.

Стоит ли повышать боевую мощь?

Большинство малых и средних организаций отказались от этой идеи, но некоторые суперсилы не собирались отказаться от нее.

«Синчжоу проведет международную конференцию по правописанию, но, к сожалению, появилась эта трава и каталитический линцюань!»

«В прошлом году мы в Синчжоу потеряли нескольких мастеров, мастера Гумантонга Кунтиан Басонга, древнего тайского мастера бокса Мэнконга и т. д. Если мы больше не будем укреплять свои силы, я боюсь, что цветение сакуры будет подавлено такими организациями, как большой круг! На этот раз это редкая возможность. Не упустите ее!»

Китайская ассоциация Синчжоу - великолепный зал в европейском стиле.

На собрании председательствует старик с редким лицом, стоящий прямо, с проницательными глазами.

Это Ван Чунъянь. Ему 110 лет, но он все еще быстр и остроумен.

Этот человек известен как палка о двух концах. Он может сконденсировать воздушных солдат из струн, играя на гуцине, петь звучащий душу волшебный звук, который непобедим, обладает силой пика царства, и даже ходят слухи, что он ступил в царство.

Он и отец Е Чжантяня, Е Тяньжэнь, обычные персонажи, и их сила и слава намного превосходят Линь Чжэньюй Хо Цинтянь Хун Тяньчжао и другие.

Он был хорошо известен во времена Китайской Республики, и когда-то он сформировал разведывательную организацию Общества Ланьи, которая может стоять на равных с Цзинь Жун Ду Юешен.

Позже, перед битвой через реку, он проиграл Е Тяньжэнь, и, зная, что ситуация закончилась, он с грустью покинул Хуася, отправился в Южный океан в Синчжоу и преобразовал общество Ланьи в Китайскую ассоциацию Синчжоу. Он владел мастерами боевых искусств Хуасиа. Мастеров технологий Наньян Се можно описать как объединение талантов, сильных, как лес.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 264**

Глава 264: Подножие Эвереста

До сих пор Китайская ассоциация Синчжоу больше не ограничивается Синчжоу, охватывая всю Юго-Восточную Азию, многие короли кораблей, гостиничные магнаты и богатые люди вынуждены полагаться на его защиту.

В Синчжоу премьер-министр встретил его любезным поклоном, и он был похож на императора.

«Но в Хуа Ся сидит Е Чжаньтянь. Будут ли у нас проблемы, если мы пройдем мимо?»

«Повелитель небес» Ояла нахмурился.

Она была старая, с мурашками по коже, стройная, в черном плаще, с мертвой деревянной тростью в руках и источала мрачную атмосферу.

Она - известный в малайской стране колдун. Она занимает четвертое место в Юго-Восточной Азии. Она мастер колдовства.

Согласно легенде, она смогла унести человеческие жизни за сотни миль, полетев вниз. В малайском королевстве она была похожа на мастера и имела много верующих.

Услышав это, Ван Чунъянь помрачнел, и он обиженно усмехнулся: «Что такое Е Чжантянь? В то время, если бы его отец Е Тяньжэнь не использовал магическое оружие, он не был бы моим противником!»

Он сильный человек того же поколения, что и Е Тяньжэнь, и у него есть негодование против семьи Е, как он может взять Е Чжантяня младшим?

Ван Чжунъянь охладил:

«Если я получу эту каталитическую пружину, если я подчинюсь ей, я смогу ступить в царство Бога. В это время, медленно говоря Е Чжантянь, то есть старый и бессмертный Е Тяньжэнь, вышедший из горы, я буду стрелять пальцами!»

«Что касается недавнего роста ребенка Цзян Тяня, это не совпадение!»

«Разве Е Тяньжэнь еще не умер?» - низким голосом спросил высокий мужчина.

Оэлла посмотрела на него, ее глаза вспыхнули от страха.

Хотя здоровяк сидел, его голова почти касалась потолка, его мускулы были отлиты, как тонкое железо, и он сиял странным блеском.

Он известен как гигантский слон Тайсан, физический пробудитель в Камбодже и десятый по величине в Юго-Восточной Азии.

Его физическая мщь сильна, вода и огонь - это вторжение, оружие и мечи не вторгаются, и он обладает большой силой и огромной боевой мощью. Он может поднимать высокие деревья, сокрушать кулаки и валуны.

«Ну, как могли эти старые парни, вошедшие в полушаговое божественное царство, быть готовыми умереть так легко? Просто чтобы избежать ядерного оружия, оставаться в бездействии и молча тренироваться».

Ван Чжунянь холодно фыркнул, стоя, положив руку перед окном, и долго смотрел в небо, не зная, о чем он думал.

«Старший Ван, я думаю, нам следует добавить еще немного огневой поддержки!»

Внизу изумленно спросил остролицый бородатый мужчина в камуфляжном боевом костюме.

Мрачные глаза Оялы смотрели на него и говорили в его сердце, что этот парень определенно не упустит такую прекрасную возможность для достойной службы.

Его зовут Бату, и он является лидером организации наемников «Черное крыло», которая пересекает реку Меконг в Золотом треугольнике.

Наемники также являются периферийной организацией Китайской ассоциации, частной военной организации с тысячами членов, имеющей на законных основаниях сильную огневую мощь.

Его сила огромна, и он может контролировать переворот в маленькой стране. Подобно большим ядам Кунши, он должен отступить.

Король Чёрных Крыльев Бато стал более легковоспламеняющимся, может расцветать чёрными крыльями и летит как молния, как сын грома в мифах и легендах, занимая шестое место в Юго-Восточной Азии как несравненный источник силы.

Ван Чунъян кивнул, резко опустив глаза: «На этот раз Ойелла и наемники Чернокрыла отправляются вместе. Не забудьте принести мне эту чертову траву и Линцюань, чем больше, тем лучше».

Цзян Тянь ничего об этом не знал.

Группа из четырех человек прибыла в Лхасу, Тибет, а затем проехала на легковом автомобиле и поехала на внедорожнике в направлении горы Эверест.

«Похоже, это Эверест, и это не таинственное место. Кто угодно может подойти? Как цинляньский принц сохранил цветок императрицы незамеченным?»

У подножия Эвереста машина остановилась, и группа из четырех человек вышла из машины, оглядываясь, Цзян Тянь нахмурился.

У подножия Эвереста есть палатка, рядом выброшено много мусора, есть человеческие экскременты, альпинистское снаряжение и так далее.

Эверест теперь является местом для погони альпинистов со всего мира со многими альпинистами.

На них были ветрозащитные комбинезоны, пуховики, ступенчатые горные ботинки, фары, веревки для переноски и даже кислородные мешки.

Эверест - самая высокая вершина в мире. Он очень холодный, гипоксический и опасный. Смертность при восхождении на Эверест достигает 4%, что очень опасно.

«Он построил там Цинляньский храм и устроил небольшой скрытый массив!»

Хо Цинтянь ответил: «Это похоже на густой туман, и мы тоже долго ходили!»

«О, вот и все».

Цзян Тянь слегка кивнул.

Цзян Тянь стал известен в мире боевых искусств Хуасиа, никто не может узнать его в этом месте.

Однако появление четырех человек также привлекло немало удивленных глаз и дискуссий.

«Ой, на нем только рубашка с длинными рукавами, не боится ли он замерзнуть?»

«Нет оборудования, ты хочешь умереть от гипоксии и удушья?»

«Четыре идиота, приходите сюда умирать!»

Высота здесь два километра, температура очень низкая, до минуса, вода капает в лед. Однако Цзян Тянь носил только одну рубашку, а три мастера были в обычной альпинистской одежде, которая была относительно тонкой.

Какое-то время эти альпинисты смотрели на Цзян Тяня как на идиота, полного насмешек.

«Хмм… разве это не двоюродный брат Чжан Илинь, Цзян Тянь?»

Внезапно девушка, которая сидела на камне и готовила в скороварке, увидела Цзян Тяня с легким ошеломлением и подсознательно пробормотала.

Позади него был старик лет 60. Он выглядел немного слабым, и ему был нужен кислород, чтобы дышать кислородом.

«Хорошо?»

Цзян Тянь подсознательно повернул голову, взглянул на девушку, ее голос был очень низким, но как она могла избежать сознания Цзян Тяня.

Цзян Тянь тоже нашел девушку немного знакомой, но какое-то время она не могла вспомнить, кто она.

Глядя на Цзян Тяня, девушка была более уверена в личности Цзян Тяня, быстро пошла и улыбнулась:

«Цзян Тянь, я Гу Цинчэн, одноклассница Чжан Илинь. Я ходила в Линьчжоу, чтобы найти тебя раньше. Тебе лучше?»

«Это ты»

Цзян Тянь похлопал себя по голове и внезапно рассмеялся: «Почему ты здесь?»

Чжан Илинь, дочь четвертой жены в семье Яньцзин Чжан, всегда имела хорошие отношения с ним.

В детстве она серьезно заболела и однажды попала в дом Цзян, чтобы Цзян Чжисин ухаживал за ней на несколько лет.

Однако, когда ей стало лучше, она вернулась в семью Чжан. Теперь она должна учиться в Яньцзинском университете.

Чжан Илинь поддерживает близкие отношения с Цзян Тянем с детства. Можно сказать, что среди равнодушной семьи Чжан только Чжан Илинь и семья из четырех наложниц принесли ему немного тепла.

После того, как Цзян Тянь попал в беду, покинув Линьчжоу, она однажды поручила Цинчэну несколько раз посетить Линьчжоу, оставив ему десятки тысяч долларов.

В то время Цзян Тянь был отравлен У Чаохуэй, поэтому он смутно помнил Гу Цинчэн.

«О, мы с папой работаем над археологическим проектом и ищем реликвию. А ты? Собираешься удариться в альпинизм?»

Гу Цинчэну около двадцати лет, у нее миниатюрная изящная фигура, тонкие черты лица, светлая и чистая кожа, а также немного ребячества. С удивлением взглянув на Цзян Тяня, она почувствовала, что Цзян Тянь сошел с ума.

Однако, похоже, не стоит приезжать на Эверест без всякого снаряжения.

«Ага! Просто посмотри вокруг». Цзян Тянь кивнул и сказал ей: «Как я могу много работать, чтобы путешествовать?»

«Ты, почему на тебе так мало одежды?»

Гу Цинчэн вбежала в палатку, вытащила для Цзян Тяня пуховик для лазания и сказала: «Это моего папы, тебе должно подойди! Поторопись и съешь еще немного еды».

С телосложением Цзян Тяня, хотя он все еще находится в физическом теле, в конце концов, он закалился хаосом природы, как этот холод и гипоксия могут навредить ему?

Однако, посмотрев на добрые намерения Гу Цинчэн, Цзян Тянь не смог их отвергнуть, поэтому надел одежду.

«Вот тушеная говядина. Вы съедите немного и хотите подняться на Эверест. У него высокие физические и пищевые потребности!»

Гу Цинчэн снова открыла скороварку и наполнила Цзян Тяню несколько мисок. Цзян Тянь увидел, что Гу Цинчэн теплая и внимательная, и произвела на него хорошее впечатление, поэтому он сел на камень и разговаривал с ней во время еды.

«Мистер, как вас зовут?» Цзян Тянь ел мясо яка, оно было приятным на вкус, искренне улыбался.

«Меня зовут Гу Байсянь, я семья Ян Цзин Гу, и я профессор кафедры археологии университета Яньцзин!»

Гу Байсянь носил золотые очки, бледно-синие, слегка изогнутые, слабые и аутентичные.

«Гу Байсянь?»

«Это мой старший брат, вы его знаете?» Гу Байсянь тоже был удивлен и изумленно спросил.

Семья Гу - это небольшая семья, занимающаяся боевыми искусствами, и она не входит в рейтинг Китая. Однако старший брат Гу Цанхай встречает всех, кто занимается боевыми искусствами. Этот старик знал его. Он тоже занимается боевыми искусствами? И он похож на последователя Цзян Тяня, каково происхождение Цзян Тяня?

«О, я слышал, но не видел». Хо Цинтянь нахмурился.

Поскольку семья Гу занимается боевыми искусствами, зачем кому-то быть профессором археологии?

Более того, у этого человека настолько слабое дыхание, что он не занимается боевыми искусствами.

«Г-н Гу Лао, вы кажетесь немного слабым!»

Цзян Тянь посмотрел на Гу Байсяня, который был завернут в спальный мешок, покоился на камне и улыбнулся.

«Да, я слишком стар, чтобы использовать его. Я всю жизнь занимался археологией. Я не пробурил подземные пещеры ни одной известной горы или реки. Эверест также прошел пять или шесть раз. почти повесил трубку!»- задыхалась Гу Байсянь, горько улыбаясь.

«Гу Лао, позволь мне увидеть это для тебя!»

Цзян Тянь не стал ждать, пока он откажется, поэтому он поймал пульс и в то же время взглянул в прошлое.

«Гу Лао, вы заболели пять лет назад. Ваше тело холодное, ваша кровь плохая, и когда идет дождь или снег, это вызовет боль в груди, головокружение и даже в тяжелых случаях обморок!»

Цзян Тянь был очень искренним.

«Цзянь Тянь, как ты это видишь? Медицина такая потрясающая!»

Гу Цинчэн с удивлением обнял Цзян Тяня за руку, а затем внезапно осознал: «Между прочим, ваша семья изначально была медицинской семьей, вы обязательно вылечитесь, так сказать, ваше безумие уже хорошо!»

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 265**

Глава 265: Тайна остаточной картины

«О, ты пользуешься мной!»

Почувствовав мягкость его руки, Цзян Тянь неловко закашлялся, Гу Цинчэн покраснела и быстро отпустила руку Цзян Тяня.

Гу Байсянь уже знал, что Цзян Тянь не был смертным, и его глаза вспыхнули от удивления, затем он прошептал: «Цзянь Тянь, ты можешь вылечить болезнь?»

«Совершенно никаких проблем!»

Цзян Тянь знал, что кто-то запретил охлаждать тело Гу Байсяня. Запечатал несколько точек и меридианов.

Если эти запреты не снять, он проживет еще около трех лет.

Более того, этот запрет имеет привкус запрещенного искусства, он намного превосходит акупунктурные точки, его трудно снять, и его можно даже запустить с большого расстояния, отняв у него жизнь в любой момент.

Цзян Тянь собирался исцелить его, но Гу Байсянь посмотрел налево и понизил голос: «Цзян Тянь, не волнуйся, я поищу тебя, когда эта археологическая операция закончится!»

«Я воин и немного разбираюсь в магии»

Цзян Тянь взглянул на него.

Он увидел молодого человека с длинными волосами, сидящего на капоте внедорожника, в кожаной куртке и кожаных штанах, усыпанных заклепками, и держащего прекрасный серебряный кувшин, чтобы раскачивать ячменное вино.

Он, очевидно, слушал его разговор с Гу Байсянем и смотрел на него с улыбкой, как бы говоря, если ты осмелишься лечить, я убью тебя одним ударом.

В этом практикующем, замаскированном до странности, Цзян Тянь не видел ничего странного. Он не позаботился о нем, но слегка улыбнулся: «Не бойся, я помогу тебе залечить рану!»

Во время разговора его правая рука давила и терла грудь Гу Байсяня, и в то же время было пропущено несколько невидимых заклинаний нарушения запретного исцеления, что напрямую нарушило запрет.

Гу Байсянь внезапно почувствовал себя расслабленным, теплым, невыразимым и удобным, и быстро сказал: «Спасибо, брат Цзян!»

«Папа, как дела!»

Гу Цинчэн не могла в это поверить и с восхищением посмотрела на Цзян Тяня: «Цзянь Тянь, ты такой потрясающий! Как тебе это удалось?»

В тот момент, когда Цзян Тянь нарушил запрет, длинноволосый молодой человек был потрясен, и его грудь была отвратительной, а затем он с мрачным лицом выпрыгнул из машины и сердито подошел к Цзян Тяню: «Ты хочешь умереть, посмей уничтожить запрет!»

«У Тяньюй, не обижай брата Цзяна. Хотя запрет был снят, я все равно помогу тебе найти останки Сяньсюй!»

Гу Байсянь быстро встал и с тревогой остановил его.

«Остаточное изображение Сяньсюй!»

Сердце Цзян Тянь дрогнуло.

Фамилия Ву должна была принуждать Гу Байсяня ради останков Сяньсюй. Но Гу Байсянь не занимается боевыми искусствами, откуда вы их знаете?

Он не мог думать об этом в данный момент, он медленно встал и улыбнулся: «Моя семья занимается медициной в течение нескольких поколений. Я обязан спасти раненых и залечить раны, и это тебя провоцирует? А теперь уходи. Я пощажу тебя!»

Он уже видел выращивание этого мальчика. Хотя он и мастерски владеет боевыми искусствами, боевые искусства обладают только вершиной внутренней силы, а техника - просто просветлением.

Эта сила может идти боком в светском мире.

«Ну, твой ребенок сумасшедший, он посмел нарушить мой запрет и отпустить тебя, ты же знаешь, что я семья Ву!»

У Тяньчжан гордо улыбнулся: «Тибетские районы Ян и Гуй, моя семья Ву - повелители. Если вы спровоцируете меня, вы умрете очень быстро!»

«Похоже, это внук У Сюн!»

Хо Цинтянь, они посмотрели друг на друга, а затем убедили: «Маленький брат, не делай этого! Это Мастер Цзян».

«Мне все равно, Мастер Цзян, Лук или Чеснок. Сегодня он должен умереть!»

У Тяньчжан гордо улыбнулся, показывая на Цзян Тяня пальцами.

Его голос не оборвался, Цзян Тянь резко ударил.

Бац! Звук земли.

У Тяньчжана отлетел на расстояние нескольких метров, он лежал на земле и выплюнул кровь со сломанными зубами.

«Мир, который может угрожать мне, еще не родился!»

Цзян Тянь равнодушно улыбнулся: «Ты смеешь указывать мне, даже если ты в беспорядке, даже твой дед не осмелится прийти!»

У Тяньчи лежал на земле и долго качал головой, прежде чем понял, что его избили.

Он поднялся, указал на Цзян Тяня и отчаянно закричал: «Ваш мальчик осмелился ударить меня! Братья, убейте его!»

Немедленно из машины вышли пять или шесть братьев с пистолетами. Несколько пушек указали на Цзян Тяня.

«Пистолет!»

«Это произойдет!»

«Убегайте!»

Увидев это, окружающие горцы напугали духов и убежали, а росомахи бежали, опасаясь, что могут столкнуться с прудовой рыбой.

«У Шао, не сердись. Если ты не волнуешься, ты дашь мне еще одну сдерживающую силу. Я никогда не попрошу кого-нибудь снять ее! Не убивайте его, он не умышленно!»

Видя это, Гу Байсянь был потрясен, что он упал в обморок, и поспешил вперед, умоляя трудно.

«Если вы осмелитесь убить Цзян Тяня, то сначала убейте меня! Без меня вы никогда не захотите найти руины Сяньсюй!»

Гу Цинчэн тоже испугалась.

Она не ожидала, что Цзян Тянь осмелится ударить У Тяньчжана. Хотя Цзян Тянь принадлежит к семье Цзян, эта светская семья не может сравниться с семейством юго-западных гигантов Ву. Все они - семьи боевых искусств.

Хотя она была так напугана, что не могла перестать трястись, но она заблокировала Цзян Тяня своим слабым телом.

Увидев это, сердце Цзян Тянь слегка забилось.

Этот мир не так уж и безразличен. Не всегда собаки низко смотрят на людей, держатся высоко и ступают низко.

Как дочь Гу Байсяня, она знает и даже жертвует собой в обмен на его жизнь.

«У Тяньюй, перестань. Как бы ты ни посмел проявить неуважение, ты будешь сожалеть об этом на всю жизнь!»

Вэй Фэйлун громко вскрикнул.

Он всегда хорошо относился к другим и не желает убивать друг друга в боевых искусствах.

Если бы семье Ву пришлось столкнуться с Цзян Тянем, она была бы настолько мертва, что они больше не могли умирать. Можно сказать, что это катастрофа в мире боевых искусств.

«Что бы он ни делал? Пусть умрет!»

«Да, посмей обидеть Мастера Цзяна!»

Хо Цинтянь и Чжао Юанькунь злорадствуют.

В мире боевых искусств всегда возникают споры.

Тот же старый мастер, Чжао Юанькунь Хо Цинтянь и У Инсюн, соревновались за захват этого места, что несколько противоречиво.

Кроме того, У Инсюн всегда был скромным, высокомерным и высокомерным. Он не ставит себе в глаза боевые искусства Центральных равнин, и его личность не льстит.

В прошлом году конференция проходила в провинции Ганьсу. У Инсюн не участвовал.

«Мне все равно, что он есть. Слишком острый, лук слишком длинный, чеснок слишком вонючий, и я должен умереть, если бы я возился с ним!»

У Тяньи высокомерно указал на Цзян Тяня и выпалил: «Твой мальчик сейчас встает на колени и чешет меня в затылке, я оставлю тебе все тело!»

«Ой, надо же?»

Цзян Тянь огляделся, медленно произнеся: «Тогда я смогу убить тебя!»

«Что?»

У Тяньчжан на мгновение замер. Прежде чем он понял, что имел в виду Цзян Тянь, Цзян Тянь начал.

Бам! Ха!

Цзян Тянь был вырезан истребителем с магическим пламенем, словно ртуть, льющаяся из земли, прямо на боевиков.

Под невероятным вниманием людей тела этих боевиков разорвались очередями и сгорели в небе, а в следующий момент они превратились в красный пепел, который унесло ветром и исчез.

«Что?»

У Тяньчжан был так потрясен, что упал на землю.

Пламя бойцов, уплотнение внешнего вида и изменение вершины мира!

«Цзян Тянь - это он!»

В этот момент он осознал личность Цзян Тяня и не мог не смотреть на Цзян Тяня со страхом, как если бы он видел демона.

Прежде чем он подумал, нести ли его мертвым или преклонить колени для милосердия, он слабо прислушался к Цзян Тяню:

«Не бойтесь проявить неуважение ко мне, я оставлю ваше совершенствование, чтобы проявить наказание!»

Голос не упал, Цзян Тянь подпрыгнул указательным пальцем правой руки, указывая на него и ударяя в воздух.

Бам! Со звуком земли У Тяньчжан отлетел на семь или восемь метров, лежа на земле, как мертвая собака.

Его грудь сломалась, изо рта брызнула кровь, а это означало, что он повредил все его меридианы и акупунктурные точки. Можно сказать, что у него не было никакой надежды практиковаться в своей жизни.

Но в этот момент он больше никогда не осмелился сделать что-либо, но сказал с паникой на лице: «Спасибо, мастер Цзян, за то, что не убил меня. На этот раз я этого заслуживаю. Я никогда не буду мстить!»

«Он персонаж боевых искусств? Как он мог подавить У Тяньчжана? Он не осмелился нанести ответный удар!»

Гу Байсянь бил в барабан в своем сердце, его глаза были шокирующими, и он не мог в это поверить.

Хотя он не разбирается в боевых искусствах, у него есть некоторые идеи. Волшебный воздушный солдат Цзян Тяня, который относится к технике ранения человека в воздухе, подобен богу. Он определенно лучший мастер.

«Цзян Тянь, ты, почему ты такой сильный!» Гу Цинчэн тоже была потрясена и не могла в это поверить.

Можно сказать, что У Тяньчжан в ее глазах выглядит как демон, вызывающий в ней ненависть и страх, но, в конце концов, страх преобладает.

Всего два года назад, когда она приехала навестить Цзян Тяня, Цзян Тянь все еще был нормальным, иногда сумасшедшим, и уж тем более, тогда он казался чрезвычайно посредственным и некомпетентным.

Но теперь, одним движением, Цзян Тянь поставил его на колени, чтобы сдаться, заставив ее более уважительно относиться к Цзян Тяню.

«Убирайся!»

Цзян Тянь махнул рукой, эти муравьи, он не беспокоился о них, пока они не оскорбляли его.

У Тяньчжан быстро сел во внедорожник и уехал.

Когда он ушел, альпинисты медленно вернулись в палаточный городок.

Однако их взгляды на Цзян Тяня были другими, полными страха, и избегали смотреть на него.

Они были далеко друг от друга и не видели, как убивал Цзян Тянь. Однако, поскольку другая сторона вытащила пистолет и была подавлена Цзян Тянем, это полностью продемонстрировало сильную силу Цзян Тяня.

«Профессор Гу, почему семья У должна следить за вами?»

Цзян Тянь нахмурился.

В следующий момент он добавил с улыбкой: «Если вам неудобно, не говорите этого!»

В конце концов, этот инцидент связан с остаточной картиной Сяньсюй. Если другая сторона не хочет говорить, Цзян Тянь не будет его заставлять.

«У тебя есть спасительная милость для меня, где я могу ее спрятать?»

Гу Байсянь крепко сжал кулак, с благодарностью и уважением сказал: «Вы также знаете, что семья Гу - это небольшая семья, занимающаяся боевыми искусствами, которая не входит в рейтинг Китая и не может сравниться с гигантскими гигантами, такими как семья У. Отец случайно узнал, что в Китае есть бессмертные руины - реликвия древнего культивирования. Лекарство внутри полно духов, и как только оно входит, оно может легко войти в царство и стать богом!»

«Мой отец действительно хотел, чтобы семья вошла в тайное царство Сяньсюй, поэтому я организовал для брата занятия боевыми искусствами и подал заявление на факультет археологии Университета Яньцзин, чтобы изучить всю жизнь и раскрыть секреты руин Сяньсюй!»

Он сказал с глубоким волнением: «Можно сказать, что на протяжении десятилетий информация, которую я просматривал, была огромной и накапливалась, как горы. Судя по записям различных древних книг, я считаю, что руины Сяньсюй действительно существуют!»

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 266**

Глава 266: Фея боевых обезьян

«Это должно быть небольшое независимое пространство или параллельное пространство, изолированное от мира сверхдержавами древних времен. В Таохуаюань записано, что люди вошли в Таохуаюань, и это должно быть небольшое место Сяньсюань».

В связи с этим Цзян Тянь слегка кивнул.

Ведь во внеземном небе много бессмертных, которые создадут свой маленький мир. Ничего подобного. Становится возможным стать частью Хунмэна и даже открыть вселенную.

Хо Цинтянь, Чжао Юанькунь и Вэй Фэйлун посмотрели друг на друга с легким шоком.

Фактически, до некоторой степени до них доходили слухи о Сяньсюй, но все они неизвестны и иллюзорны. Он не ожидал, что профессор археологии знает больше.

«Позже я видел во многих редких древних книгах, что было много богов и духовных зверей, которые вошли в наш мир, или проповедовали, или убивали убийц. Я подозревал, что они пришли из Сяньсюй ... Таких записей не существует. Только в китайских книгах, включая тибетские буддийские писания, древние индийские книги и древние книги на иврите. Есть много легенд».

«Что касается Сяньсюй, было несколько заявлений о том, что свитки с древними изображениями остались в светском мире. Однако неясно, какие изображения присутствуют на окончательных изображениях. Тем не менее, существует консенсус. Вы можете найти способ войти в Сяньсюнь остатками Сяньсюй»

«А в «Записках династии Мин: разные секретные записки Цзинси» есть четкая запись о том, что есть обезьяна, которая прорвалась сквозь пустоту и пришла в наш мир. Однажды она пересекла море одним шагом, пришла в Гималаи и сорвала какую-то чертову траву. Спасла своего раненого и умирающего младшего брата, Тяньчжу. Древнее образование, эту обезьяну зовут Хануман, и она и ее группа также практиковались и жили на Эвересте».

«Эти две записки имеют высокую степень достоверности и были найдены в гробницах двух фигур боевых искусств, которые я выкопал. Автор Цзинси Затан был бастардом во дворце династии Мин, и говорят, что он также является мастером. Автор Ёдзи Сяоджи также является мастером боевых искусств!»

«Согласно записям, у этой обезьяны есть огненный глаз, который можно менять, и она обладает большой силой, а железный прут может метать горы».

«О, это похоже на образ Сунь Укуна в «Путешествии на Запад», - вставил Цзян Тянь.

Но в этот момент он был в самом сердце. Находясь во внеземном пространстве, он спросил о Фу Яо и Цветке Императрицы, а также узнал секрет.

У этого Императорского Цветка есть духовный зверь-хранитель, которого зовут Золотоглазая Боевая Обезьяна.

Семье Золотоглазых Боевых Обезьян необходимо впитать дыхание солнца в Цветок Императора, а Цветок Императрицы любит испражнения Обезьяны с Золотым Глазом.

Является ли эта так называемая обезьяна златоглазой боевой обезьяной с внеземным миром восстановления звезд?

Вполне возможно!

«Возможно, У Ченген просто литературное и художественное произведение, услышав или увидев легенду об этой обезьяне!»

Гу Байсянь не понял, что Цзян Тянь шутит, и кивнул:

«Мы провели множество исследований и подумали, что она должна была жить на Эвересте и, возможно, даже умереть здесь, поэтому мы ходили сюда и много раз обыскивали. Наконец мы нашли пещеру с обезьяной внутри. Кости, но мы не нашли легендарного изображения Сяньсюй»

«Поскольку я занимался этим исследованием, я также посетил множество практикующих, незнакомцев, и я был проинформирован У Инсюн за один или два визита. Он арестовал меня и пытал меня, чтобы узнать секреты сказочного мира, и чтобы я отвел их в пещеру.

Гу Байсянь вздохнул:

«Но это странно. Мы ходили на Эверест пять раз позже, но больше не могли найти пещеру! На этот раз это был шестой раз».

«Может, есть скрытое образование»

Цзян Тянь почувствовал себя немного просветленным.

Этот вид духовного зверя уже открыл свою духовную мудрость, которая сравнима с культивированием человеческого божественного царства или Дао. Как можно легко открыть его додзё?

«Мистер Цзян, если вы хотите найти эту пещеру, я помогу вам проложить путь!» - храбро сказал Гу Байсянь.

«Вам просто нужно сказать мне, на какой горе он находится!» - легкомысленно сказал Цзян Тянь.

«Это пик Луози! Высота немного ниже, чем Эверест, но это также четвертая по высоте вершина в мире с высотой 8516 метров!» Сказал Гу Байсянь.

«Не нужно идти впереди, мне это не повредит!» - легкомысленно сказал Цзян Тянь.

Подножие горы доходило до более чем 8000 метров, то есть 16 миль, и Цзян Тяньшэнь мог почти мгновенно ее окутать.

Даже если одно исследование невозможно, его можно скрыть посередине.

В пещере есть скрытый массив, Гу Байсяню на самом деле очень сложно найти, лучше найти его одному.

В этот момент Цзян Тянь внезапно другнул в своем сердце и спросил: «Да, поскольку г-н Гу является Тайшань Бэйдо в археологическом кругу, должен ли он понимать древние символы?»

«Тайшань Бэйдо не осмеливается воспринимать всерьез, но, честно говоря, древние писания различных династий, включая надписи на костях, надписи на костях оракула, Чжун Динвэнь, надпись Шигу и т. д. Я узнал одну или две!»

Здесь упоминается, что, хотя Гу Байсянь был вежлив, в уголках его бровей появилась легкая гордость.

«Что ж, если у вас будет время, я пойду к вам за советом!»

Цзян Тянь только что вспомнил копию Остатков Сяньсю, которую он видел у дедушки, поэтому он спросил.

Интересно, узнает ли Гу Байсянь странные слова на остаточной картинке?

Просто он спешил и не взял его с собой.

Его сердце говорило, что было бы хорошо, если бы у него было с собой запоминающее устройство.

Будь то кольцо для хранения или Сосуд с сокровищами, удобнее брать с собой что угодно.

«Гу Лао, ты неудобен. Вернись первым!»

Цзян Тянь на мгновение застонал и увидел, что дочь Гу Байсяня вопросительно смотрит на него, а затем внезапно улыбнулась.

«Что ж, спасибо, мистер Цзян!»

Гу Байсянь поблагодарил его, но его лицо казалось немного смущенным, и он замолчал.

Цзян Тянь сразу понял и спокойно сказал: «Гу Байсянь, вы вернетесь в Яньцзин! Кто посмел причинить ему боль в поту, не говоря уже о том, чтобы убить!»

«Да!» Чжао Юанькунь встал и ответил.

«Брат Вэй, передай привет У Инсюн, он осмелится преследовать профессора Гу, я уничтожу его!» - легкомысленно сказал Цзян Тянь.

Вэй Фейлун быстро ответил: «Нет проблем!»

«Спасибо, господин Цзян, вы мой благодетель!» Гу Байсянь держал Цзян Тяня за руку и расплакался.

Можно сказать, что Цзян Тянь был хорошим человеком до конца, послав Будду с востока на запад.

Какая доброта для него - оскорбить семью У!

«Верный!»

Цзян Тянь снова спросил: «У вас есть здесь фрукты? Лучше персики и немного мяса яка!»

«По совпадению, есть персики. Что вы хотите?»

Гу Цинчэн выглядел сбитым с толку, а затем внезапно осознал: «Да, вы не принесли пайки, верно? Мы собираемся уйти, это оставим вам».

После передачи Гу Байсянь с дочерью попрощались, им пришлось вернуться домой.

Цзян Тянь внезапно посмотрел на Гу Цинчэн и улыбнулся: «Да, Илинь в порядке?»

«Илинь все еще учится в университете Яньцзин. Она учится у моего отца! Она очень хорошая, но всегда скучает по тебе».

Гу Цинчэн неохотно посмотрела на Цзян Тяня и набралась храбрости: «Цзян Тянь, ты должен приехать в Яньцзин, когда у тебя будет время увидеть И Линьхэ и меня!»

«Яньцзин, я обязательно пойду!»

Цзян Тянь заметил привязанность в ее глазах, но не воспринял это всерьез.

Примерно в этом возрасте маленькие девочки будут любопытными и ласковыми, когда увидят его средства.

Гу Цинчэн собрала чемоданы и быстро села во внедорожник, чтобы вернуться со своим отцом и с Чжао Юанькунем.

Проехав какое-то время на внедорожнике, Гу Цинчэн снова посмотрела на Цзян Тяня.

Она видела, как он все еще стоит там, почему-то она почувствовала одиночество в облике Цзян Тяня. Это чувство заставило ее немного растеряться.

«Слушая Чжан Илинь, он сказал, что Цзян Тянь развелся в большой семье в Яньцзине и у него психическое расстройство после стимуляции. Он, должно быть, очень огорчен.»

Повернув голову, Гу Цинчэн все еще чувствовала горечь в сердце, но потом она надула губы и снова фыркнула:

«Цзян Тянь внезапно стал таким могущественным. Интересно, заплакала бы слепая юная леди, если бы знала об этом».

И после того, как Цзян Тянь отослал нескольких человек, он немедленно сказал Хо Цинтяню: «Пойдем сначала посмотрим на ситуацию с цветком императрицы!»

«Хорошо! Мастер Цзян, пойдем!»

Голос Хо Цинтяня не упал, и он выстрелил, как стрела, в сторону Эвереста.

Люди выше и ниже заснеженных гор, как жаворонки, полны духа.

«Лао Хо, хорошие манеры!»

Цзян Тянь, неся скороварку, уголь, спиртовую плиту, персики и мясо, казалось, сделал медленный, быстрый шаг за сотни метров от него и вскоре догнал Хо Цинтяня.

Для обычного человека Эверест представляет собой серьезную опасность, но для Цзян Тяня это лучше, чем ходить по площадке, как по земле. Если бы он сознательно не снизил скорость, Хо Цинтянь не смог бы угнаться за ним.

Когда Цзян Тянь привел Хо Цинтяня на склон горы, была уже поздняя ночь, и внезапно на вершине Эвереста возникло зрелище.

Небо было полно красочного сияния, совсем как северное сияние, и разноцветные ленты парили в ночном небе.

«Рожденный в видении! Должно быть что-то важное, этот Императорский Цветок вот-вот созреет!»

Цзян Тянь прищурился, и чувство сознания неуклонно нарастало, поднимаясь на тысячи метров над уровнем моря, глядя на вершину Эвереста.

Когда появляется какое-либо важное магическое оружие или разрушительное лекарство, у него будет естественное видение. Первое, о чем думает Цзян Тянь, - это цветок императора.

«Цветок Императора созрел? Значит, мы торопились его сорвать?» Хо Цинтянь и Вэй Фэйлун поспешили.

Цзян Тянь не сказал ни слова, обернулся, его лицо было ошеломлено, и Ло Цзыфэна охватило огромное сознание.

«Нет, сначала мы должны найти обезьяну на Ло Цзыфэне, схватить ее и приготовить горшок с персиковым бульоном! Нам все еще нужно спуститься, чтобы найти пару гонгов!»

Через некоторое время Цзян Тянь отвлекся и красноречиво сказал.

«Поймать обезьяну? Сделать персиковый бульон? Это странно».

«Разве тебе не стоит сначала пойти и найти тот Императорский Цветок? Я слышал новости по дороге. Некоторые сильные люди хотят его заполучить!?»

«Расслабьтесь, они не могут этого вынести!»

Цзян Тянь легкомысленно сказал: «Исследования Гу Байсяня верны, эти записи - не легенды, не мифы, а история! На самом деле есть золотоглазая военная обезьяна, которая однажды прорвалась сквозь пустоту, и в этот мир пришел рынок фей-братьев».

Он вздохнул: «Более того, мы недооценили легендарную златоглазую боевую обезьяну. Оказалось, что она стала феей, и это тоже фея! Дочь императора была окружена запрещенным массивом, не говорите, что нас убьют за полшага от цели!»

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 267**

Глава 267: Сяньсюй Тяньтинь

Семья боевых обезьян Цзиньянь чрезвычайно сильна, кровавая, воинственная и гордая, и это очень сильная раса во внешнем небе.

Златоглазая боевая обезьяна без какого-либо культивирования, просто из-за своей естественной плоти, она не может пробить оружие и вряд ли может унести мастера трансформации, не говоря уже о златоглазой боевой обезьяне, выращенной в царстве земной феи.

Его можно охарактеризовать как магическую силу, как у бога, это оставленная им блокада, и полушагу боевых искусств трудно сопротивляться.

«Такой сильный!» Хо Цинтянь был потрясен.

Силу Цзян Тяня они увидели собственными глазами, пик трансформации и, возможно, даже полшага в божественное царство, а также закон и боевые искусства, насколько властным и могущественным, но они не могут выбрать цветок императрицы!

«Давайте не будем беспокоиться об этом заранее. Давайте разойдемся. Мы с Хо поймаем златоглазую обезьяну и приготовим персиковый бульон. Вэй Фейлун, поспеши с горы и найди пару гонгов!»

Цзян Тянь легкомысленно сказал: «Тогда мы встретимся на вершине Эвереста. Эти двое не должны действовать конфиденциально, даже если они увидят Цветок Императора, они не могут сорвать, иначе их жизни будут потеряны!»

«Да!»

Хотя они были сбиты с толку, они осмелились задать больше вопросов, и все они ответили вместе и действовали по отдельности.

«Тем не менее, легенда сказки реальна».

«Есть действительно бессмертный!» В этот момент Хо Цинтянь и Вэй Фэйлун были в горячем сердце, смотрели вперед и были потрясены.

Они усердно учился всю свою жизнь, но остановились на вершине трансцендентности, не в силах двигаться, и не мог даже войти полшага в царство.

Но если вы сможете последовать за Цзян Тянем и попасть в сказочное царство, разве вы не сможете прорваться через личинок и стать бессмертным?

На восточной стороне Эвереста группа из более чем десяти человек идет по замерзшим и заснеженным горам.

«Брат, действительно ли есть ребенок?»

Красивый ученик, быстро шагавший по обрывистым камням и льду, мчался, как лошадь, спросил, тяжело дыша.

«Да, новости точные. Я слышал, что существует великое лекарство класса божественной травы, и здесь есть и восток, и запад!»

Старшему брату Ван Хайтао было за сорок, его лицо было чистым, брови приподнялись наискось, и он был полон энергии.

На нем был халат, в руках был длинный меч, а его рукава развевались, как несравненный рыцарь из костюмированной драмы.

Он прошел тридцать километров, но лицо его все еще не изменилось, а его дыхание длинное, демонстрируя превосходную внутреннюю практику.

«Пришло много сильных людей. Что ж, пусть они увидят нашу силу Кан Кан!» Младший брат Цин Сю поиграл мускулами.

Старший брат Ван Хайтао полон энтузиазма в глазах и сказал: «Они только думают, что источник, называемый катализируемым духовным источником, ценен, но они не знают, какая трава самая ценная. Если мы посвятим Мастеру, Мастер должен прорваться в божественное царство!»

«Все спешите наверх!»

«Да, если вы получите божественное лекарство для Учителя, Учитель обязательно наградит нас эликсиром!»

Все были в восторге и подбадривали друг друга.

Темп восхождения быстрее

Способ восхождения более десяти человек из школы Дяньцан очень особенный. Когда по леднику невозможно подняться, они соединяются встык, как длинный баклан, поднимающийся вверх. Достигнув вершины, более десятка человек снова разошлись.

В южных предгорьях Эвереста, среди белого тумана, вертолет производства Eurocopter прокатился по снегу, поднялся и приблизился к вершине Эвереста.

Этот вертолет, стоивший десятки миллионов каждый, был вертолетом, способным подняться на самую большую высоту.

И этот тип самолета также успешно достиг вершины Эвереста, но из-за того, что земля на вершине была слишком неровной, приземлиться не удалось.

Более того, этот вертолет был полностью преобразован в военный вертолет, оснащенный мини-пулеметом M134, известным как бог артиллерии, который является самым быстрым пулеметом в мире, и даже вешает несколько ракетных орудий, которые можно описать как во всеоружии.

В салоне самолета два черных крыла извергали изображения черепов.

Если здесь присутствует кто-нибудь из темной организации мира, он обязательно воскликнет, потому что это знак знаменитых наемников в Юго-Восточной Азии.

«Это приближается!»

«На этот раз мы должны быть сыты!»

Внутри хижины на скамейке сидели торговец Ойелла, Чернокрылый Бату, гигантский слон Тайсанг и множество наемников.

Они смотрели на вершину Эвереста с нетерпением, как будто любители денег увидели груду золота, их глаза светились.

В это время Цзян Тяньшэнь во время зачистки обнаружил пещеру в середине горы пика Луоцзы.

Снег и лед вокруг пещеры были покрыты белым туманом, и было трудно осознать его существование, потому что он был мастером маневров.

«Ну, это действительно пещерный особняк, и хорошо скрывать закон, но как ты можешь скрыть это от меня?»

Цзян Тянь потряс пальцами и подпрыгнул. Один за другим его пальцы разлетелись на лед и снег, и камни покатились. После волны тумана они тихо разошлись, внезапно показав истинный вид горной пещеры.

«Эта пещера такая большая!» - воскликнул Хо Цинтянь.

Эта каменная пещера расположена на утесе. Вход более десяти метров в высоту и пяти метров в ширину. Он имеет глубину более ста метров. Как дикий зверь, он открыл пасть и всех проглотил.

Даже с силой мастера Хо Цинтяня, когда в этот момент смотрел на дыру, было ощущение небольшого бессилия.

Цзян Тянь и Хо Цинтянь поднялись на гору и, наступив на снег, совершили несколько вертикальных прыжков на открытую площадку платформы.

«А? Эта пещера вовсе не естественная, она вырезана острыми инструментами! И край этого каменного стола также прорезан острыми инструментами».

Стоя у входа в пещеру, Хо Цинтянь обнаружил, что вход в пещеру был очень плоским, края и углы были острыми, а земля внутри пещеры была очень плоской, и она была вырезана целиком вместо брусчатки и кирпичи.

Используя острое оружие, чтобы пробить такую большую дыру, трудно добиться с помощью современных технологий, не говоря уже о династии Мин, где технологии отстали. Видно, насколько могущественной стала эта Золотоглазая обезьяна!

«Земная фея-демон, может сломать гору одной ладонью, проглотить озеро одним глотком, не говоря уже о том, чтобы открыть пещерный дом?»

Войдя в пещеру, положив руки на плечи, Цзян Тянь взглянул.

Стены главного зала представляют собой пару тонких рельефов, в основном мифов и легенд. Боги, демоны, монстры и странные рельефы украшены нефритом и жемчугом, делая весь зал ярким, как день.

Яркий рельеф подсвечивается жемчужиной, словно есть душа, словно пробивающаяся сквозь стену.

Под землей огромное белое пространство, при ближайшем рассмотрении оказалось сотни мертвых костей, некоторые из белых костей были полностью раздавлены, ветер и снег обрушились на них, и волна порошка качнулась, и тление наполнилось древняя пещера.

Посреди тяжелых костей - лужа засохшей крови. Стены бассейна черно-красные и завораживающие. Возникает ощущение холода, словно над ним парит призрак.

Если вы присмотритесь, то обнаружите, что на каменном столе и каменной скамье есть многочисленные следы от мечей. Очевидно, здесь произошла чудовищная битва.

«Это труп военной обезьяны?»

Хо Цинтянь посмотрел на них уже испуганно, внезапно закричал и указал в сторону Гудуна.

Я увидел гигантскую обезьяну, стоящую более 2,5 метров высотой на каменной платформе у северной стены каменной пещеры.

Он был одет в красный мех, в золотых доспехах, он наступил на пару черных ботинок, с поясом на нефритовом поясе, с железно-серым железным прутом, оскалившись зубами, глядя в небо, и его золотые глаза все еще были сердитый, казалось, содержащий бесчисленное негодование и убийство.

«Обязательно мертвый, Ю Вэй все еще существует. Такое чудовищное принуждение исходит от мертвого человека, это действительно шокирует!»

Лицо Хо Цинтяня было потрясено, его глаза смотрели по сторонам, глядя на лицо обезьяны, его сердце было очень подавлено.

Даже в последние сотни лет эта обезьяна по-прежнему несравненно властна. Величественная поза мира делает его похожим на дьявола, подавляющего небо и землю. Это властное поведение заставляет Хо Цинтянь задыхаться и пугаться.

«Кажется, что ресурсы для совершенствования Сяньсюй действительно хороши, и они все еще могут культивировать демонов и стать бессмертными!»

Цзян Тянь также немного вздохнул и обнаружил, что на сцене также была выгравирована большая иероглифическая картина с серебряным крючком:

«Я сражаюсь со святой обезьяной. Мир не может использовать демона, чтобы стать бессмертным. Вздох, у демона есть младший брат, и он глубоко заперт во враге. Я использую тяжело раненное тело, чтобы бороться с ним. Слабость. , тот же конец. Тело Аунгзанга, пещера вымершего демона, мне стыдно за себя! Сожалею! Сожалею!»

Одна строчка слов энергична и мощна, как танец дракона и феникса, но она также источает грустную и печальную атмосферу.

«Так что, это!»

Цзян Тянь также слегка пошевелился, глубоко выражая свои чувства: «В десять раз труднее и труднее, чем обычным людям, войти в Дао с демоном, но обезьяна настолько высокомерна, что вы можете уничтожить бессмертного, не упоминая об этом.

«Да, при его жизни магия мира была бессмертной. После его смерти бессмертное тело было бессмертным, стоявшим прямо, гегемонистским и властным в течение сотен лет. Это несравненный герой.

Цзян Тянь может сохранять спокойствие, но Хо Цинтянь просто кричит и шокирован.

Он также тайно вздохнул, неудивительно, что Е Чжаньтянь, многие китайские сильные люди любят отступать и держаться подальше от мира.

В чем состоят слава и богатство светского мира по сравнению с такой могущественной державой?

В этот момент Цзян Тяньцай начал смотреть на тело обезьяны с божественным знанием, которое проникло через чудовищного демона и принуждения.

Цзян Тянь стряхнул волосы со своей головы и увидел рукоять меча глубоко в его черепе и шее.

«Фэйцзянь!»

- воскликнул Цзян Тянь.

Цзян Тянь медленно вытащил длинный меч и увидел, что меч был черно-черным, источая странный блеск, холодный, пугающий и очень тяжелый. Цзян Тянь снова был потрясен: «Он был сделан из сказочных слез и черного золота!»

Это определенно летающий меч, но он занимает слишком много времени, а маны и духовности остается очень мало.

Однако, даже если слезы Усяня очень редки за пределами мира, они могут создавать лучшие летающие мечи. Неудивительно, что этот обезьяний-монстр настолько силен, что его все еще убивают.

Он был так взволнован, что поездка оказалась стоящей. Информация, предоставленная Гу Байсянем, была слишком важной.

«Небеса!»

Внезапно Цзян Тянь снова испугался и увидел две маленькие надписи, вырезанные на рукоятке меча, очень причудливые.

Увидев расшифровки реликвий Сяньсюй от моего деда, я изучил много древних текстов. Хотя тексты на стенограммах не были расшифрованы и распознаны, надписи определенно можно распознать.

«Небеса? Что это за организация или персонаж? Мастер Цзян, это рай в мифологии?»

Хо Цинтянь настолько потрясен, что то, что он видит сегодня, нарушает его мировоззрение.

Рао в том, что он очень хорошо осведомлен и вряд ли может вспомнить ни одного.

Цзян Тянь потерял дар речи.

Вы меня спрашиваете, я спрашиваю, к кому идти!

Цзян Тяньюй очень хорошо владеет сючжэнь, но проблема в том, что он не понимает практики Хуасиа.

В то время мастер повел его по древней дороге звездного неба, миновал Сяньсюй и направился прямо в глубины вселенной. Для мастера, который уже был чрезвычайно продвинутым в то время, Сяньсюй вовсе не был вызовом, поэтому Цзян Тянь ничего не знал о Сяньсю.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 268**

Глава 268: Потомки боевой обезьяны

Не думая об этом, Цзян Тянь прямо бросил небесный меч Хо Цинтяню и сказал, что он может стереть духовный отпечаток на нем и пожертвовать им в свой собственный летающий меч. Боевая мощь будет увеличена вдвое, и даже божественное царство на полшага можно будет легко убить!

Хо Цинтянь тут же заплакал и быстро сказал: «Спасибо, мастер Цзян, за ваше сокровище!»

«Вы будете спускаться!»

Цзян Тянь взглянул на него и легкомысленно сказал: «Я не говорил тебе, этот меч, он бесполезен для тебя! Сначала держи его для меня!»

«О, мне очень жаль, мастер Цзян»

Хо Цинтянь смутила черная полоса, но вы дали понять, что она меня порадовала.

Позже Цзян Тянь снял железный стержень и снял броню.

Этот железный стержень отлит из странного металла.

Хотя этот материал не так хорош, как сказочные слезы и черное золото, он также намного превосходит любой оружейный материал на земле.

На доспехах много защитных линий, которые тоже являются магическим оружием, но это занимает слишком много времени и мана теряется.

Однако, когда Цзян Тянь снял железный прут в золотой броне, кости боевой священной обезьяны, казалось, потеряли свою опору и мгновенно упали на землю, черепаха рассыпалась и превратилась в кость и сухой труп.

В этом отношении Цзян Тянь не является странным.

Фея боевой обезьяны полагается на ману, оставшуюся в доспехах и железном стержне, чтобы удерживать тело. В противном случае его обратили бы в пепел.

Но он снова вздохнул в глубине души.

Без запоминающего устройства действительно неудобно, да и вещей здесь не так много, Хо Цинтянь почти недосягаем.

Цзян Тянь и Хо Цинтянь снова тщательно обыскали.

Что касается Сяньсюйцзе, то в останках древней пещеры и феи-демона-обезьяны войны нет никаких ощутимых зацепок.

Но по крайней мере, Цзян Тянь теперь в основном подтверждает подлинность существования Сяньсюй, а не просто легенду о небытии.

«Пора ловить обезьяну!» - легкомысленно сказал Цзян Тянь.

«Ага, а где обезьяна, которую ты ищешь?» Хо Цинтянь выглядел озадаченным и огляделся.

«Не волнуйся!»

Цзян Тянь зажег уголь, поставил его на решетку скороварки, подождал, пока вода закипит, и бросил персики и мясо яка вместе с мясом на поясе.

Позже Цзян Тянь добавил кучу лекарственных веществ, и внезапно она превратилась в черный горшок с супом.

«Это слишком противно, мы хотим это съесть?» Хо Цинтянь озадаченно посмотрел в сторону.

Говорят, что Мастер Цзян - избалованная жена и демон. Кажется, ты плохо готовишь, можешь съесть?

Цзян Тянь проигнорировал его, но было странно говорить, что, хотя бульон был уродливым, из него вышел сильный аромат, и Хо Цинтянь внезапно позволил своему языку вырасти, а указательный палец пошевелился.

Противно и кушать хочется! Это настоящий экстаз!

Хо Цинтянь больше не смеет смотреть на это.

«Это было не то, что мы ели, сначала мы соблазнили бы потомков обезьяны-демона, а потом это пригодится!»

Цзян Тяньшэнь услышал звук и произнес заклинание в персиковом бульоне, сказав: «Наденьте доспехи и начните притворяться спящим!»

«Ха, у него есть потомки»

Хо Цинтянь на мгновение замер. Было ощущение, что тебя взламывают. Почему он показался наживкой?

Конечно же, Цзян Тянь приблизился, наложил на себя чары невидимости и внезапно исчез.

«Конечно же, я стал наживкой»

Хо Цинтянь хотел плакать без слез, но он послушно надел золотые доспехи и сузил глаза.

Бульон доносился благоуханием среди древних пещер, тихо, только звук свистящего ветра снаружи пещеры и частое сердцебиение Хо Цинтяня.

Через два часа вместе со мной! Бум! Бум! Звук удручающих шагов, как громовой гром, вызывал глоток крови.

Сердце Хо Цинтянь было полно предупреждающих знаков, его глаза открылись, и он почти вскрикнул от удивления и задохнулся.

Я увидел красную гигантскую обезьяну высотой более трех метров, сердито уставившуюся золотыми глазами, за которой последовал злобный взгляд на тело священной обезьяны, которую лишили ее, и она снова упала. На его доспехах и железном жезле в руке.

Эта гигантская обезьяна похожа на демона. Его глаза брызгают резким золотым светом дороги. Он окружен демоном, катящимся и захватывающим дух. Демон настолько уплотнен, что капля демона может сокрушить сильного хозяина.

Внезапно он скривил лицо, открыл рот, полный клыков, и зарычал, как будто это кошка, ловящая мышь, гигантским веером, похожим на ладонь, и схватил Хо Цинтяня.

«Мастер Цзян! Выходи и сражайся!»

Хо Цинтянь наступил на землю обеими ногами и выстрелил назад, взывая о помощи.

Можно сказать, что даже когда он сражался с мастером большого круга Линь Чжэньюй, у него никогда не было такого ужасного чувства кризиса.

Привет!

Ослепительный Марс выстрелил, и когти потомков боевой обезьяны скользнули по животу Хо Цинтяня и оставили глубокие отметины на твердой каменной стене. Если бы он поймал Хо Цинтяня, он бы не умер на месте, я боюсь, что он также будет серьезно ранен.

«Улетай прочь!»

Цзян Тянь внезапно появился позади потомков боевой обезьяны, а затем махнул рукой, воин магического пламени ударил обезьяну, как будто вытащил нож и разбил воду.

бум! Со звуком земли гигантская обезьяна была немедленно изрезана мечом Цзян Тяня, развернулась, разбила землю и сотрясла гору, и упала на четыре фута в небо.

Гигантская обезьяна поднялась и снова бросилась к Цзян Тяню.

«Не бойтесь сделать это снова, я убью вас!»

Цзян Тянь фыркнул, взял еще одну ладонь и попал прямо в тело Шен Нинру, как выстрел в пять тел. Его колени упали на землю, и щебень разлетелась на один метр. Квадратная яма.

В это время сердце Цзян Тянь снова и снова поражалось.

Этот потомок боевой обезьяны не выглядит маленьким, но это настоящее древнее чудовище, и это дикий и наводненный вид. Это не белая обезьяна, которую Цзян Тянь искал и убил кристаллом жизни. Сто раз.

Цзян Тянь знал, что это физически мощно, поэтому отдал ему всю свою силу. Этим выстрелом ладонью даже мастера королевства могли выдержать удар, но это не причинило ему ни малейшего вреда. Он даже не сильно пострадал, когда просто попал в огонь и газовых солдат.

Более того, он культивировал демонический закон, открыл свою мудрость, может меняться, а его боевая мощь эквивалентна царству боевых искусств.

Обезьяна рычала и стреляла снова и снова, она была такой мощной, она была полна кулаков, ее кулаки и ступни были выставлены наружу, а каменный стол раскололся и полетел, трясясь, как гора.

Но это совсем не могло повредить Цзян Тяню. Цзян Тянь умело разрешал его каждый раз: ударил, встал на колени или упал.

В конце концов, обезьяна так устала и задыхалась, что Цзян Тянь был так ранен, что не мог встать.

Он потерял свою любовь и прекратил сражаться с Цзян Тянем, но сел на землю, вытирая слезы, и грустно и грустно смотрел на кости сражающейся обезьяны.

Да, это выглядит очень грустно, и выражение его столь же богато и трогательно, как у людей.

Плача и плача, он двинулся вперед, держась за голову сражающейся священной обезьяны, касаясь и касаясь ее, слезы катились, его грудь была вознесена к небу, и пронзительный вой разбивающий сердце легкие.

«Обезьяна кажется грустной», - потрясенный Хо Цинтянь подошел к нему, выразив сочувствие.

«Что ж, может быть, это был его предок до того, как он умер», - улыбнулся Цзян Тянь.

У этой обезьяны должна быть столетняя история. Говорят, что он не так стар, как красноглазая белая обезьяна, которую видели раньше, но он обратился к своей мудрости.

Позже Цзян Тянь посмотрел на потомков боевой обезьяны и легкомысленно сказал: «Ваш предок уже давно мертв. Какой смысл держать его здесь?»

Обезьяна просто посмотрела на Цзян Тиана и выглядела еще более грустной, держа труп, ломая рот и плача.

«Давай, посмотри на свой голодный живот, поторопись и съешь несколько кусков мяса яка!» Цзян Тянь бросил большой кусок мяса яка.

Казалось, он почувствовал доброту Цзян Тянь. Он ел мясо яка, но все равно плакал от слез и грусти.

«Что, кажется, у тебя в животе?»

Цзян Тянь заметил, что у него вздутие живота со следами швов и вонючим гноем, и нахмурился.

Обезьяна указала на труп сражающейся священной обезьяны, а также указала на его живот, производя колющее действие.

«О, понятно. Вы хотите, чтобы я вынул содержимое и обработал рану?»

Цзян Тянь прекрасно это понимал, и он уже был немного просветленным.

«Ву-у-у-у!»

Обезьяна была полна благодарности и радости, надувалась и аплодировала, кричала, и Цзян Тянь какое-то время продолжал копать, выглядя очень охотно.

Цзян Тянь медленно шагнул вперед, сжал кончиками пальцев ци солдат и быстро очистил рану.

Я увидел внутри свиток из шкуры животного, но он был не таким, как остатки Сяньсюй, которые Цзян Тянь видел раньше.

«Это тоже карта, я не знаю, куда ее указать». Цзян Тянь не волновался, пусть сначала Хо Цинтянь примет это.

«Это могила девяти бессмертных мечей». Обезьяна вдруг издала неопределенный, отрывистый голос.

«Я иду, ты можешь поговорить!» Цзян Тянь улыбнулся, и Хо Цинтянь был удивлен еще больше.

«Не очень опытный, здесь очень мало ханьцев». Обезьяна снова с трудом плюет.

«Фея девяти мечей Лао Хо, ты знаешь, кто это?» Цзян Тянь нахмурился.

«Я не слышал об этом! Это должен быть древний человек, оглянись назад, и я найду его», - покачал головой Хо Цинтянь.

«Веном! Тех, кто убил моих предков, мой отец просил меня выкопать могилу и отомстить, но я не знаю, где он», - немного обиженно сказал Апе.

«Я иду, вы сражаетесь со святой обезьяной, это действительно вид! Я очень зол, мне это нравится!»

Цзян Тянь вздохнул и обнаружил, что Цинду Дань был раздавлен, и порошок смешанного целебного порошка был посыпан на рану, а затем игла была продета и зашита.

В этот момент он был немного просветленным.

Кажется, что Девять Бессмертных Мечей должны быть людьми на небесах, и они также должны быть главными виновниками обезглавливания и борьбы со святыми обезьянами.

«Ты такой хороший!» Обезьяна с благодарностью посмотрела на Цзян Тяня, его слезы заблестели»с любовью».

Этот свиток живота слишком долго мучил его. В это время устраняется боль, и это чрезвычайно легко и комфортно. Естественно, я благодарен Цзян Тианю.

«Не смотри на меня так, я в панике!» Цзян Тянь искоса взглянул на него.

Обезьяна на мгновение смутилась, и внезапно указала на красную бурную массу вещей, твердо покачав головой.

«Ха-ха!» Хо Цинтянь чуть не расплакался от улыбки.

«Твоя сестра!»

У Цзян Тяня была черная линия.

Обработав рану, Цзян Тянь медленно сказал: «Если вы хотите меня поблагодарить, просто помогите мне сорвать цветок императора, не так ли?»

Обезьяна непрерывно кивала.

«Вы начинаете иметь магию, вы должны измениться?» - спросил Цзян Тянь.

Обезьяна снова кивнула.

Цзян Тянь снял пуховик и сказал: «Стань меньше, надень его, и пусть Тинтин гуляет каждый день, вот так!»

Обезьяна применила заклинание, и внезапно его тело сжалось, превратившись в маленькую обезьяну с ростом взрослого теленка.

После того, как он наденет красный пуховик, он больше не будет выглядеть грозно и свирепо, но будет обладать умом, остроумием и забавностью.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 269**

Глава 269: Цветок императрицы

«У тебя есть имя?» - спросил Цзян Тянь.

Маленькая обезьянка немного поговорила и еще некоторое время говорила.

Вероятно, сказал, что он внук Боевой Святой Обезьяны в четвертом поколении. У него всего сто лет жизни. Он не видел живой Боевой Святой Обезьяны. Вскоре после его рождения его родители умерли и не назвали имени.

Предок боевой обезьяны по имени Ци Аошэн, дедушка по имени Ци Лоцзы и так далее.

«Бедный малыш, у меня не было матери с детства. Как насчет того, чтобы в будущем называть тебя Цитянь Дашэн?»

Умоляя заставить обезьяну прыгнуть ему на плечо, спросил Цзян Тянь с улыбкой.

«Большой!» Маленькая обезьянка кивнула по очереди, похоже, ей понравилось это имя.

«Нет, ты теперь не большой святой, просто маленький демон, назовем его Ци Тянь!» Цзян Тянь серьезно прикоснулся к гуакамоле.

«Хорошо! Это имя могущественное и властное!»

Маленькая обезьянка из Цитяня села на корточки на плечи Цзян Тяня и потерла ему голову ушами, очень счастливая.

Цзян Тянь очень обрадовался и спросил: «Как обстоят дела с братом Вэем?», Успешно показав потомкам обезьяны войны?

«Ну, я уже сообщил наши GPS координаты по спутниковому телефону, он скоро будет здесь!» Сказал Хо Цинтянь.

Конечно же, ни на мгновение.

Вэй Фэйлун прилетел с парой гонгов и спросил: «Мастер Цзян, это подходит?»

«Жестяная банка!»

Цзян Тянь взял гонг и протянул дымящийся бульон: «Я пойду один, и ты не должен появляться, даже если ты придешь, ты притворяешься, что не знаешь меня!»

«Зачем?» Двое были озадачены.

«Сокровище движется!»

Цзян Тянь вздохнул: «Этот императорский цветок - дух неба и земли, самая драгоценная божья трава, и всякий, кто попадет в него, вызовет бесчисленные бедствия. Зачем мне увеличивать неприятности! Вы двое слишком знамениты, другие следуют вашим подсказкам, я найди меня!»

«Это правда, мы забиваем Мастера Цзяна в темноте!» Двое сразу поняли.

«Боюсь, что те, кто на вершине Эвереста, уже сражались за Цветок Императрицы!» ''

Цзян Тянь вышел из пещеры и посмотрел на вершину Эвереста. После долгого вздоха его глаза устремились к вершине Эвереста.

На вершине Эвереста территория огромна, и окраины не видны с первого взгляда. Горы и камни крутые и сплошные, а снег падает, как гусиные перья.

Посреди горного ручья находится скромный храм с каменными стенами и сараями для травы, но с тремя домиками и небольшим двориком.

Однако это место отличается от других мест, и на самом деле здесь правильная температура, например, яркий весенний день, текущие источники, колышущаяся трава и даже бегающие в нем зайцы и дикие олени.

У дверей храма трое мужчин: старый монах в желтом одеянии, мужчина средних лет в белом и хромые волосы.

«Что ж, бедный монах провел более десяти лет с дочерью этого императора, и она созреет. Я вижу, кто осмелится схватить».

Старый монах в желтой мантии был принцем Цинлянь, первым монахом в Тяньчжу.

На нем был прыщик, и он сжимал в правой руке пурпурную золотую дзен-палку, но это выглядело так, как будто Кинг-Конг злился и бушевал, как море, как глубокое море, с жестоким выражением на лице, очевидно, это было нелегко провоцировать.

«Мастер Цинлянь, сегодня вечером цветок Императора созреет, но вы не можете получить его, не нарушив запрет».

У мужчин в белом темная кожа и сильные мускулы, но они рождаются с чувством гибкости и гибкости, посмеиваясь:

«Я слышал, что боюсь, что многие из сильных придут схватить. Давайте все вместе сломаемся, как насчет того, чтобы поделиться?»

«Сингх, ты уже первый мастер Древней Йоги Тяньчжу, что эквивалентно полушагу божественного царства Хуасиа. Я не ожидал прикоснуться к этому Цветку Императрицы!» Глаза Цин Цинши сверкнули холодной улыбкой. туннель.

«Это далеко!»

Сингх означает «лев» на языке тяньчжу. У него блестящие глаза, а вьющиеся волосы похожи на львиную гриву.

Сингх, первый мастер древней йоги, сказал с улыбкой: «Я слышал, что есть много сильных мужчин в Китайской ассоциации Хуасиа Дяньпай и Синчжоу, которые придут, чтобы схватить. С нами двумя у вас все еще есть возможность поделиться, но если вы не присоединитесь к нам, боюсь, у меня не будет ни единого волоса!»

«Это правда! Лорд Цинлянь, вы охраняете десять лет, и это очень сложно. Как вы можете сделать это дешевле для посторонних?»

Мужчина в сером открыл рот.

Этот человек держал в руках щит и длинный нож.

Его одежда тоже была очень странной. Его верхняя и нижняя части тела были покрыты вышитыми тканью равнобедренными треугольниками, как и трусы, обнажая большие участки блестящей кожи, но он не боялся холода.

Он является мастером традиционного боевого искусства Тяньчжу Каларипаят. Практикующего это боевое искусство зовут Гурукар, и он является первым мастером Тяньчжу в этом отношении, сравнимым с мастером боевых искусств в Китае.

Между этими словами с неба раздался громовой гром, естественное видение просто исчезло, красочное сияние, подобное сиянию, на время сжалось, а весенний цветок императора качнулся и расцвел. Красный свет подобен рождению Будды.

Три глаза были широко раскрыты, и они дрожали от возбуждения. Императорский цветок, наконец, созрел!

Тот, кто сможет получить его, сможет ступить в царство Бога, все средства на месте, и боги станут самими собой, став самым сильным человеком в мире, бессмертным, и тысячи сект мира подчинятся на ноги!

Я видел цветы девушки-императора, красное свечение пронизало меня, и Жуйцай Цяньтяо, все они распространились, как первый цветок Хунмэна, позволяя духам трех мужчин обновиться, как будто они были гигантскими.

Эти ауры и сияние даже сформировали форму красного феникса.

«Повелитель Будды на вершине, у Бога есть глаза, и Цветок Императора наконец-то созрел!»

Священник Цинлянь религиозно скрестил руки, воспевая имя Будды, его глаза наполнились слезами.

«Это самый драгоценный камень в мире! Это все мое! Это все мое!»

Глаза Сингха были взволнованы, и он был так смущен, что сразу же бросился собирать его, как будто он был его собственным.

«Чего вы ждете, мы вместе нарушим запрет и соберемся вместе!»

В этот момент фигура в мантии прыгнула вперед и остановила троих.

Возглавляемый Хайтао Ван, насмешливо: «Хе-хе, Цинлянь, это волшебное лекарство расположено у северного подножия Эвереста. Это наша Хуасия. Как оно может попасть в ваши руки? Пойдем и спасем нас от убийства!

«Кто ты?» - спросил вождь Цинлянь отрывистым, холодным китайским голосом.

«Отправь первых учеников в бескрайние горы, Ван Хайтао!» Ван Хайтао слегка улыбнулся, его лицо было нехорошим.

В это время Доанг Цан послал сюда десятки лучших мастеров, все держали рукояти мечей и внимательно наблюдали за тремя мастерами Тяньчжу.

«О, этот императорский цветок изначально был духом неба и земли, если хочешь взять его!» Цин Цинши добрыми руками и глазами улыбнулся.

«Что?»

Ван Хайтао нахмурился и сказал, что в этом есть что-то странное? Но видеть цветок девушки-императора тоже очень хочется, указывая прямо на этого красивого молодого брата и сестру: «Пэн Чжипэй, пойди и принеси цветы!»

«Да, старший брат!» Пэн Чжипэй покраснел от волнения, и его сердце бешено колотилось.

Собрать цветок императора своими руками и посвятить мастеру - определенно первое достижение, и теперь он попадает в ваши руки.

Во время его речи его тело дрожало, и он произнес немного Цан, чтобы отправить тело дракона, поднявшееся в воздух, полетело к Императорскому цветку.

Фактически, он также был обеспокоен тем, что эти люди, такие как Тянь Чжу, установили скрытые органы или что-то в этом роде, чтобы их ноги не прилипали к земле.

Он пролетел, как ласточка, копирующая воду, с чрезвычайно быстрой скоростью, красивой позой и гибкими движениями, преодолев расстояние более десяти метров в мгновение ока и приблизившись более чем на три метра перед цветком императора.

«Ладно!» Все аплодировали, и даже Ван Хайтао слегка кивнул, чтобы аплодировать.

Пэн Чжипэю всего двадцать с небольшим, но он также высоко ценится элитными учениками, которые уже добились больших успехов.

Но сейчас.

Пурпурная молния появляется из воздуха, как фиолетовая змея и питон, и ударяет по Пэн Чжипею.

Пэн Чжипэй даже не успел закричать, как превратился в шар из пепла, который плавал по лужайке и родниковой воде.

«Ш-ш-ш!»

Все из школы Данг Цан вздохнули, его лицо было бледным, а сердце билось ужасно.

Было невыносимо видеть шок, увидев ту же дверь в прошлом от живого человека к груде пепла.

«Старший, это слишком порочно, не так ли?»

Ван Хайтао посмотрел на доктора Цинлянь и строго выговорил: «Если предшественники хотят помогать людям, зачем им применять метод формирования органов? Убийство с помощью тактики, это монах?

«Нет, нет, это не формация бедных монахов!»

Священник Цинлянь сложил руки, воспевал Будду и слегка улыбнулся: «Ваш учитель сказал, что без этого императорского цветка есть дух неба и земли, существует ли естественный запрет? Но я также думал, что он такой могущественный. !»

«Брат Ван, ты слишком безрассуден»

В этот момент впереди выступила другая фигура.

Это старик в зеленых одеждах с белыми волосами.

Он очень стар, ему должно быть восемьдесят, но он агрессивен и высокомерен.

И свет в его глазах был подобен силе бога, а его высокое тело было необыкновенным, как лев и тигр.

«Старший Ву, вы здесь!»

Ван Хайтао на мгновение ошеломил, а затем проявил немного почтения и отсалютовал кулаками.

Этот старик - герой повелителя юго-запада Ву.

Этот человек - старый хозяин царства царства. Он так же известен, как Хо Цинтянь Е Вудао. Он интенсивно работал на протяжении десятилетий и теперь покрывает все плато Юньнань-Гуйчжоу.

Вдобавок у него хорошие отношения со многими ведьмами на юго-западе, а также у него бурное прошлое, с которым чрезвычайно трудно справиться.

Дяньканг - полуотшельник. Можно сказать, что мастер Цанмэнь, естественно, имеет квалификацию игнорировать героев боевых искусств, таких как У Инсюн.

«Что ж! Хай Тао, не торопитесь хватать. Во-первых, есть запреты, а во-вторых, иностранные враги. Давайте объединимся и найдем решение!»

У Инсюн выступил вперед, совершенно не обращая внимания на Ван Хайтао, и даже принц Цинлянь отклонил это.

Затем он сделал ложный жест двум молодым людям, которые следовали за ним, и сказал: «Сын тени, юный бог-ведьма, пожалуйста, взгляни!»

«Главная тень молчит!»

«Мастер секты призрачной ведьмы, суверенный лорд Бог ведьм!»

Все, кто втайне кивали в землю, были потрясены и смотрели друг на друга, показывая немного страха.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 270**

Глава 270: Запрещено

Инь молча носила черный плащ, ее лицо было скрыто плащом, и вокруг оставался черный газ. Она не могла ясно видеть свое лицо, но видела только белую челюсть.

Там, где он проходил, темный воздух задерживался и пронизывал, открывая ядовитую атмосферу, растения и цветы увяли.

Молодой Ушэнь был одет в мантию и конскую мантию, наступил на верх из парчи, на нем были старинные золотые карманные часы, округлые старинные золотые шелковые глаза и желтый круглый цилиндр. Он был представительным, как благородный сын Китайской Республики.

И, будучи главными цзюньянями своих сект, они оба владеют Кименшу и достигли уровня Тунсюань, их сила эквивалентна мастеру хуацзин в боевых искусствах.

А магия, особенно злая, изначально коварна и изменчива, а защита непобедима. Эти двое могут легко убить даже обычных мастеров королевства, чему действительно трудно устоять.

Молодая ведьма была очень легкомысленна. Хотя он оглядел Императорский Цветок, он не забыл подмигнуть и подмигнуть ученицам фракции Цан.

Немой фильм - это немой танец обеими руками, снимающий отпечатки пальцев, и черный ядовитый газ проникает в землю, что, кажется, является методом анализа.

В это время в этой области появилось несколько западных и китайских мастеров. Какое-то время собирались сильные, а было 40-50 человек.

В конце концов, Шао Ушэнь первым ударил нефритовый амулет из своих рук, уверенно сказав: «Это видение грома. Оно очень мощное. Но у меня есть великолепный нефритовый оберег для защиты тела, который может противостоять удару мастера из царства Бога. . Гром, я принесу цветы!»

«Колдунья, пожалуйста! Старость смела черту для тебя, так что тебе придется разделить старую!»

У Инсюн огляделся, его глаза были великолепны, его темперамент был устрашающим, и он предупредил всех не действовать легкомысленно.

«Кто посмеет прикоснуться к Цветку Императора? Кто умрет!» И Инь Инь молча заговорил, сдерживая всех.

«Кто осмелится схватить?»

Маленький Ушэнь презрительно усмехнулся, сжал нефритовое чары-хранитель, шагнул вперед и потянулся к Цветку Императора.

И действительно, когда он отошел на три метра от императорского цветка, раздался удар, и в него ударила молния.

«Хорошо!»

Маленький У Шэнь фыркнул, его тело рассыпалось, и отступил на шаг.

В то же время из нефритового чара исходила тусклая золотая маска, полностью покрывающая его.

«А? Этот цветок императрицы действительно будет принадлежать ему?»

Вождь Цинлянь нахмурился, не желая этого.

«Он достает его и убивает его ради сокровища!»

Сингх и мужчина средних лет в серой одежде уставились и перешептывались.

В настоящее время его можно описать как существ всех существ. Некоторые люди завидуют зависти и ненависти. Некоторые тайно проклинают молодую ведьму, чтобы она была убита громом. Они не могут получить его сами и не должны быть дешевле. Некоторые вздыхают, как будто кто-то думает, как связать молодого бога-ведьмы. Ладно. Возьми чашку

Но все с нетерпением смотрели на цветок императрицы.

Маленькая ведьма отступила, и пурпурная молния исчезла. Он от шока вытер лоб холодным потом и громко ухмыльнулся:

«Это просто Сеул, мои нефритовые амулеты все-таки можно унести. Сегодня я - девичий цветок!»

Слова не упали, он просто снова встал, совершенно в спешке, бросился прямо в круг и схватил Цветок Императрицы.

В этот момент внезапно возникло видение.

Серия золотых рун возникла из воздуха, образуя острый длинный меч, более десяти метров в длину, Шен Нин подобен сущности, как будто галактика падала в течение девяти дней, направляясь к маленькому богу-ведьме!

«Остерегайтесь маленького бога-ведьмы!» У Инсюн посмотрел на него с тревогой и воскликнул в глубине души.

«Разве это правовой массив!»

«Такой сильный!»

Все были отброшены острой ци меча и попятились, и в их груди хлынула кровь, так что не было никаких брызг крови.

Маленький Ушэнь с грохотом был зарублен этим золотым мечом, вылетел на расстояние более десяти метров и упал на землю, как мертвая собака.

«Щелчок…» - надломленный голос Ю Фу, из его рта текла кровь, он кричал от боли.

«Черт! Этот нефритовый амулет - сокровище моей школы!»

Шао Ушэнь держал сломанный нефрит в тревоге, его рвало кровью от депрессии, он плакал без слез и испытывал боль в теле.

«Ш-ш-ш!»

Вся публика фыркала, и все были в шоке, ощутив мощь этого строя.

Даже самые лучшие нефритовые амулеты-защитники можно разбить. Можно сказать, что этот набор магических сил сопоставим с кризисом мастеров царства.

«Похоже, не работает, это не может вынести один человек!»

Глаза У Инсюн медленно повернулись, его мысли обратились.

«Бедный монах, чтобы попробовать!»

Цинлянский священник буддизма Гаосун шагнул на три метра, но как только он вошел, сразу же отступил.

В это время с неба упала золотая гигантская ладонь, но она была пушистой, несла в себе могущественную силу и ткнулась в сторону огненного лотоса.

«Сломано!» Лорд Огненный Лотос взорвал ладонь, пытаясь уничтожить золотую ладонь.

Бум!

Эти двое ударились вместе. В этом громком шуме циньлянский священник улетел на десять метров, как лист, падающий на ветру.

Он уронил фунт на землю, его лицо побледнело, а сердце на какое-то время наполнилось кровью, так что кровь не текла.

«Так сильна!»

«Слишком страшно!»

Все были ошеломлены, их глаза сжимались и боялись.

Первый мастер Огненного Лотоса Тяньчжу, равный силе вершины царства, немного сильнее Линь Чжэньюй в мире, но он не может открыть запрет.

«Мы только что наблюдали, как гниет этот императорский цветок передо мной?»

Вождь Цинлянь был расстроен и расстроен.

Он также не ожидал, что, когда Императорский Цветок созреет, запрет на опекунство станет настолько сильным, и он не был уверен, что его нарушит.

«что это?»

«Фея? Чудовище!» Внезапно все воскликнули и попятились.

Смутно все видели, что подо льдом и снегом куски нефритового камня испускали свет Дао, образуя статую гигантской золотой фигуры более десяти метров в высоту, которая внезапно появилась вслед за цветком императора.

«Это не призрак и не бог, это остаток духа хранителя цветка девушки-императора. Ходят слухи, что он превзошел божественное царство и достиг силы земной феи!»

Священник Цинлянь был потрясен, его руки были скрещены, а его лицу поклонялись с благочестием и страхом.

«Неудивительно, что обуздание такое мощное, так сказать, здесь сидят остатки земной феи!»

И У Инсюн уставился на высокую золотую обезьяну.

Сильные боги редки в мире, не говоря уже о превосходстве богов над богами.

Эта высокая фигура была окутана золотым светом, состоящим из светлых пятен, туманным, неуверенным и неуверенным, неясным.

Лишь смутно видел, как он надул рот и зубы, глаза Кинг-Конга сверкали, могущественное тело Аунг Занга источало чудовищное принуждение и ужасное кровожадное дыхание, от которого людям было страшно и трудно дышать.

«Я буду ждать отступления! Убийца, убивай без амнистии!»

Рев остатка души потряс мир, разбил лед, выпил снег и снег, и все встряхнули лошадей. Многие железные и внутренние силы сильных мужчин брызгали кровью и повреждали вены.

Даже такие великие люди, как Цинлянь Ши и У Инсюн, отступили назад, их лица были уродливыми, а оборонительный и рискованный риск они разбили вдребезги.

Затем Цзинь Гуан свернулся клубочком, и тень снова исчезла.

Между небом и землей падали только ветер и снег, и трепетал Императорский Цветок.

«Слишком страшно!»

«Это власть над божественным царством? Это просто рев остатка, и внутренний хозяин чуть не умер!» Кто-то дрожал от ужаса.

«Что делать? С этим остатком защиты души никто из нас не выдержит! Мы можем только наблюдать, как гниет Императорский Цветок!» Кто-то выглядел встревоженным, как муравей на горячей кастрюле.

«Может пожелать объединить силы с сильными Хуаксиа и позволить всем прорваться сквозь строй!»

Глаза Сингера закатились.

Мужчина в сером также прошептал на языке тяньчжу: «Тогда убейте их и захватите только Цветок Императора!»

После того, как все трое согласились, Мастер Огненный Лотос немедленно связался с У Инсюн и быстро достиг соглашения.

Все объединились, чтобы нарушить запрет, а затем обсудили награды за заслуги и разделили Цветок Императрицы.

В этот момент лениво подошла фигура и медленно сказала:

«Это смешно, что кучу мусора нельзя увидеть, но и не унести! Я знал, что ты такой бесполезный, и мне не нужно торопиться так быстро!»

«Что!»

«Сумасшедшие слова!»

«Не говори слишком много, у тебя есть способности, ты возьми!»

«Какая воловья кожа дует, даже Мастер Цинлянь и Маленький Бог Ведьм беспомощны, ты можешь!»

«Твоя воловья кожа так хорошо дует, ты не можешь попасть в рай!»

Все повернули головы и впились глазами.

Слова пришедшего чуть не отругали всех присутствующих.

«Вы, кажется, хотите вместе нарушить запрет и поделиться этим волшебным наркотиком, верно?»

Я увидел ясноглазого молодого человека в белой рубашке и повседневных штанах с гонгом в руке, который лениво шел.

Однако странно, что на его плече на корточках сидела рыжая обезьяна, а обезьяна держала в скороварке горшок с бульоном, что было так забавно и забавно.

«Этот человек играет в обезьяну на Эвересте?»

«Это так неторопливо!»

«Ты все еще хочешь здесь мясо есть? Я так волнуюсь!»

Многие смотрели на Цзян Тяня с сарказмом и насмешками. Похоже на идиота.

«Герой Ву в Ся Куньчэн, этот младший брат»

У Инсюн слегка сжал кулаки, в его глазах вспыхнуло очарование.

Этот молодой человек, который может достичь вершины Эвереста в одиночку, определенно не обычный человек, но он никогда не видел такой фигуры в мире боевых искусств Хуасии, поэтому он осторожен.

«Ты герой Ву?»

Цзян Тянь легкомысленно сказал: «Неважно, кто я. Сначала ответьте на мой вопрос».

У Инсюн нахмурился, подавляя недовольство в своем сердце, и сказал: «Это правда!»

Цзян Тянь кивнул и сказал: «Вы имеете в виду, что если я могу сорвать этот императорский цветок, он принадлежит мне?»

«О, если этот младший брат сможет собрать его сам, все будет хорошо и без меня!»

В глазах У Инсюн сверкнула резкая вспышка, и он упал.

Видя неоднократное неуважение к себе Цзян Тянь, его сердце так пылает, я не знаю, что такое толстое и толстое, и если вы хотите найти смерть, тогда вы удовлетворены.

«Именно!»

«Это оно!»

Все думали так же, кивали друг за другом, а некоторые даже с энтузиазмом подбадривали: «Выбери, это твое!»

Цзян Тянь передал звук маленькому обезьяньему богу Ци Тяня, Ци Тянь, согласно его словам, протянул бульон вперед, Цзян Тянь Данси ударил в гонг, танцевал, почесал уши и крикнул: «Сунь Цитянь, четвертое поколение борьба с обезьяной, думает о героической силе предка, прочтите великих предков предков! Сегодня принесите слуг, принесите жертвы и поклонитесь боевой обезьяне, первому предку семьи Ло Цзыфэн Ци, Ци Аошэну, а затем поклоняйтесь Луо Пещерный хозяин Цзыфэн, второй предок семьи Ву. Лоцзы! Будущие поколения, предки с нетерпением ждут. Мой предок здесь - жила маленького демона, потомки поклоняются, прости! Святые уступают дорогу»

«Что делает этот человек?»

«Есть великий бог?»

Все были сбиты с толку, они смотрели на Цзян Тяня, как на глупца.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 271**

Глава 271: Точка Кан

«Очередной раз!»

«Перемотать назад!»

Вдруг в возглас всех.

Я увидел, что золотой колосс снова появился, и вокруг толпы мелькали три или четыре нижние золотые фигуры.

Дыхание джедая в несколько раз сильнее, чем сейчас, толкая эту область по горизонтали.

Золотая тень неподвижно смотрела на Цзян Тяня и маленькую обезьянку со всех сторон, и в его глазах горел золотой свет.

На какое-то время зародилась опасность.

Чжу Цян снова испугался, опасаясь, что эти могучие остатки поразят Цзян Тянь и прудовую рыбу.

Чернолицые Хо Цинтянь и Вэй Фэйлун были напуганы, их тела были напряжены, а их кулаки были крепко сжаты.

Просто подождите, пока золотая тень немного отреагирует, и убейте их вместе, сражаясь вместе с Цзян Тянем.

«Когда-то у моих предков железные прутья и золотые доспехи передавались из семьи в семью, и они передавались своим семьям, чтобы доказать свою родословную и свою честность».

Горло Цзян Тяня ошеломило толпу, его лицо было полным, он не знал, что считает себя жертвой.

На глазах у Цзян Тяня Хо Цинтянь и Вэй Фэйлун, дрожа, бросились к земле, преклонив колени к земле, один человек поднял железный прут, а другой держал доспехи.

На какое-то время атмосфера замерзла.

Оба затаили дыхание. Как только ситуация ухудшилась, они сразу же ранили убийцу, затем бросились из осады и бежали.

Эта достойная атмосфера сохранялась некоторое время.

В конце концов, когда маленькая обезьянка несколько раз встряхнула мясной персиковый суп, суп разбух, и золотые фигурки сделали несколько глотков, а затем медленно погасли и рассеялись.

Цзян Тянь - еще один великий бог прыжков, и он поет достоверно: «Я слуга Ци Тянь. Сегодня меня сопровождает предок по имени Ци Тянь. Пожалуйста, попросите предков отведать суп и наградить цветок императора. ., Стань бессмертным».

«Сюаньсюань Сунь Ци Тянь, доброе имя! Помни, не забывай отомстить за меня! Выкопай могилу вора!»

Прозвучал могущественный и властный голос, казалось, полный утешения и печали, и затем тень золотой гигантской обезьяны широко раскрыла рот, словно проглатывая Янься, проглатывая все пушистое и тонкое дыхание персикового супа.

В это время у небесного супа также были удивительные видения со звуком драконов и звуком фениксов. Внутри скороварки были всевозможные захватывающие картинки, иногда отражающие городскую ратушу, иногда изображающие толпу Призраки, иногда свирепые звери, и хлынул суп, как будто из супа выскакивали свирепые звери.

«Моя остаточная душа существует слишком долго, она истощена и должна исчезнуть! Ци Тянь, возьми Цветок Императора!»

В конце концов, самая высокая статуя, охранявшая золотого колосса рядом с цветком императрицы, полностью исчерпала суп, вздохнула и медленно исчезла.

В этот момент Цзян Тянь встряхнул свое тело со скоростью электрического света, подобной кремню, сорвал цветок императора с корнями и засунул корни в нефритовую бутылку с длинным горлышком, вырезанную странными рунами.

Цзян Тянь поднял маленькую обезьянку и, не оглядываясь, бросился с горы: «Вперед!»

«Что? Просто вытащи!»

Толпа воскликнула с недоверчивым видом.

Хо Цинтянь и Чжао Юанькунь быстро не отставали, прикрываясь левой рукой, и недоумевали: «Сэр, как вы это сделали?»

«Это место святых обезьян!»

Цзян Тянь сказал: «Это место, где пересекаются жилы дракона и образуются пещеры. Это чудесное место. Это не сравнимо с землей сокровищ фен-шуй. Такое хорошее место, можно ли отказаться от боевой обезьяны? Он посадили здесь императорский цветок, разделяя ауру неба и земли, а также охраняя императорский цветок, чтобы позволить будущим поколениям и другим императорским цветам созреть и наслаждаться! Но их слишком мало, родословная прервана, и Маленькая обезьянка Цитян не может победить Цинлянь Почему принц не может приблизиться? Я не могу получить императорский цветок, а люди дерущихся обезьян всегда их охраняют. Конечно, эти люди не могут приблизиться.

«Я только что видел резной камень в каменной пещере, и среди них были церемонии жертвоприношений их клана. И я хочу получить императорский цветок, суп из персикового мяса, гонг, жетон и потомство. Собери все вместе. Иначе, с силой всех троих, мы никогда не сможем сразиться с остатками души обезьяны-демона-феи!»

Цзян Тянь не сказал всей правды. Фактически, он встречал этих боевых обезьян во внеземном небе. В то время было изучено больше церемоний.

Увидев остатки души сражающейся обезьяны, Цзян Тянь сорвал цветок дочери императора, и глаза всех внезапно превратились в потрясающие изменения.

В глазах не было ни страха, ни сомнений, только два слова:

Жадный!

«Малыш, оставь Цветок Императрицы!»

Первый ученик Ван Хайтао не смог удержать его, выскочил, остановился и холодно сказал: «Иначе не вините меня!»

«Кто ты, по-твоему, такой?»

Цзян Тянь подумал, что это смешно, пренебрежительно, и сказал: «Я только что сказал это. Если я выберу это, оно принадлежит мне?»

«Я полуотшельник по имени Ван Хайтао! Брат моего учителя Пэн Чжипэй уже умер за цветок императора. Он внес свой вклад и пожертвовал, чтобы нарушить запрет. Как мы можем получить его долю?»

Лицо Ван Хайтао было полно высокомерия, и он принял это как должное. Он холодно усмехнулся: «Скорее отдайте цветок девушки императора, я приказываю мастерам Кан Най, и я никогда не буду лечить вас. Богатство, красота, даже практика боевых искусств. Медицина неисчерпаема. И если вы не отдадите его, я передам. никогда не отпущу тебя!»

«О, что такое Цаньиньмэнь? Какое великое лекарство? В моих глазах пердеж не в счет, уходи!»

Цзян Тянь презрительно усмехнулся, но не остался.

«Брат, а какую глупость он убил, убей сокровище прямо!»

Ученица выглядит великолепно, у нее красивая фигура, развевающаяся в белом цвете, почти как у феи, но ее язык злобный, жестокий и чрезвычайно горячий.

Она подняла глаза и вытащила меч. Люди стреляли в Цзян Тяня, как стрела вне нитки. В то же время свет меча скатился вниз, как водопад, и устремился к Цзян Тяню.

Полуотшельники, порядочное наследство, талантливые.

Она также является мастером Хуацзин Сяочэн. Она может ходить бок о бок в светском мире и очень сильна.

Она вышла из-под удара, расколов снег и снег, размахивая мечами и покрывая большое пространство, давая людям ощущение неизбежной защиты.

Но в связи с этим Цзян Тянь просто фыркнул, а затем выстрелил в него простым шлепком.

бум! Раздался громкий шум, и девушка даже не успела кричать и кричать, и ее милое личико сломалось!

В танце крови ее мягкое тело вылетело наружу, и она выкатилась на расстояние более десяти метров после приземления, ее одежда была залита кровью и разлетелась на части, ее благородная грудь была белой и нежной, а ее стройные бедра были залиты кровью.

«О, Данг Кан, это ужасно? Ты очень хорошо говоришь на Данг Кан во рту, на мой взгляд, не так ли, сэр!»

Цзян Тянь отбросил улыбку, протянул императорский цветок с нефритовой бутылкой маленькой обезьянке Цитянь на плече, потер ладонь и усмехнулся:

«Если и есть что-то особенное, так это то, что кожа достаточно толстая. Девичий дом даже тверже, чем воловья кожа, и толще, чем углы городской стены. Мне больно, когда я ранил моего хозяина!»

«Эй, этот парень потрясающий!»

«Ударь Ван Фана до смерти, что определенно является царством Мастера Хуацзин!»

«Это так мощно, так властно осмелиться убить даже дверь наполовину отшельника!»

На месте происшествия люди Дянь Цана и многие сильные люди не могли поверить в это, ошеломленные, отпугнутые мощным совершенствованием Цзян Тяня и еще больше напуганные чудовищной властью Цзян Тяня.

Полуотшельники намного сильнее обычных семей боевых искусств.

В частности, Дангкан, величественная гора Вулян, происхождение боевых искусств и бесконечное наследие, ученики, такие как облака, и мастера, такие как леса, можно сказать, что один Канкан будет сопоставим с боевой мощью формации дракона Хуасиа.

«Вдовствующая императрица, молодой мастер - Цзян Тайчу!»

У Инсюн нахмурился, и внезапно его лицо резко изменилось, и он воскликнул, невероятно глядя на Цзян Тяня.

Хотя он никогда не видел Цзян Тяня, поиски Цзян Тяня императорского цветка распространились по всему миру, и в Китае было всего несколько молодых мастеров Хуасиа. В сочетании с такой непослушной и властной личностью, он мгновенно догадался о личности Цзян Тяня.

«Он Цзян Тайчу!»

«Первый мастер боевых искусств называется? Даже Линь Чжэньюй был убит им?» Многие присутствующие были впечатлены.

«Я сказал это только что. Если бы я взял это своей силой, это было бы мое собственное. Теперь мне снова жарко, без слов?»

Цзян Тянь с насмешкой оглядывался на героев, насмехался над миром и насмехался, убивая несравненно достоверно: «Я говорю вам, эта девушка-император, Лао-цзы, думала больше года и получит это, кто осмелится сражаться! Умри! Сделай это вместе, и не бойся, я не против тебя всех убить!»

Он безумно любит свою жену, и надеяться на то, что дочь императора изменит его телосложение, - единственная надежда для его жены встать на путь совершенствования.

Он не сомневался, если бы героям пришлось сражаться, или они убили бы героев.

Первоначально он был приобретен им одним. Если эти сильные мужчины захотят соревноваться, это будет слишком бессовестно.

«Цзян Тайчжу, разве ты отказался от совершенствования твоего внука У Тяньчжана?» У Инсюн сердито закричал.

«Ну и что?»

Цзян Тянь презрительно улыбнулся: «Есть такие, ты пришел меня укусить, я вежлив, чтобы не убивать его!»

«Цзян Тайчжу, хотя ты сильный, но я не буду бояться тебя!» У Инсюн сердито шагнул вперед.

Он был молчалив. Хотя он слышал об имени Цзян Тяньвэя, он не видел его собственными глазами. Он совсем не верил в силу Цзян Тяня.

Кроме того, был упразднен Сунь Цзы Сю и отменены его действия. Это вражда. Он ненавидит Цзян Тяня.

«Я слышал, что тебя называют первым мастером в мире под властью богов. Я не знаю, сможешь ли ты встретить ядовитый газ моей теневой ядовитой двери, сможешь ли ты ему противостоять?»

Тень бесшумно открыл, шагнул вперед, черный газ задержался между пальцами, газ покатился.

«О, ты - талант Тианды. Даже если ты сможешь посоревноваться с Е Чжантянем, мы втроем сделаем выстрел вместе. Тебе придется передать цветок императора, или я заберу твою жизнь!

Лицо Шао Ушэня было легкомысленным, он качал головой и качал головой, он совершенно не воспринимал слова «Цзян Тайчжу».

Все они удивительные и блестящие персонажи. Они обезглавили и убили хозяина королевства, не говоря уже о выстрелах, они не думают, что могут легко убить Цзян Тяня, по крайней мере, у них есть способность.

«Цзян Тайчжу, ты сумасшедший!»

Все трое были просто угрозой, и Ван Хайтао прямо решил стрелять, эй! Он вытащил свой меч и сердито закричал: «Мастера и сестры, слушайте мои приказы и сформируйте строй мечей!»

Ха! Ха! Раздался звук вылетающего из ножен меча.

Внезапно, в мерцающем холодном свете, все ученики Цан вытащили свои мечи, чтобы сформировать массив мечей.

Пик Эвереста, холодный ветер, носящий снег и лед, капающий в лед.

Но что холоднее холодного ветра и снега, так это меч и смертоносный дух и человеческое сердце!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 272**

Глава 272: Энергетический центр Юго-Восточной Азии

Ха!

Когда Ван Хайтао перестал пить, он был чем-то вроде ученика в этом месте, и он прыгал вверх и вниз, делая шаги, выстраиваясь в линию, как змея.

Было сказано время и время, и под суровые аплодисменты все вытащили мечи и начали рубить.

Цзяньман сглотнул, газ от меча был вертикальным и горизонтальным, мерцал, и в общей сложности разразилось девятнадцать острых рук с мечом.

Эти мечи подобны сущности, чрезвычайно остры и могут резать золото и железо, образуя острый меч длиной около десяти метров, как галактика, падающая в течение девяти дней, в битве вперед Цзян Тянь был отрезан.

Я увидел, как горы и скалы раскололись, лед треснул, и внезапно появилась трещина шириной более двух метров, которая распространилась на расстояние более десяти метров, что было шоком.

«Построение Девятнадцати Мечей Пойнт Цанга!»

Многие люди на сцене воскликнули, герой Ву испугался, и даже мастер Хуолянь был слегка тронут.

Этот набор мечей является предком Данг Канга, возвышающегося над 19 вершинами Данг Канга, и он почувствовал это с некоторыми чувствами и ударил их вместе.

«отходы!»

В ответ на это Цзян Тянь лэн слегка фыркнул, затем слегка приподнял голову, была проявлена магическая сила Лун Инь, и он крикнул шторму Цзяньманга: «Сломай меня!»

Звук инь дракона подобен тряске Дапэна на высоте 90 000 миль.

Изо рта Цзян Тяня выпил десятифутовый белый конский хвост.

Белая лошадь, тренировавшаяся с катящимися звуковыми волнами, таранила, катилась во всех направлениях, раздавливала снег и лед и прямо приветствовала владение мечом.

Нажмите! Нажмите!

Девятнадцать острых фехтовальщиков разбиты вдребезги.

Катящаяся звуковая волна толкнула учеников народа Цан вверх ногами, взлетая, как чучело, а затем падая в снег.

«Затяжка!»

Ван Хайтао брызнул кровью себе в рот, с ужасом посмотрел на Цзян Тянь, а затем медленно закрыл глаза, умирая.

Цзян Тянь выдохнул и уничтожил массив мечей. Двенадцать его учеников погибли и были тяжело ранены, потрясая всех.

«Сделайте вдох, уничтожьте массив мечей и кричите, что вы можете поколебать повелителей смерти! Такие мощные!»

Многие из присутствовавших сильных мужчин были ошеломлены, как если бы они увидели привидение.

«Это так мощно!» Лицо У Инсюн резко изменилось, и он уже вздрогнул.

«Этот сын настолько силен, что неудивительно, что его можно назвать первым господином в царстве Бога!» Инь молча подскочила.

«Не стреляй первым, не будь безрассудным!» Глаза Шао У Шэня были ужасными.

Хотя он был смущен Цветком Императрицы, он не хотел прикасаться к слепку Цзян Тяня, напоминая всем не проявлять импульсивность.

Какое-то время все китайские электростанции обходили три дома, создавали вид на стену и нацеливались на трех мастеров Тяньчжу.

«Кто еще хочет драться со мной, давай!»

Цзян Тянь стоит на льду и снегу, смотрит на него, смотрит на героев и излучает чудовищную властность, как пьющий император.

На вершине Эвереста царит мертвая тишина, только шум снега и ветра, а герои молчат.

«Бедный монах однажды сторожил цветок императора в течение десяти лет, удобрял его и поливал, и хотел дождаться, пока цветок императора созреет, и использовать его, чтобы спасти бедняков Тяньчжу, которые страдали от чумы. Интересно, этот мастер Цзян можно взрослый?

Лорд Цинлянь выступил вперед, воспевая Будду, доброжелательно и выглядел как монах. Он хорошо говорил, но он также хотел монополизировать цветок императора.

«Вдовствующая императрица - это небо и земля, зачем вам удобрять и поливать?»

Цзян Тянь фыркнул, категорически отказался и усмехнулся: «Что такое жизнь и смерть народа Тяньчжу?»

«Мэнкинс тяжело болен, попал в огонь и воду и умирает!»

Лицо доктора Цинлянь нахмурилось, и он сказал: «Как может Мастер Цзян быть таким жестоким и безжалостным ради собственных интересов?»

«Вонючий монах, перестань говорить чушь, хочешь урвать, иди прямо к делу!»

Цзян Тянь стоял, заложив руки в ладони, его глаза мерцали, и он усмехнулся: «Я не против убить трех великих людей Тяньчжу! Убить тебя - все равно что убить собаку и курицу!»

«Тайвань, что за чушь ты хочешь убить?»

Во время шторма все в сером костюме были похожи на ловких гепардов, держащих слева щит и справа нож, скатали тысячу куч снега и бросились прочь, перемежая ноги Цзян Тяня.

Этот кусок ножа светится так же быстро, как серебряная бутылка, пробивающаяся сквозь водяной раствор. Он имеет очень высокую скорость и содержит странную атмосферу.

Когда резкий воздух прошел мимо, валун раскололся от звука, и поверхность разреза стала гладкой, как зеркало.

«Этот нож такой сильный!»

«Этот человек - мастер боевых искусств Тяньчжу, сравнимый по силе с мастером боевых искусств Хуасиа»

Толпа воскликнула, их глаза задрожали.

Даже У Инсюн слегка двинулся, думая, что, если он окажется на позиции Цзян Тяня, ему следует снова разобраться с этим трюком.

Свет ножа мерцал, Цзян Тянь поднялся в воздух и мгновенно убежал, но одетый в серое человек не был удивлен, и лезвие ножа внезапно повернулось.

Мужчина в сером уловил момент, пока Цзян Тянь упадет, его ноги будут отрезаны!

Цзян Тянь приземлился.

Однако что шокировало одетого в серое человека, так это то, что нога Цзян Тянь твердо наступила на его лезвие.

«Как такое возможно?» Серый человек был ошеломлен и воскликнул, как призрак.

«Отходы! Только вы осмелились использовать нож? Я могу убить вас одним пальцем!»

Цзян Тянь холодно усмехнулся, взмахнув правой рукой и указав пальцем в пустоту.

Увидев с воздуха резкий выстрел белой ости, люди в серой одежде неоднократно поднимали предупреждающие знаки и поднимали щит, чтобы защитить ключевые детали.

«Останови меня!»

Мужчина в сером шипел и пил, и его талия и лошадь были соединены, его тело тонуло, его ноги пробивались сквозь снег и камни, а его сильные ноги падали на землю, как две железные колонны.

В то же время черные мускулы лопались, как драконы, а мышечные волокна на руках сжимались в пучки, объединяя мощнейшую силу, чтобы заблокировать удар Цзян Тяня.

Бум! Земля издавала громкий шум, похожий на гром и гром, раскалывая снег и снег, сотрясая тучи и облака, перекрывающие небо.

Ниже точки щит из особого металла мгновенно раскололся, как бумага. ,

Когда Манг проходил мимо, он ударил одетого в серое человека в грудь, и тот, одетый в серое, взлетел на высоту более десяти метров, как воздушный змей, и тяжело упал на землю.

В его груди образовалась кровавая дыра размером с чашу, и он продолжал брызгать кровью, обнажая кости и щетину Бая Сенсена. У человека все еще были открыты глаза, но он пролил кровь и больше не мог умереть.

«Он такой мощный, что этот указатель сравним со снайперской винтовкой Барретта!»

«Слишком страшно!»

«На одном дыхании сломайте девятнадцать мечей, направьте Цан Гао на двенадцать мертвых и семь раненых; укажите, уничтожьте Aegis, убейте первого мастера Чжучжу Гуручара! Это слишком ужасно?»

Все присутствующие были в ужасе.

Даже У Инсюн был усыплен Цзян Тянем, только чтобы почувствовать, что Цзян Тянь действительно похож на бога.

«Я сказал, что выиграю этот Императорский Цветок. Кто бы ни схватил его, не отпустит!»

Цзян Тянь наблюдал за Цинлян и Сингхом и усмехнулся: «Приходите и приходите, не теряйте время, идите вместе!»

Когда он поднялся на гору, он волновался, что другие будут дочерями императора, и что у него возникнут проблемы с семьей Цинер и Цзян, поэтому он не назвал свое имя.

Цзян Тянь тоже не хотел убивать людей. Все были просто охотой за сокровищами, и не было никакой глубокой ненависти.

Но теперь, когда У Инсюн выкрикнул свое имя, а все по-прежнему хотят урвать, выхода нет.

Только до тех пор, пока они не упали на колени и не сдались в полном ужасе, никогда больше не осмеливались думать об этом.

«Это»

В этот момент даже Цинлян и Сингх немного колебались. Их совершенствование было намного сильнее, чем у серой одежды, но сила Цзян Тяня также была очень хороша, что действительно заставляло их завидовать трем пунктам.

«Один человек может управлять тремя мастерами Тяньчжу. Мастер Цзян действительно Мастер Цзян!»

«Да, мне не терпится сравнить!»

Увидев это, Хо Цинтянь и Вэй Фэйлун внезапно почувствовали облегчение, подняли брови и уверенно выдохнули.

«Мастер Цинлянь, я буду ждать, пока китайцы в Синчжоу станут сильными и помогут вам!»

В этот момент Ли прорвался сквозь тяжелый снег и облака с неба, словно гром.

«Что?»

«Такое мощное дыхание и звуковые волны!»

Все посмотрели вверх.

Ха! Летит вертолет.

Каждая фигура прыгнула прямо с вертолета, парящего на высоте более десяти метров над землей, как скачущая лошадь, поднимающая снег, как белый дракон, бегущий к полю битвы.

Небесные китайцы, такие как Оэлла, Чернокрылый Бату, гигантский слон Тайсанг и многие другие могущественные китайцы, появятся один за другим.

«Почему они здесь!»

Увидев это, улыбки на лицах Хо Цинтянь и Вэй Фэйлун не могли больше держаться, внезапно исчезли, сменившись глубоким беспокойством.

Все три гиганта Китайской ассоциации Синчжоу получили наставления от Ван Чунъяня, что сравнимо с превращением королевства в мастера боевых искусств или сильного мастера магии.

В сочетании с Цинлянь Тайши и Сингхом можно сказать, что здесь собрались сильнейшие выходцы из Юго-Восточной Азии, и состав супер-роскошного состава уже готов.

Можно сказать, что Линь Чжэньюй, которого Цзян Тянь ранее убил на озере Поянху, был так же известен, как Лорд Огненный Лотос, но не только здесь, но и многие другие более сильные люди, такие как Ойелла.

«Мастер Цзян - их противник?» В этот момент даже Хо Цинтянь пробормотал в своем сердце.

Хотя Цзян Тянь силен, в конце концов, есть только один человек. Как он может соревноваться с более чем дюжиной сильных мужчин, не говоря уже о том, что есть такие люди, как Огненный Лотос и Ойелла, у которых такая же сила?

«Ты тоже ищешь смерти?»

Цзян Тянь холодно улыбнулся и взглянул на человечность Китайской ассоциации Синчжоу.

Вместо того чтобы торопиться что-то делать с Цзян Тянем, Оэлла пошла к вождю Цинляню, чтобы обсудить несколько слов.

До этого они все знали, что Цзян Тянь силен, и никто не хотел сначала дотронуться до лба Цзян Тяня, поэтому он проявил настороженность.

Ояла изначально был злой фигурой и несовместим с порядочными монахами Огненного Лотоса. Она также беспокоилась, что каждый может наступать и отступать, поэтому сначала она должна сформулировать стратегию.

После нескольких слов обсуждения обе стороны быстро пришли к соглашению, убив Цзян Тайчу, и державы Юго-Восточной Азии разделили Цветок Императрицы.

Ояла взглянул на свою трость и посмотрел на Цзян Тяня угрюмыми глазами, усмехнувшись: «Цзян Тайчжу, я слышал, что ты очень силен, даже мой клуб Синчжоу Кунтян Басун был обезглавлен, это хорошо, но я буду моим лучшим. Заклинание доставит тебе Цзян Тайчжу!»

«Ха, это первый сильнейший под Божественным Царством Хуасиа? У нас так много могущественных людей, даже если ты из Божественного Царства, ты умрешь здесь сегодня!»

Чернокрыл Бату снова и снова усмехался.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 273**

Глава 273: Прорыв

«О, я не могу дождаться, чтобы порвать его!»

Гигантский слон Тайсанг Габа Габа сжал кулаки, его большие глаза, как бронзовые колокольчики, мерцали, и все лицо источало лихорадочное кровожадное дыхание.

«Бедный монах не желает причинять вред людям, но для бедных и больных людей Тяньчжу я могу только убить его!»

Священник Цинлянь сложил руки, скомандовал имя Будды, занял высокое нравственное положение и убийственно сказал: «Как говорится, как я могу стать Буддой, если я не попаду в ад?»

«Цзян Тайчжу слишком высокомерен. Даже если он первый мастер Хуасиа и убил Линь Чжэньюй, но так много людей стреляло, где его противник?»

Древний мастер йоги Сингх усмехнулся ему на плечи.

Цветок девушки-императора, как и многие каталитические духи, слишком интересны, достаточно долго, чтобы стать мастером стали, катализировать множество сил и даже позволить несравненным фигурам, таким как Мастер Огненного Лотоса Чонъян, ступить в мир. Могут ли они позволить Цзян Тяню остаться в покое?

В частности, у Тяньчжу и Китайской ассоциации Син Чау изначально были конфликты с кружком боевых искусств Хуасиа. Они никогда не позволят этой дерьмовой траве попасть в руки сильных Хуасиа, особенно Цзян Тянь, непобедимого в кругу боевых искусств Хуасиа. Кто знает, каким чудовищным королем он стал после еды?

«Ой, хватит нести чушь, давайте сделаем это вместе!»

Глаза Цзян Тяня были безразличными, его лицо вообще не изменилось.

Вдовствующая императрица прибыла в свои руки. Одевая Цин Эр, она может пробудить небесное тело и начать культивирование. Она может встать на путь самосовершенствования, больше не играя на пианино с кровью на пальцах.

Говорят, что в это время собраны сильные люди Юго-Восточной Азии, то есть собраны сильнейшие люди мира, Цзян Тянь не отступит и не сдастся.

Он также знал, что битва была опасной.

Но даже если он высушит последнюю каплю крови, он поклянется защищать Цветок Императрицы, и он не должен сдаваться!

Знаете, отказ от прошлой жизни и отказ от предыдущей жизни породили его бесконечные угрызения совести на протяжении 10 000 лет.

«Я очень хочу драться!»

«Мастер Цзян, вы так властны!»

Хо Цинтянь и Вэй Фэйлун посмотрели друг на друга с тревогой в сердцах.

Однажды они и Чжао Юанькунь объединились и не смогли воспользоваться Мастером Огненного Лотоса.

Теперь он снимался со многими электростанциями Юго-Восточной Азии. Кто может драться? У этого есть даже сила, чтобы убить полушага божественного царства!

Но наоборот.

Если бы Цзян Тянь выиграл эту битву, это действительно потрясло бы Юго-Восточную Азию, и никто не осмелился бы сражаться против сил боевых искусств Хуасиа.

«Мальчик, ты сумасшедший!»

«Однако, на мой взгляд, боевые искусства Хуасиа - это чушь. Когда я разбиваю тебе голову одним кулаком, я вижу, какой ты сумасшедший!»

Гигантский слон Тайсан закричал, сделал большой шаг и подошел к Цзян Тяню.

Он - мощное пробуждение физического тела, чрезвычайно могущественный, обладает силой драконьего слона и может разбить сталь ударом.

В списке силачей Юго-Восточной Азии он может входить в десятку лучших, немного сильнее, чем древний тайский мастер бокса Мэн Конг, которого Цзян Тянь встретил в Ушане в округе Цися.

Я видел в снегу и льду его голую верхнюю часть тела, бронзовую кожу, повсюду странные узоры.

Он ростом с гору, более двух метров в длину, босиком по земле идет одним шагом, крошит снег и лед и крошит твердые камни.

«Раз уж идет битва, начнем с нее!»

Цзян Тянь холодно пел, его глаза были ошеломлены, он шагнул вперед, и ладонь Ю Бая медленно вытянулась, а затем сделал снимок.

Цзян Тянь наконец выстрелил!

По сравнению с выдохом и убийством Цзян Тяня, когда Ман ударил в воздух, это уже настоящий выстрел.

Физическое тело Цзян Тяня закалялось упражнениями, без следов примесей, кристально чистое, а ладони такие же белые и красивые, как ладони девушек.

Но с помощью этого, казалось бы, легкого выстрела из ладони гигантский слон Тайсан оказался на высоте пяти метров над головой, и внезапно сильное землетрясение прогремело в пустоте, как громовой гром.

Затем гигантская пальма длиной четыре метра спустилась с неба, как раз в тот момент, когда Гонгун сбил Чжоушаня, а Тяньцзунь разбил небесную печать!

«Гигантский слон дрался! Сломай меня!»

Почувствовав могущественное принуждение, гигантский слон Тайсан громко закричал, его кулаки ударили по гигантской ладони, как вентилируемая раковина.

Внезапно в пустоте позади него еле слышно появился древний слон. Он уже вызвал силы и возможности, чтобы использовать силу слона-дракона.

Но гигантская ладонь просто слегка дрожала, а потом продолжала сдерживать ее.

«Пробуждение тела!»

Гигантский слон Тайсан закричал, его ноги оглушили, а его тело мгновенно вскипело от сотен миллионов клеток. Его форма внезапно поднялась, как побег бамбука, на высоту трех метров. Возведенные мышцы распадаются.

Он был подобен демону, стоящему в небе и трясущему ладонями.

«Отходы! Давай умрем!»

Лицо Цзян Тяня не изменилось, и его ладонь продолжала давить.

В результате, в невероятных глазах всех, гигантский слон Тайсан, независимо от того, как настаивал на секретном методе, изо всех сил сопротивлялся и боролся, и даже сжигал сущность крови, но Цзян Тянь все же преклонил колени, наконец, прямо в снегу.

Из-за душераздирающих криков легких и хрустящего треска жутких костей гигантский слон Тайсан за секунды превратился в груду мяса в брызгах крови.

«Врагу не надо говорить никаких правил. Стреляйте вместе!»

Небесный Мастер Оэлла вульгарно и злобно посмотрел на Цзян Тяня, и со старым криком вонзился в землю деревянный посох со странным узлом в его руках, и он внезапно махнул рукой.

Она резко сжала между ладонями ледяной конус длиной в полметра, кристально чистый, как алмаз.

Ледяные конусы лопнули, как снежные стрелы, прорезали снег, проникли в пустоту и устремились в сторону Цзян Тяня.

«Хорошо?»

Цзян Тянь слегка замер, его глаза сузились.

Ойелла действительно является Небесным Мастером, который может управлять снегом и льдом.

Хотя оно не может достичь того уровня, на котором Дао может управлять жизненной силой небес и земли, это довольно хорошо.

Можно сказать, что она намного могущественнее мастеров Мао Шаньцзун Ян Гочан и других техник, с которыми она встречалась.

Но в следующий момент Цзян Тянь рассмеялся: «Хм, сравните со мной, ты все еще нежный! Волшебное пламя!»

Хах!

Цзян Тянь махнул пальцем, солдат с магическим пламенем яростно вырезал, солдат с магическим пламенем был чрезвычайно горяч, как ледяные конусы могут быть врагами, рухнули и газифицировались в одно мгновение, и внезапно поднялся белый туман.

«Он даже заклинания знает?»

Ойелла задрожала, отступила на несколько шагов, сплюнула кровь на грудь, ее глаза испугались, и она посмотрела на Цзян Тянь с недоверием.

«Баклан! Убей меня!»

В следующий момент она громко выпила, взяла мертвую трость и резко покачнулась, покатавшись в черном газе.

В темном тумане внезапно появилось более дюжины трупов, тонких и тонких, но все тело сияло металлическим блеском, содержало бесконечную бушующую силу, прыгало вверх и вниз, растягивая зубы и когти, ревя и убивало Цзян Тяня.

«Этот труп - мой зомби из династии Цин. После тайного жертвоприношения, питья серебра и ртути, пропитывания медной водой, только один может убить хозяина королевства. Так как вы думаете, я смогу сопротивляться?»

Оэлла была горделивой и искренней, держа трость в руке.

Цзян Тянь презрительно покачал головой, принес в жертву дерево с громовой стрелой, и под ужасающими взглядами всех прогремела молния толщиной с его запястья.

Затем он использовал технику управления молнией, чтобы сформировать удар молнии, и вежливо бросил ее.

Бум!

Копье грома и молнии ударило по трупу, это злобное и грязное существо больше всего боялось грома и молнии. В мгновение ока он превратился в короткий черный угольный лист летящего пепла и рассыпался!

«Рифа ты тоже будешь!» Ойелла была в ужасе.

Гром - самое сложное для освоения заклинание! Цзян Тайчу тоже справляется с этим! Это очень плохо.

«Не обязательно, у него просто волшебное оружие!»

«Бедный монах на время придет к этому чертенку!»

Священник Цинлянь сердито кричал, держа в правой руке отпечатки пальцев двери Будды, говоря что-то во рту и повторяя имя Будды.

Внезапно каждый золотой свет появился на его теле и дзен-палке.

Он появился как настоящий Будда, исполненный торжественного, святого и могущественного дыхания.

«Мастер Цзян, будьте осторожны!»

Увидев это, Вэй Фейлун закричал, и на его лице выступил белый меховой пот.

«Этот человек - первый монах Тяньчжу, у которого много верующих, и его скипетр сходится в заслугах и мыслях!» Хо Цинтянь также напомнил.

Этот пурпурный золотой скипетр - сокровище буддийских ворот. Лорд Цинлянь использовал его, чтобы превзойти мертвую душу, собрать заслуги и поклониться людям неба и земли.

Боюсь, что как только этот скипетр ударит по этому скипетру, к божественному царству даже на полшага следует отнестись с осторожностью и отступить.

«Маленький дьявол, умри!»

Священник Цинлянь напечатал печать на своей левой руке, собрался с мыслями, а затем поднял белые брови, глядя на Цзян Тяня, как гнев Кинг Конга, размахивая палкой Дзэн в левой руке, и врезался в Цзян Тяня, как Тайшань.

Как только скипетр упал, лаванда размером с умывальник расцвела в пустоте, словно вырезанная из сапфира, с острыми краями и резкими краями в сторону Цзян Тяня.

«Это! Это сердитый Будда!»

«Это действительно первый монах Тяньчжу!»

Все в зале не знали, сколько людей были поражены и вздохнули.

Это самый мощный ход в буддизме Тяньчжу. Он обладает ужасной силой преодолеть вершину царства смерти. Это тоже секрет, который не передается. Его чрезвычайно трудно культивировать, но я не ожидал, что священник Цинлянь сможет это показать.

«Ха! Вот дерьмо, у вас несколько верующих, смешно!»

Цзян Тянь усмехнулся и ударил кулаком.

Этим ударом Цзян Тянь изменил сразу шесть ударов, как антилопа с рогами, и это было уникально и неповторимо.

В конце концов, бесконечные удары пересекли округлую дугу, и всего девять зеленых лотосов сломали.

Просто послушайте! Нажмите! В хрустящем потрескивающем звуке после того, как распустившийся зеленый лотос раскололся, сила кулака Цзян Тяня осталась неизменной, и он точно ударил в грудь священника Цинлянь.

«Хорошо!»

Шеф Цинлянь фыркнула, и четки из сандалового дерева на ее груди внезапно расцвели, пытаясь заблокировать удар Цзян Тяня.

Однако кулак Цзян Тянь был настолько ужасен, что бусинки стали более светящимися и в конце концов рассыпались в порошок.

Цинляньский принц не выдержал, взлетел в воздух и отлетел на пять или шесть метров, танцуя на руках и ногах, прежде чем приземлиться на землю.

«Что это за боевое искусство? Когда у Хуасиа было боевое искусство разочарования?»

Глаза вождя Цинлянь были ужасными, невероятными.

«Это называется методом взлома силы. Я могу сломать твой разум одними кулаками. Ты мертв раньше, чем умственные силы!»

Цзян Тянь ухмыльнулся, его глаза проявили презрение, его сознание пробудилось, и сознательная атака с другой стороны была преднамеренной.

«Останови меня!»

Священник Цинлянь резко взмахнул палочкой дзэн в руке, и золотой свет Будды образовал перед ним магический щит.

Щелкни, золотой щит мгновенно разобьется, и щелчок! Цинляньский принц отлетел более чем на пять метров, почти проливая кровь.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 274**

Глава 274. Щелчок

Когда Цинлянь волновалась, что Цзян Тянь нанесет еще один удар.

«Древний Бог Йоги сокрыт!»

Внезапно, напившись, Сингх выстрелил.

Его тело задрожало, и он обрушился на Цзян Тяня, как призрак.

Но когда это было больше чем в десяти метрах от Цзян Тяня.

Его тело внезапно стало слабым, как полупрозрачное привидение, а его тело внезапно задрожало и полностью исчезло.

«О, а как насчет людей?»

«Это древняя йога? Она может быть невидимой, такая потрясающая!»

«Как ужасно! Древняя йога - это духовный и физический метод!» Точно так же, как Хо Цинтянь и другие удивлялись и удивлялись.

«Ой, муравьи так смущены, что осмеливаются прикидываться передо мной!

Цзян Тянь отбросил улыбку, и внезапно его тело развернулось, острый локоть ударился о пустоту позади него.

В брызгах крови, в жалком крике искривленное лицо Сингха, пораженное Цзян Тянем, внезапно появилось в пустоте, а затем человек появился полностью и вылетел, как мертвая собака.

«Как он может пронзить мою магию? Это высший навык древней йоги!»

Его зубы выпали, половина щеки была сломана, изо рта текла кровь, и он не мог подняться. Он не мог не чувствовать ужас.

Откуда он знает, что Цзян Тянь обладает чувством Бога и может чувствовать небо и землю.

Хотя он только что создал иллюзию и спрятал плоть, его дыхание не могло вырваться.

Хула!

Чёрное Крыло Бату дернул руками, и внезапно два крыла, сделанных из чистого чёрного света, протянулись позади него. Они были пяти или шести метров в длину, и каждое перышко опускалось несравненно, как если бы оно было настоящим.

Его крылья затрепетали, как гром в мифологии, он взлетел на высоту десяти метров и нырнул в сторону Цзян Тянь.

«Привет!»

Черные крылья задержались в глазах Батыя, летящего на десять метров от Цзян Тяня, его крылья внезапно хлопали.

С этим! Привет! Несколько громких звуков!

Внезапно черные перья пронеслись по Цзян Тяню, как кусок летающего меча.

Эти черные перья полны магии, и каждая деталь подобна стали. Он может сломать золотой камень и убить мастера Хуацзин. Такой веер, есть сотни летающих с перьями мечей, несущихся по Цзян Тяню.

«Ха, ты далеко позади!» Цзян Тянь гордо улыбнулся и снова ударил кулаком.

Этот кулак причудлив и прост, как будто бессмертный пришел, чтобы развить кулак, с естественным привкусом даосизма.

С громким хлопком его кулаки устремились в облака, и черные перья были сломаны. Черный крылатый Батый распахнул свои крылья и полетел вверх и вниз, спасаясь от удара.

Удары закончились, лед тронулся, земля тряслась, на земле появилась трещина длиной около десяти метров, заставившая всех вздрогнуть.

«Он настолько силен, он чрезвычайно силен телом, техникой и умственными способностями». Ойелла была потрясена.

«Другого пути нет, только совместными стрельбами его можно подавить!»

Жрец Цинлянь держал пурпурную золотую дзен-палку, его лицо опускалось, как вода.

«Стреляйте вместе!»

Остальные электростанции пьяны.

Они бессовестны перед вдовствующей императрицей. Они бесстыдны и немедленно накатывают метель, а Цзян Тянь карабкается со всех сторон.

«Ой, ладно! Вы, наконец, всех расстреляете?»

Цзян Тянь холодно улыбнулся, и его глаза были полны славы. На ледяном холодном ветру Вуфа летел, как водопад, и бушующая война разносилась, неуклонно поднимаясь прямо из облаков.

«Хорошо, сегодня я пытаюсь убить!»

Цзян Тянь положил обезьянку на землю, держа в левой руке нефритовую бутылку с длинным горлышком, в которой находился императорский цветок, шепотом напился и, наконец, вылетел прочь. Он должен сражаться со многими мастерами только в Юго-Восточной Азии.

Первым голом Цзян Тяня была Оэлла, которая разбила его одним ударом, крича так, как будто разъяренный дракон ушел в море.

«Ты не можешь меня убить!» - закричал Ояла, размахивая мертвой деревянной тростью, и сосульки и каменные стены внезапно поднялись, пытаясь заблокировать кулак Цзян Тяня.

«Квадратные заклинания также не могут остановить меня!»

Цзян Тянь гордо улыбнулся.

Этот кулак направился вперед, была тенденция сокрушать мир и сокрушать богов и будд, ломая каменную стену о землю, и кулак пришелся к телу Оэйры в мгновение ока.

«Что!»

Оэлла опоздала, чтобы сбежать, и в крике прижала палку к груди, как будто закрытая.

Бам! С грохотом палка рухнула, и его кулак ударил Ойеллу в грудь, как дробовик.

Щелкая и щелкая, из-за жуткого и резкого звука трещин Ояла выплюнул кровавые стрелы, и тонкое тело вылетело, приземлилось на землю и ударилось о снег и лед.

Юго-Восточная Азия заняла шестое место, Ойелла, Небесный Мастер, умри!

Как только Цзян Тянь выстрелил, он убил Оэйраса одним движением.

Пиф-паф!

Когда все это увидели, у всех покраснели глаза, все они ошеломили и выстрелили в Цзян Тяня.

Какое-то время пик Эвереста был наполнен дыханием, пылью, раздавленным снегом и проходящими сквозь него камнями, и казалось, что вся горная вершина рухнет.

Эти люди - главные державы Юго-Восточной Азии. Они одни из лучших людей на своей родине. Сила не меньше, чем у Хун Тяньчжао, и он даже может соревноваться с Линь Чжэньюй.

В это время, когда они поняли, что хотят побороться за Цветок Императора, у них не осталось сил и они выложились на полную, что равносильно стрельбе четырех или пяти Линь Чжэньюй вместе. Даже если Е Чжантянь здесь, он тоже должен быть осторожен.

Цзян Тянь хотел выиграть Цветок Императора, но он, не колеблясь, сделал что-нибудь и проявил все свои жизненные навыки.

«Меч идет!»

С появлением Цзян Тяньчжэнь Юаня, небесный меч высвободился из рук Хо Цинтяня и попал в руки Цзян Тяня.

Привет!

Сверкнул черный свет, Цзян Тянь срезал мечом, и острая ость меча упала, как водопад, сжимая большую пустоту.

«Ой!»

Сингх с криком вылетел, и в хлынувших волнах крови половину его плеч и левую руку отрубил меч Цзян Тяньи, обнажив кости Бая Сенсена.

Он как раз собирался применить секретный метод остановки кровотечения.

«Не называй это, я пришлю тебя обратно!»

Длинный меч Цзян Тянь отброшен назад, эй! От звука земли его голова была разорвана потоком крови.

Древний мастер йоги, второй мастер Тянь Чжу Сингх-дэ!

Пиф-паф!

Цзян Тянь сражался с оставшимися мастерами, ударившись по всей вершине Эвереста, упали камни, выпал снег, и гора содрогнулась.

Многие мастера стреляли вместе, но боевые искусства Цзян Тянь, заклинания, руны, грозовой лес и другое магическое оружие ударились вместе и не упали ни в малейшей степени.

Сцена была хаотичной.

Все видели легкую завесу, развевающуюся в катящемся снегу, и снег в падающем снегу, оставляя остаточное изображение, которое нельзя было четко рассмотреть.

«Сильный! Цзян Тайчжу слишком силен!»

Многие эксперты, наблюдавшие за боем, чувствовали только головокружение и головокружение, они не могли не испугаться и вздохнуть от волнения.

«Я не ожидал, что Мастер Цзян будет настолько могущественным!»

«Да, похоже, это не случайно, что Мастер Цзян обезглавил Линь Чжэньюй!»

Хо Цинтянь и Вэй Фэйлун отчаянно подпрыгивали в своих сердцах, их лица были полны шока.

Они видели бесподобный стиль Цзян Тяня обезглавливания Линь Чжэньюя и восхищались Цзян Тяном, но теперь они обнаружили, что на самом деле серьезно недооценили силу Цзян Тяня.

«Это оказалось так страшно»

«Боюсь, этот уровень силы сравним с полушагом Шэньцзин!»

У Инсюн, Шао Ушэнь и Ин Безмолвие все дрожали, и их сердца были холодными, как при падении в ледяной подвал, и не было сердца, чтобы бороться за лучшее.

Бум!

Внезапно, когда Цзян Тянь оперся на его плечо, он ударил прямо по пурпурно-золотому скипетру мастера Цинлянь и сломал его, и человек с несчастным видом вылетел.

Все думали, что Цзян Тянь будет преследовать победу, но неожиданно его форма была перевернута, как падающая звезда, выстрелившая прямо в небо, и столкнулась с чернокрылым Батыем.

Черное крыло Батыя всегда стояло высоко, и все черные воздушные шлейфы стреляли, как пули.

Цзян Тянь не мог причинить ему вреда. Он не боялся и был очень счастлив. Хотя он не мог причинить существенный вред Цзян Тяню, это определенно причинило серьезное вмешательство Цзян Тяню.

«Как он мог иметь такую ужасную скорость!»

Увидев свисающую стрелу Цзян Тяня, Бату Чернокрылого был удивлен.

Но Бату достоин быть сильным лидером в Юго-Восточной Азии и имеет чрезвычайно богатый боевой опыт. Его крылья были потрясены, люди поспешно удалились и выполняли нерегулярные змеиные маневры, чтобы попытаться избежать Цзян Тяня.

Однако он все еще был слишком далеко от тела и скорости Цзян Тяня. Цзян Тянь погнался за ним, как тень, и прошел мимо.

Насколько мощно тело и сила Цзян Тянь, Чернокрыл Бату бесполезен для защиты и окутывания всего его тела черными крыльями.

В свирепых криках и болезненных голосах черные крылья Батыя выпустили великолепную кровавую стрелу, его крылья рухнули, а его грудь выбила из большой дыры Цзян Тянь. Все тело было мясистым, и кровь текла, как тряпка. Выпадать.

Бум!

Батый упал на землю в ужасе в своем сердце, лег на землю и крикнул: «Вертолет, уволите меня!»

Раньше, когда Цзян Тянь держал цветок императора и беспокоился об уничтожении волшебного снадобья, он не приказал поджечь.

Но в этот момент он понял, что сегодня спуститься на Эверест - уже роскошь.

Сначала убейте Цзян Тяня, а затем скажите, что что касается цветка императрицы, вы можете получить столько, сколько сможете.

Внезапно два вертолета и четыре пулемета M134 заблокировали Цзян Тяня и открыли огонь.

Пулемет Миниган - это многоствольный вращающийся пулемет. Разработанный американцем Ричардом Джорданом Миньоном в 1860 году, это был первый практический пулемет.

В настоящее время это также самое быстрое огнестрельное оружие в мире. Он был улучшен, чтобы стрелять 5000 пуль в минуту. Стрельба мощная, и цель просеивается за считанные минуты.

В сочетании с использованием 13-мм бронебойных и зажигательных бомб и фугасных пуль убойная сила огромна. Пуля может перерезать талию человека, а это отличный убийца.

Обычно наемники используют это оборудование для борьбы с вертолетами и легкой бронетехникой. Их используют для умерщвления кур.

Пиф-паф!

Я увидел вспышку огня в быстро вращающемся стволе, которая представляла собой вспышку плотных пуль, соединенных в прямую линию, вливаясь в Цзян Тяня, как металлический шторм, и мгновенно сплетаясь в сеть огневой мощи. полностью окутанный.

Внезапно земля превратилась в беспорядок, лед и лавины разлетелись, а валуны размером с ведро были сбиты с ног.

Сильные, похожие на дождь пули оставляли шокирующие следы от пуль на камнях на земле, снег и каменные обломки взлетали и трепетали, пламя усиливалось, и сильный дым дыма поднимался в небо, разносясь во все стороны.

«В этом случае даже полшага Шэньцзин будет просеян!»

Доктор Цинлянь мрачно уставился на задымленный участок и гордо ухмыльнулся.

«Ее надо было застрелить! Жаль, что вдовствующая императрица тоже будет уничтожена!»

Чернокрыл Батый в шоке подошел к цинляньскому священнику и сказал с легким опасением.

Все остальные так гордились тем, что Цзян Тянь должен умереть так много, что он не может умереть.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 275**

Глава 275: Стоять на вершине мира

Эта мощная огневая мощь, оснащенная бронебойными и зажигательными бомбами, боюсь, что Шэньцзин может быть убит даже на полшага.

А Цзян Тянь, хотя и хорошо известен в Хуасиа, находится в состоянии трансформации и находится слишком далеко от Шэньцзина.

Преобразование царства, хотя оно может практиковать Ци в личинок, чтобы противостоять стрельбе из теплового оружия, но это зависит от того, какое тепловое оружие.

Вообще говоря, даже в состоянии обострения он может противостоять только одному или нескольким малокалиберным тепловым оружием, но невозможно противостоять непрерывному огню такого крупномасштабного теплового оружия.

Одним словом, его ограниченных запасов газа недостаточно, да и не хватит, чтобы держаться так долго.

«Мастер Цзян мертв!»

В глазах Вэй Фейлуна текут слезы.

«Слишком гнусно! В этом случае должна появиться команда драконов с современным оружием!»

Хо Цинтянь ненавидел свои зубы и ломал кулаки.

«О, к сожалению, мастер Цзян великолепен».

Вэй Фейлун вздохнул.

По какой-то причине он был немного разочарован в команде Дракона и Е Чжантяне.

Цветок Императора - это дух неба и земли, рожденный у северного подножия горы Эверест в Китае. Он должен принадлежать Китаю. движение.

«Пошли»

У Инсюн улыбнулся и покачал головой, уже слишком ленив, чтобы смотреть на нее снова.

В данном случае Е Чжаньтянь не мог нести его, не говоря уже о Цзян Тяне?

Более того, у другой стороны есть тяжелое тепловое оружие, и у него нет опыта. Какой смысл оставаться здесь?

«Сила Цзян Тайчжу хороша, но, к сожалению, другая сторона пришла с богами артиллерии, извините».

Шаман покачал головой и пожал плечами с небольшим сожалением, но в большей степени это было злорадство.

Примерно такой же молодой, он немного завидует силе и престижу Цзян Тяня!

За минуту были поражены несколько цепей пуль и выпущены десятки тысяч пуль.

Как раз когда все подумали, что спор вот-вот закончится, даже Чернокрыл Батый наступил на запотевшую гильзу и пошел навстречу черному дыму.

«Ну, это сила? Это не так хорошо, кажется, меня пощекотало!»

Внезапно из черного дыма и огромного огня раздался холодный голос.

Затем на глазах у всех в ужасе Цзян Тянь вышел из клубящегося черного дыма.

Я видел, как Цзян Тянь держал нефритовую бутылку в одной руке и небесный меч в одной руке, в расслабленной позе и без травм, даже без пыли на белой рубашке.

На мгновение все почувствовали онемение черепа, словно он вот-вот взорвется.

«Ни один волос не пострадал, как такое могло быть!»

Глаза У Инсюн округлились.

«Он слишком силен. Что это за совершенствование? Может ли вершина Хуацзин быть такой могущественной, может ли он быть таким сильным?»

У Ушэнь невероятно посмотрел на Цзян Тянь, только то, что Цзян Тянь представлял наибольшую угрозу для его жизни.

Тень оставалась безмолвной, но его слегка дрожащие руки обнажили его шок и шок на этот раз.

«Мастер Цзян не был мертв, слишком силен!» Вэй Фэйлун расплакался и засмеялся, так взволнованный, что не вскочил.

«Боюсь, что Мастер Цзян должен заглянуть в истину божественного царства!» Хо Цинтянь внезапно подумал о возможности и не мог не быть шокирован.

«Это, как такое возможно!»

В этот момент цинлянский священник закричал, как будто внезапно упал на хризантему.

Даже самый мощный в мире крупнокалиберный пулемет невозможно убить. Он бог на полшага?

«Стреляй из пистолета!»

Глаза Чернокрыла Бату были тусклыми и испуганными, но в следующий момент он закричал, как кошка, наступившая ему на хвост.

Да, в этом случае больше не нужно рассматривать цветок императрицы, важно сначала удалить Цзян Тяня, чтобы спасти его жизнь!

Однако Цзян Тянь уже на шаг опередил их. Дораэмон в форме молнии выстрелил прямо в небо.

«Проблеск света!»

Цзян Тянь также давал им возможность изменить свой рост, уверенно подняться и мгновенно подняться на высоту десяти метров. После этого пилоту вообще не давали возможность прицелиться и стрелять.

Привет!

Казалось, что в воздухе сверкнула огромная черная молния, и кабина вертолета была отрезана прямо, а затем вертолет, который потерял свою мощность, казалось, был сбит прямо к горной вершине.

Цзян Тянь вообще не смотрел на самолет, и его удар слева снова стал мечом, а рог для меча длиной около десяти метров вылетел наружу.

С грохотом взорвался еще один вертолет, превратился в куски металлолома и упал. Пропеллер сметал камни и сотряс горы.

Бату Чёрное Крыло был ранен, боль была бесконечной, а сердце истекало кровью.

Эти два вертолета стоят десятки миллионов долларов, что является его добрыми намерениями, но теперь они были уничтожены двумя мечами.

Но сейчас он не успел огорчиться, его крылья взлетели в полосу, и он полетел в направлении южной дороги Эвереста.

«Этот Цзян Тайчжу слишком силен. У него есть сила, чтобы подтолкнуть Юго-Восточную Азию. Я боюсь, что только Ван Чжунъянь может убить его!»

Когда он убегал, он кричал в душе и тайно безжалостно: «Поторопитесь доложить президенту и отрезать ребенка от корня, иначе клуб Синчжоу может быть уничтожен!»

Его тело почти сравнимо со скоростью звука, и он улетел на сотни метров в мгновение ока.

Внезапно его тело остановилось, и он увидел фигуру, гордо стоящую перед ним.

«Ты можешь бежать?»

Цзян Тянь презрительно ухмыльнулся, его тело поцарапало виртуальную тень и наткнулось на нее.

«какие!»

Чёрное Крыло Батыя бросилось вправо и не спряталось, но его с криком ударили кровью и упали, как тряпичная кукла.

«Иди к черту!»

Хах!

Цзян Тянь был настолько силен, что Чжэньюань влился в черный меч Тяньтиня и пронесся по нему, как ртутный понос.

Ослепительный мечник был десяти метров в длину и пролетел прямо над черепом одетого в черное Батыя, который быстро падал.

Цзян Тянь перевернулся и упал на землю с высоты десяти метров, держа в руках меч с капающей кровью, его глаза были холодными, как нож, и он смотрел на одинокого и стоящего Цинжэня, который одиноко стоял на заснеженной земле. Он передал:

«Вор лысый, теперь твоя очередь!»

«Мастер Цзян, бедный монах действительно ничего не знает о Тайшане. Я не ожидал, что Хуасия Будо окажется таким могущественным существом, как ты!»

Цинлян Да Шицян сжал свое спокойное сердце и сдался, восхищенно восхищаясь, уважительно сказал: «Давай просто остановимся, старый обедневший монах готов поклониться ветру и готов пожать тебе руку, этот цветок девушки-императора, пусть ты! В будущем бедный монах не войдет в Хуасиа!»

«Ха, лысый, ты ошибаешься!»

Лицо Цзян Тяня было спокойным, но его глаза становились все более и более холодными, а на его лице было смешно сказано: «Когда вы и они напали на меня вместе, вы назвали меня демоном, сказав, что все победили, но я не думал об этом. Рукопожатие. Помирись! Хорошо, теперь дзен-палка сломана, четки сломаны, и ты, старый лысый осел, понимает, что нужно признать поражение и попросить прощения.

Он вытащил небесный меч и равнодушно подошел к священнику Цинляня, и кровь упала на землю капля за каплей, оставляя дорогу красной, точно так же, как открывал Хань Мэй Лин Хан.

«К сожалению, я, Цзян Тайчжу, никогда не совершаю глупостей, отпуская тигра и возвращаясь в горы.

«Мастер Цзян, Хэ Он такой агрессивный, я знаю, что вы лучший мастер боевых искусств в Китае, но у меня есть много мастеров Тяньчжу Будды!»

Лицо доктора Цинлянь было слабым, полным настороженности, а затем гневным: «Мои ученики и верующие, сколько больше десяти миллионов? Если вы осмелитесь убить меня сегодня, вы будете приветствовать их кровь…»

«Ты слишком много говоришь глупостей, пошли умирать!»

Цзян Тянь ухмыльнулся. Со звуком земли черный меч небес был поражен, как гром.

Свет меча мерцал в пустоте, как галактика, падающая за девять дней.

«Зло, как ты смеешь…»

Лорд Цинлянь злобно зарычал, но, не имея времени даже поставить в руки печать будды, человек внезапно окаменел.

Он простоял три секунды и услышал только дребезжащий звук. В приливе кровавых волн тело Цинли раскололось на две части, и труп и дымящиеся внутренние органы упали на землю.

Пятое место в Юго-Восточной Азии, умрет первый монах Тяньчжу, мастер Цинлянь!

В этот момент публика была мертва, только звук падающих снежинок и вой ветра.

Окровавленный лед и снег, пни и трупы, сложенные друг на друга, вся гора Эверест представляла собой беспорядок, кровавый, взмывающий в небо, словно ад.

Все посмотрели на Цзян Тяня, который ходил по луже крови, как демон, и его лицо было полно шока.

Один только Цзян Тянь сражался против многих мастеров в Юго-Восточной Азии, даже перевернул джедаев, хлопнул из крупнокалиберных пулеметов и убил их всех.

Стоя на вершине, все сильные сдались, его стиль бесподобен!

Если это будет распространено, я боюсь, что это шокирует мировые державы, и пусть китайская ассоциация Синчжоу Ван Чунъянь опасается трех очков.

«Мистер У, я отказываюсь от совершенствования вашего внука, вы все еще хотите отомстить?»

Внезапно Цзян Тянь равнодушно взглянул.

Со звуком У Инсюн упал на колени, поклонился, вздрогнул и сказал: «Учитель Цзян, мои ученики знали не то! Ваши старейшины несут ответственность за отходы, и это его честь, моя семья У почитается!»

«Что!» Все чувствовали себя невероятно, У Инсюн был подавлен им.

Господство У Сюн над юго-западным регионом Юньнань, Гуйчжоу и Гуйчжоу можно рассматривать как одно из могущественных, его можно связать с Хо Цинтянем, даже Чжао Юанькунь можно подавить, поколение Хун Тяньчжао Вэй Шуофэн Сюй Чжэньлей не стоит упоминания.

Но сегодня, увидев могущественную божественную силу Цзян Тяня, он только почувствовал, что Цзян Тянь был монстром наводнения, и он был подобен белому кролику перед Цзян Тянем, которого недостаточно, чтобы заедать зубами.

«Очень хорошо, вы понимаете правду?»

Цзян Тянь положил руки на плечи и всю дорогу путешествовал.

Глаза многих влиятельных людей завидовали, они уклонялись и уступали место.

«Это тихо?»

Потом он равнодушно посмотрел на тень, легкое принуждение подавило прошлое.

«Что приказал Мастер Цзян?»

Инь молча подавила затрудненное дыхание, отступила на два шага, не могла не задрожать в своем сердце, выражение ее лица резко изменилось, и она быстро и уважительно сжала кулаки.

В этот момент он увидел магические силы и магические способности Цзян Тяньцян Сювэй, и только почувствовал, что его точка отравления и взращивания крови перед Цзян Тянем была подобна клоуну, прыгающему с клоуном.

Цзян Тянь может убить себя, подняв руку.

«Я беру этот императорский цветок, у тебя нет возражений?» - спросил Цзян Тянь с легкой улыбкой.

«Конечно, у детей нет мнения. Мастер Цзян принял это волшебное лекарство, и все этого ожидали!»

Инь молчалив и высокомерен, но в данный момент он не мог встать перед лицом Цзян Тяня, опасаясь, что Цзян Тянь поднял руку и обезглавил его, преклонил колени и тихо задрожал.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 276**

Глава 276: Ласковый

«Маленькая Ведьма Бог, как насчет тебя? Есть комментарии?»

Внезапно Цзян Тянь повернул голову, и его равнодушный взгляд обратился на беспокойного маленького бога-ведьмы, и сознание вспыхнуло.

Молодые боги-ведьмы практикуют злые методы и более чувствительны к чувству сознания. Они только чувствуют, что их головы вот-вот взорвутся почти мгновенно. Врезался в землю.

Он боролся и бился в конвульсиях, его волосы выпали, а Цицяо истекал кровью, как злой дух, выползающий из ада.

«Учитель Цзян щадит свою жизнь! У учеников нет мнения!»

Маленькая ведьма изо всех сил пыталась встать на колени на землю. Ему было тяжело быть избитым Цзян Тянем, его головная боль давала трещину, и он мог ударить свою лошадь. Добродетель, могущественный человек, такой могущественный, достоин обладания!»

«У вас есть какие-нибудь мнения?»

«У кого есть мнение, просто подойди и возьми его!»

Безразличный взгляд Цзян Тянь холодно глядел на толпу.

«Ученики боятся!»

«Мастер Цзян, младший не смеет!»

Многие сильные мужчины опустили головы, и атмосфера не решалась дышать. Некоторые из них были моложе и немного слабее. Они даже упали на землю, чтобы поклониться Цзян Тяню, и поклонились.

Цзян Тянь очень доволен.

Он видел лица всех, полные страха, страха и беспокойства, безо всякой обиды.

Никто не смеет

«Хорошо»

Цзян Тянь медленно кивнул и улыбнулся: «Духовная трава - мое лекарство!»

«Дяньцан» Цзян Тянь взглянул на людей Дяньцана и слегка усмехнулся.

«Мастер Цзян, пожалуйста, подождите меня!»

В конце концов, даже люди, которые немного посмели не предпринять еще одной попытки, упали на землю.

На их лицах больше не было высокомерия и презрения, и они умоляли Цзян Тяня не убивать их.

«Полуотшельник, разве не здорово? Если тебя бьют, будет ли больно, и ты будешь бояться, что тебя убьют!»

Цзян Тянь тихо улыбнулся и сказал:

«Передайте мне послание своему привратнику. Сегодня ваша точка провокации, не мстите, иначе речь не идет об убийстве некоторых из ваших учеников! Я уничтожу вашу точку зрения на Кенгмана!

«Да, я принесу, когда буду ждать!» Многие ученики, стоя на коленях на земле, дрожали.

«Пошли!» Цзян Тянь был слишком ленив, чтобы снова взглянуть на толпу, и бросился вниз с горы.

Его тело подобно электричеству, свертывает снег и лед, как белый дракон, его тело несколько раз мерцало, а затем исчезло между горами и горами.

После троих Цзян Тянь ушел.

Эверест мертв.

Все смотрели друг на друга, надолго потеряв дар речи, только свистящий ветер, только медленно падающий тяжелый снег.

«Я отступлю, и я не уйду через двадцать лет!»

Инь тихо произнес фразу в сложном взгляде, его тело задрожало и внезапно исчезло на глазах у всех.

Он всегда был высокомерным и обладал высокой самооценкой, но сегодня, когда он увидел престиж Цзян Тайчу, он понял, что он всего лишь цыпленок и собака перед настоящим сильным человеком, который был слишком далеко.

Это можно сказать , что есть подавление Цзян Тайчу, и молодое поколение , как он не имеет ни малейшего шанса , чтобы сделать состояние.

«Я должен немедленно подать в суд на Цзунмэнь. Увидев Цзян Тайчу, я должен объехать!» Маленький У Шэнь поспешно спустился с горы и пробормотал голову.

У Инсюн все еще стоял в отчаянии, долгое время молчал, и в этот момент он посмотрел на небо, как во сне, и вздохнул:

«Битва за Эверест на горе Эверест, Цзян Тайчу подобен богу, половина всей Юго-Восточной Азии однажды разрушена, я боюсь, это будет миллион лошадей!»

Все молчали, их глаза боялись, и они только чувствовали, что игра Цзян Тяня в этой битве действительно выглядела как бог.

«Затяжка !»

После того, как Цзян Тянь спустился с горы, он упал на землю, и нефритовая бутылка покатилась по земле, проливая кровь, и пропитала переднюю часть рубашки.

«Мастер Цзян»

«У тебя все нормально?»

Хо Цинтянь и Вэй Фэйлун были в ужасе на сердце и быстро подняли Цзян Тяньчжана обеспокоенными глазами.

«Ну, этот огонь из крупнокалиберного пулемета действительно ужасен».

Увидев, что Цветок Императора не был поврежден, Цзян Тяньцай почувствовала облегчение и быстро обняла ее за руки, как если бы она держала одноходового ребенка из пяти поколений, сняла сверху снег и ледяной мусор и села на снег. сжимая немного ухмылкой, вздохнул:

«Это продолжалось в течение трех минут, выпустив десятки тысяч пуль, и почти исчерпали мое дыхание защиты. В конце концов, я тайно взял дюжину лучшего эликсира, ударяя мой скальп со вздохом облегчения! Это свободно, он не может удержать его!»

В это время в его голове промелькнула мысль.

Кажется, что это тело из плоти в конце концов слишком трусливо, а недостаток ресурсов для совершенствования и слишком мало энергии на земле, даже если оно было закалено в хаосе, оно не достигнет своего удовлетворения.

В практике совершенствования без посторонних предметов, таких как тело, дух, упражнения и магическое оружие, не обойтись.

Его божества и упражнения очень могущественны, но теперь это слабое физическое тело стало для него марионеткой для выполнения божеств и упражнений, и для этой цели он должен найти подходящие материалы для изменения формы тела.

На этот раз я нашла цветок девушки-императора и решила проблему выращивания. Тогда я должен начать это большое дело.

«Что ж, Мастер Цзян действительно очень любит свою жену. Если мать знает это, она тоже может расплакаться».

Хо Цинтянь вздохнул и, согласно инструкциям Цзян Тяня, достал немного эликсира и скормил Цзян Тяньфу.

«Да, так называемая привязанность определенно будет праведной. Я могу подождать, чтобы следовать за Учителем Цзяном с привязанностью и праведностью, это действительно благословение, которое мы исправили за три жизни!» Вэй Фейлун тоже вздохнул.

Можно сказать, что большинство людей в мире боевых искусств в Хуасиа считают себя очень высокими, или в Цзинья Цзандзяо, или с тремя женами и четырьмя вдовами, обнимающими друг друга и наслаждающимися благословением быть вместе.

В глазах этих деятелей боевых искусств женщины - не что иное, как игрушки, облегчающие горе.

Как это могло быть так глубоко, как Цзян Тянь ? Чтобы его жена развивалась, он в одиночку сражался бы за сильную армию Юго-Восточной Азии, и это было бы жизнью смерти.

«Не говори ей»

У Цзян Тяня были пятна крови в уголках рта, его лицо было бледным, а дыхание было очень слабым. Он принял эликсир и почувствовал себя более комфортно. Он легкомысленно сказал : «Я виню себя за то, что не смог этого сделать. Несколько воров и лысых богинь в Юго-Восточной Азии сделали мне больно!»

Вэй Фейлун быстро вел внедорожник.

Эти двое помогли Цзян Тяню сесть , Цзян Тянь слегка прикрыл глаза, принял лекарство от химиотерапии и махнул рукой: «Иди, скорее возвращайся в Линьчжоу. Я хочу домой!»

В это время Цзян Тянь почувствовал себя стрелой. Он хотел увидеть улыбку своей любимой жены, стать свидетелем ее пробуждающегося волшебного тела и прыгнуть вперед!

«Мастер Цзян, будьте уверены, мы сейчас пойдем домой!» И Вэй Фейлун тоже быстро отправил машину.

Однако чувство головокружения все еще оставалось, Цзян Тянь немедленно начала медитировать с закрытыми глазами и улучшенным эликсиром.

Когда Цзян Тянь мчался в Линьчжоу.

Сенсационные новости, такие как ураган, обрушившийся на Китай и даже на мир влиятельных людей, вызвали бурю негодования.

На пике Эвереста Цзян Тайчу сражался со многими могущественными людьми в Юго-Восточной Азии, выиграв сотни битв и оставаясь непобедимым!

«Ойелла, Небесный Мастер, я слышал, что могу управлять многими силами, но я не ожидал, что умру от рук Цзян Тайчу!»

Западная электростанция, лидер «алой» группы убийц разместила информацию в даркнете.

Темная паутина, самый загадочный веб-сайт в темном мире, собрала на себе множество бойцов боевых искусств. Конечно, также будут миссии по убийству за голов или различные невидимые транзакции.

« как это может быть!»

«Это крепкое существование четвертого списка сильнейших в Юго-Восточной Азии. Старый волшебник, обладающий магическими навыками, в регионе Юго-Восточной Азии, я боюсь, что Ван Чунъянь может быть подавлен!»

Увидев эту новость, сильный мужчина тут же в ужасе закричал.

«Да, помните, что десять лет назад организация убийц» Меч-тигр», занимавшая седьмое место в мире, убила богатого человека в малайской стране. Но» Меч-тигр» не знал, что этим богатым человеком был Ояла Верующий, Узнав об этом, Ойелла убил штаб-квартиру «Тигра Меча» в городе Аронинг на Апеннинском полуострове всего за 30 минут, вооружив более 100 полностью вооруженных и даже неся тепловое оружие большого калибра. был полностью убит, а кости исчезли. Таким образом, Оэйра прославилась в первом сражении, и престиж «Тяньтяньчжэ» распространился по всему миру!»

Даже сейчас многие сильные мужчины по-прежнему опасаются высоких результатов Оэйры.

Из-за этого они не могли поверить, что китайская молодежь смогла убить Оэйру.

«Я видел это собственными глазами!»

Лидер организации «Алый» наблюдал за войной издалека, был свидетелем некоторых и сразу сказал:

«Не только он, но даже Чёрное Крыло Бату, Мастер древней йоги Тяньчжу Сингх, Первый Высший Монах Цинлянь, Мастер Гурукар Серый Человек и гигантский слон Тайсан также были убиты им. Цзян Тайчжу сражался один. Это заняло всего около получаса!»

Как только это слово появилось, вся темная паутина замерла.

Никто не проводит пальцем по экрану снова, как будто сервер упал.

Все были в шоке.

«Чернокрылый Батый? Чернокрылые наемники - боссы? Я прав? У них тяжелое оружие!»

«Ага, «Алый», ты не несешь глупостей!»

«Принц Цинлянь занимает пятое место в сильном списке Юго-Восточной Азии , даже Сингх также входит в первую десятку сильного списка Юго-Восточной Азии!»

Прошло пять минут, прежде чем кто-либо мог в это поверить.

«Это правда, я тоже это видел! Цзян Тайчу слишком силен!»

В это время в поддержку «алых» выступил еще один сильный мужчина.

Идентификатор сильного человека является «наблюдатель», и это было 20 лет с момента регистрации.

«Наблюдатель появился!»

«Поторопись, что происходит?»

«Это слишком рано, что это?»

На форуме внезапно включилась фритюрница, и все были в восторге.

«Наблюдатель» - первый в мире темный брокер в темном мире. В даркнете престиж чрезвычайно высок.

У этого человека загадочное прошлое. Он был активен в темном мире более десяти лет, но никто не знает, мужчина он или женщина, и никто никогда его не видел.

«Наблюдатели» обладают чрезвычайно мощными возможностями сбора информации и известны тем, что предоставляют точную, подробную и достоверную информацию.

Секреты темного мира, о которых он почти ничего не знал, известны как»энциклопедия темной сети» и «ходячая темная сеть».

Однако «наблюдатель» не принадлежит ни к какой организационной силе и не имеет отношения к спецслужбам разных стран. Он никогда не участвует в спорах о темном мире, полностью нейтрален и хранит секреты для покупателей разведки.

Поэтому почти все крупные энергетические организации по всему миру любят иметь дело с наблюдателями, зондировать информацию, покупать разведку и даже позволять ему вносить различные предложения в качестве внешнего мозга.

Среди них спецслужбы некоторых сверхдержав.

«Этот Цзян Тайчжу - тот человек, который обезглавил Линь Чжэньюй в большом кругу! Неудивительно, что имя Хуасиа всегда было трудно запомнить!»

Наблюдатель улыбнулся клыкастой улыбкой.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 277**

Глава 277: Пробуждение

«Это он!»

«Он слишком непобедим!»

Вдруг звук удивления.

«Но это невозможно!»

Кто-то безжалостно сказал: «У священника Цинлянь много верующих, он обладает умственной силой и не менее силен, чем Линь Чжэньюй! Эта битва эквивалентна тому, что семь или восемь Линь Чжэньюй стреляют в него вместе!»

«Это правда, у меня есть видео, вы можете его посмотреть!»

Наблюдатель тут же выложил короткое видео продолжительностью всего три минуты.

Место съемки этого видео все еще далеко от вершины Эвереста.

Камера тоже рядом и далеко, трясется, и это была ночь и туман, и снег. Картина не очень четкая.

Но в основном вы все еще можете увидеть шокирующий процесс той войны.

«Боже мой, он не может даже убить артиллерийский крупнокалиберный пулемет. Он все еще человек?»

«Он все еще может летать? Даже Чернокрылый Бату не так быстр, как он! Это как Супермен!»

«Он знает фокус!»

«Один меч убил Чинглиана!»

Когда многие влиятельные люди открыли видео, они внезапно вздохнули, их глаза почти заблестели.

Если бы не видео «наблюдателя», они даже заподозрили, что это фальшивка.

В конце концов, «Наблюдатель» закончил и сделал последнюю сноску для этого пикового матча:

«Битва на Эвересте чрезвычайно важна. Благодаря этой битве влияние Цзян Тайчу вышло за границу, распространилось на Юго-Восточную Азию, и он может сражаться с Ван Чунъяном!»

«И после этой остановки китайцы в Синчжоу потеряют трех больших титанов, и они станут второстепенными силами. Как Ван Чунъянь сможет это вынести?»

«Теперь я предполагаю, что Цзян Тайчу и Китайская ассоциация Синчжоу Ван Чунъян проведут пиковый бой!»

Как только это слово прозвучало, публика была мертва.

Китайская ассоциация Синчжоу Ван Чунъянь!

Верховный Господь Синчжоу сейчас!

Юго-Восточная Азия возглавляет список и входит в топ-20 мирового списка!

Несравненная сила, возникшая во времена Китайской Республики в Китайской Республике, тогда могла быть связана с отцом Е Чжантяня!

Он сказал, что вполне возможно, что он вошел в полшага божественного царства и увидел истину божественного царства. Когда Линь Чжэньюй увидел его, он должен был стать учеником!

Но теперь Цзян Тайчу, который еще год назад был неизвестным участником, на самом деле имеет право сражаться против Ван Чунъяня!

Все сильные чувствуют себя задыхающимися на время, просто почувствуйте, что новая звезда поднимается и сияет!

Когда глобальный темный мир кипит и расстраивается из-за экстремальной битвы на Эвересте.

После трех дней усталости от лодки и машины Цзян Тянь прибыл в Линьчжоу и вернулся на виллу короля №1.

Только после любви он стал хорошо осведомленным, а когда потерял ее, он знает, как заботиться о своей семье. В конце концов, его сердце - это любовь к жене.

«Муж, ты наконец вернулся, с тобой все в порядке?»

Чжао Сюэцин немедленно поприветствовала его со слезами на глазах и внимательно посмотрела на Цзян Тяня, увидев, что его лицо было бледным и встревоженным.

«Я в порядке, разве это не хорошо?» Цзян Тянь слегка улыбнулся и обнял.

«Но твое лицо»

Чжао Сюэцин знала, что даже несмотря на то, что Цзян Тянь прошел через все свои невзгоды и смерти, встретившись с ней лицом к лицу, он все же сказал: «Все в порядке, я в порядке».

Она посмотрела на Хо Цинтянь и мягко спросила: «Г-н Хо Вэй и мой муж были с вами все время. Это действительно тяжело для вас. Сталкивались ли вы с какой-либо опасностью?»

«Ничего страшного, что Эверест недоступен. Когда мы проходили, мы были одни, и мы его скоро получили!»

Уважительно глядя на Цзян Тяня, Хо Цинтянь быстро сказал.

«Нет очень могущественного монаха». Чжао Сюэцин знала, что он лжет, и задала вопрос.

Вэй Фейлун деловито ухмыльнулся: «Монах - это монах, у которого правильный путь и доброе сердце. Мастер Цзян действовал разумно и рассудительно, и он сдался!

«У тебя все еще есть смысл?» Чжао Сюэцин с удивлением посмотрела на Цзян Тянь.

«Конечно, я очень разумный, уровень идеологической работы очень хороший!»

Цзян Тянь был доволен, но фыркнул в глубине души и использовал кулак, чтобы понять. Кто может сравниться со мной?

«Что ж, Цинэр, перестань нести чушь, я принес Императорский Цветок!»

Цзян Тянь улыбнулся и достал из рюкзака цветок императрицы, вставленный в нефритовую бутылку.

Хо Цинтянь и Вэй Фэйлун испытывают очень забавное чувство, очень похожее на тупого мужа, которого бранит его жена.

«Это, это Цветок Императрицы?»

Цинэр Цзяо не могла удержаться от тряски, со слезами на глазах, и мягко сказала: «Я могу съесть это, если я съем это?»

Когда она увидела цветок императора, она почувствовала освежающий запах. Богатая аура излучалась естественным образом, что делало ее запах освежающим и приятным, как если бы он пел.

Еще более удивительно ощущение связи с этим цветком.

«Вы не можете совершенствоваться, на самом деле, вы практиковали, и теперь вы намного превосходите меня. Как только вы проглотите Цветок Императора, вы сможете практиковать его! В будущем я буду полагаться на вас!» - с облегчением сказал Цзян Тянь.

Он также только что проверил строение виллы.

После более чем года совершенствования аура гор и вод в нескольких километрах от него была поглощена Цинэр, и даже этот огромный массив духовности исчез.

К тому же она и раньше глотала много панацеи, как и мармелад. Это можно сказать, что ее культивирование уже в поздней стадии Ци обучения, которая сильнее, чем ее собственные силы.

В его сознании появился Цинэр Ши Чжансю, смотрящий на мир, Цзян Тянь с нетерпением ждал этого и был немного взволнован.

«Почему мастерское совершенствование лучше, чем Мастер Цзян?»

Хо Цинтянь внезапно был ошеломлен, у него закружилась голова, и он почувствовал, что его головы недостаточно.

Насколько это сильно?

«Ну, в моей семье всегда были сильные женщины и слабые мужчины. Нет никакого выхода!» Цзян Тянь вздохнул.

«Мать - высшая красота, а хозяин Цзян - дракон и феникс!»

Вэй Фэйлун был поражен восхищением, погладил его по руке и засмеялся: «В будущем Мастер Цзян и его мать соберутся вместе в реке и озере, например, пара сказочных родственников, это тоже хорошая история!»

«Мастер, это всего лишь цветок императора, разве его не нужно превращать в эликсир?» - мягко спросил Шен Манге рядом с ним.

«Не нужно!»

Цзян Тянь махнул рукой и засмеялся: «Этот цветок девушки-императора - дух неба и земли, и он естественно сочетается с телосложением Цинэр. Если очистка приведет к потере лекарства, просто проглотите его прямо сейчас!»

«Это такое большое дерево, что я тоже не могу вытащить его изо рта! Оно для мясного ассорти или для приготовления блюда или сябу-сябу?»

Цинэр лукаво улыбнулась и пошутила.

На мгновение небо и земля казались цветущими, как будто они были намного ярче. Она была похожа на 28-летнюю девушку.

Хо Цинтянь и Вэй Фэйлун некоторое время смотрели друг на друга и быстро перевернули глаза, боясь снова взглянуть на них.

«Любой метод потеряет свою эффективность. Лучше всего сломать автомат и проглотить его прямо сейчас!»

Цзян Тянь немедленно нашел автомат для приготовления фруктового сока, сломал цветок принца, смешал его с некоторыми из пяти собранных ранее элементов и вставил его. Хула, он ударил.

Через мгновение чашу с красной жидкостью, похожей на сок, налили в чашку из белого нефрита, наполненную линиями и рунами Цзян Тянь.

В это время аура была более интенсивной, и аромат разорвался. Чаша излучает красочную дымку, а жидкое лекарство наполнено видениями. Кажется, что в нем парит хреновый феникс, и даже издается звук феникса, позволяющий людям его увидеть. Это сложно забыть и шокировать.

«Это действительно отличное лекарство!»

«Ледяной источник, протекающий через его корни, многие влиятельные люди назвали каталитическим раствором, и он стал настолько популярным, не говоря уже о его теле?»

Хо Цинтянь и Вэй Фэйлун вздохнули, их глаза были очень горячими, но они знали, что Цзян Тянь не даст им ни капли.

Правильно, в глазах Мастера Цзяна нет ничего важнее его жены, они должны вернуться.

«Муж, можно мне его выпить?»

Тонкая маленькая рука Цин Эр слегка дрожала, осторожно держа нефритовую чашу, и нервно посмотрела на Цзян Тяня.

«Выпей это!»

Увидев, что он слегка кивнул, Цинэр глубоко вздохнула и на одном дыхании выпила лекарство.

В этот момент Чжао Сюэцин просто почувствовала, что кровь в ее теле закипает, как кипяток, и что каждая капля крови в каждой клетке прыгает, растет и радуется.

Сильное дыхание сконденсировалось вокруг акупунктурных точек повсюду, сначала конденсировавшись, как капли дождя, затем в тонкую струю, а затем как ручей и, наконец, слилось в меридианы, уже несущиеся, как ревущая речная вода.

Беспрецедентное чувство силы наполняет каждый дюйм тела и каждый меридиан.

«Я чувствую, что даже могу летать», - глупо сказала Чжао Сюэцин.

В глазах всех Чжао Сюэцин внезапно приобрела сильный импульс, и импульс неуклонно нарастал, заставляя пустоту вокруг нее яростно трястись, как водная волна.

«Так сильна!»

Произошла сильная инерция, Шен Манге отшатнулся, в его глазах был ужас.

Даже Хо Цинтянь и Вэй Фэйлун скрипели вокруг своих костей, их кровь набухала в груди, они смотрели друг на друга в изумлении и отступили на несколько шагов.

В конце концов, сильное дыхание походило на ядерный взрыв, грохот, яростно толкающийся во все стороны.

Внезапно все окружающие столы и стулья задрожали и улетели более чем на десять метров. Картины и картины на стене превратились в порошок. У многих фарфоровых и нефритовых бутылок на стеллаже Bogu сначала образовались трещины, а затем они взорвались. Звон затих.

Хо Цинтянь и Вэй Фэйлун были настолько потрясены, что упали прямо в больницу, поэтому не потеряли сознание.

«Величество такое ужасное!»

«Меня почти вырвало кровью!»

Они подняли головы и с ужасом посмотрели на Чжао Сюэцина в гостиной, но увидели сцену, которая сделала их еще более шокирующими.

В это время Квинджер, ее глаза были слегка опущены, ее нефритовое лицо сияло, и вокруг нее сияли тысячи лучей сияния. Она выглядела чрезвычайно святой, как и принцы Гуаньинь из Пердью,

«Сломано!»

Внезапно она слегка нахмурилась и, казалось, почувствовала небольшую боль, кивнула головой и громко закричала.

За этим! Со звуком, как если бы выстрелили две разноцветные молнии, два крыла длиной около десяти метров, как Джинпэн, за которыми следует разноцветный хвост Феникса.

Золотые перья отлиты как золото, синие перья - как кристаллы льда, красные - как пламя, а белые - как снег, яркий и ослепительный.

Я не знаю, что это такое, но это реалистичное.

Впоследствии, целые мнимое изображение красного призрака птиц появилось на теле Чжао Сюэцин и совпало с ней.

Я видел эту птицу-феникс с широко раскрытыми глазами феникса, покачивающимся хвостом феникса и слегка взмахивающими крыльями сверхмощной силы, стоящую на вершине неба с мирским величественным величием.

«Пробуждение невинной Феи Феникса, одного из двенадцати великих бессмертных в царстве сознания, будет иметь множество магических сил!»

Увидев это, Цзян Тянь был потрясен экстазом и нетерпением.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 278**

Глава 278: Рост Тан Линлуна

«Обладая сверхъестественными способностями, одна точка духовного носорога. Одна точка, которую стоит отметить, хозяин пика разрушения может быть уничтожен!»

Глаза Цзян Тянь смотрели вперед, его мысли двигались, и он также осознавал звук, помогающий Чжао Сюэцин пробудить эту магическую силу.

Вот это да! Скоро.

Птица Феникс была захвачена Чжао Сюэцин, ее импульс был немного сильнее, ее тонкие пальцы были вытянуты, небольшой залп!

Бум! Молниеносный палец лопнул, превратив скалу во дворе в порошок.

Там, где проходила манга, на лужайке и дороге образовалась отметка длиной около 20 метров и около 1 метра.

Даже тротуар, вымощенный голубым камнем, словно вырыли лопатой. Он был пробит пальцами, обнажив свежую грязь глубиной более одного метра, что шокировало.

«Этот палец, я боюсь, что он может сломать бронетранспортер!»

Хо Цинтянь и Вэй Фэйлун в шоке пробормотали.

Цзян Тянь был потрясен и обрадован. Палец носорога Цинэр был намного сильнее его собственного.

Он взглянул на Хо Цинтянь и Вэй Фэйлун и улыбнулся: «Следующее, что будет мощнее, будьте осторожны!»

«Боже мой, беги прочь!»

Когда они услышали слова, двое закричали и вскочили без всякой манеры. Они вышли за сотню метров и посмотрели на него издали.

«С помощью волшебных глаз огненного феникса, когда он брошен, он может сжечь небо и растопить все в мире!»

Цзян Тянь знал этот звук и смотрел вперед.

Я видел, как на какое-то время моргнули ясные красивые глаза Цин Эр. Сначала появились две маленькие золотые точки на кончике пырея, а затем внезапно распустились два золотых цветка. Наконец, внезапно послышался хрип...

Два красных огня вырвались из пары зрачков-ножниц Цюшуй и выстрелили прямо в десяти метрах, покрывая пустоту.

«Моя мама, это определенно более сурово, чем огненный яд Линь Чжэньюй!»

Вэй Фейлун смотрел на падающее пламя, его глаза дрожали до такой степени, что его нельзя было добавить.

«С такой силой мать действительно краснеет, как бог!»

Хо Цинтянь вздохнул с восхищением, восхищением и страхом, как будто он был богиней.

«Конечно же, в этом мире только мастер может быть достоин Мастера Цзяна».

Шен Манге глубоко задумался и посмотрел на гордую тень Ао Ли, потрясенно бормочущую.

Я просто чувствовал, что Чжао Сюэцин действительно была похожа на богиню, которая родилась и не видела мира.

Позже, под руководством сознания Цзян Тяня, Цин Эр пробудила несколько магических сил феи.

«Это похоже на духовное принуждение с магической силой, когда оно применяется, оно может подавить хозяина царства!»

«С помощью магического феникса и техники сердечной доброжелательности вы можете создать жизнь и смерть. Он может жить и умирать человеческими костями, исцеляя и очищая свою магию!»

«Обладая магическими способностями, Танец Феникса в течение девяти дней. Это физическая работа ног, которая может преодолеть пустоту и достичь мгновенного движения, непредсказуемого, почти сломанного звукового барьера!»

«Обладая сверхъестественными силами, перья Феникса витают в небе. Техника скрытого оружия, в которой реальные элементы Феникса превращаются в воздушных солдат в форме перьев, может быть использована, чтобы убить тысячи лошадей с помощью волны!

Пробудились те же магические силы, даже Цзян Тянь почувствовал себя шокированным, немного ошеломленным, неспособным принять это.

Бессмертное Тело Феи Феникса - это врожденное тело, созданное двенадцатью поколениями индустрии самосовершенствования. Хотя есть недостатки, вызвать ремонт непросто. Земля.

И эти магические силы, прикрепленные к бессмертному телу, являются почти инстинктом, их можно мгновенно собрать, убивая невидимых, и они сильнее заклинаний, чем заклинаний.

Даже если Цинэр Сювэй сейчас недостаточно сильна, она пробудила менее десяти магических сил, но теперь она может абсолютно убить хозяина этого царства, такого как курица и собака, даже полшага божественного царства.

Что касается сильного человека с железным телом и внутренней силой, то перед нынешним Цинэр его не стоит упоминать как моль, и его можно убрать, подняв руку.

Подождите, пока Цинэр выполнит все магические способности, которые можно разбудить.

«Неожиданно в этом мире еще есть такие могущественные люди!»

Вэй Фэйлон горько покачал головой и вздохнул: «Я чувствую, что я занимаюсь тяжело на протяжении десятилетий, и она находится в животе собаки!»

«Неудивительно, что Мастер Цзян изо всех сил пытается найти этот Цветок Императрицы, который, как оказалось, сделал хозяйку такой могущественной!»

Хо Цинтянь выглядел ошеломленным и упал духом.

«Мастер Цзян, сила матери сейчас действительно лучше, чем у вас. В будущем вы потеряете свой статус дома!»

Шен Манге наконец вернулся к Богу, подавляя потрясение в своем сердце, дразня Цзян Тяня.

«Я так счастлив, я буду есть мягкий рис в будущем!» - сказал Цзян Тянь с улыбкой.

«Муж, не говори так, я знаю, это все для тебя!»

Лицо Чжао Сюэцин мило и красиво улыбнулась, но глаза плакали, и она пристально смотрела на Цзян Тяня.

«О чем ты плачешь?» Цзян Тянь осторожно вытер ей слезы.

Чжао Сюэцин крепко обняла Цзян Тяня, прислонилась головой к его шее, заплакала от радости и эмоционально сказала: «Я так рада. Это не потому, что я сильнее, но я, наконец, поддержала тебя. Квалификация, чтобы стоять!»

В этот момент на заходящем солнце золотой свет, подобный частицам, окутал их, крепко обнимая друг друга.

На пляже «Банкет Блаженства» в Янчэне более года назад Цзян Тянь сказал: «Давай практиковать это вместе».

Теперь, получив это обещание, он поднялся на вершину Эвереста и собрал цветок Императора тысячелетия, такой как свет, рассеивающий долгую тишину и долгую ночь.

Пыль ушла.

Река, Разбитая гора.

2008, 12 ноября.

Чжао Сюэцин проглотила цветок императора тысячелетия, захватила небо и землю, изменила свою жизнь на фоне неба, и невинное тело феникса успешно пробудилось и стало настоящей силой самосовершенствования!

Она вышла на шестой уровень, чтобы практиковать ци за один шаг, глядя на мир.

Ночь опускается, и свет теплый.

Цзян Тянь, который переоделся, вышел из гостиной и сказал: «Я собираюсь купить овощей! Сегодня я приготовлю несколько хороших блюд и хорошо выпью. Окажите мне большую помощь, Брат Хо и Вэй!»

«Мастер Цзян ходит по магазинам и готовит лично?»

Он разбил соковыжималку, разбившую цветок императрицы семь или восемь раз, и выпил Хо Цинтянь и Вэй Фэйлун, у обоих были круглые животы, и были потрясены.

Они и представить себе не могли, что Цзян Тянь все равно будет покупать овощи для приготовления пищи, что было слишком приземленным.

«Мастер Цзян готовит для нас. Что это за благодать и слава!»

«Смирись с этим!»

Двое быстро последовали за ними, и мастер Цзян пошел покупать еды. Если мы не пойдем, это будет плохо.

Вскоре все трое пришли в ближайший супермаркет и начали покупать.

Внезапно Цзян Тянь вздрогнул и быстро закрыл рот салфеткой.

Рядом с ним Хо Цинтянь немедленно поддержал его и нахмурился: «Мастер Цзян, вам все еще нехорошо?»

Цзян Тянь нахмурился и бросил несколько окровавленных бумажных полотенец в мусорную корзину, говоря мягко: «Несколько меридиан были ранены. Теперь мое тело может показывать только одну десятую часть оригинала я боюсь отступит в течение многих месяцев..,»

«Не покупай слишком много, поехали!»

«Да, просто отдохни!»

Хо Цинтянь и Вэй Фэйлун поспешно уговорили, обеспокоенные.

«Я вышел выплюнуть эту кровь, и теперь у Цинэр уже есть чувство Бога, трудно избежать ее взгляда!»

Цзян Тянь был очень искренним.

Он отвинтил бутылку с водой и принял таблетку эликсира, а затем легкомысленно сказал: «Поехали!»

После того, как Цзян Тянь ушел, внезапно высокий мужчина в красной шляпе и красном жилете продавца подошел к мусорному ведру, наклонился, вынул бумажное полотенце, которое Цзян Тянь выбросил, и внимательно посмотрел, снова понюхайте его.

«Он получил травму?»

В этот момент он встал, и под красной шляпой в его голубых глазах блеснул отблеск убийства.

«Сообщите лидеру, это должно быть лучшее время для нас, чтобы устроить надгробие! 500 миллионов долларов США, даже дюжина человек, разделенных поровну, но также и неожиданная удача!»

С движением сердца он поспешно вышел из супермаркета, и его тело быстро растворилось в потоке людей.

«Мастер, сестра Цинэр!»

На следующий день Цзян Тянь поднимал свое тело, и внезапно Линлинг Тан быстро вошел на виллу, радостно крича.

Тан Линлун был одет в камуфляжный боевой костюм, высокие ботинки и волосы, собранные в хвост. Он был ярким и великолепным.

«О, девочка хорошо поработала в боевом драконе! Поздравляю! Я хочу пригласить Учителя на обед в другой день!»

Цзян Тянь посмотрел на ее эполеты, и на ее лице появилась улыбка облегчения.

В день рождения отца Цзян Чангэна в прошлом году семья Тан пришла к семье на поклонение и подарила красный коралл.

Но на этом дне рождения г-н Тан также попросил Цзян Тяня, чтобы Тан Линлун присоединился к боевому дракону, и Цзян Тянь решил победить.

Цзян Тянь с готовностью согласился.

Маленькая девочка не любит красную одежду и вооруженные силы, присоединиться к боевому дракону - ее мечта, и для нее лучший опыт - сражаться и сражаться.

Это можно увидеть, что примерно через год обучения, Тан Линлун стал немного сильнее, чем раньше.

Хао Жань ковка тела завершена, дыхание долгое, истинный дух силен, и он вот-вот войдет в настоящий уровень подготовки.

Тем более, что если посмотреть на погоны, то теперь она в звании полковника. Она уже должна быть капитаном дракона.

Семья Тан, можно считать преемницей!

«Ну, однажды я учил драконов. Как только я присоединился к посту, Чэн Тяньтянь уступил место, и я стал вождем драконов!»

Тан Линлун сначала мило улыбнулся и поболтал с Цзян Тянем и его женой.

Внезапно ее лицо нахмурилось, и она нахмурилась: «Учитель, мне нужно сообщить тебе кое-что важное!»

«Скажи это!»

«Мастер» Тан Линлун ничего не сказал, но посмотрел на Чжао Сюэцина с небольшим смущением.

«О, ты боишься, что твоя невестка обеспокоена? Нет, теперь она практикующая!»

Цзян Тянь равнодушно улыбнулся, с долей гордости в сердце, но это было не меньше моей силы!

«Ах, Мастер Сестра стала практикующей!»

Тан Линлун был немедленно обрадован, только обнаружив, что темперамент Чжао Сюэцин изменился, сделавшись немного более великолепным и внушительным.

В этот момент она и Пан спросили, она сказала с тревогой: «Учитель, красные гостьи нашей армии взломали темную сеть и перехватили сообщение. Кто-то предложил награду в 500 миллионов долларов и потребовал вашу голову!»

«Моя голова, это так ценно?» - сказал Цзян Тянь с улыбкой.

«500 миллионов долларов!»

Рядом Хо Цинтянь и Вэй Фэйлун были потрясены, ошеломлены.

Чхве Хён движется.

Пятьсот миллионов долларов США были эквивалентны почти четырем миллиардам монет Хуасия в 2008 году. Такая большая сумма денег может заставить двигаться многие смертоносные души.

«Какая награда?» Цзян Тянь нахмурился, его глаза холодно блеснули.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 279**

Глава 279: Ночное интервью с вампиром

Цзян Тяньцзя не боится кражи воров, но боится вспоминать их. Теперь у Цзян Тяньцзя большая карьера, и он уже не одинок, чем раньше.

Семья Цзян, группа Яован, север и юг - все их собственные люди и отрасли.

Хотя эти силы не могут навредить себе и Цинэр, этого достаточно, чтобы нанести некоторый урон.

На мгновение он подумал о многих возможных закулисных игроках: Китайская ассоциация Синчжоу, Восточная ассоциация цветущей сакуры или большой круг?

«Мастер, другая сторона является скрытой наградой и не объявляет личность золотого мастера, но средства были отправлены в темную сеть. Как только убийца добьется успеха, темная сеть будет использоваться в качестве посредника для оплаты.»

Тан Линлун покачала головой и сказала:

«Темная паутина - самая загадочная хакерская интернет-организация в мире. Его закулисный контроллер называется» взломщик Робин Гуда», но это всего лишь кодовое имя. Никто не знает его истинную личность, даже местонахождение их офиса.

«О, я понял»

Цзян Тянь слегка улыбнулся: «Не волнуйтесь, вы и моя жена справитесь со всем, она просто упускает шанс попрактиковаться!»

Цин Эр, нежный и добрый человек, обычно имбирь убивает цыплят и рыб.

Но практикующие должны идти против неба и убивать до конца, чтобы уничтожить улики. Только через испытания убийства она может укрепить сердце.

«Мастер, наш боевой дракон хочет помочь вам убить этих убийц!»

Тан Линлун глубоко вздохнул и сказал глубоким голосом: «На этот раз было много движения, и почти весь темный мир привлек 500 миллионов долларов США. Надгробия, цвет крови. Тотемы, черепа бабочек, небесные глаза, черная вода и прочие организации убийц и наемников Все должны это делать!»

«У вас есть боевой костюм, и вы полностью вооружены. У вас есть задание?»

Цзян Тянь слегка улыбнулся.

«Мастер, в любом случае не беспокойтесь об этом, на этот раз больше хлопот, чем обычно, я не могу его игнорировать!»

«Хозяину нужно, чтобы ты его защищал?» Цзян Тянь засмеялся.

Тан Линлун замолчал.

«Ну, не вылезайте наружу, входите все!» Цзян Тянь внезапно улыбнулся.

«Ученик, я встретил Мастера Цзяна!»

Внезапно вошли Ченг Тяньтянь, Тираннозавр Рекс, Фокс и более дюжины боевых драконов и устроили Цзян Тяню церемонию ученичества.

В этот момент Чэн Тяньтянь с тревогой сказал : «Капитан, нет, приказ, данный нам выше, - позволить нам отправиться на северо-восток, чтобы перехватить Цяо Биня!»

«Цяо Бин? Он жив?»

«Почему он хотел приехать в Хуасиа?»

Хо Цинтянь был напуган, а Вэй Фэйлун беспокоился.

Цяо Бинь был первым мастером Северо-Востока.

Однако во время операции «Меч Дракона» в конце 1990-х он проиграл Е Чжантяну и покинул Сибирское плато.

Но старые мастера Хо Цинтянь знали.

Сила Цяо Биня была немного сильнее, чем Линь Чжэньюй. Е Чжаньтянь на самом деле не победил его.

Позже, когда военные увидели, что Е Чжаньтянь проиграл, он атаковал с применением горячего оружия, все орудия загремели, Цяо Бинь был тяжело ранен и знал, что больше не сможет воспользоваться этим. Это было далеко от России.

«Ну, я слышал, что он много лет сотрудничал с российскими военными, и он стал немного сильнее!» - торжественно сказал Чэн Тяньтянь.

«Тогда он уже настоящая полушага страна чудес!»

«Это может быть даже настоящее состояние Бога!»

Хо Цинтянь и Вэй Фэйлун снова были потрясены.

«На этот раз он возвращается, и вот-вот войдет в мир боевых искусств Хуасиа, особенно в формирование Лун и Е Чжаньтянь, которые являются его целями».

Чэн Тяньтянь сказал: «У нас есть информация. Он может отправиться в путь в любое время в течение этого времени. Высокий уровень приказал, что мы должны в течение трех дней бежать к северо-восточной границе к полицейскому сообществу. Когда мы найдем, позвольте нам убить вас!»

«Тогда не торопитесь?»

Цзян Тянь нахмурился, глядя на Тан Линлуна, и серьезно сказал : «Линлун, ты должен понимать, что военные приказы подобны горе. Повиновение приказам - долг солдат. Ты должен запрещать, а не сбрасывать со счетов!»

Уловив обвинительный тон Цзян Тяня, Тан Линлун была опечалена и встревожена, ее глаза были красноватыми, и она сказала со слезами: «Учитель, я беспокоюсь о тебе! Боюсь, я больше никогда не увижу твоих стариков!»

«Поторопись!» Цзян Тянь нетерпеливо поднял руку.

Тан Линлун склонила голову и долгое время молчала, тихо моргая и храпя, несколько капель хрустальных слез упали на землю.

«Пойдем! Мастер такой могущественный, ничего не произойдет!»

Ченг Тяньтянь потянул Ла Тан Линлун, мягко успокаивая.

Тан Линлун встала, сердито посмотрела на Цзян Тянь, приподняла грудь и отвернулась.

Группа покинула виллу и села в машину. Внезапно Чжао Сюэцин поспешила вперед: «Линлун, подожди!»

Она достала десятки нефритовых амулетов, защищающих тело, и передала их Тан Линлуну: «Ты должен постоянно носить защиту тела мастера!»

«Спасибо, хозяин!»

«Мастер как раз нам подходит, это легендарное волшебное оружие!»

Чэн Тяньтянь улыбнулся и поблагодарил друг друга, изо всех сил стараясь носить его на шее и запястьях.

Но Тан Линлун был просто неподвижен, без выражения, тупо глядя вперед.

«Не сердись на него, он за тебя беспокоился!» Чжао Сюэцин мягко утешила и глубоко вздохнула.

Приходят сильные враги, но у вашего хозяина есть Вэй Фэйлун и Хо Цинтянь, два предшественника, которые следуют за вами, тайно защищая вас! В этот момент он даже не заботился о семье Цзиньлин Цзян.

«Спасибо, Мастер», - Тан Линлун склонила голову и, наконец, что-то сказала.

Когда машина завелась и проехала долгий путь, Тан Линлун внезапно повернула голову и посмотрела на Виллу короля №1 на вершине Львиного пика. Она больше не могла сдерживать свои эмоции, ее слезы катились, и она молча задыхалась.

«Мастер, я боюсь, что больше никогда тебя не увижу!»

«Я очень боюсь тебя снова увидеть, ты холодное тело!»

Ее сердце чрезвычайно обижено, Учитель, у вас есть только сестра Цин в вашем сердце, и вы знаете только, что сестра Цин обеспокоена тем, что вы любите вас, но вы не знаете, насколько вы важны для меня.

«А как насчет Цзян Тяня? Кажется, тебя ищут много врагов!»

Вернувшись в гостиную виллы, Цин Эр посмотрела на Цзян Тианя немного обеспокоенно и искренне.

Цзян Тянь на мгновение застонал, а затем внезапно взглянул на него и сказал глубоким голосом: «Цинэр, у тебя уже есть совершенствование, но ты должен научиться его выполнять. А как насчет этих врагов?»

«Ах? Вы хотите их убить?» Цинэр Цзяо слегка задрожала, ее лицо побледнело.

У нее был нежный и сострадательный характер, и она даже не думала об этом перед убийством.

«У тебя в сердце магический барьер, тебе нужно его сломать!»

Хотя Цзян Тянь не мог этого вынести, он знал, что такое измельчение было необходимым опытом. Он сказал: «Если вы не убьете их, они убьют вас и меня! Сильным нужно убивать!»

«Муж, понятно». Цинэр вздохнула, но в ее глазах вспыхнула решимость.

«Манге, вы принимаете призрачные пинки, Ли Чжэньвэй, Цю Гун и другие, быстро идите в Цзиньлин, свяжитесь с Е Цзывэем и строго охраняйте промышленность семьи Цзян. Все силы, круглосуточные полицейские круги и Ю Цян и Сюй Руочэн черно-белые Силы Вместе, это требует, чтобы я научил вас?» - скомандовал Цзян Тянь.

«Да! Хозяин, рабы понимают!» Шен Манге ответил и резко отвернулся.

«Притормози, дай тебе талисман защиты!»

Цзян Тянь встал и похлопал ее по нефритовому амулету, коснулся ее макушки и улыбнулся: «В наши дни это тяжело!»

«Спасибо!»

Шен Манге покраснела, ее брови поднялись, и в ее сердце появился намек стыда, который повернулся и ушел.

Она казалась очень спокойной, но ее сердце было так возбуждено, что она споткнулась о порог, когда вышла, и чуть не упала.

Услышав за спиной смех Цзян Тяня: «У вас есть практика практиковать ци?», Лицо Шэнь Манге стало еще более смущенным, и она поспешила прочь, опустив голову.

«Ей действительно тяжело. Ты можешь дать ей хорошее лицо в будущем!» Чжао Сюэцина держал Цзян Тянь за руку и улыбался.

«Я не оскорблял ее!»

«У тебя сегодня все хорошо, и ты счастлив это видеть. Может, ты возьмешь ее в качестве горничной на лоскутное одеяло?» Она улыбнулась.

«Не копай для меня, это меня раздражает!» Цзян Тянь был поражен и побежал на кухню готовить.

После обеда Цзян Тянь, скрестив ноги, медитировал на диване в гостиной, совершенствуя лекарство от травмы. Цинэр смотрела телепрограмму, пока они болтали. Это был редкий покой и красота.

Вскоре наступила поздняя ночь, и Цинэр вышла в шелковой пижаме и улыбнулась: «Мой муж, ты устал, отдыхай пораньше!»

«Ха, еще рано?» Цзян Тянь слегка улыбнулся и прикинул, что убийцы приближались.

Внезапно лицо Цинэр покраснело, ее голова слегка поникла, глаза увлажнились, а голос был как комариный. «Муж, сейчас я могу практиковать, и я не могу поддерживать свое совершенствование. Вещи затуманенного тела»

«Это правильно!»

Неудивительно, что он был так красиво одет. Цзян Тянь внезапно осознал, что чешет затылок, встал и рассмеялся: «Пойдем спать!»

«Кажется, кто-то идет!» Цинэр нахмурилась, выглядя особенно недовольной и немного рассерженной.

Теперь она не менее осведомлена, чем Цзян Тянь, и она заметила могущественную фигуру, такую как кузнечик, прыгающий со всех сторон на Королевскую виллу № 1.

«Г - н Цзян, в течение длительного времени, это работает немного поздний визит сегодня. Это кажется немного поздно. Это не задержит вас и вашу жену.»

И действительно, при звуке холодного голоса фигура в черной мантии, казалось, появилась в гостиной, как призрак.

Его голова и лицо были закрыты плащом, его кожа была бледной, без какой-либо крови, а его лицо было покрыто странными линиями крови, извилистыми, как дождевые черви, и выглядело очень шокирующим и шокирующим.

Он источает кровавую, чертову и мрачную атмосферу, и температура во всей гостиной резко падает. Как будто на несколько холодных дней на стекле появляются кристаллы льда.

Страшное дыхание смерти пронеслось, мгновенно охватив публику.

Нежные розы в вазе, казалось, ограбят жизненных сил в одно мгновение, увядание и падения.

« кто ты?»

Чжао Сюэцин нахмурилась, набралась храбрости и неприятно сказала: «Поторопись, иначе я убью тебя!»

Человек в черной мантии сел прямо на диван напротив Цзян Тянь, с сильным настроением противников посетителей, и рассмеялся: «Мастер Цзян, я слышал, что вы были ранены, верно? Хотите, чтобы я помог вам и сделать тебя бессмертным?»

«О? Как я могу сделать свою жизнь бессмертной?» Цзян Тянь с интересом посмотрел на него и улыбнулся.

«Вы слышали о гонке крови?»

Человек в черной мантии мрачно улыбнулся: «Кровавая раса, также известная как вампир, - величайшая раса в мире. Заразившись кровью этой кровной расы, вы сможете жить вечно!»

«Ты кровь?» - с любопытством спросил Цзян Тянь.

«Верно. За исключением сильных предков, его потомки делятся на мужчин, мужчин, мужчин, мужчин и мужчин в соответствии с порядком наследования и силы».

Человек в черной мантии пожал плечами, явно темный и злой, но странным образом придавал людям грациозное чувство, а его красные губы были в крови и смеялся:

«А Энтони - благородная кровная раса уровня маркиза! Убийство твоих трансцендентных мастеров кажется тебе игрой. Если ты выпьешь у меня плевок крови, твоя рана немедленно заживет, не только не умрет, но и превратится в графа., Живите не меньше 300 лет!»

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 280**

Глава 280: Я сказала, не трогай моего мужа.

«Неожиданно, у ваших родословных все еще появляются потомки в Китае!»

Цзян Тянь улыбнулся и пренебрежительно сказал: «Однако, к сожалению, я не заинтересован в том, чтобы быть такой вонючей летучей мышью, как вы, которая может только прятаться в пещере весь день. Я хочу искупаться в теплых лучах солнца.

В это время он почувствовал, что кровь людей Хэйпао очень похожа на кровь «племени Сюеша» в мире совершенствования.

Однако клан бладша, более могущественный, чем дьявол, тоже слишком слаб, как будто змею сравнивают с питоном.

Вдобавок кровные расы на земле не могут видеть солнце, но кровные расы в мире совершенствования могут свободно ходить, не опасаясь солнца.

В то время Цзян Тянь воспитал и убил патриархов племени Сюеша. Теперь, несколько более слабых кровных родственников, Цзян Тянь вообще не смотрит на это.

«Цзян Тайчу, ты действительно сумасшедший!»

Энтони был угрюм, его тонкие красные губы презрительно:

«Я знаю, что ты силен, но ты не такой, каким был сейчас, просто виню тебя в том, что ты слишком много мести, осажден мастерами Юго-Восточной Азии на вершине Эвереста и серьезно ранен! Сколько ты теперь можешь восстановить? Железное тело или внутренняя сила? О, даже если ты находишься на ранних этапах трансформации, в моих глазах ты всего лишь муравей, и ты можешь быть только моим кровным рабом!»

«Цзян Тянь был ранен!»

Чжао Сюэцин была поражена, ее лицо было бледным и полным беспокойства.

Хотя у нее сильное чувство сознания, она все еще слишком мало знает о профессии самосовершенствования. Она не видела слабой крови Цзяна и серьезных травм.

Минву поняла это, она немедленно протянула нефритовую руку и встала перед Цзян Тянем, сердито посмотрела на Энтони, стиснула зубы и крикнула: «Уходи отсюда, не трогай палец моего мужа! В противном случае, Я сделаю это!»

«Ха-ха, это так весело!»

Энтони в черном халате дико рассмеялся, затем его улыбка сошлась, полная презрения: «Я слышал, что Мастер Цзян очень любит свою жену, но я не ожидал, что теперь ты можешь позволить только своей женщине защищать тебя!»

«Хорошо, теперь я превращу тебя в моего верного раба крови! Раб крови, который стал китайским воином, который совершенствовал себя, будет более могущественным, и я очень взволнован, когда думаю об этом!»

«Энтони, кажется, он действительно ослаблен, давайте закопаем организацию, чтобы убить его!»

Внезапно в гостиной появилась фигура из семи или восьми могущественных мужчин, и блондин во главе с ним презрительно улыбнулся.

На каждом из восьми были черные колготки, бронежилеты, очки ночного видения с защитой от ослепления, пистолеты, винтовки, тактические сабли и даже граната.

«Смерть, ты не можешь убить его, мне нужен воин Хуасия в качестве моего кровного раба! Я уже доложил работодателю, и работодатель считает, что это возможно!» Энтони сказал недоволен.

«Дорогой граф, если вы позволите нашей организации надгробий взять на себя инициативу, я могу обещать, что дам вам еще немного награды!»

Смерть вежливо улыбнулась: «Вы берете 300 миллионов, а я только 200 миллионов. Это должно быть справедливо! Если мы не можем убить его, еще не поздно для вашего цвета крови / тотема!»

«Теперь он спущен. У тебя есть пушки, как же их не убить!»

Энтони снисходительно фыркнул, а затем сказал с сожалением и депрессией: «Это внутренняя сила и, возможно, даже потомок Хуацзин, я действительно не хочу!»

«Информация о его травмах была предоставлена нашим надгробием».

Мрачный Жнец улыбнулся и сказал: «Более того, в будущем Алый / Тотем и Надгробие будут сотрудничать в большей степени».

Двое влиятельных людей в темном мире торговались там, болтали, просто рассматривая Цзян Тянь как мертвого человека, не имея силы сопротивляться им.

«Вы, ребята, бесконечны?»

Увидев это, Чжао Сюэцин так разозлилась, что топнула ногами и закричала: «Поторопись, иначе я убью тебя!»

«Прекрасная дама, не волнуйтесь, мы это уже обсуждали, давайте!»

После приказа о смерти убийца поднял пистолет, прицелился в брови Цзян Тяня и яростно выстрелил.

бум! Со звуком Цзян Тянь встряхнул своим телом и сопротивлялся выстрелу.

У него определенно есть способность уклоняться от выстрела, но он хочет вдохновить Цин Эр на военную волю и убивающее сердце.

Цзян Тянь знает, как трудно убить такого обычного человека, как Цинэр.

В прошлой жизни, даже если его семья уничтожила его родственников и убила его, он ненавидел мир. Когда он убил его в первый раз, его на некоторое время вырвало, и его почти вырвало желчью.

«Муж, ты в порядке!»

Чжао Сюэцин бросилась к Цзян Тяню, встал на колени, держась за лоб, и спросил с беспокойством и беспокойством.

«Все в порядке, теперь ты понимаешь правду об этом мире?»

Цзян Тянь посмотрел на ее заплаканные глаза, немного улыбнулся и серьезно заговорил.

Цзян Тянь, которого застрелили, не беспокоился о своей жизни, но на его бровях также появился глубокий шрам, и его кровь упала.

Глядя в глаза Цзян Тяньвэнь, Чжао Сюэцин застыла, но ее зрение на какое-то время было нечетким, и многие картинки возникли в мозгу, как фонарь.

В возрасте пяти лет он вместе с отцом поднялся на гору на охоту. Папа ударил дикую утку и похвастался улыбкой на лице. \*\*\*\*\* дикая утка боялась плакать.

Семилетний, сам держит мухобойку, пощечину! На фото мухи превратились в кусочек сока.

В возрасте десяти лет он с одноклассниками отправился на рыбалку в дикий пруд. Они взяли собственную рыбу и сделали групповое фото на камеру.

Юная фигура, яркий и чистый смайлик, победный жест в виде V-образного знака в камеру, но эти рыбы все еще борются.

Четырнадцатилетняя ученица средней школы, на крыше после уроков, ее сбили с ног несколько одноклассниц, она опустилась на колени и умоляла о пощаде, в то время как ученики вокруг гордо улыбались и взяли видеокамеру.

Убийства существовали всегда, но я этого не осознавал.

«Итак, чтобы жить, нужно убивать, верно?»

Услышав его смущенный и слабый голос, картина перед Чжао Сюэцин постепенно прояснилась.

Она увидела, как Цзян Тянь мягко улыбается, глядя на себя, и к ее уху снова послышался приятный голос:

«Да, история цивилизации, войны и грабежа занимают большую часть. Даже если тебе не больно, ты строишь, но другая сторона убила тебя прямо перед тобой».

«Ну, да! Я должен их убить!»

Чжао Сюэцин тихо вздохнул, повернул голову и холодно посмотрел на злодеев.

«Ха-ха, мы все еще обсуждаем прогресс цивилизации.

«О, хотя этот выстрел не убил его, он был также ранен. У него должна быть внутренняя сила, чтобы исправить это!»

«Да, если восемь пушек выстрелят вместе, он обязательно будет просеян».

«Не убивайте эту женщину. Она такая восхитительная. Я все еще хочу сделать для нее несколько хороших снимков. Это женщина мастера китайских боевых искусств! Мне этого достаточно, чтобы показать свою жизнь в даркнете!»

«Мастер Цзян, прекрасная женщина, почему бы тебе не молить о пощаде! Молю о пощаде, я могу отпустить эту красоту!»

Убийцы нескольких групп надгробий направили оружие на Цзян Тяня, разговаривая с насмешками и поддразнивая.

Некоторые из убийц созданы для того, чтобы заработать деньги, и часто приходится делать это, но некоторые - прирожденные убийцы, которые без ума от убийства.

Надгробия перед ними явно второго типа. Убийство может заставить их испытать неописуемое удовлетворение, такое превосходство, которое доминирует над жизнями и смертью других.

Особенно когда цель окутана страхом, достоинство понижено, а Си Си умоляет о пощаде, это позволит им достичь вершины удовольствия.

«Вы, ребята, сдохните!

Глаза Чжао Сюэцин внезапно стали холодными, и она приобрела странный золотистый цвет, настолько агрессивный, что она медленно встала, слово за словом.

В одно мгновение импульс бессмертной Феи Феникса неуклонно рос, и дыхание Феникса Феникса внезапно истекло, толкая во всех направлениях.

Нажмите! Стекло на столе с легким шумом треснуло.

«А? Что она хочет делать?»

Смерть внезапно почувствовала резкое убийство.

Эта жестокость была настолько сильной, что убийца колебался.

«Опасность!»

Он подсознательно кричал, чтобы напомнить, но было уже поздно, и он с ужасом увидел, что...

Нажмите! Га! В потрескивающем звуке жирные ноги Чжао Сюэцина пробили твердый деревянный пол. Среди деревянных блоков и летящих опилок фигура казалась ураганом с порывами бушующей погоды.

Ее кристально чистые нефритовые руки были острыми, ее четыре пальца были сомкнуты вместе, и они наносили удары с неукротимой силой.

Затяжка!

Нефритовые руки пробили бронежилет, как макулатуру, и пробили грудь надгробной плиты.

Захлопнул!

Кровь хлынула, как стрела!

«Кеке»

Лицо надгробия было искажено сильной болью, он держал за руку Чжао Сюэцин от боли, слабо кашлял, брызгал кровью и глубоко наклонялся.

Ха!

Подъем ноги Чжао Сюэцин был ужасным ударом колена, который, как снаряд, попал в голову противника.

бум!

Голова мужчины взорвалась, как тухлый арбуз, и вырвался красно-белый мозг.

Труп слабо взлетел, как тряпичная кукла, отлетел на семь-восемь метров и тяжело упал во дворе.

Цинэр была залита кровью, а на простой шелковой пижаме расцвело немного холодной сливы.

Снято!

Она бросила горячее сердце на землю, нефритовая ступня поднялась и ударилась! Ступай на землю и раздави ее.

Она гордо стояла на крови и холодно смотрела на испуганных подсознательных людей, ее голос безжалостно убивал, как шепот дьявола из ада -

«Я сказала, не обижай моего мужа!»

Публика была шокирована.

«Она тоже была воином!»

«Странно, разведка ничего не сказала!»

Все не могли поверить в это, глядя на Чжао Сюэцин, которая была залита кровью, ее глаза были ошеломлены, ее лицо было бледным, как бумага, и ее лоб мгновенно пропитался потом.

«Убей ее!»

Убийца посмотрел на Чжао Сюэцин с ужасом в глазах и нажал на спусковой крючок до конца.

Пули хлынули на Цинэр, словно дождь.

«Иди к черту!»

Чжао Сюэцин быстро прошептала, и она совсем не уклонилась. Она врезалась в стрелявшего перед ее телом.

Нежная маленькая рука Ю Бая была поднята, и тонкие нефритовые пальцы растопырились, терлись о воздух, создавая звуковой удар, и погладили его.

бум!

Голова убийцы внезапно рухнула, а в летающем мозгу и переломах оставшаяся половина черепа упала в полость шеи.

«Она не боится пуль, а также является мастером переселения! Почему проклятый разведчик этого не понял!»

Смерть была в ужас, взволнованная и испорчена, и воздух был обиженным, и сердце не было.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 281**

Глава 281: Удивительная женщина

Они знали, что с Цзян Тянем трудно иметь дело. Мастер Хуацзин не был шуткой. Они прятались около виллы короля № 1 в течение полумесяца, чтобы похитить Чжао Сюэцин и заставить Цзян Тяня.

Но когда на надгробии увидели, что Цзян Тянь рвет кровью, они изменили свой план и застрелили Цзян Тяня прямо, когда он был болен.

В течение полумесяца скрытых наблюдений они не обнаружили никаких признаков совершенствования Чжао Сюэцин, и она была слабой женщиной, которой не было никакой помощи.

Я никогда не ожидал, что сила Чжао Сюэцин настолько ужасна, она была не меньше, чем сила Цзян Тяня.

Мастер царства не может этого понять, не говоря уже о двоих? Не будь слишком глуп с этой задачей!

Он все еще не решался отказаться от миссии, но надгробие уже развернулось и убежало.

«За исключением плохих вещей, не дай тигру вернуться в гору!»

Цзян Тянь пил чай и восхищался убийством своей любимой жены.

Что ж, он все еще быстро растет.

Фактически, Цзян Тяню вообще не нужно было напоминать ему, что Чжао Сюэцин взорвалась правой рукой в сторону убегающей надгробной плиты.

Внезапно возникла нарастающая сила притяжения.

звоните!

Убийца бросился к двери гостиной, но внезапно его тело бесконтрольно покинуло место.

«Отпусти меня!»

Он кричал и танцевал, но Чжао Сюэцин уже схватила его за шею.

Бум!

Цинэр скрутила руку, шейный отдел надгробия сломался, ее голова склонилась набок, и она умерла от гнева.

Ожидая, что никто больше не отреагирует, Чжао Сюэцин замахала обеими руками, указывая на Манга, непрерывно ударяющего в воздух.

Бум, грохот грома, несколько чрезвычайно мощных пальцев атаковали, как тяжелая артиллерия,

Остальные надгробия тоже вылетели и неподвижно упали на землю.

Их смертельные случаи чрезвычайно печальны. Некоторые черепа сломаны, целые трупы не умерли, некоторые сундуки разрушены, часть крови смешана с фрагментами органов, некоторые сломаны, некоторые превратились в лужу с мясом.

На мгновение ситуация резко изменилась.

Менее чем через минуту только лидер надгробия «Смерть» и Энтони Тотем Крови стояли там с ужасом и беспорядком на ветру.

«О, два мастера переселения, ваша плоть и кровь питались, станьте моим кровным рабом!»

Внезапно лицо Энтони изменилось с шока на радость, с ухмылкой, его руками, прижатыми к груди, и несколькими заклинаниями медитации.

В уголках рта вдруг родились два рвущихся клыка! Одежда на спине была порвана, а из спины торчали два крыла, похожие на черных летучих мышей.

«Иди к черту!»

Его рот широко открылся, его крылья задрожали, и он крикнул в сторону Чжао Сюэцин.

Изогнутые костяные шпоры по краям крыльев, мигающие холодным светом, чрезвычайно острые, могут поцарапать сталь.

«Феникс полон неба!»

Чжао Сюэцин напилась, и тело бессмертной Феи Феникса неуклонно поднималось, и два крыла Феникса внезапно сгустились и разлетелись.

Бум! С одним свистом два гигантских крыла ударились друг о друга и подняли бушующие волны.

Внезапно ни одна из пуль Энтони не смогла сломать крылья, которые могли сломать золотой треснувший камень, трескаясь, как тряпка, и поток крови был подобен записке.

«Так сильна!»

Энтони испугался, произнеся тайну, прилив крови хлынул ему в грудь, и плотный снежный танец мгновенно окутал его. В следующий момент он внезапно исчез на месте, появился во дворе, а потом взмахнул крыльями, как птица. Потом он улетел.

«При такой серьезной травме непросто вызвать кровотечение!» Цзян Тянь слегка улыбнулся.

«Хочешь бежать, можешь ли ты его запустить?»

Чжао Сюэцин холодно хмыкнула, глаза сверкнули.

«Глядя в сторону от Феникса!»

Из глаз вырвалось пламя длиной около десятков метров.

«Что это!»

Энтони почувствовал за спиной палящий жар, и, оглянувшись, был шокирован.

Он использовал несколько секретов уклонения и спасения жизни, все из которых были совершенно бесполезны.

Его немедленно охватило красное пламя.

Энтони закричал с криком, упал с воздуха на лужайке, борясь с криком, сначала волосы, одежда, потом ногти, кожа, плоть, кости, внутренние органы, горящие изнутри. В конце концов, он полностью превратился в пепел.

Наконец, когда тело Энтони было полностью сожжено, пламя не могло прекратиться.

Я увидел слабое красное привидение, борющееся внутри, как будто вырвавшееся из плоти, но, когда Чжао Сюэцин задула другое пламя, красный призрак также был уничтожен.

«Это душа крови?»

«Смерть» задрожала от ужаса, ошеломленная, и страх испугал все его тело и разум.

Это можно сказать, что пламя Чжао Сюэцин было слишком сильным. Он не мог не сжечь кровь кровной семьи, которая была захвачена огнем и огнем, и даже кровавая душа была уничтожена. Это легендарная «форма и бог».

Когда душа Энтони исчезла, Чжао Сюэцин медленно повернулась и холодным голосом спросила:

«Ты вызывал смерть? Скажи мне, кто стоит за убийством моего мужа?»

«Богиня щадит его жизнь, это» Темный цветок», размещенный в даркнете, за кадром, я не знаю».

Из-за сильного страха Смерть больше не могла его контролировать, его колени смягчились, и он с треском упал на землю.

Думаю, он является лидером седьмой в мире организации убийц «Надгробие», насколько могущественной и гордой?

Под тяжелой осадой ФБР США он смог говорить и смеяться и ушел на пенсию. У богатых и убитых политиков было от 100 до 80. Его руки были в пятнах крови, и его жизнь была подобна горчице. В словаре никогда не было слова «страх».

Но в этот момент ему было очень страшно. Он не боялся смерти, но боялся быть сожженным.

«Я не знаю? Тогда ты умрешь!»

Глаза Чжао Сюэцин сузились, она указала, что Ман ударился в воздух, голова смерти взорвалась и упала на землю.

Большая лужайка почти превратилась в поле Шуры, полное плоти и крови, трупов и красной снежной воды, лившейся на желтый газон, который особенно ослеплялся ранней зимней ночью.

В это время кроваво-красный дух убийцы в глазах Чжао Сюэцин медленно отступил, и к ней вернулась ясность. Она в замешательстве огляделась, ее руки дрожали.

Она снова посмотрела на кровь на своих руках и задрожала: «Я убиваю!»

«Раскаяние?»

Цзян Тянь подошел, держа ее дрожащее тело, в ее глазах вспыхнул намек на инь, и она вздохнула: «На самом деле, я немного сожалею, может быть, мне не стоит вести тебя по этому пути».

«Нет, не пожалей!»

Чжао Сюэцин глубоко вздохнула, успокоилась, твердо покачала головой и сказала: «Даже если время пойдет вспять, я убью их!»

«Ну, вообще-то, когда я впервые убил, меня рвало три дня и три ночи!»

Глаза Цзян Тяня прояснились, и он мягко улыбнулся: «Ты не думаешь слишком много о работе. Теперь тебе просто нужно вспомнить, почему ты держишь меч, и быть твердым в своей вере, когда ты размахиваешь им. Пока твоя вера твердая и правильная, это выбор без сожалений. Не напрягайте себя»

На следующий день Цзян Тянь вымылся и пришел в гостиную. Он обнаружил, что Чжао Сюэцин восстановила свое спокойствие и приготовила стол для завтрака.

«Цзян Тянь, мы должны вернуться в Цзиньлин!» - обеспокоенно спросила Чжао Сюэцин.

«Ну, на самом деле Шен Манге, они должны были пройти, но мы должны вернуться за страховкой!»

В глазах Цзян Тяня вспыхнул холодный огонь, и он сказал:

«Золотой мастер, стоящий за темной сетью, на самом деле узнал, кто я. Те, кто хвастается наградой, могут начать с семьи Цзян и придут, чтобы победить меня и позволить бросить мышь!»

Прошлой ночью он осмотрел весь район Линьчжоу своим сознанием. Сильных фигур нет, и я боюсь, что в Цзиньлин появятся более сильные.

«Что ж, тогда мы можем начинать!»

Цин Эр кивнул, двое сразу же собрались для приветствия, взяли маленькую обезьянку вместе, поехали на Rolls-Royce Phantom и поехали прямо в Джинлин.

Сидя в машине, Цзян Тянь снова впал в депрессию, и теперь он боялся летать.

Потому что, если семья врага полетит на самолете, слабое тело Цзян Тяня упадет с высоты 1000 километров и будет мертвым.

«В конце концов, слабое тело - моя самая большая марионетка»

Цинэр беспокоилась о теле Цзян Тяня и вынуждена была вести машину. Цзян Тянь сел на место пассажира и смотрел на сверкающий пейзаж за окном, хмурясь, подавленный и искренний.

Даже если он создал летающий меч, он не сможет летать со скоростью, преодолевающей звуковой барьер, иначе тело не выдержит этого.

Однако он по-прежнему намеревается как можно скорее превратить Тяньтинский меч в свой собственный летающий меч. Даже если он не преодолевает звуковой барьер, он сравним с самолетом. По крайней мере, это лучше, чем вождение. Это по-прежнему очень удобно.

Машина ехала быстро и днем того же дня достигла границы провинции Цзянсу и въехала на заправочную станцию, чтобы остановиться и заправиться.

«Г-н Цзян, к счастью!»

Внезапно рядом с Цзян Тянем припарковался Мазерати, дверь открылась, и снежная и стройная красивая нога ступила на землю. Чертова иностранная блондинка вышла из машины и направилась к Цзян Тяню.

Она высокая, чистый рост 1,07 метра плюс высокие каблуки, а полный рост - 1,80 метра, как у супермодели.

Была ранняя зима и было немного холодно, но на ней было вечернее платье без спинки с высоким разрезом, показывающее длинные белые и длинные ноги, соблазнительно и сразу привлекло внимание многих мужчин на заправке.

Затем остановились два внедорожника Mercedes-Benz, и сошли пятеро мужчин, одетых разного возраста и разного цвета кожи. Азиат, афроамериканец, европеец, выходцы из разных рас и регионов, но все они источают кровожадность.

«Яркий дневной свет, приди и убей меня в общественных местах, ты такой храбрый!» Цзян Тянь улыбнулся.

Кровь этой женщины настолько странная, что явно принадлежит власти.

Люди, стоящие за ними, также принадлежат к разным практикующим, но все они сильны и энергичны, и их сила, по крайней мере, эквивалентна внутренней силе китайских боевых искусств. Они намного сильнее, чем предыдущая организация надгробий.

«Нет уж, искушению 500 миллионов наград действительно трудно устоять!»

Алый язык девушки-монстра облизал ее губы, а ее голубые глаза сверкнули убийственной силой, пытаясь заставить Цзян Тяня приблизиться.

В этот момент свистнула полицейская машина.

Из машины выскочила женщина-полицейский. Женщина-полицейский была высокой, сексуальной и горячей. Ее грудь почти вышибла. У нее была тонкая талия, округлые бедра, круглые ягодицы и стройные ноги. Кожаные туфли действительно классные и красивые.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 282**

Глава 282: Убивать полностью

«Я иду, такая сексуальная!»

«Это искушение!»

Это можно сказать, что, как только она появилась, у многих людей перехватило дыхание.

Их глаз было недостаточно, и они стали похожи на кобелей во время течки, смотрящих на каждый дюйм женщины вверх и вниз. Они чувствовали, что не видят достаточно!

К этим палящим глазам уже давно привыкли, и женщина-полицейская их вообще отвергла. Она даже видела похожие глаза у некоторых женщин.

Женщина-полицейский вытащила пистолет, указала на привлекательных женщин и холодно сказала: «Все, присаживайтесь, а то мы будем стрелять!»

«Пистолет!»

Люди вокруг них внезапно попятились и запаниковали. Эта иностранная красавица оказалась преступницей?

Цзян Тянь повернулся, чтобы посмотреть на нее, его глаза были равнодушны, и она легкомысленно сказала: «Женщины, возьмите своих людей, они очень опасны».

«Цзянь Тянь?»

Женщина-полицейский удивленно взглянула на Цзян Тяня, затем усмехнулась и улыбнулась: «Я следила за тобой, будь осторожен!»

«Следила?» Цзян Тянь посмотрел на нее с улыбкой.

«Да. Я работаю в Интерполе провинциального департамента».

Женщина-полицейский посмотрела на Цзян Тяня с усмешкой и сказала со скудным выражением лица: «Я знаю, что Сюй Жучэн и Бай Чоуфэй смешались с вами, и семейная трагедия не может быть связана с вами!»

Цзян Тянь на мгновение улыбнулся и не смог удержаться от смеха.

Самостоятельно разбив семью Не, секретарь Ю решительно поддержал это, и даже семья Цао тайно повлияла на это.

Но проблема в том, что этот экшен слишком высококлассный. Некоторые полицейские, не знающие правды, обладают чувством справедливости и боятся, что тоже сочтут себя самыми порочными.

Женщина-полицейский перестала обращать внимание на Цзян Тяня, направила пистолет на незнакомую женщину и усмехнулась: «Но, Цзян Тянь, у меня сейчас нет времени контролировать тебя, уходи!»

«Ладно!» Цзян Тянь скоординированно вытащил Чжао Сюэцин из круга.

«Присядь!»

«Иначе будем стрелять!»

«Праздные люди ждут, чтобы развалиться, они гангстеры!»

Впоследствии подъехали еще две полицейские машины, и несколько полицейских также выпрыгнули из машины, каждый из которых держал пистолет, чтобы окружить толпу, громко угрожая, а некоторые люди разогнали окружающих.

«Ой, блин, везде бензин!»

Очаровательная женщина лениво улыбнулась, не взяла в руки полицию, вытащила масляный пистолет, открыла его и швырнула на землю.

Внезапно бензин хлынул, как пружина, и воздух наполнил запах бензина.

«Закройте пистолет и ловите!»

Женщина-полицейский быстро закричала, прижала пистолет к талии и бросилась на женщину-монстра, и они сразу же начали драться в одном месте. Остальные полицейские тоже дрались с киллерами.

«Это слишком далеко!»

Вдали Цзян Тянь нахмурился и посмотрел на людей, которые вместе убили его, покачивая головой с горькой улыбкой.

Женщины-полицейские свирепые, открытые и близкие, четкие и ясные, со стилем армии, чтобы захватить врага, и даже интегрировать многие из методов бокса китайских боевых искусств, не меньше, чем высший спецназ.

Но чудовищная странная женщина - лучший убийца тузов, а она - способность. Из-за нескольких уловок женщина-полицейский попадает в невыгодное положение.

бум!

Ошеломленная женщина ударила ее кулаком в грудь сотруднице полиции, которая выпала, как воздушный змей, с разрывом лески.

«Полиция Хуасиа!»

Странная женщина изобразила улыбку, открыла багажник суперкара и вытащила крупнокалиберный пулемет.

Несколько убийц несколько раз штурмовали, заставляя полицейских отступить, затем решительно прекратили драку, отступили и несколько раз выпрыгнули из круга.

«Иди к черту!»

Женщина-монстр с грохотом врезалась в бензобак, и бензобак взорвался. Пламя взмыло в небо, взорвалось огромное облако, и волна тепла прокатилась во все стороны.

«Ах ах!»

В душераздирающих криках полицейские были мгновенно пойманы в море пламени, и волна тепла отбросила их вниз, окутав небесным пламенем, и они изо всех сил пытались упасть на землю и перекатиться.

Тогда странная женщина и убийцы тут же спустили курок до конца, убив заживо нескольких полуживых полицейских.

Женщина-полицейский лежала на земле, сильно подняла голову и увидела эту сцену, ее сердце внезапно упало, и ее сердце было убито!

Я не ожидал, что у другой стороны действительно было тяжелое оружие, и средства были настолько жестокими, что пять товарищей по оружию погибли мгновенно.

Она вытащила пистолет и стреляла по нему снова и снова.

«Ну, милая девочка, у тебя есть боевые искусства? Ты меня не убивал!»

Но ошеломленная женщина слегка улыбнулась, ее тело трепетало, она избегала коэффициента пули и махала ладонью.

смеяться! Со звуком гнева ее повалили на женщину-полицейского.

Увидев вспышку холодного света, женщина-полицейский откатилась и спряталась.

Просто слушая челку, бетонный пол был измельчен в большое открытие только там, где он был.

Женщина-полицейский была поражена холодным потом и была ошеломлена.

Я увидел, что пистолет в руке отрубил противник, оставив только голую рукоять.

Увидев стрельбу и большой взрыв, все на стоянке испугались и больше не хотели отдыхать на газе. Кто-то уехал, кто-то убежал в поле за АЗС.

«Что ж, мистер Цзян, вы можете привести к смерти! Это ваша слава умереть в нашем» черепе бабочки».

Банши ухмыльнулась, ее пулемет был направлен на Цзян Тяня, и внезапно оставшиеся четыре или пять пушек вместе нацелились на Цзян Тяня.

«Каково происхождение» черепа бабочки»?» - с любопытством спросил Чжао Сюэцин Цзян Тянь.

« «Череп бабочки» занимает третье место в рейтинге организации убийц в мире и сильнее, чем» Надгробные камни». Их основной рынок находится в Хуасии, где были совершены десятки убийств, и многие другие нераскрытые и зарегистрированные полицией».

«У них есть жестокие методы. Как только они совершат преступление, цель будет уничтожена. Все члены разыскиваются Интерполом, но на данный момент мы не арестовали никого из членов» черепов бабочек». Эта ведущая женщина - их козырь «Гремучая змея»

Женщина-полицейский задыхалась, ее голос дрожал, с легким чувством страха.

Однако она вытащила пуленепробиваемый щит из полицейской машины и встала бок о бок с Цзян Тянем. Она протянула один из щитов паре Цзян Тяня и сказала глубоким голосом: «Как вы с ними связались?»

В это время она поняла, что целью «гремучей змеи», на которую она всю дорогу охотилась, оказался Цзян Тянь.

В то же время она отругала Цзян Тяня за повреждение мозга.

Почему ты не убежал далеко, когда дрался сам с собой?

На этот раз хорошее, так что я не могу отойти от всего тела, это полностью искусственный нож, а я рыба, может, повешу трубку.

«Ой, девочка, ты много знаешь, я тебя проглочу потом!»

Алый раздвоенный язык гремучей змеи высовывался, дребезжал и облизывал губы.

Женщина-полицейский внезапно почувствовала, как будто на нее смотрит змея, дрожащая от холода.

«О, я этого не слышал». Цзян Тянь усмехнулся, но поднял руку и оттолкнул щит.

«Тебе не нужен щит?»

Женщина-полицейский широко раскрыла глаза и с тревогой сказала: «Вы хотите, чтобы они вас застрелили? Поторопитесь и иди со щитом!»

«Муж, я снова буду практиковаться!»

Испуганным взглядом женщины-полицейского Чжао Сюэцин улыбнулась и подошла к убийцам с поднятой головой.

«Ты скоро вернешься!» Женщина-полицейский чуть не потеряла сознание.

Вы думаете, такая маленькая девочка такая хрупкая, что поднимается голыми руками?

«Ой, девочка, ты тоже хочешь умереть? Ничего страшного, пойдем вместе в дорогу, пусть у тебя будет спутник на пути в ад!»

«Гремучая змея» улыбнулась, хлопнула, и боевики нажали на спусковой крючок до упора, дико стреляя.

«Девять дней Танца Феникса!»

Чжао Сюэцин внезапно замерцала, вскочила, поднявшись, как парящий феникс, избегая коэффициента пули.

«Непослушная! Ты явно можешь сопротивляться физическим телосложением!»

Цзян Тянь неторопливо улыбнулся, с восхищением и жадностью наблюдая за гибкой и агрессивной фигурой своей любимой жены.

Когда Чжао Сюэцин приземлилась, она бросилась в окружение и выстрелила в него одной ладонью.

Бам! Со звуком голова убийцы лопнула.

«Цинэр умна!»

Цзян Тянь хлопнул в ладоши.

Во время боя она естественным образом выдыхала защитное дыхание своего тела, которое могло защитить себя, и брызги крови и грязи не пачкали ее.

Хах!

Резкий золотой свет пронесся во всех направлениях, и кровь оставшихся четырех боевиков хлынула на обезглавленное тело и упала на землю.

«Вы мастер боевых искусств!»

Гремучая змея посмотрела на Чжао Сюэцин невероятно, с выражением страха на его лице, и подсознательно отступила назад.

«Ха-ха, разве вы не слышали об имени Цзян Тайчу?»

Цзян Тянь слегка улыбнулся:

«Мой Цзян Тайчжу даже поднял руки Линь Чжэньюй, чтобы убить его, разве не удивительно, что мой любовник немного самосовершенствуется!»

«Что? Вы Цзян Тайчу!»

Гремучая змея была в ужасе, его лицо внезапно побелело, и в то же время он бесконечно ненавидел его.

За секретной цветочной наградой Цзиньчжу просто отвратителен. Цзян Тянь сделал такое важное послание Цзян Тайчу, что он не давал его.

Оказалось, что, хотя большой круг уже исследовал личность Цзян Тяня, информация, предоставленная о скрытой цветочной награде в темной сети, содержала только релевантную информацию о Цзян Тяне и не содержала информации о его боевых искусствах. запись и сопутствующая информация.

Это тоже легко понять. Цзян Тайчу слишком силен. Когда распространятся новости, кто заберет секретный цветок?

Организация надгробия не так хороша, как скелет бабочки, поэтому она более осторожна, и требуется несколько месяцев, чтобы изучить новость о том, что Цзян Тянь - это Цзян Тайчу.

И гремучей змеи они слишком смущаются. Они полностью рассматриваются как общие задачи без детального и тщательного исследования.

Улун!

Если бы она знала, что целью был Цзян Тайчу, гремучая змея поклялась, что никогда не возьмется за это задание!

Даже при приеме на миссии, более удобный способ уйти с большого расстояния используется вместо того, чтобы дать людям их головы лицом к лицу!

Звон!

В тревоге гремучая змея внезапно взглянула правой рукой, схватила машину, его правая рука задрожала, и машина, весившая более тысячи фунтов, была легко брошена ею, со свистом врезалась в Чжао Сюэцин.

Хах!

Цинэр приподняла бровь и указала на выстрел Мэна.

Бум! Со звуком машина разлетелась на куски, а куски листового металла и железные части шин упали, как дождь.

«Эта злая женщина такая сильная!»

Гремучая змея имеет странную форму, похожую на змею, и внезапно взрывается, как пружина. Он прыгает более чем на десять метров, а затем, убегая, бросает несколько машин Чжао Сюэцин.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 283**

Глава 283: Холодное оружие в центре города

«Хотите сбежать?»

Чжао Сюэцин исполняла Танец Феникса в течение девяти дней, с фигурой феи, которая металась влево и вправо, время от времени появлялась, легко мигая множеством падающих машин.

Эта сцена потрясла всех.

Я видел, как машина поднималась в воздух, не чувствуя веса, громоподобно разбивая ее или разбиваясь прямо в воздухе, как фейерверк, как небесная девушка разбрасывала цветы.

«Я иду, это слишком шокирует!»

«Машины летают!»

«Супермен? Человек-паук? Чудо-женщина?»

Все вдалеке выглядели ошеломленными, вынимали телефоны один за другим и снимали эту шокирующую сцену.

В этот момент гремучая змея сбежала по мягкому \*\*\*\* скоростной автомагистрали, и похоже, что она собирается ограбить проезжающий автомобиль, чтобы сбежать.

Она была достаточно быстрой, и пока она бросала машину, она бежала как электричество, но все еще отставала на шаг.

Цинэр уже стояла на обочине скоростной автомагистрали, снисходительно глядя на нее: «Ты не можешь бежать!»

«Отпусти меня!»

Гремучая змея выглядела ревнивой, с легкими мольбами: «Обещаю, я не сделаю ни шага в Хуася в будущем, и я определенно не возьму на себя никаких задач, связанных с г-ном Цзян!

«Нет, любой, кто хочет причинить боль моему мужу, должен умереть!» Лицо Цинэр Цяо было покрыто слоем льда, и убийство было завершено.

«Ты заставил меня!»

Лицо гремучей змеи продолжало меняться, ее зубы щелкнули, и внезапно Цзяо выпил: «Вокс дыхание!»

Ее руки были странными со странной печатью, ее красные губы быстро двигались, и она выплюнула непонятное древнее заклинание.

Эта древняя мантра иногда напоминает шепот дьявола, иногда гремучую змею, виляющую хвостом в песке, а иногда кричащий и ржущий питон. Он обладает завораживающей магической силой.

Я видел, как ее глаза мгновенно превратились в странный золотисто-желтый цвет, ее черные зрачки внезапно сузились, а холодный фронт был острым, как игла.

Первоначально белая и мягкая кожа быстро покрылась золотой чешуей, и когда она перекатывала ее, она мерцала странным светом, создавая впечатление, будто на ней была тонкая золотая броня.

В то же время огромный золотой фантом гремучей змеи появился сзади и внезапно сжался в ее теле, и ее тело исказилось от боли, черный газ вырвался из ее груди и сконденсировался в змеиную голову. Он открыл рот и открыл зубы, бросившись к Цинэр.

Голова змеи была чрезвычайно твердой, как если бы она была настоящей и свирепой, полной гнева, она, казалось, могла разорвать тигра и укусить стальной столб.

«Ну? Вот что сказал муж о тушении змеиного яда! Это потрясающе!»

Глаза Чжао Сюэцин вспыхнули от волнения, они казались немного просветленными.

В некоторых древних сектах ведьм практикующие связаны с ядовитыми змеями, используют яд, чтобы утолить свои тела, и практикуют техники ядовитого тела для формирования силы атаки.

Но этот секретный метод от гремучей змеи кажется неполным. Это слишком далеко от того метода укрепления тела, который сказал ее муж. Тело не может быть полностью превращено в ядовитую змею, и может причинить вред людям только ядовитым газом.

Чжао Сюэцин впервые вошла в мир практики, и ее интересовали всевозможные странные методы практики. Когда она увидела это, она внимательно наблюдала и догадалась, но это не означало, что она отнесется к этой гремучей змеи легкомысленно и проявит милосердие.

Поняв, она сразу же начала выполнять упражнения, импульс бессмертной Феи Феникса внезапно поднялся, как будто прямо в небо.

«Иди к смерти!»

Затем такой щелчок, как Фэнминь, поднял руку и махнул рукой, солдат-феникс вырубился.

смеяться! Со звуком воздушный солдат достиг семи или восьми метров в длину, и кусок полупрозрачного золотого света выметался, как ртуть, и легко разрезал голову змеи пополам.

Когда прятавшаяся за спиной гремучая змея вообще не ответила, ее отрезали.

Ее глаза все еще были полны шока и страха, и она не могла поверить, как упала.

Королева-убийца, гремучая змея-убийца из организации надгробных камней бабочек, была легко убита Цин Эр.

«Муж, я выиграла!»

Цинэр соединила тело феникса Феи Феникса с телом, обнажила сладкую улыбку и прыгнула на Цзян Тяня.

«Что такое Тайчу?»

Когда Цинэр пошла убить и остановить гремучую змею и других, женщина-полицейский посмотрела на Цзян Тяня и нахмурилась.

«Я не могу говорить»

Цзян Тянь не удосужился обратить на нее внимание, посмотрел на нее пустым взглядом и пренебрежительно сказал: «Короче говоря, не пытайтесь поймать меня. Мой уровень не такой, как вы можете себе представить!»

«Я полагаюсь на вас»

Женщина-полицейский Лин Мэнган была настолько сумасшедшей, что ей хотелось плакать без слез.

Я думаю, что она капитан уголовного розыска департамента полиции провинции Цзянсу, когда ей всего тридцать лет. У нее прекрасный кадровый состав, она красива, у нее хорошие навыки и у нее редкий отважный стиль обычных девушек.

В Цзиньлин и даже в провинции Цзянсу я не знаю, сколько молодых талантов видели ее. Она была очарована ею и отчаянно пыталась угодить и преследовать. Но как до Цзян Тянь она выглядела как муравей?

Но когда я увидел удивительные способности Чжао Сюэцин.

Лин Мэнган была полностью потрясена и ослеплена. То, что она видит сегодня, - самое невероятное в ее жизни.

Плоть прячется от пуль, уплотняется, превращается в солдата, убивает людей, как резку дыни и овощей, машина разбивается и поднимает пальцы, чтобы лететь.

«Почему она такая могущественная? Она воин?»

«Нет-нет-нет, это должен быть легендарный мастер боевых искусств!» Лин Мэнган пробормотал себе под нос.

Она всегда была горда и тщеславна. Увидев чудовищную силу Цинэр, ее взгляд на жизнь рухнул.

Уверенность поколебалась и упала с земли, не в силах поднять ее.

«Муж, как я играю?»

Чжао Сюэцин подбежала, держа за руку Цзян Тяня, как ученик начальной школы, который взял сотню баллов, чтобы попросить у учителя награду.

«Что ж, это хорошо! Это хороший бой!»

Цзян Тянь улыбнулся и сказал: « Это просто, что иногда слишком много ерунды. Помните, меньше говорить и бороться непосредственно. Плохие парни умирают из - за излишних разговоров, а хорошие парни благодаря этому выигрывают!»

Лин Мэнган изначально трепетала перед Чжао Сюэцин, но когда она посмотрела на своих товарищей, погибших в одном месте, она не смогла сдержать гнев.

Она отругала и сказала: «Мисс Чжао, у вас такая сила. Почему бы вам не выстрелить пораньше, иначе наши товарищи не умрут!»

Чжао Сюэцин на мгновение замерла, потеряв дар речи, но была потрясена другой стороной, ее глаза были красноватыми, и она почти не плакала.

В то время она заботилась только о Цзян Тяне, но не ожидала, что полицейские настолько бесполезны, что их убьют убийцы.

«Ба-ва, посмей так говорить с моей женой, ты хочешь умереть?» Цзян Тянь внезапно почувствовал недовольство и холодно нахмурился.

«Вы, вы смеете ругать мою жену, вы смеете угрожать мне!»

Лин Мэнган всегда гордилась. Услышав это, ее зубы задрожали.

«Что ты считаешь, один с повреждением мозга, и стоит ли это моей угрозы?»

Цзян Тянь холодно улыбнулся и сказал: «Какая связь между жизнью и смертью твоих товарищей и нами? Разве ты не хочешь поймать нас! Как ты думаешь, у тебя есть способность поймать меня? Забавно!»

«Уходи!»

Он застонал, мощное принуждение вытолкнуло его наружу, и Лин Мэнган отшатнулась на несколько шагов, затащив Чжао Сюэцин на Роллс-Ройс Фантом, и пошла прочь.

Лин Мэнган стояла с ошеломленным и сердито возмущенным лицом.

В 11 часов вечера, центр города Цзиньлин.

Перекресток горит красным, сдержанные тормоза Audi A8, более двух миллионов роскошных гаджетов, необычайный темперамент, колесная база более трех метров делает A8 почти на 40 сантиметров длиннее, чем различные экономичные автомобили вокруг него. Этой длины достаточно, чтобы позавидовать автолюбителю Лю Харази.

К счастью, a8 выбирает умеренный деловой маршрут, и форма не слишком бросается в глаза.

Вот почему Чжан Ваньцин не взял Rolls-Royce Phantom, чтобы взять эту Audi на работу.

Несмотря на это, внимание многих прохожих все же зафиксировал кузов Audi a8 и был привлечен.

«Мисс Шен, тяжелая работа!» Сказал Чжан Ваньцин с улыбкой.

Она знает личность Шен Манге. Сын семьи Шен Яньцзин, ученик школы Шеннун, послушно и ловко действовал в качестве телохранителя водителя в соответствии с намерениями своего сына.

«Г-н Чжан, вы так добры!»

В момент, когда загорелся зеленый свет, Шен Манге повернул голову и сладко улыбнулся, окно заднего сиденья а8 лопнуло автоматически.

Вдруг стеклянная пена рассыпалась.

Произошедшая странная сцена неожиданно потрясла многих прохожих.

Без слоя пленки на оконном стекле и заднем сиденье машины Чжан Ваньцин почти полностью обнажил зрение прохожего своей половинкой, а также попал в глаза заботливому человеку.

Примерно двести метров после разрыва между двумя высотками на обочине дороги. На крыше шестиэтажного дома тёплый мужчина, который долго скрывался, покачал волосами до плеч и бесстрастно превратил свои в вторых. Две бомбы частиц были оттеснены в ствол.

Медленное, прохладное, но открывающее леденящее кровь бурное убийство.

Тонкий и богатый металлом корпус пистолета является изысканным и изысканным в европейских военных технологиях. Этот швейцарский снайперский шаг ssg3000, известный как самый точный одиночный выстрел в мире, больше похож на произведение искусства, чем на отечественный Type 88.

Но это отнюдь не украшение в виде вазы. В руках отличных снайперов он настоящий убийца.

Бессердечный человек снова прицелился и без колебаний нажал на курок. Целью стрельбы была его работа. Он спокойно, казалось, не испытывал давления или беспокойства.

затяжка!

Глушитель делает звук выстрела чрезвычайно низким, который сливается с городской суетой и практически не слышен.

В районах, где строго контролируется оружие, некоторые люди используют такое оружие для стрельбы по целям на расстоянии 300 метров, что поистине шокирует.

Из-за этого окна Audi a8 лопались, и глаза людей были в основном смущены, но один человек понял, что опасность приближается, и это был Шен Манге, который вовремя пришел, чтобы защитить ее.

В тот момент, когда стекло впервые лопнуло, Шен Манге Цзяо спел»Чжан Цзун, спускайся», не обращая внимания на длинную череду машин, ожидающих впереди красного светофора, нажимая на электронный ручной тормоз и нажимая на педаль газа.

Автомобиль рванулся вперед, врезавшись в Volkswagen Passat впереди, в результате чего десятки автомобилей на левом повороте попали в серию столкновений. Крушение продолжалось бесконечно, а затем Шен Манге ударил рулевым колесом вправо. Автомобиль наехал на несколько автомобилей, в результате чего возникла толпа. Войдите на подземную парковку сети супермаркетов.

Однако Шен Манге ответил так быстро, как только мог, но он не смог пройти мимо пули. A8 все еще чувствовал болезненный стон на заднем сиденье a8.

Безжалостный мужчина Руан Кун, холоднокожий мужчина с холодным пистолетом наверху, был скрыт двумя высотными зданиями на обочине дороги. Он крикнул: «Бля!»

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 284**

Глава 284: Битва за честь

Настала ночь, а было двенадцать утра.

На большой скорости Цзян Тянь и его жена находятся не более чем в тридцати километрах от города Цзиньлин.

Сотовый телефон Цзян Тяня внезапно зазвонил, и когда он увидел, что это от Шен Манге, Цзян Тянь внезапно занервничал и ответил на звонок.

«Учитель, это нехорошо. Кто-то напал на Чжан Ваньцин с расстояния!» - в панике сказал Шен Манге.

« что?»

Цзян Тянь внезапно упал и спросил: «Как моя мама?»

«К счастью, мистер Чжан был одет в нефрит телохранителя, но получил легкую травму». Об этом сообщил Шен Мангехуэй.

«А что насчет других?» - низким голосом спросил Цзян Тянь.

«Цзян Линь вчера вечером попал в автомобильную аварию в центре города, тоже из-за амулетов, но получил лишь незначительные травмы».

«В настоящее время Ли Чжэньвэй и Цю Гун бросились в группу Яован, чтобы защитить многих руководителей группы Яован».

Шен Манге быстро сказал: «Я и призрак ударили ногой по вашей вилле, чтобы защитить мастера Чжана и других ключевых сотрудников семьи Цзян. На данный момент жертв не было, но на производственной базе Цися произошла искусственная вспышка. Округ группа Яован и умер. Более 20 сотрудников. Вот и все!»

«Ладно, понятно! Постой, я сейчас буду!»

Цзян Тянь повесил трубку, его глаза сверкнули резким убийством, Шен сказал: «Награда в 500 миллионов долларов США? Международный убийца? Осмелитесь сделать что-нибудь с семьей Цзяна, я заставлю вас заплатить цену крови!»

«Они начали с мамы?» - обеспокоенно спросила Цинэр.

«Ну, ничего страшного, поторопись, мы должны как можно скорее добраться до Цзиньлинга!» Цзян Тянь нахмурился.

«Хорошо!»

Лицо Чжао Сюэцин было немного холодным, ее глаза были наполнены сильной убийственной силой, и дыхание девушки-феникса было готово.

«Роллс-Ройс Фантом» внезапно ускорился, ослепив ослепительным серебряным светом шоссе, и поскакал в сторону Джинлинга, как стрела вне тетивы.

Поздно ночью, вилла семьи Цзян, гостиная ярко освещена.

Семья собралась в гостиной, но сонливости ни у кого не было. Тревога, страх и беспокойство действовали всем на нервы.

В дополнение к старику и паре Цзян Чжисин, которые сохраняли спокойствие, многим членам семьи Цзяна было немного не по себе.

Юй Цян, Тай Минхуан, Бай Чоуфэй, Тан Шаозе и другие собрали здесь свои боеспособные силы, чтобы тщательно их охранять. Есть полиция и члены сообщества.

«Ну, а почему Цзян Тянь не входит? В этот критический момент куда он пошел?»

Цзян Чао был встревожен и напуган, беспокойно двигая ягодицами, словно сидел на войлочной игле.

Фактически, не только Чжан Ваньцин была застрелена, семья дяди и семья второго дяди пострадали в различной степени, а также был похищен Цзян Чао.

К счастью, Цзян Тянь заранее установил контроль, не нанеся жертв, и многим убийцам это не удалось.

В этот критический момент Цзян Тянь стал опорой и опорой семьи Цзян. Его нет, и все не уверены.

«У тебя игла в заднице? Скрученный, Цзян Тяня здесь нет, не так ли много здесь друзей?» Цзян Чангэн нахмурился.

«Тетя Чжан, будьте уверены. Вы женщина-предприниматель, которая является ключевым защитником Цзиньлин, и муниципальное бюро Цзиньлин определенно поймает этих преступников!»

Ю Цян радостно рассмеялся, утешая Чжан Ваньцин: «Кроме того, в городском бюро есть большое количество способных полицейских из всей группы Цзянван и всей семьи Цзян, и они определенно проведут их безопасно!»

бум!

Внезапно раздался громкий шум, и во дворе вспыхнул огонь, от которого на мгновение затряслась вся вилла.

Впоследствии раздалась густая очередь выстрелов, как пушка» Рено», шокирующая, прислушивающаяся к звуку, как у штурмовой винтовки, а крики были еще более жуткими. Через семь или восемь секунд он снова замолчал.

«Граната? Крупнокалиберный пулемет? Эй, капитан Ли, как ваше положение?»

Юй Цян в панике закричал из рации, но все, на что он ответил, это ужасная смерть.

Во дворе виллы на высокой кроне дерева внезапно появилась крепкая фигура.

У этого мужчины длинная шаль с тремя или семью точками, облегающая кожаная куртка с пухлыми брюками цвета хаки и штанины, заправленные в высокие походные туфли, четко и уверенно демонстрирующие каждое движение.

Это был Руань Кун, убийца, который напал на Чжан Ваньцин в центре города.

Он выпустил зеленый дым из дула пистолета Браунинга, взглянул на виллу, его лицо слегка достойно: «Обезьяны, кажется, что там много людей охраняет, сегодня будет тяжелый бой!»

На земле под его ногами стояли потрясающие тела.

Около двадцати сотрудников криминальной полиции, дислоцированных здесь, уже повредили большинство из них, включая даже несколько специальных полицейских элит, несущих тяжелое оружие.

Дело не в том, что эти контртеррористические элиты, подготовленные к Олимпийским играм, являются пустой тратой, а в том, что злоумышленники не являются обычными грабителями и бандитами и даже не отходами рисовых бункеров. Их называют элитой из глобального списка убийц.

В следующий момент Руан Кун ошибся ногой и приземлился на землю. Он был более двух метров ростом и не издавал никакого шума.

Напротив по диагонали из-за бункера выскочил спецназовец, встав на одно колено, и только что поднял автомат. Один человек, спрятавшийся за большим деревом, уже поднял пистолет и решительно выстрелил.

бум!

Снаряд 9-мм пистолета Барабелло пробил череп, и огромная инерция вернула здоровенное тело офицера полиции особого назначения.

«Насколько полезны люди? В Нью-Йорке мы можем убить ФБР, а в Хуасии то же самое!»

Затем обезьяна высунулась из-за спинки гигантского дерева, его хриплый голос показал сильную уверенность.

Он высокий, два метра в длину, как гиббон, уродлив и свиреп, с парой больших рук и синими мускулами, с сильной силой.

«Да, я не могу вспомнить такое маленькое местечко, как Джинлин, даже парень с такой головой вышел! 500 миллионов долларов США!»

Зубы Руана Куна внезапно оскалились, он внезапно выскочил и наклонился к двери виллы.

В нескольких сотнях метров позади виллы, на крыше дома, притаившийся снайпер полиции подумал, что есть возможность открыть инфракрасный прицел ночного видения, оснащенный снайперской винтовкой, и в ночном небе было еще несколько лучей света.

Инфракрасные прожекторы сначала освещают тело охотничьей цели, а отраженный свет отображается в прицеле. Принцип инфракрасного прицела ночного видения, когда он встречает обычные охотничьи цели, ничего, он встречает такого мастера, как Руан Кун, инфракрасный прицел ночного видения. Это самый большой и самый смертельный недостаток. Инфракрасный свет, излучаемый пушкой с прожекторами, не виден, но виден обычный источник света, излучающий инфракрасный свет.

Когда снайпер открыл прицел, он обнажился, и источник света выстрелил в темный двор. Руан Кун немедленно ответил.

Добрый Руан Кун с кувырком прячется в глухом углу, держа в одной руке пистолет Браунинга, чтобы подавить полицию во дворе, и снайперскую винтовку с плоским концом, прощупывая скалу, в то время как полицейские в больницы были избиты. В тот момент, когда вы приседаете, отвлекитесь, прицелитесь в спусковой крючок и сделайте три последовательных выстрела.

Выстрелы, обработанные глушителем, были не слишком резкими, и снайпер в темном углу противоположного здания наблюдал, как разлетелся прицел, пуля пробила ему голову и умерла.

Когда два других сидевших на корточках полицейского снайпера были сильно ранены, они рухнули, упали и упали на землю.

«Не волнуйтесь о полицейских, спешите! В любом случае, мастер секретного запроса - отправить цель в открытое море, а мы просто связали его семью в одиночку, чтобы победить его!»

Обезьяна холодно захихикала, подняла мощный крупнокалиберный пулемет и дико выстрелила по вилле.

Впоследствии семь или восемь убийц выступили из-за бункеров и открыли огонь по полиции и вилле.

Дангданг!

Окна с пуленепробиваемыми стеклами сначала треснули, а потом разбились.

Разбитое стекло упало на землю, и пули лились дождем, оставляя следы от пуль на стенах, столы и стулья раскололись, а пломбы на диване подпрыгивали вверх и вниз. Сцена была потрясающей.

Пара, Цзян Чангэн и Цзян Чжисин, практиковалась меньше месяца, и их совершенствование было все еще слишком низким, чтобы выдержать пулевую стрельбу. В это время им оставалось только грызть землю с унизительными лицами.

«Боже мой, это безумие! Полиция! Полиция!»

Что касается Юй Цяна и других, они были так напуганы, что были бледными, как бумага, лежали на земле и сверлили под столом.

«Юй Цян, позволь полиции эвакуироваться на виллу, давай убьем их!» Внезапно из домофона раздался голос Шен Манге.

«Полицейские, сначала эвакуируйтесь на виллу. У мастера Цзяна есть хозяева!»

У Юй Цяна также не было выбора, кроме как повиноваться инструкциям Шэнь Манге и крикнуть в интерком.

Многие полицейские очень много работали. Услышав приказ, все вошли на виллу и спрятались за настенным диваном.

«Ха, полицию уговорили!»

В полицейских убираются в вилл мгновенно, и приматы гордо улыбнулись и бросились к виллу.

«Медленно, еще два человека!»

Внезапно Руан Кун взглянул на две фигуры на крыше виллы. Он был поражен, в его глазах вспыхнула резкая убийственная сила.

«Мастер!»

Когда его зрачки сузились, его лицо стало более величавым, чем когда-либо.

Руан Кун был королем-асом спецназа Вьетнамской народной армии. Он ушел в отставку и вошел в мир убийц. Однажды он выстрелил с расстояния в сотни метров, чтобы убить богатого гиганта на Востоке.

Он имел богатый боевой опыт и был очень чувствителен к дыханию. Он заметил, что страшный убийственный газ, испускаемый из этих двух цифр, который был гораздо сильнее, чем муравьи-как полицейские офицеры.

«Шен Манге ударил ногой от имени владельца Е, охраняя семью Е, ты быстро отступишь, осмелишься сделать еще один шаг и умереть!»

Тело Шен Манге удлинилось, и он спрыгнул с крыши виллы, холодно глядя на людей.

«Это боевые искусства!» Убийца испугался и подсознательно отступил.

«О, как насчет этого? Не стреляйте, я буду драться с ними!»

Обезьяны также являются пробужденными силами, они с рычанием бросаются к Шен Манге.

бум! Он ударил его, как пушечное ядро, и рука Шен Манге вытянулась, чтобы заблокировать его.

«убить!»

В это время призрак также выпустил кнут из кости белой обезьяны, обвившийся вокруг его талии, хлопнувший и выскочивший, сражаясь с Руаном Куном и другими убийцами.

бум!

Гигантский кулак обезьяны сильно ударил по тонкой руке Шен Манге, и Шен Манге получил удар в ответ.

«Плоть такая крепкая, что снаружи есть мастер бокса!» Лицо Шен Манге упало в обморок.

На самом деле она не ошиблась. Обезьяны известны своей физической силой.

Он был специальным командиром в европейской стране и получил генномодифицированные лекарства в качестве добровольца для высокотехнологичных экспериментов.

Лекарственный раствор был недостаточно зрелым, что заставило его изменить свой темперамент и жестоко убить. Он убил троих ученых живыми в лаборатории.

Но в то же время физическое тело обезьяны пробудилось и было чрезвычайно мощным. В том году он был осажден ФБР, одним ударом разбил защитный щит, сделанный из специальных материалов, опрокинул несколько взрывозащищенных бронированных полицейских машин и отступил.

«Да! Брат Апе очень силен!»

Обезьяну засмеялся злорадно: «Huaxia это \*\*\*\* просто красиво, и сегодня я хочу, чтобы захватить вас и сделать вас люто сто раз!»

«Правда? Я думаю, твой уродливый монстр - слабый цыпленок!»

Лицо Шена Манге стало холодным, и он вскочил, нанося удары сверху вниз.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 285**

Глава 285: Кровавое убийство

Хотя Шэнь Манге не завершила свое совершенствование, но после инструкций Цзян Тяня ее совершенствование продвигалось семимильными шагами, и она уже достигла уровня совершенствования.

Этот удар был сбит, и это действительно выглядело так, как будто гора Тай сокрушала пустоту, и ветер ревел, заставляя песок и камни летать.

Бум!

Обезьяны были слишком поздно, чтобы увернуться, и их разбили и разбили.

Он сплюнул кровью, покачал головой и воскликнул: «Какая жестокая китаянка!»

Однако его война стала еще более активной. В мире убийц он известен как «разъяренная обезьяна». Чем выше значение ярости, тем сильнее боевая мощь, тем больше разочарований и храбрости на поле битвы.

«Иди к черту!»

Его глаза загорелись странно-зеленым, руки трепетали, и он злобно зарычал.

В мгновение ока его тело взлетело в воздух, мгновенно достигнув высоты трех метров, как демон, стоящий в небе.

Плоть раздулась, как дракон, разорвав рубашку, взорвав ботинки, и растягивающиеся штаны превратились в мгновенные шорты.

«Рев!»

С громким ревом он направился к Шен Манге.

Он наступил на нее, земля потрескалась, и полетела пыль, сотрясая гору, как землетрясение.

смеяться!

Лицо Шен Манге не изменилось. Как уловка, он вытащил меч. На мече были выгравированы странные руны, и вспыхнул золотой свет.

Это золотой меч, который Цзян Тянь захватил у Хун Тяньчжао в то время, и после жертвы и преобразования Цзян Тяня он может расцвести горячую энергию меча мечника и получить в десять раз большую боевую мощь.

Шен Манге обнажил меч и небольшими шагами бросился к обезьянам, и тем быстрее бежал человек.

В конце концов, она вскочила и зарезала с мечом, как рог антилопы, естественной магия, и как белая лошадь, проходящей через щель, блеснула вдали, как будто золотая молния сверкнула в воздухе.

Волна острого меча пронзает его твердую кожу, как воловью кожу, а затем пронзает его грудь мечом.

Меч сквозь грудь!

Главный козырь кошмара, азиатский убийца, занимающий восьмое место, двадцать третий убийца в глобальном списке убийц, могущественное существование обезьян, умри!

«Как это может быть!»

Увидев эту сцену, Руан Кун был ошеломлен, его лицо было невероятным.

По имеющимся данным, Шен Манге просто воин с внутренней силой, но у него сила меча более трех метров. Ослепительная рука с мечом чрезвычайно мощна. Мастерство владения мечом похоже на мастера кендо, который на протяжении десятилетий погружается в этот путь. Обезьяны, которые не могли убить даже пулю, были пронзены ее мечом!

Прекрасная женщина?

Служанка горничной Цзян Тяня не значилась в списке великих мастеров Хуасиа?

Это почти как большая шутка.

Он был в панике, и призрачный удар был сметен кнутом из кости белой обезьяны и обвился вокруг его шеи, как змея.

« пить!»

Руан Кун громко закричал, обеими руками выдергивая кнут из кости белой обезьяны, пытаясь вырваться.

Призрак сделал выпад и бросился вперед, выпрыгнув на три фута подряд, тень ноги была соединена, и коэффициент был на груди Руана Куна.

Грудь Руана Куна разрушилась, и его кровь хлынула назад, оставив его мертвым.

Убийца упал на землю, а двое оставшихся посмотрели на ситуацию и сразу решили бежать.

«Куда идти!»

Призрак пинал и убивал все более и более храбро, хлопал, пронесся через тысячи солдат, хлыст был силен и приближался к ним двоим.

«Ой!»

Когда они оба были напуганы до смерти, внезапно раздался резкий звук удара металла.

Вдруг во дворе появилась прекрасная фигура.

Ее пальцы, казалось, вспыхивали странным блеском, легко сжимая кнут из кости белой обезьяны.

«Средиземноморский Золотой Скорпион!»

«Мы спасены! Семья Цзян мертва!»

Фанатизм исходил на лицах убийц, их глаза горели, как будто они встретили бога.

Средиземноморский золотой скорпион, один из семи гигантов в большом круге, намного сильнее, чем они не подозревают.

Как только она приехала, убийцы внезапно почувствовали себя увереннее.

«О, это китайский воин? Забавно, но в моих глазах ты просто расточитель!»

Золотой скорпион очаровательно улыбнулся.

Но холодный свет вспыхнул в красивых голубых глазах. Она ущипнула правую руку и щелкнула, и кнут сломался.

«Он может сломать кнут из кости белой обезьяны!»

Призрак внезапно ударил ногой, он почувствовал сильное и мощное дыхание Скорпиона Цзинь, и этот костяной кнут был принесен в жертву мастером Цзян. Поскольку другая сторона может быть сломана, он абсолютно силен.

«Оказалось, что это был золотой средиземноморский скорпион!» Шен Манге тоже был немного ошеломлен, поражен.

Средиземноморский золотой скорпион, как и Линь Чжэньюй, принадлежит к гигантам большого круга. Он принадлежит к металлическим силам и имеет силу, сравнимую с силой старого хозяина царства.

Однако призрачные пинки и Шен Манге были просто немного удивлены, и в следующий момент нарастала волна войны.

Под ударом призрака появился убийца, его тело встало, и он громко крикнул:

«Я пнул призрака, домашнего слугу г-на Цзяна, приказали охранять семью Цзяна, а тот, кто вошел в семью Цзяна, не имел амнистии!»

«Шен Манге, господину Цзян Цинь, было приказано охранять семью Цзян, и тот, кто вошел в семью Цзян, выступил, не убив его!»

Шен Манге также выступил вперед, - упрекнул Шен Шэн.

«О, интересно».

Золотой скорпион наступил на высокие каблуки, подтолкнул ступеньку лотоса, и нежные белые бедра на юбке соблазняли. Она хотела быть похожей на даму в выпускном платье и подняла руки и ноги в соблазнительном стиле.

Ее губы легкие, ее голос полон магнетизма, и у нее есть очарование экстаза: «Г-н Цзян действительно замечательный человек. Он убивал всю дорогу в Хуасиа и жестоко, так много людей погибло. для него!»

«Что ж, Мастер Цзян обращается со мной как с горой благодарности, и я буду защищать семью Цзян до конца своей жизни и выпью последнюю каплю крови!»

В глазах пинающего призрака был намек на твердость, крик! Земля устремилась вперед и отбросила на три фута в сторону передней двери Золотого Скорпиона.

Шен Манге также сражался своим мечом, острый мечник, вырезавший, как нож, отрезал воду, прямо попав в нижнюю пластину золотого скорпиона.

«Очень хорошо, я хочу умереть, чтобы удовлетворить тебя!»

Золотой Скорпион гордо улыбнулся, не уклоняясь, и ударил правой рукой.

смеяться!

Ее пальцы мгновенно превратились в тонкий клинок, острый, как крыло цикады, и был порезан призраком по ноге.

смеяться!

Порыв ветра на удар призрака сразу вырезать, и цветок ослепительной крови расцвел в воздухе, и нож проник в кости.

Сразу после того, как Золотой Скорпион выступил вперед, его кулаки вспыхнули странным металлическим блеском и ударились о пинающуюся грудь призрака.

Призрак пинался и кричал, и упал с кровью, хлынувшей изо рта, скрутил талию в воздухе и заставил мула встать на землю.

Ха!

Она стреляла так быстро, что в этот момент меч Шен Манге был порезан ей по ногам.

Но увы! Ха! Раздался оглушительный звук.

Когда я увидел проезжающую Цзяньман, ее ноги вспыхнули металлическим блеском, а Марс громко вскрикнула, но на ее ноге не осталось шрамов.

«Ш-ш-ш!»

«Настолько могущественный! Кажется, он намного сильнее Яростных обезьян!»

Призрачный удар ногой, и Шен Манге вздохнул, физическое тело этой женщины настолько сильное, что, боюсь, оно тверже, чем стальная пластина.

«Со своей стороны, вы не против помочь вам с наукой!»

Золотой скорпион неторопливо шагал с ленивым выражением лица и полностью считал виллу семьи Цзян своим собственным садом.

Звучало ее зернисто-хрипловатое, с игривым и безрассудным тоном:

«Силы также классифицируются от слабых к сильным, d - это обычный человек с сильным физическим телом, такой как олимпийские чемпионы. CBA - это всего лишь младшая сила, как и злобная обезьяна, которую вы убили, - всего лишь b, Мегатрон Тайсанг, a гигантский слон в Юго-Восточной Азии, это просто уровень, а я, но уровень, то есть супер уровень! Я убил несколько мастеров китайских боевых искусств! Как насчет, вы боитесь?

«Боишься? Забавно, привратник мастера Цзяна никогда не умел писать слово» боюсь»!»

Кровь хлынула от удара призрака, но его боевые действия были еще сильнее, и он проглотил укус крови, ударивший ему в горло, закричал и врезался в костяной кнут. Костяной кнут был прямым, как копье, пронзившим золотого скорпиона. грудь.

« убить!»

Шен Манге тоже выпрыгнул со своим мечом, и острый золотой мечник покатился к голове золотого скорпиона.

« действовать безрассудно!»

Угол рта золотого скорпиона очерчивает нелепую дугу, ладонь встречается с костяной плеткой, а тело устремляется вперед, уклоняясь от золотого мечника, и выталкивается наружу.

«Шарлатан!» В оглушительном звуке костяной кнут рассыпался, как хлопушка.

В конце концов, ладонь золотого скорпиона была отпечатана на пинающейся груди призрака.

Призрак снова взлетел, грудина рухнула, и стрела крови вылетела изо рта, как стрела.

«Старый призрак-старший!»

Шен Манге закричал, цепляясь за призрак и пиная его, и увидел, как он запыхался, его лицо напоминало золотую бумагу, его зрачки разбросаны, и я боялся, что он не сможет удержать это.

«Не беспокойся обо мне, останови эту девушку-демона!»

Призрак вскочил и изо всех сил пытался встать, из его рта постоянно сочилась кровь, но, несмотря на окровавленную рану, он, как пьяный, споткнулся о золотом скорпионе и пробормотал себе в рот:

«Меня пинает призрак, слуга Мастера Цзяна, которому приказано защищать семью Цзяна, осмелиться, осмелиться войти в нее, убить без амнистии!»

«О, крепкие кости!»

Золотой Скорпион слегка двигался.

Как одна из семи гигантов в большом круге, она убивает по всему миру. Она видела, как многие так называемые сильные мужчины рационально отказываются от достоинства и выбирают спасение своей жизни перед лицом угроз смерти.

Но теперь призрачный удар действительно потрясающий!

« убить!»

Шен Манге громко вскрикнул, взорвался и ударил мечом. Он был чрезвычайно жесток.

«Милая маленькая девочка, я не хочу тебя убивать, но ты, кажется, хочешь умереть!»

Золотой скорпион нащупал, схватил золотой меч и издал успокаивающий скрипящий звук.

«Сказать!»

Шен Манге внезапно схватил меч, но только почувствовал, что меч, кажется, застрял в огромном камне и совсем не мог его вытащить.

«Но раз уж ты ищешь смерти, значит, ты тоже должен умереть!»

Золотой скорпион холодно улыбнулся, и в его прекрасных голубых глазах блеснуло убийство, а затем он указал на нож и потянулся к шее Шен Манге.

Шен Манге поспешно бросил свой меч и отступил, но все равно не скрывался.

В трагическом крике острый золотой палец-нож прорезал ее тело от удушья, брызнула кровь, а ее грудь была сломана, обнажив грудину Бая Сенсена.

В этот момент призрак снова пнул его.

Золотой скорпион рассердился. Один ущипнул меч Янь Цзиньбао и разбил его. Затем детектив схватил ударившееся призраком за горло, поднял его прямо и прикусил зубы: «Мертвый старик, я вижу, какие у тебя кости!»

«Старый призрак-старший!»

Шен Манге купалась в крови, кричала от страха и снова атаковала, и Золотой Скорпион выгнал ее.

Нажмите!

Раздался звук перелома, Шен Манге тяжело упал на землю, его правая рука была сломана, рана разорвана, и капала кровь.

Ее рот был забрызган кровью, и она парила в воздухе от боли, головокружения.

Но она все еще стояла сильная, ее волосы выпали, ее кровь была в пятнах, как у призрака, и она из последних сил бросилась к золотому скорпиону. Она закричала: «Я Шен Манге, Мастер Цзян Цинь на страже. Семья Цзян, осмелитесь войти в нее и убить без амнистии!»

бум!

Шен Манге снова получил удар от Золотого Скорпиона.

Таким образом, она встала снова и снова, но потерпела поражение от Золотого скорпиона снова и снова.

В конце концов, Шен Манге был залит кровью, его одежда была порвана, и он упал на землю, как кровяная фляга, изо всех сил пытаясь встать, но неспособный слабо упасть на землю.

«И Шен Манге, мастер Цзян Цинь, получил приказ охранять семью Цзян»

Она лежала на спине, сердится с волоска, и поток скатились в ее волосы.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 286**

Глава 286: Падение Золотого Скорпиона

« иди к черту!»

Золотой скорпион сбил призрак с ног и подошел к Шен Манге, вздохнул, и золотой длинный нож сжался в ладони, и упал на Шен Манге.

Под золотым клинком света лицо Шен Манге успокоилось и слабо пробормотало : «Мастер Цзян, я, я больше не могу этого делать, я оправдываю ваши надежды».

Когда она была в отчаянии, она внезапно указала на Манга, прорвалась сквозь пустоту и попала в свет золотого меча.

Золотой клинок света внезапно раскололся, и золотой скорпион был потрясен, когда отступил на шаг и со страхом посмотрел на дверь: «Кто!»

«Мистер Цзян, вы вернулись»

Шэнь Манге с трудом повернул голову и увидел, что Цзян Тянь и Чжао Сюэцин входят взявшись за руки, и не мог сдержать слез.

«Манге, ты много работаешь!»

Цзян Тянь помог ей встать, и несколько исцеляющих заклинаний были применены к ранам, по которым она и призрак ударились ногой, и каждого накормили эликсиром.

«Какое сильное лекарство!»

Под невероятным взглядом Цзинь Скорпиона раны Шен Манге и Лао Гуи зажили со скоростью, видимой невооруженным глазом. Если это было не для своих собственных травм, она бы подумала, что она никогда не повредит им.

«И только сейчас ман также могущественен и не имеет себе равных, это действительно несравненная сила, которая обезглавила Линь Чжэньюй!»

Золотой скорпион был потрясен, не колеблясь. Между двумя педалями рухнула земля, и человек вылетел, как звенящая золотая стрела.

Фактически, Золотому Скорпиону не хватило смелости сражаться с Цзян Тянем. Она узнала, что гремучая змея перехватила Цзян Тяня на высокой скорости, поэтому она ворвалась в семью Цзян и хотела удержать семью Цзян Тяня и угрожать или заманить Цзян Тяня в открытое море. Легко начать по большому кругу.

Но золотой палец только что ее по-настоящему напугал, и эта сила была слишком сильной.

В этот момент, видя, как Цзян Тянь угощает Шен Манге двум людям, она все еще осмеливалась остаться, и у нее все еще не было шанса ускользнуть!

С момента рождения Чжао Сюэцин похож на ряску, одинокую и беспомощную. Только Цзян Тянь причиняет ему боль и любит ее. Только семья Цзян согревает ее семью. Шен Манге был с ней днем и ночью больше года. Она больше похожа на сестру.

«Останови меня!»

В этот момент, когда в семье Цзяна царил беспорядок, их тела были сложены друг на друга, а Шен Манге был так ранен, что не мог удержаться от гнева. «Где он мог это вынести?» - крикнул он и выстрелил прямо в Золотого Скорпиона.

Ударило всасывание Пей Ран Мо Ю, и золотой скорпион, выпрыгнувший с десятка метров, был пойман в танце и упал на землю.

«Какой мощный аттракцион!»

Золотой скорпион был в ужасе. В тот момент, когда его ноги коснулись земли, он начал тихонько пить, его сила упала, земля потрескалась и раскололась, его ступни глубоко погрузились в землю более чем на дюйм, и он снова стал диким.

« приходи!»

Как только Чжао Сюэцин потянула его за руку, ноги золотого скорпиона стали похожи на орала. Они вспахали землю на две длинные отметки, и человек безудержно покинул землю и упал к ногам Чжао Сюэцин.

«Скажите, кто стоит за секретным мастером? Я дам вам три секунды, и я вас расстрою!»

Импульс безупречного тела феи-феникса Чжао Сюэцин неуклонно рос, ошеломленно спросили глаза Фэна.

«Согласно информации, это, похоже, жена Цзян Тайчу. Когда она стала такой сильной?»

Как будто маленький белый кролик встретил монстра наводнения, золотой скорпион отступил в ужасе, невероятном.

То есть в момент колебания Чжао Сюэцин холодно сказала: « Это три секунды! Ты можешь умереть!»

Слова не упали, два пламени вспыхнули прямо в глазах Чжао Сюэцина, она поймала раскаленный нож и фыркнула, пятиметровая отряд огня и газа, рассекая золотого скорпиона.

«Ты не можешь причинить мне боль!»

Золотой скорпион сильно напился, призрак золотого скорпиона появился в ее теле, зубах и когтях, человек наполовину высокий, хвост скорпиона согнулся и покачивался, громко шипя и рыча.

Тем не менее, от огня и газа солдат, ничего не негорюч, 10000 градусов высокой температуры, легко режется через высокую иллюзией, и одна рука с Jin Scorpion нарезанного от.

«А-а, мне больно!»

Золотой Скорпион вылетел, катаясь от боли, конвульсий и борьбы, крича криком.

«Интересно, ее кровь тоже золотая! Это действительно сила s-класса!»

Чжао Сюэцин с любопытством моргнула, а затем нахмурилась, словно окутанная морозом, холодно спросила:

«Скажи! Кто за кулисами золотой мастер? Ты сказал, может быть, я оставлю тебе целое тело!»

«Не убивайте меня, - сказал я! Я сказал! Это большой круг! Это большой круг Фань Люйе, который тайно убил Цзян Тяня, потому что он убил Линь Чжэньюй!»

Золотой скорпион преклонил колени для милосердия, и в прошлом не было гордости и могущества, и испуганные души были напуганы, как трясущийся маленький белый кролик.

Будучи сверхдержавой s-уровня, одним из семи гигантов большого круга, Золотой Скорпион можно считать знающим человеком, но она впервые увидела такого могущественного воина, как Чжао Сюэцин. Невозможно настоять на трех шагах перед Чжао Сюэцин.

«Получается большой круг»

Цзян Тянь мягко покачал головой и с сожалением вздохнул: «Я действительно не знаю, что делать!»

«Муж, тебе нужно еще спросить?»

Чжао Сюэцин не умела пытать и повернулась, чтобы посмотреть на Цзян Тянь. В этот момент она выглядела тупой и очаровательной, но по-прежнему оставалась решительной.

«Незачем!» Цзян Тянь махнул рукой.

Удар Шен Манге и Призрака не пострадал, но, к счастью, акупунктура по меридиану все еще не пострадала. После тщательного ухода навык можно восстановить.

«О! Не спрашивайте!»

Чжао Сюэцин кивнула, на мгновение подняла руку и нанесла удар сверху вниз.

Взрыв! Со звуком земля от ее ног до передней части Золотого Скорпиона внезапно раскололась в большой пасти, которая была более 20 см шириной и полуметра глубиной.

«Разве ты не говоришь, что отпустишь меня?»

Золотой скорпион был полон гнева и нежелания пить и вскочил, пытаясь увернуться от этого ужасного солдата, находящегося вне огня.

Но она слишком медлительна по сравнению с Цинэр.

Нажмите! Нажмите!

Резким голосом.

На металлическом теле золотой скорпиона появились шокирующие трещины, покрывающие ее всю, голова была почти сломана, и люди падали на землю, как коршун с изломанной линией.

«Что ж, - сказал мой муж, делайте всю злую работу, косите траву, чтобы избавиться от корней, вы не можете позволить тигру вернуться в гору!»

Мягкий голос Чжао Сюэцин прозвучал как должное, но, к сожалению, Золотой Скорпион больше не мог его слышать.

«Цзянь Тянь, Цинэр, вы вернулись!»

Когда Цзян Тянь и двое вошли в дверь, держась за руки, старик немедленно встретил нас с официантом.

Старик сжал руки Цзян Тяня и его жены, дрожа от волнения, почти пролил слезы.

Враги только что пришли совершить преступления. Полиция не может их остановить, но Цзян Тянь и двое мужчин немедленно вернулись, чтобы переломить ситуацию и обратить войну вспять.

«Дедушка и родители, вы шокировали!» Цзян Тянь виновато взглянул на всех.

«Цзян Тянь, не чувствуй себя виноватым. Люди ревнивы, но не ревнивы. Если ты хочешь быть несравненным лидером, смотрящим на мир, как не может быть греха без греха?»

Старик долгое время жил в человеческом духе, прозрачен и просвещен, он утешает Цзян Тяня серьезным сердцем.

Цзян Тянь обнял Цзян Ванэр, вытер слезы с ее лица и мягко утешил: «Ванер, ты боишься?»

«Не бояться!»

« почему?»

«Поскольку Ванер знает, что Су - супермен и герой, у нас должно быть все в порядке!» - резко сказал Цзян Ванэр.

Наивные слова вызвали у всех смех, и напряжение внезапно исчезло.

Да, все почувствовали облегчение, когда вернулся Цзян Тянь. Какой сильный человек является противником Цзян Тяня?

Чжан Ваньцин потянула Чжао Сюэцин и прошептал: «Цинэр, ты это починила?»

«Ха!» Чжао Сюэцин кивнула с улыбкой на лице.

«Хорошо, отлично!» Чжан Ваньцин внезапно возликовала.

Цзян Тянь передал Цзян Ванэр в объятия своей тети, посмотрел на всех спокойно и искренне: «Будьте уверены, после сегодняшней ночи все будет в порядке!»

«Цзянь Тянь, ты должен обратить внимание на безопасность!»

«Да, вы должны быть осторожны, эти бандиты такие свирепые!» Все смотрели на Цзян Тяня с беспокойством и беспокойством.

Теперь Цзян Тянь является столпом иглы Дин Хайшэнь семьи Цзян. Если Цзян Тянь попадет в аварию, семье Цзян погибнет.

«Брат, иди, я позабочусь об этом здесь!» Цзян Чао щелкнул грудью.

«Стой, пойди сначала смени штаны, там все мокро!» Цзян Тянь со слезами ударил Цзян Чао.

Выявление людей без обнажения шорт, избиение людей без унижения! Разве ты не можешь дать мне какое-то лицо на публике?

«Забудь, муж, ты еще не поправился, оставь все мне!» - мягко сказала Чжао Сюэцин.

Цзян Тянь на мгновение простонал, а затем сказал: «Ты можешь практиковать это снова, но давайте сражаться вместе!»

«Муж, ось - вилла, я за левую отвечаю!»

«Ну, я отвечаю за право!»

«Знаний и общения, кто бы ни был в опасности, тот немедленно будет здесь!»

«Верно! Не может быть пропавшей рыбы!»

«Игра! Кто больше убьет, тот и победит. Проигравшие сделают друг другу массаж ног ночью!» Цинэр провокационно взглянула на Цзян Тяня.

«Нет проблем! В любом случае, я должен сделать тебе массаж ног, чтобы выиграть или проиграть!» Цзян Тянь так называемый пожал плечами.

Эти двое разговаривали вместе на вилле семьи Цзян, стояли во дворе, смотрели друг на друга, а затем толкались во все стороны.

Бум!

Сознание этих двух людей прокатилось во всех направлениях, как приливная волна, прокатилось по улицам и высотным зданиям, затопило сообщества, супермаркеты и отели на расстояние до нескольких километров и мгновенно окунуло небольшую половину города Цзиньлин.

Взрыв! Со звуком бурный поток информации хлынул в разум Цинэр, как бурная река.

Она была первой, кто столкнулся с этой ситуацией, у нее немного заболела голова, и Цзяо Су внезапно почувствовала себя немного шокированной.

«Бесполезная информация передается напрямую, и только важная информация проверяется. Дыхание убийцы отличается от дыхания обычных людей». Цзян Тяньшэнь Чуаньинь.

« понять!»

Цинэр ответил, и внезапно сознание поднялось на высоту 100 метров, как кинообъектив с точки зрения Бога, с видом на славный город Цзиньлин.

Впоследствии здания потускнели, и в воздухе вспыхнуло сильное пламя.

«Это сильные. Они должны быть наемниками!»

- пробормотала Цинэр.

Вдобавок она также видела какие-то неясные, смертоносные, дремлющие фигуры, похожие на гадюк, готовых уйти, это были убийцы.

Последние несколько убийц были спрятаны на крыше здания менее чем в полукилометре от виллы Цзяна.

«Преуспевать!»

Цинэр ударил ногой по земле, земля слегка задрожала, и человек выстрелил прямо в небо, как стрела, пересек красивую дугу и бросился к зданию.

В воздухе ее поза одновременно красивая и быстрая, словно она феникс с распростертыми крыльями.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 287**

Глава 287: С поверхности земли

«Что ж, я больше не буду переделывать тело, боюсь, эта могущественная жена меня избила!» Увидев поведение Цинэр, Цзян Тянь комфортно улыбнулся и последовал за выстрелом.

«Цинэр стала феей!?» Семья Цзян выглядела ошеломленной, ошеломленной и не могла в это поверить.

«О, жена моего сына, что может быть хуже?» Чжан Ваньцин гордо улыбнулась.

« какой звук?»

На крыше здания напротив виллы семьи Цзян снайпер в черном костюме держал снайперскую винтовку, спрятанный в глубокой ночи, и внезапно услышал звук ветра.

Позже он увидел шокирующую картину только для того, чтобы увидеть тень полной луны, фигуру с длинными волосами, порхающую по небу, падающую с неба, как богиня.

Прежде чем убийца успел увернуться, удар Цинэр упал с неба.

Цинэр с грохотом опустилась на одно колено, на его коленях и ступнях образовалась глубокая яма, бетонный пол потрескался и раскололся, и убийца внезапно превратился в лужу мяса.

Когда она стала белой, она была беспыльной и неземной, но ее миниатюрное тело создавало у людей ощущение возвышенности.

«Один!»

Цинэр встала, гордо приподняла подбородок и подошла к оставшимся четырем убийцам.

«Поздравляю, первое убийство было успешным. Но я уже убил двоих!» Цзян Тянь узнал этот голос.

Четверо боевиков в ужасе выстрелили, Цинэр подняла руку и унеслась прочь.

Хах! С земли раздался громкий звук, и мимо промчался восьмиметровый солдат с огнестрельным газом.

Четыре убийцы внезапно остановились и остановились, пламя взмыло в небо, а трупы были сожжены в пепел перед тем, как приземлиться.

«Пятерка, я обгоняю!» Цинэрр Шен Чуань Инь, с маленьким самодовольным выражением лица.

«Так приятно летать!»

Каждый раз, когда Чжао Сюэцин подпрыгивала, ее поднимали на сотню метров в воздух, как большую птицу, парившую в воздухе, каждая клетка тела кричала и прыгала, а 48000 пор вокруг ее тела жадно поглощали ауру, текущую между небесами. и земля. Превращение в настоящего юаня принесет ей постоянный поток боевой силы!

Мое сердце разбито, бессмертная фея Феникса полностью проснулась, и она смогла полностью раскрыть несравненную силу этой феи!

Она даже может подолгу парить в воздухе, испытывая удовольствие вдали от гравитации.

Человек летел в воздухе, маленькая девочка сунула наушники-вкладыши Sennheiser в ухо, выбрала песню, чтобы сыграть в цикле, а затем...

Звук неистовых проникающих облаков обрушился на барабанную перепонку и взорвался глубоко в ее голове, что также заставило ее сгореть до высшей точки в нарастающей войне…

«Бросьте часы и куртку

Бросьте свой рюкзак и выбросьте его

Потерянный телевизор и компьютер

Потеряй свой мозг и волнуйся

Красный, большой, красный, маленький

Кто-то поет обратное

Больше ненавижу, меньше люби

Просто хочу сходить с ума

Прыгайте все выше и выше и выбросьте землю

Биение сердца

Забудь обо всех своих заботах

Я больше никогда

Ошибся на одну секунду

«

бум! Ха! бум! Ха!

В сопровождении высокой музыки приглушенный звук шагов Цинэр и звук разбитого тела непрерывно звучали шокирующе.

Цинэр, как Чудо-женщина и Оса, прыгала между зданиями.

Ее скорость на несколько пунктов выше, чем у Цзян Тяня, она почти преодолевает звуковой барьер, преодолевает белые воздушные турбулентности в воздухе, оставляя размытое остаточное изображение, почти недоступное человеческому глазу.

Ночью есть укрытие, и на самом деле никто не смотрит на небо, но даже если кто-то его увидит, он подумает, что в небе летит большая птица или что прожектор ландшафта пропускает свет.

Когда Цинэр вошла в воздух в один шаг, она выстрелила на сотни метров. Когда она упадет, на ее руках будет кровь.

В этот момент она больше не бедная девочка, которая слаба и не может ей помочь.

Но шаг за шагом бесподобная сила, высшая красота может какое-то время стоять на месте и удивлять мир.

«Гремучая змея, граф Энтони, Руан Кун и Злые обезьяны потеряли связь?»

В номере пятизвездочного отеля «жадный волк» Цзинь Тайсюань смотрел новости в темном Интернете на специальный экран компьютера.

Ким Тэ Хён - американец корейского происхождения, бывший инструктор морской пехоты по стрельбе, после выхода на пенсию присоединился к организации убийц «Небесный глаз».

У него блестящая репутация, он убивает многих высокопоставленных чиновников и занимает шестое место в мировом рейтинге убийц.

Кто платит 500 миллионов долларов в виде секретных наград?

Это настоящая заоблачная цена. Это можно сказать, что это первый раз в истории глобального убийства.

Но что действительно тронуло его, так это цель убийства - молодой мастер китайских боевых искусств Цзян Тайчу!

Четыре слова «Мастер Будо» - табу в мире убийц, но, с другой стороны, они также являются символом славы.

Возможность убить мастера боевых искусств - высшая слава для убийцы. Блестящий рекорд представляет собой не только щедрую награду, но также высокий статус и ценность!

Цзян Тянь

Это Цзян Тайчу!

Другие не знают, но Ким Тэ Хён подробно изучил информацию о цели.

Говорят, что недавно появившийся волшебник боевых искусств, молодой мастер боевых искусств, находился в состоянии вершины и однажды убил лидера большого круга Линь Чжэньюй на озере Поянху.

Несколько дней назад он был на вершине Эвереста. Он был убит коэффициентами восьми сильнейших мужчин Юго-Восточной Азии, заставив Ван Чунъяна подпрыгнуть, как гром, и рано выйти.

Эта добыча ужасна!

«Ты такой глупый, обезьяна ярости Руан Куна!» Цзинь Тайсюань усмехнулся, полный насмешек.

Он понимал, насколько ужасным был гол на этот раз, поэтому был хорошо подготовлен.

Он купил специальную снайперскую винтовку и полный комплект снаряжения у таинственного алхимика из Европы.

Эта пуля изображает таинственную руну, сделанную из особого металла, способную пробить броню, гореть и взорваться, а также обладает некоторой силой черной магии, которую можно даже убить графами.

Более того, он был полон терпения, намереваясь дать себе шесть месяцев, чтобы убить Цзян Тяня.

Полгода

Как бы хитроумно лиса ни обнаруживала свои недостатки, от дробовика опытного охотника ей не уйти!

Он никогда не решит сражаться с этими идиотами Энтони Руана Куна.

Ближний бой, это стиль наемников.

Это самый рациональный и правильный способ для настоящего аса-убийцы стрелять на дальние дистанции и экономить силы, не попадая на дальние дистанции.

После убийства Цзян Тайчу он стал первым человеком в списке императора.

И награды тоже 500 миллионов долларов!

Как только вы сделаете себе имя, купите остров в Тихом океане, заберите свою жену, которая преподавала в Университете Пенсильвании, и дайте мне футбольную команду, как Бетти. Не будь слишком красивой в молодости.

Думая об этом, Ким Тэ Хен был агрессивен и доволен. Он подошел к окну и наблюдал за зданием группы Яован в мощный тактический телескоп.

Здесь появляется цель?

Похоже, сегодняшние наемники «Черной воды» направляются к зданию группы Яован! Кажется, он придает большое значение своей семье, и его следует спасти!

«Вы ищете Цзян Тайчу?»

Вдруг позади него раздался мягкий, но сэнханский голос.

В момент звука вспотевшие волосы Ким Тэ Хёна были взорваны и взорвались. Дверь была заперта, и была установлена сигнализация. Окна были закрыты, и вся комната была герметичной.

103 Убийство Цзинь Тайсюаня, который никогда не промахивался, естественно понимает, что это значит. Человек может бесшумно появиться у него за спиной, но в квартире это громовая и смертельная угроза!

бум!

Он повернулся и выстрелил в глазах призрака.

После обработки ствола глушителем выстрел пули был негромким, но особенно глухим.

Девушка!

Очень красивая китаянка!

Миссис Цзян Тайчу!

Более того, она не упала, не умерла!

Увидев этого человека, Цзинь Тайсюань вспыхнул множеством мыслей и в шоке увидел шокирующую сцену -

Я видел, как изящные пальцы Чжао Сюэцин держали золотую пулю. Эта пуля зажата.

Прежде чем Цзинь Тайсюань успел сделать второй выстрел, маленькая рука Юй Бая ущипнула его за горло.

Нажмите!

Шея Цзинь Тайсюаня была разорвана, сосудистая сеть аорты выбрасывала кровь из канала, и его голова слабо наклонилась.

Красное пламя вырвалось из-под рук Юбая, накрывая его. Труп мгновенно стал красным и прозрачным, а кости и органы были хорошо видны. Затем он мгновенно превратился в летучую золу.

«Восемнадцатое, муж, я тебя на два впереди!»

Цинэр похлопала пыль по рукам, ее тело задрожало, тело Цзяо внезапно поблекло, исчезло с места.

«Семнадцатый! Тем не менее, я могу быть обгон. Группу Яован обвиняет много! Есть более десятка!»

В это время Цзян Тянь появился в вестибюле первого этажа здания группы Яован и озвучил Цинэр.

Он нахмурился, а на земле лежали тела трех наемников и убийц.

Но еще больше были тела полицейских Хуасиа, сгруппированные в хаосе, истекающие кровью, шокирующие и оставляющие пугающие следы от пуль на стенах.

«Странно? Странно? Муж такой смешной!»

Чжао Сюэцин не могла удержаться от смеха, а затем сказала: «У меня еще трое на моей стороне, и я пойду туда и пойду с тобой!»

«Ну, ладно! Он попал в нашу группу Яован, это меня действительно убивает!»

Цзян Тянь улыбнулся и поднял руку, чтобы сжечь несколько тел убийц в летучую золу.

За дверью свистнула сирена, вспыхнули огни, и дюжина взрывозащищенных полицейских машин окружила группу Яован.

«Сдавайся! Любой ценой оставь семью Цзян и группу Яован!»

«Мы, китайская полиция, никогда не идем на компромисс с террористами!»

Секретарь Ю был так взволнован, что лично взял на себя командование и назвал операцию серьезным терактом.

Провинциальный отдел полиции, муниципальное бюро и вооруженная полиция высокого уровня собрался, и многие антитеррористические элиты были посланы.

Но его сбила другая сторона.

«Секретарь Ю, не входи! Я вернулся!»

Внезапно в голове Секретаря Ю прозвучал голос, и Секретарь Юй замолчала.

«Мастер Цзян вернулся? Ты это слышал?» - глупо спросил он.

«Слушай! Он действительно вернулся!» Многие старшие начальники полиции вздохнули с облегчением.

« Цюгун, как там твоя ситуация?»

В коридоре перед президентским офисом на верхнем этаже группа Яован Ли Чжэньвэй был залит кровью, он намотал повязку на рану с видимыми костями на запястье, задыхаясь, и спросил по внутренней связи.

Среди трупов, сложенных под его ногами, были сотрудники службы безопасности и полиции группы Яован, а также тела семи или восьми врагов.

То, что он пережил сегодня, - это самая зловещая битва, которую он пережил в своей жизни. Напали трое киллеров.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 288**

Глава 288: Настоящий гигант

Некоторые из них ворвались прямо из вестибюля на первом этаже, яростно напали на полицию и бросились наверх.

Некоторые стреляли из линейного ружья из здания напротив крюка и продвигали его на веревке.

Некоторые взлетают с высоты на крышу, как летучие мыши, и вторгаются из коридора на крыше.

После волн взлетов и падений наемники не могли убить их, как саранчу.

Все они хорошо вооружены и несут тяжелое вооружение. Они полностью частные войска и даже обладают некоторыми способностями.

В этом случае полицейские были убиты менее чем за десять минут.

«Расслабьтесь, вы не можете умереть, вы защищаете мисс Е и профессора Хуанга!»

Цю Гун был на первом этаже внизу, в комнате, сидел на полу у стены, тяжело дышал и смело улыбался.

Его грудь была сломана, плечи разорваны, а изо рта постоянно текла кровь.

«Этот старик, кости такие твердые! Я застрелил его и до сих пор ношу их!»

В конце коридора, офисов и туалетов разбросаны и заняты семнадцать или восемь наемников «черной воды» с ружьями и холодным оружием.

Наемники Черной воды, номинально являются охранниками, но они лучше вооружены, чем регулярная армия США, и сыграли важную роль в войне в Ираке. Их называют спецназом вне правительства США.

На этот раз была отправлена самая могущественная элита Блэкуотера, и все они были в списке наемников.

Цю Гун держал в правой руке нож из кости белой обезьяны, а в левой - гранату, захваченную у наемников, и был готов умереть вместе с ними, как только они бросятся вверх.

Его кровь была осушение, там было три огнестрельных ранения по всему телу, и там был еще проникающее ранение в плечо, и его руки не могут быть отменены.

Вдруг раздался хлопок, разлетелась пыль, а левую и правую стены взорвали микровзрывные устройства.

Не дожидаясь, пока рассеется пыль, семь или восемь наемников ворвались с обеих сторон, Цю Гун хотел выстрелить гранатой и хлопнул.

Например, наемники, находившиеся рядом с противником, инстинктивно нажали на спусковой крючок, и пуля разорвалась.

Запястье Цю Гун, держащего гранату, было забито кровью, и граната отскочила в сторону, прежде чем успела зазвонить.

В то же время восемь арбалетов нацелились на ноги Цю Гуна и выстрелили в унисон, и звук острого сердца, разбивающегося о плоть, стал одним.

Цю Гун спотыкался взад и вперед, опираясь на ствол позади него, и его штанины были залиты кровью. Он печально улыбнулся, обнажив трагический конец сильного арбалета, поманив несколько человек перед собой, и стиснул зубы: «Есть способ провести время с Лао-цзы!»

Цю Гун не хотел, как он мог оказаться в отчаянной ситуации из-за этой группы беспорядков с большим количеством побед и меньшим количеством стыда.

«Китайский воин, я всегда им очень восхищался».

За восьмеркой были более высокие и уравновешенные мужчины индивидуального типа, с боевыми патронами и красивой внешностью, с черной тканью на голове, способные и крутые.

У иностранца, похожего на джентльмена, прозвище, которое не очень хорошо сочетается с его внешностью, - Сатана.

Сатана, значение дьявола в Библии.

Этот человек когда-то был внушающим трепет дьяволом вождем 2500 человек Дельта Форс. В НАТО назвали его самым могущественным существом на североамериканском континенте, и теперь он является главным советником наемников Blackwater и самым могущественным из них.

«Ты, не признавшись в камеру, я тебя не убью». Сатана поднял пистолет, китайский язык был немного резким, а его улыбка была полна шуток.

Воин Хуасиа принес ему слишком много унижений. Он хотел вернуть себе достоинство лучших наемников мира.

«Пердеть!» - отругал Цю Гун.

Сатана примерно понял, что значит пердеть, насмехаться и целиться в брови Цю Гун.

Цю Гун преследовал его шею, не мигая, чтобы лично увидеть, как он умер.

Какое-то время он думал о Е Гуфэне, Цзянбэе Цюньхао и всей своей жизни, а также о Цзян Тяне, и его сердце было наполнено грустью.

Он ни в коем случае не жаден до жизни и не боится смерти. Он никогда больше не увидит этих знакомых людей.

«Генерал неминуемо умрет на его глазах. У меня достаточно книг. Я не зря жил в этой жизни».

«К сожалению, мастер Цзян, я не выполнил ваш приказ до последнего. В следующей жизни я буду бегать под вашей дверью, чтобы вместе творить бесконечную славу».

Цю Гун поднял голову в ожидании смерти.

У дверей офиса на страже стояли двое наемников. Вдруг раздался громкий шум, и они подсознательно повернулись назад.

Призрачное изображение было близко, как призраки, и оба были так потрясены, что у них не было времени стрелять. Резкий холодный манг превзошел предел, который может распознать человеческий глаз, и перечеркнул.

Два наемника тупо стояли, их глаза постепенно теряли сознание, а тонкая красная линия тянулась от макушки до нижней части промежности.

В следующий момент тонкая красная линия внезапно расширилась, и раздался дребезжащий звук...

Оба трупа были разделены на две части посередине, и дымящиеся внутренние органы упали на землю.

Фигура, похожая на ветер, ворвалась в комнату, как привидение, и несколько ветряных лопастей резко вылетели.

Лезвия ветра следовали одна за другой, почти как дракон из ветряных клинков, без единого промежутка.

Семь наемников, которые стреляли и ранили Цю Гуна, без исключения упали на землю и были убиты, и даже их шлемы и бронежилеты были порезаны.

«Мастер Хуацзин, Цзян Тайчу!»

Сатана высветил лезвие ветра на предельной скорости, посмотрел на Цзян Тяня с ужасом и не ожидал, что он нападет так быстро.

«О, ты можешь немного сбежать от моего клинка ветра!»

Цзян Тянь холодно улыбнулся, не стал ждать, чтобы поднять пистолет, и сразу ударил семь или восемь ветряных лопастей.

« что!»

В яростных криках сатана был подорван ветром, ударился о стену и соскользнул вниз, его кровь текла, и особый орел пустыни, сделанный из чистого золота, был разрезан надвое.

«Хуа Ся Будо действительно сильна»

Сатана произнес эти слова, ее ученики постепенно повернулись, ее голова искривилась, и она умерла от гнева.

«Мастер Цзян!»

Цю Гун вздрогнул, затем прислонился к стене и дико рассмеялся со слезами на глазах.

В отчаянии, внезапно обретя надежду, видя, как Мастер Цзян спускается с неба, как бог, огромный психологический разрыв делает этого сильного человека боевых искусств из железных костей действительно невыносимым, и он хочет быстро плакать.

«Цюгун, как насчет того, чтобы пройти мимо ворот призрачных ворот?»

Цзян Тянь присел на корточки, вытащил пули для этого верного союзника и нашел бутылку крема для периодического действия, чтобы использовать его.

«Я ничего не чувствую. С того дня, как я ступил на боевые искусства, я ожидал этого дня!»

Увидев, как Цзян Тянь осторожно лечит рану, глаза Цю Гун наполнились слезами и тронули.

Он прислонился к стене, улыбаясь вверх, с бесконечной гордостью, и зажег дымоход: «Один ногой, правда, хороший человек 18 лет спустя!»

Он убил свою жизнь, и старик был горячим. Он был смертельно оцепенел от жизни и смерти.

«Живи хорошо, ты мертв, чем занимаются твои жена и дети?» Цзян Тянь улыбнулся.

Он быстро залечил рану, наложил несколько исцеляющих заклинаний, и Цзян Тянь снова выстрелил наверх.

Цинэр тоже бросилась, сметая вниз, крича, враги падали один за другим, пара сражалась бок о бок, почти односторонняя резня.

Десять минут спустя они встретились в офисе президента. Цзян Тянь улыбнулся и сказал: «Я убил пятьдесят три человека, скольких из вас?»

«Пятьдесят восемь, не забудьте завтра приготовить завтрак!» Чжао Сюэцин гордо улыбнулась и открыла офис президента.

«Г-н Цзян здесь!»

«Мы спасены!»

Увидев, как входит Цзян Тянь, руководители среднего и высшего звена Хуан Чжихуэй и Иин были так напуганы, что молились напрасно и с радостью и радостью.

Е Цзывэй, которая изо всех сил пыталась сохранить спокойствие, больше не могла контролировать свое сердце, ее сердце болело, и слезы текли.

«Муж, сегодня вечером 32 партии. Пали более сотни наемников и наемников из разных организаций, чего достаточно, чтобы сдержать большинство центров силы темного мира, верно?»

Стоя бок о бок с Цзян Тянем перед окном от пола до потолка, Чжао Сюэцин спокойно с улыбкой посмотрела на яркую ночную сцену.

Эти убийцы и наемники - все известные существа в списке убийц, которых достаточно, чтобы удержать темные силы, убивающие семью Цзян.

«Нет, не достаточно!»

Цзян Тянь встал, заложив руки в ладони, осторожно покачал головой, его глаза сверкнули убийственно, и холодно:

«Настоящего гиганта по-прежнему не хватает. Убейте его, и эти силы будут остановлены, и они действительно поймут, какова цена за оскорбление семьи Цзян!»

«Что?» - озадаченно спросила Чжао Сюэцин.

«Военачальник этой операции, один из семи гигантов в большом круге, солнце Аполлон!»

Цзян Тянь улыбнулся.

Слова не упали, мощное сознание Цзян Тяня, предел сработал, как бушующее море бушующих волн, а затем устремился к небу, толкая во всех направлениях, покрывая миллионы городов Цзиньлин.

Под покровом могущественного божества Сушендзюэ Великий Цзиньлин казался Цзян Тяню прозрачным, и все не могло ускользнуть от его божеств.

«Попался!»

Уголок рта Цзян Тянь усмехнулся, и сознание Бога заперло световой шар, сияющий, как палящее солнце, мощный и пылающий.

Цзян Тянь открыл окно и выстрелил прямо. Он мгновенно упал на крышу здания более чем в 100 метрах.

«Муж, мы вместе!» Цин Эрцзяо вздохнула и быстро последовала за ее телом.

«Этот прыжок? Нет, он летит!»

Толпа на какое-то время была ошеломлена, увидев сцену, которая сделала их незабываемыми.

«Цинэр оказалась культиватором, таким сильным!» Е Цзывэй был потрясен.

«Что ж, миссис Цзян подобна дракону и фениксу, поэтому она достойна Цзян Тянь. Как моя дочь может сравниться с ней?»

Увидев это, будучи потрясенным, Хуан Чжихуэй испугался и почувствовал горечь в своем сердце.

Парк Юхуаши, поздно ночью.

Было темно и недоступно.

«Операция провалилась, более сотни наемников, включая Золотого Скорпиона, этот Цзян Тайчу был настолько силен!»

На террасе Юхуа, между густым лесом, красивый белокурый молодой человек держал инструмент, похожий на нефритовую пластину, с величавым лицом.

Он был в смокинге, держал в руках палку цивилизации и наступал на кожаные ботинки, сделанные старым итальянским сапожником, как старый джентльмен.

В его руке был магический инструмент, обозначенный знаками жизни, из рук древнего мага из Западной Европы.

В нем больше сотни крошечных рубинов. Когда контролируемая цель еще жива, рубин постоянно мигает, а когда он перестает мигать, это означает, что цель мертва.

Буквально через полчаса эти рубины перестали мерцать, и, в конце концов, весь волшебный инструмент из нефритовой пластины превратился в душераздирающую безвестность.

«Воздух такой вязкий, будет дождь! Очень плохая погода!» Аполлон, выглядевший красивым, смотрел на небо, чувствуя себя очень подавленным.

« что?»

Вдруг Аполлон нахмурился, глядя глубоко в небо, хмурясь:

«Какая мощная умственная сила! Я не ожидал, что Хуасия обладает такой ужасной духовной силой. Я думал, что Хуасиа знает только боевые искусства!»

«Цзян Тайчжу действительно хорош. Однако ты не должен ошибаться, ты не должен нас провоцировать!»

Однако в следующий момент Аполлон слегка рассмеялся, и между его глазами вспыхнул сильный и горячий свет, раскаленный, как солнечный.

Его глаза пронзили через пустоту, и он смотрел вдаль, поднимаясь со страшным убийственным духом, фыркая: «Так как вы здесь, то я убью тебя, я также спас 500 миллионов для большого круга награды!»

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 289**

Глава 289: Аполлон

Над городом собираются облака.

Темные и темные тучи окутывали высотные здания, слабый зимний дождь проливал брызги, а также нес некоторые частицы льда.

В небе, в нескольких километрах над зданием, казалось, что это рядом с темными облаками на вершине здания, но две черные точки пролетели, как молния, образуя два хвоста белого дождя и воздуха. Было душно и казалось, что он пробил звуковой барьер.

«Ну! Два человека? Другой пилот, кажется, жена Цзян Тайчу!»

В глазах Аполлона неожиданно вспыхнул золотой свет.

«Заслуга в боевых искусствах Хуасиа настолько велика!»

«Эта скорость, это необыкновенное время в воздухе сравнимы с летающими способностями, такими как» Девушка-бабочка»,» Черное крыло Бату»и» Человек ветра»«.

Аполлон открыл у своих ног футляр для скрипки, а внутри него был золотой длинный смычок!

Длинный лук украшен замысловатыми рунами и растительными линиями, напоминающими виноградную лозу, как будто это изысканное произведение искусства великого мастера!

Основываясь на этой форме, даже люди, которые ничего не знают о мире совершенствования, обнаружат, что это определенно не обычный товар.

«Однако жаль, что ты встретил меня. Любые умственные способности и летные навыки, а также мой Золотой Лук, ты должен умереть!»

Когда Аполлон натянул на руку золотой длинный лук, золотое пламя начало гореть и конденсироваться на корпусе лука.

На золотых нитях золотого лука появилась огненная стрела, сконденсировавшаяся из красного пламени!

«Я должен застрелить тебя и добиться более сильной репутации, чем Линь Чжэньюй, и стать первым гигантом в большом круге!»

Как наследник падающего солнца, Аполлон натянул лук, как полная луна, и ослабил тетиву.

смеяться!

Пламенная стрела с громовым звуком пробила дождевую завесу, образовав вздымающийся белый туман, и выстрелила в воздух.

В воздухе огненная стрела приближалась все ближе и ближе, Цзян Тянь и Цинэр бросились, как дракон и феникс, и какое-то время летали вверх и вниз, скрывая огненную стрелу в прошлом.

Взрыв!

«Огненная стрела» промахнулась, но в трех километрах от нее «Огненная стрела» протерла верх здания.

Внезапно стены разрушились, и третий этаж верхнего этажа, казалось, обстреляли снаряды, разорвавшиеся.

Река Циньхуай, которая находится всего в нескольких милях от парка Юхуаши, протекает в огромном особняке с яркими огнями и полным друзей.

Если вы знаете высшее общество Цзиньлин, вы должны знать, что в этом поместье сидит могущественный человек из Мегатрона Цзиньлинга и даже всей провинции Цзянсу.

«Цзиньлин, Сюй Чжэньлей!»

За последние несколько лет уединения Сюй Чжэнлэй это поместье никогда не было таким оживленным, как сегодня. Здесь только один старый слуга и Сюй Жучэн.

Но в этот момент весь Цзиньлин и даже сильные державы провинции Цзянсу собрались здесь, чтобы поздравить Сюй Чжэнлэя.

Потому что сегодня эта несравненная сила, которая десятилетиями подавляла Джинлинга, прорвалась через препятствия и достигла большого успеха!

«Отец, ты вышел из этого ретрита на пять лет. Должен ли ты достичь пика трансформации?»

Под столом Сюй Жучэн держал бокал с вином и с улыбкой на лице поджаривал своего отца, но его глаза снова горели.

Теперь силы Цзян Тяня контролируют Цзиньлина, и он также находится под контролем заклинания Цзян Тянь «Цветение сердца». О высокомерии отца в день отцовского прорыва, он не осмелился упомянуть об этом.

«О, вершина переселения? Где это легко?»

60-летний мужчина в кресле Тайши был одет в пурпурную шелковую тренировочную одежду, серебряные волосы зачесаны в редкую спину, а на его большом пальце был старинный бокал из императорского стекла. Он с нетерпением ждал возможности поговорить и посмеяться. Это был герой Цзиньлин, прославившийся десятилетиями.

«Когда вы входите в царство, вас называют Великим Магистром. Что касается пика вступления в ВТО, Хуасиа можно сосчитать только двумя руками. Это редкий рог! Как большой круг Линь Чжэньюй, Центральные равнины Хо Цинтянь, Цзянсу и Чжэцзян Е Вудао, герой Юго-Западного Ву, Северо-Западный Ли Хуфэн, Кто из них не является присутствием Мегатрона?»

Он с сожалением покачал головой: «Если я войду в царство пиков, я пройду всю провинцию за считанные минуты, и я даже смогу сразиться с Е Вудао своими запястьями и победить Цзянсу, Чжэцзян и Чжунхай!»

Сюй Жучэн замолчала.

Отступление старого отца слишком долго не знало, что мир боевых искусств кардинально изменился. Ли Хуфэн и Линь Чжэньюй оба упали на прошлогодней конференции по боевым искусствам.

На лице Сюй Чжэнлэя появилось славное выражение: «Однако мое отступление также достигло идеального совершенствования. Это обычный мастер мастерства. Я не могу победить его. Мастер Цзян, который хочет, чтобы его передали вам его \*\* \*\* это ничего, но я жду этого состояния!»

« папа»

Лицо Сюй Жучэн было обеспокоено. Цзян Тянь даже поднял руку Линь Чжэньюй, чтобы убить его. Где он у папы?

«Жучэн, разве ты не говоришь, обо мне доложили»

Глаза Сюй Чжэньлэя резко вспыхнули, и он усмехнулся:

«Что Мастер Цзян теперь победил семью Не и другие силы и доминировал над Цзиньлином, так что вы все сжались. Но для ухода этого отца вы должны отрезать собачью голову мастера Цзяна и доминировать над Цзиньлином!»

Его повысили от завершенности до совершенства и повысили до первого уровня. Он только чувствовал, что никто не может остановить его, кроме Хо Цинтянь и других. Что касается Мастера Цзяна, он мог стрелять мертвой рукой.

«Папа, не надо», - Сюй Жучэн собиралась убедить Цзян Тяня в силе.

Внезапно издалека раздался громкий взрыв, похожий на взрывной взрыв, за которым последовала тряска горы, похожая на землетрясение.

« что случилось?»

«Это все поздно ночью. Почему кто-то взрывает и сносит дома?»

Все встали и посмотрели в окно, лица их были испуганы, но они ничего не могли разглядеть.

Но Сюй Чжэньлэй вступил в царство совершенства, и его восприятие было далеко за пределами обычных людей, и он немедленно прыгнул в его сердце.

«На войне несравненные силы!»

Лицо Сюй Чжэньлэя было ошеломлено, он вышел из двери, принял форму, поднялся на крышу виллы и посмотрел в сторону Юхуатая.

Сюй Жучэн и многие другие влиятельные люди последовали его примеру, с ужасом глядя на обе стороны.

«Я скучаю по этому!»

Солнце Аполлон был слегка удивлен.

В следующий момент солнце золотым светом взошло у него под ногами.

Он такой высокий, что поднимается на десятки метров в высоту, парит, как бог.

В это время пара Цзян Тянь также пролетела над Юхуатай, всего в нескольких сотнях метров от Аполлона, и стояла лицом к лицу.

Цзян Тяньи лениво сказал: «Аполлон, ты такой же хороший, как и ты. Ты действительно бог? Ты посмел оскорбить мою семью Цзян и приехать в Хуасиа, чтобы устроить безумную жизнь. Я действительно думаю, что у меня долгая жизнь!»

«Черт, мальчик, не сердись, я не верю, что не смогу тебя ударить!»

Аполлон взревел, лук натянулся, как полная луна, дыра от огненной стрелы проникла в пустоту, прорвалась сквозь дождевую завесу, испустила вздымающийся пар, вытащила белую завихрение и снова вырвалась.

Расстояние в сотни метров мимолетно на невероятной скорости Огненной Стрелы.

Казалось, что огненная стрела была на веревке в последний момент, но она попала в следующий момент Цзян Тяню.

Цзян Тянь совсем не уворачивается, но истинный элемент Тела Невинной Феи Феникса Цинэр поднимается и поднимается в небо.

Внезапно из всего тела этих двоих появился полупрозрачный золотой щит в форме дуэта, и великолепное сияние растеклось по щиту, великолепно.

Цинэр и Цзян Тянь имеют одинаковое сердце.

Зная, что, хотя силы Цзян Тяня сильны, физическое тело по-прежнему остается физическим телом, он побеждает удушение тела бессмертного тела Феи Феникса, которое даже сильнее, чем способность Цзян Тяня сражаться.

Я увидел могучую красную огненную стрелу, заблокированную щитом.

Затем, начиная со стрелы, это было похоже на то, что меня немного проглотили, разбрызгались искры, каждый дюйм был сломан и, наконец, скончался!

«Что это? Практика ци!»

Сюй Чжэнь был в ужасе.

Почему внезапно появился щит, способный поглотить такую ужасную огненную стрелу!?

В пустоте Аполлон не мог поверить в это, его лицо было потрясено, он сделал шаг назад и покачал головой, бормоча: «Невозможно, как это возможно, что это за привидение?!»

В то время Аполлон был осажден американскими суперсолдатами синего шторма. Эти способности также были оснащены самым совершенным механическим экзоскелетом, сделанным из титанового сплава, один за другим вооруженным, парящим и нерушимым, как легенды. Подобно Железному Человеку.

Но всего тремя стрелами Аполлон застрелил этих супер бронированных солдат, а титановая броня даже превратилась в жидкость.

Среди семи гигантов в большом круге Аполлон не был убежден Линь Чжэньюй и чувствовал, что может выстрелить в него стрелой.

Однако они принадлежат к одному лагерю и у них нет шансов воевать. На этот раз Цзян Тянь был убит, на самом деле, он был больше взволнован, чем страх, и полон решимости добиться этого.

Пока он сможет стрелять в Цзян Тянь, который однажды обезглавил Линь Чжэньюй, он будет первым мастером Хунмэня.

Но теперь то, что первоначально находилось под его контролем, внезапно изменилось, и Аполлон был очень раздражен. Он поднял свой длинный золотой лук в руке и вытащил огненную стрелу.

«Я не верю, что ты стреляешь в меня!»

Горячий белый свет у его ног замерцал, и его фигура снова поднялась.

В порыве моросящего дождя он распахнул золотой длинный лук, золотая тетива лука рухнула, а затем высвободилась, четыре огненные стрелы на тетиве сжались и взорвались!

Четыре огненные стрелы выстрелили как молния в пару Цзян Тянь под зимним дождем в пустоте!

Ноги Аполлона наступили на золотой свет и поспешили вокруг пары Цзян Тяня!

Так как скорость обязательна, нет причин останавливаться.

Я видел, как тело Аполлона наклонилось вперед, как леопард, все лицо превратилось в ленту, с парой Цзян Тяня в центре, и мгновенно миновало круг, мигающий золотым светом.

При этом гудели, гремели тетивы, и одна за другой огненные стрелы загорелись!

В мгновение ока он выпустил двадцать три огненные стрелы.

Эти огненные стрелы еще более жестокие и свирепые, но, похоже, в них нет тепла. В отличие от предыдущих огненных стрел, излучающих дождь и туман, они были спокойными и спокойными.

Но как только эти огненные стрелы были в трех метрах от Цзян Тяня, они внезапно нагрелись, и возникло сильное тепло, расширившее воздух, вызвав искривление и размытие вокруг огненных стрел.

Каждая капля холодного зимнего дождя, словно падая в невидимую горячую масляную ванну, скрипела и превращалась в зеленый дым.

Двадцать три огненные стрелы были выпущены со всех сторон, и они приближались к защитной маске пары Цзян Тяня.

Три метра!

Два метра!

один метр!

Спустя один метр, в глазах предвкушения Аполлона, в возбуждении его «Взрыва!», Ци Ци взорвалась.

Это не обычная огненная стрела!

Это стрела взрыва, количество солнечной энергии не конденсируется, и она не взрывается до последнего момента.

Взрывная стрела такого типа может даже испарять особые металлы в газообразное состояние, и даже мастера расы крови уровня Эрла и мастера боевых искусств Хуасия могут легко стрелять, не говоря уже о двадцати трех стрелах!

«Я верю, что он не оставит ни капли крови, ни пепла!»

Аполлон весело зарычал, а затем надулся и сказал: «Черт возьми, я забыл записать это замечательное видео!»

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 290**

Глава 290: Темный мир дрожит

Неряшливый зимний дождь упал на три метра над капюшоном тела Феи Феникса, как будто его тащили невидимые силы, стал наклоняться и раскачиваться, а когда проникал немного дальше, то плескался и хлопал.

Воздушная маска Феи Феникса похожа на прозрачный гигантский зонт, блокирующий сильный ветер и дождь снаружи.

«Моя жена такая хорошая, я оставил себя далеко позади, я тебя обожаю!»

Цзян Тянь, похоже, не осознавал опасности и преувеличенно плакал.

Это можно сказать, что тело чешуи феникса Феи сильнее, чем воображение Цзян Тяня. Этот телесный щит поддерживается уже минуту.

Цинэр бросила на него бледный взгляд.

Когда двадцать три огненные стрелы взорвались все вместе, красивое лицо Цинэр слегка нахмурилось, губы вишни слегка распустились, и она нежно сказала...

« сломано!»

Звук еще не стих, а двадцать три огненные стрелы все еще странно парили в воздухе и не могли двигаться дальше.

Неподвижное изображение очень странное и все еще сохраняет момент в процессе взрыва.

Стрела пламени похожа на ярко-красный цветок, распускающийся вокруг капюшона, слегка трясущийся и покачивающийся.

На самом деле этот снимок длился меньше секунды.

В следующий момент воздушный колпак внезапно распух, шокируя.

бум!

Это не меньшая скорость, чем только что выпущенная, и она выстреливает, как небесная девушка.

«Сломанный», выкрикиваемый Чжао Сюэцин, казалось, мог выйти за пределы пространства и времени, начиная с высоты в сотни метров, но в то же время грохотал в море барабанной перепонки Сюй Чжэнлэя.

Бум! Бум! Бум! Бум!

Сюй Чжэньлэй почувствовал, как будто его сердце держится невидимой рукой, и начал яростно биться, постоянно бил, как боевой барабан, его тело крошилось и хлестало кровью.

Фэн И ошеломлен, это своего рода духовное принуждение, когда оно применяется, оно может подавить владыку царства!

Затем Сюй Чжэньлэй увидел, как из воздушного колпака вылетела пылающая стрела.

«Спешите прочь!»

Сюй Чжэньлэй, который не мог увернуться, закричал, восклицая, как дробовик.

Взрыв! Сюй Чжэньлэй с громким шумом отлетел на семь или восемь метров от него, и крыша рухнула на большой кусок.

«О, мой муж, кажется, это обидно для зрителей!» Выражение лица Чжао Сюэцин стало бледным и раздраженным.

Даже если она пробудила волшебное тело, она стала высшей красотой красного лица, но мягкая доброта и сострадание в ее сердце никогда не изменились.

«Все в порядке, я не могу умереть! Похоже, это отец Сюй Жучэн», - легко сказал Цзян Тянь.

В тот момент, когда Аполлон взорвал «Молнию», он применил ментальный контроль над силой. В этот момент молния развернулась, что также нанесло очень серьезный удар его духу и телу.

Он упал на землю, как глупый перепел со сломанными крыльями и залитым кровью.

Аполлон внезапно вскочил, дрожа от гнева: «Тан Цзян, что происходит! Скажи мне, что это такое!?»

«Что? Ты идиот ничего не понимаешь! Ты просто хочешь убить меня из-за своего мусора, ты далеко от Линь Чжэньюй!»

Цзян Тянь холодно улыбнулся, полный презрения: «Ты выпустил столько стрел, мне пора стрелять!»

«Я не согласен, ты умрешь!»

Аполлон вспыхнул от гнева, поднял лук Гелискина в руке и начал тянуть стрелу правой рукой.

Пылающая стрела пламени белого золота появилась из воздуха.

«Этой стрелой, боюсь, ты сможешь выстрелить даже на полшага в божественном царстве!»

На крыше виллы сердце Сюй Чжэньлэй было полно предупреждающих знаков.

Эта стрела намного ужаснее этих огненных стрел!

Конденсация и образование стрел только раскололи скалы у подножия Аполлона, а некоторые даже прямо расплавились в горячую магму.

Внезапно все были потрясены, увидев...

Из густого леса появился белый луч света, отразивший половину неба, разорвавший густую ночь на множество частей, а затем луч света замерцал и устремился в сторону Цзян Тяня!

«Цинэр, сотрудничать и вылезать из огня!»

« хороший муж!»

Божественное знание намного быстрее, чем язык, и Цинэр почувствовала это, когда Цзян Тянь подумал об этом.

Сразу после этого ее глаза и зрачки засветились золотом, и Фэнму отбросила от огня, и большая группа пятиметрового квадрата золотого лука конденсировалась прочь от огня.

Хах!

Цзян Тянь загорается и сжимает нож.

Ха!

Со звуком земли оторвавшийся огонь и газовый солдат длиной десять с половиной метров, столкнувшийся со стрелами Бай Яня, был отрезан, как падающий метеор!

«Это истребитель пламени? Это почти фея!» Сюй Чжэньлей был потрясен, и его сердце упало на дно долины.

Он не смог устоять даже перед напитком Цин Цин, не говоря уже о том, чтобы Цзян Тянь в это время отключил пламя.

Пять элементов полны энергии. Только полшага божественного царства можно вырезать, и, войдя в божественное царство, воины становятся муравьями!

Что в данный момент бросает вызов Цзян Тяню и что управляет Цзиньлином?

Эти высокие устремления, горячие и кровавые, были холоднее, чем пузырь коровьего навоза зимой, и мгновенно умерли.

«Это миссис Цзян? Разумеется, она бесподобна и единственная, кто достоин Учителя Цзяна!»

Но Сюй Жучэн посмотрел на две фигуры в небе, его глаза были пьяными, не было никакой ревности, только бесконечная признательность.

Я просто чувствую, что они как родственники бессмертных.

Эта красивая вещь всегда вызывает у людей желание увидеть больше.

Беспорядочные мысли о Цзян Тянь, которые она прятала в своем сердце, также рухнули и разбились вдребезги в этот момент.

Бум! С одним звуком платиновая стрела смогла пробить гигантскую огненную стрелу, похожую на лист бумаги, и была отрезана огнём и газовыми солдатами.

Сразу после того, как безумные солдаты скатились!

«Ты не можешь меня убить!»

Аполлон поднял лук и стрелы, чтобы заблокировать, и в то же время надул свое золотое тело.

Но совершенно бесполезно.

Золотой лук и стрела были отрезаны и улетели, и золотой свет тела был бесполезен. В бушующих волнах крови, в яростном крике правая рука Аполлона была отрезана от земли его плечом.

Фея Феникса - одна из двенадцати великих бессмертных в царстве поклонения.

Огонь, возникший из-за этой конституции, может сжечь металл, а не все!

Каким бы сильным ни был Аполлон, он всего лишь физический ребенок. Как ему противостоять?

Это ужасная сила Невинной Феи Феникса!

«Вы осмелились убить меня! Я принц Уильям, Аполлон, один из двенадцати главных богов Храма западных богов»

Увидев приближение Цзян Тяня, Аполлон угрожал ужасным джедаям и хотел отпугнуть Цзян Тяня.

«Я так напуган! Я не могу вынести свое маленькое сердце!»

Цзян Тяньчжан улыбнулся, невежливо указывая на Манга, взлетающего в воздух.

бум! Со звуком земли голова Аполлона лопнула, как ягоды, и красные и белые предметы забрызгали землю.

Аполлон, имеющий двойной статус Двенадцати Владык Храма Богов и одного из семи гигантов в большом круге, мертв!

Когда Сюй Чжэньлэй прыгнул вперед, он увидел эту шокирующую сцену.

«Мастер Цзян»

Сюй Чжэньлэй был потрясен, как ученики начальной школы, увидевшие учителя, почтительно склонившие кулаки.

Он был напуган до смерти.

Этот Мастер Цзян слишком силен, Аполлон и другие несравненные силы можно убить одним мечом!

«Извини, моя жена только что причинила тебе боль, и я дам тебе два эликсира!» Цзян Тянь выбросил бутылку с лекарством и улыбнулся белыми зубами.

Однако, по мнению Сюй Чжэнлэя, Цзян Тянь был подобен гигантскому зверю, который открыл свой рот и хотел выбрать кого-нибудь поесть, и напугал его, чтобы он прыгнул.

«Неважно, несмотря ни на что, спасибо Учителю Цзян за то, что дал мне лекарство!» Сюй Чжэнь Лэй Се дрожал до земли, преклонив колени, и совершил ритуал поклонения от трех до девяти.

«Пойдем, Цинэр!»

Цзян Тяньвэнь улыбнулся, взял маленькую ручку любимой жены и выглядел ошеломленным, исчезнув в темной ночи, как призрак.

Когда эти великие изменения в Цзиньлин были опубликованы в даркнете и распространились на Запад, весь темный мир содрогнулся.

Если Цзян Тянь обезглавил Цинши и других на вершине Эвереста и подавил только силы Юго-Восточной Азии, то на этот раз омытый кровью Цзиньлин подавил многие силы по всему миру.

В даркнете царили печаль и шок.

Организация убийц номер один в Азии, «Ночная тень», включает в себя двух гигантов, Руана Куна и Бешеную обезьяну, которые будут уничтожены прямо сейчас!

Мастера организации «Череп бабочки» вместе с гремучей змеей-убийцей вымерли!

Известная в США организация Глаз неба потеряла пятерых хороших игроков, включая Ким Тэ Хёна!

Наемники Черной воды убили более 20 господ, включая Сатану!

Алый Тотем угнетает еще больше.

Кровные гонки на уровне графа могут быть против мастера боевых искусств. Для них, как и для Энтони, это как мощный столб, но если они умрут, они умрут, и потери будут тяжелыми!

В Королевском списке были десятки названных убийц и наемников, и сотни главных убийц, собравшихся в Цзиньлин за ночь, были уничтожены. Никто из них не сбежал!

Самое ужасное, что ни одна из темных сил не сбежала!

Вы должны знать, что этих сильных мужчин разыскивает полиция разных стран. Лучше всего им удается бежать, но все они пали. Видно, насколько могущественен Цзян Тайчу и насколько он жесток.

Эти новости не являются устойчивыми к землетрясению двенадцатой магнитудой для сил, участвовавших в убийстве, или тех, кто в нем не участвовал.

Фактически, помимо победы над Цзян Тянем на этот раз, Цянци Цзиньлину также намеревался испытать формацию дракона Хуасиа и силы боевых искусств.

В конце концов, долгое время Хуасия считалась запретным местом для глобальных наемников и организаций убийц, но для такого огромного рынка, который не хочет его есть.

Многие силы уделяют этому событию пристальное внимание. Если силы Темного Мира одержат полную победу, они смогут отправиться в Хуасию, чтобы начать бизнес.

Кто знает, что команда Дракона вообще не стреляла, но состав, который можно описать только как роскошный, чтобы перевернуть небо, был переполнен Армией Хуасия в одночасье, что наполнило их паникой и страхом перед этой загадочной страной.

В середине прошлого века, до и после основания Китайской Народной Республики, предыдущая великая мировая война понесла тяжелые потери на Западе.

Они думали, что после этих десятилетий отдыха и восстановления у них есть капитал и силы, чтобы снова вернуться. Как они могли знать, что это убийство подорвало их доверие!

Затем пришли супер горячие новости.

Золотой Скорпион и Аполлон семи гигантов большого круга участвовали в битве и встретили Цзян Тайчу. Впоследствии оба были убиты Цзян Тайчу.

Также была раскрыта личность Аполлона. Одно из двенадцати божеств в Европейском Храме Богов, несравненная сила!

Настоящий гигант!

Даже эти двое мертвы!

На мгновение я не знаю, сколько темных организаций наемников-убийц дрогнули и пришли в ужас.

Скрытая награда в 500 миллионов долларов превратилась в горячую картошку, никто не решается принять ее.

Весь темный мир окутан грустным и озабоченным настроение.

О скольких сильных не сообщается?

На этот раз я не убивал его. Как только он выздоровел, я боялась, что он начнет безумную месть!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 291**

Глава 291: Сяо Хэй Фэй Цзянь Чэн

Запад, на горе Олимп, Храм Богов.

Великолепный, рассеянный Святым Светом.

Могущественное тело Аунг Занга возвышалось на золотом троне, усыпанном драгоценными камнями, и смотрело на многих могущественных людей под сценой, и раздался величественный голос:

«На этот раз Аполлон пал в Хуасии, но наш храм богов никогда не сможет отомстить!»

Он отец богов, сильнейший в западном мире силы.

Зевс!

Артемида, который также является одним из двенадцати главных богов, ненавистно нахмурился: «Почему бы и нет! Впервые за столетие у нас произошло главное \*\*\*\* падение! Это большой позор для нас! Мы должны начать \*\* \*\* жажда мести!»

«Аполлон предал храм, действуя как головорез большого круга, и даже вступил в сговор с родословной! Это еще более позор для нас!»

Величественные глаза Зевса сияли божественным светом, подавляя сомнения и недовольство всех сильных, даже Артемида была потрясена, чтобы сделать шаг назад.

Зевс ненавидел: «Если бы Цзян Тайчу не убил его, мы бы даже не узнали его связи с большим кругом!»

«Немедленно свяжитесь с Е Чжаньтянем из формации дракона Хуасиа, выразив нашу дружбу и добрую волю, и выразив наше решительное осуждение большого круга на международном уровне!»

«Да!» За сценой откликнулись все западные державы.

Лас-Вегас все еще находится в роскошном конференц-зале.

Однако атмосфера этой встречи была особенно унылой, наполненной пессимистической и волнующей атмосферой.

«Должно быть, это были военные Хуасиа или даже сам Е Чжаньтянь. Иначе Золотой Скорпион и Аполлон не упали бы!»

Директор Северной Америки Сяо У с ненавистью сказал:

«Информация показывает, что Цзян Тянь поддерживает тесные отношения с вооруженными силами Хуасиа. Он служил консультантом по боевым искусствам для дракона, а также предоставил большое количество специальных лекарств для военных!»

Многие гиганты замолчали.

Если Цзян Тянь силен только лично, это не имеет значения. В конце концов, если кто-то силен, как его можно сравнивать с суперорганизацией, такой как большой круг, но, если у него большой деревенский фон, это слишком страшно.

Фань Люйе долго молчал с мрачным лицом, прежде чем грустно махнул рукой: «Сначала уберите спрятанный цветок в награду и прекратите все действия в Хуасиа. Все члены большого круга покинут рынок Хуасиа!»

Толпа молча кивнула.

Сяо У задумался на мгновение, а затем предположил: «Фань Люйе, наша база на Большом Черепашьем острове в Тихом океане открыта. Боюсь, здесь небезопасно».

«Пук! Большой черепаший остров, Большой черепаший остров! Ты хочешь, чтобы я был черепахой!»

Фань Люйе был так разъярен, что разбил свою любимую старинную чашу с пурпурным песком, стоящую миллионы, о землю и разбил ее.

Большой Черепаший остров - частный остров.

Здесь построено множество укреплений, поддерживающих тысячи рядовых, а база расположена глубоко под землей, на глубине 100 метров. Он не боится ракетных артиллерийских обстрелов и даже может противостоять наземным ракетам.

В долгом процессе развития большого круга прошло более двух десятилетий. Они принадлежали к нелегальным организациям, и все имели там свои штаб-квартиры. Они боялись, что на них нападут влиятельные люди и что они будут подавлены большими странами.

Но позже этот большой круг слишком сильно развился и стал законным сообществом и предприятием. Фан Люйе могла даже лоббировать парламент США, а политические деятели пели вино, которые хотели бы спрятаться в темном подполье?

Поэтому я переехал, а штаб-квартиру переехал в международное казино Лиссабон в Лас-Вегасе, где процветает мир.

Это трудно получить при ярком дневном свете, но теперь он хочет, чтобы вернуться и стать темно - мышь снова, как может Фан Люйе терпеть? Яростный.

«Фань Люйе был зол! Ученики знали что-то не так!» Сяоу был бледен, напуган и дрожал.

Такая организация похожа на независимое королевство и имеет строгую иерархию. Он обращает внимание на происхождение предков. Если Фань Люйе хочет убить его, никто не сможет его остановить.

«Выходи!»

Когда Фань Люйе махнул рукой, он отчаянно закашлялся, и все гиганты, дрожа, отступили.

«Лю Е, ты можешь переместить его?»

В этот момент из боковой комнаты вышла очаровательная китаянка и тихо спросила.

«Двигайтесь! Поторопитесь! Готовьтесь к специальному самолету, поехали!»

Гнев Фан Люе рассеялся, но он все больше и больше боялся.

Он быстро встал, и его, как уличную мышь, бросили в частный аэропорт под охраной множества влиятельных людей.

Таким образом, Цзян Тянь объединился с Цинэр и омытым кровью Цзиньлином, послав самый сильный голос в темный мир, убив 23 группы из более чем 100 сильных мужчин, и стал поистине международным.

«Цзян Тайчу!»

Эти песни из трех слов, наконец, стали табуированными именами в сердцах многих темных организаций по всему миру!

А когда скрытые награды в даркнете были сняты, многие сильные игроки были еще больше расстроены и взволнованы.

Судя по снимкам двух богов, Аполлона и Золотого Скорпиона, каждый может сказать, что это секретный цветок большого круга.

С одной стороны, в мире существует всего несколько секретных цветов на сумму 500 миллионов долларов США, но они ограничены несколькими суперорганизациями, такими как Ассоциация цветения сакуры, Китайская ассоциация Синчжоу и Большой круг.

С другой стороны, Цзян Тайчу однажды убил Линь Чжэньюй, одного из семи гигантов в большом круге. У него уже было негодование. На этот раз в большом круге было два мастера.

Линь Чжэньюй также считается супер-титаном, но однажды он проиграл Е Чжаньтяню и отступил на 20 лет. Его влияние в темном мире постепенно угасало, и его имя не было таким громким.

Но Золотой Скорпион и Аполлон разные. Они сильны в мире, очень активны и имеют блестящий послужной список, который можно назвать всемирно известным.

В частности, Аполлон также является одним из двенадцати божеств в Храме Богов, и его имя даже превосходит Линь Чжэньюй.

Но два гиганта темного мира погибли от рук Цзян Тайчу, обезглавлены и убиты, и даже их головы были оторваны ветром. Любому сильному мужчине, видевшему фотографии тела Аполлона, непросто.

Что еще страшнее, в наши дни, вместо увеличения награды, большой круг снова нанес ответный удар. Вместо этого они решили убрать спрятанные цветы и даже перенесли свою штаб-квартиру на Большой Черепаший остров. Это умозрительно и шокирующе.

«Можно сказать, что Цзян Тайчжу подавил большой круг знаменитого имени Диндинга! Какой такой сильный человек, какая организация осмеливается спровоцировать и осмеливается атаковать?»

«В будущем никакие приказы о Цзян Тайчу не будут приниматься. Нет, даже не ходи в Хуасиа!»

Такие обсуждения циркулировали в даркнете, и после того, как большой круг удалил темные цветы, они были еще более восторженными и достигли своего пика.

Какое-то время многие темные электростанции изменили цвет после того, как услышали слова «Цзян Тайчу».

К этому моменту Цзиньлин, залитый кровью город, прошел один день и одну ночь, и дом семьи Цзян, подобный тайфуну, был восстановлен и спокойным.

В кабинете Цзян Тянь сидел на кресле-качалке.

На кофейном столике лежали небесный черный меч, железная материнская посоха Гэнцзинь, доспехи и золотой длинный лук Аполлона, полученные от боевой обезьяны.

«Цинэр, это все сокровища, какое из них тебе нравится?» - с улыбкой спросил Цзян Тянь.

Он постоянно глотал большое лекарство для исцеления и питания ци, и в дополнение к омовению крови Цзиньлин, большое лекарство управляло всем телом, питая внутренние органы, и истинные элементы были наполнены.

«Могу ли я сделать все это?» Цин Эр прижалась к Цзян Тяню и игриво улыбнулась.

«Ха-ха, конечно!» Цзян Тянь засмеялся.

Он обрадовался, узнав, что в тот день Цинэр изменила почву.

Это изменение не только в силе, но и в менталитете. Она стала более жизнерадостной и уверенной, чем раньше.

Как будто изначально свернувшаяся жизнь разворачивалась полностью.

«Шучу!»

Цинэр сладко улыбнулась, прикоснувшись к голове Цзян Тианя, и сказала: «Ты слишком слаб, детка, эти доспехи и оружие все еще остались для твоей защиты. Сестра настолько сильна, что тебе это не нужно!»

Цзян Тянь хотел плакать без слез.

Однако он также знал, что Цинэр говорит правду, поэтому был невежлив.

Он разжигал огонь, потратил целый день на тяжелую работу и использовал различные материалы для изображения летающих массивов, ветровых решеток телохранителей и деформационных массивов на мече.

Метод летающего построения может преобразовать обширную ауру между небом и землей в кинетическую энергию меча и даже преодолеть звуковой барьер.

Необходимо защитить тело от ветра, который может защитить пассажиров от помех воздушного потока, в противном случае легко сформировать взрывную голову.

Метод матрицы деформации является для Цзян Тяня целесообразной мерой, чтобы у него не было магического оружия для хранения. Когда работает матричный метод, он может стать размером с кончик иглы, которую смертные вообще не могут видеть, и даже может избежать рентгеновских лучей и пройти проверку безопасности в аэропорту.

Ведь в современном обществе хождение с мечом среди бела дня кажется слишком второстепенным.

Если он станет больше, это будет длинный меч, с которым будет легче летать.

Кроме того, есть метод скрытой матрицы, метод матрицы молчания и так далее.

В конце концов, он запечатлел свое собственное уникальное сознание и превратил небесный черный меч в свой собственный летающий меч.

Когда бренд сознания завершен.

Цзян Тянь внезапно почувствовал симпатию к черному мечу Тяньтиня.

Подобно бабочке, черный меч летал вверх и вниз вокруг Цзян Тяня весело, чрезвычайно гибко.

«Вау, он может летать сам по себе!» Цин Эрюн был удивлен и глубоко впечатлен.

« иди!»

Цзян Тянь знает все!

Хах! Земля громко зазвенела.

Черный меч пересек ленту, выстрелил в небо, мгновенно превратился в маленькое черное пятно и исчез.

Полностью превосходит скорость звука.

« вернуться!»

Цзян Тянь мягко пил, и черный меч появился как будто из ниоткуда и мгновенно полетел к Цзян Тяню.

«В будущем просто называть тебя маленьким черным мечом!» Цзян Тянь держал рукоять меча в своем сердце и очень гордился этим.

Это можно сказать, что с этим летающим мечом, его боевая мощь будет увеличена в десять раз, то есть, он не будет бояться полшага.

Позже Цзян Тянь снова принес в жертву железную материнскую палку Гэнцзинь.

Метод палочек - это властное высокомерие, жестокое и энергичное. Так называемая палка сметает тысячи солдат и охватывает большую территорию.

Однако Цзян Тиану понравился элегантный и пыльный стиль игры. Поэтому он заострил два конца железного прута и утолщил середину, чтобы получился черный железный челнок. На нем также выгравировано бесчисленное множество небольших рун.

Когда Цзян Тянь сделал все это, он выгравировал множество волшебных сокровищ и превратил их в волшебные сокровища, которые принадлежали ему и Цинэр. На следующий день было уже раннее утро.

К его удивлению, большегрудая женщина - полицейский Хуа Линь Мэнган, встретившая его на заправке, ворвалась в комнату с несколькими полицейскими.

«Цзян Тянь, вы были арестованы за организацию незаконных общественных мероприятий и множественные убийства!»

Как только он вошел в гостиную, Лин Мэнган высоко поднял голову, его лицо было совершенно холодным и морозным.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 292**

Глава 292: Серолицая женщина - полицейский с цветами

Цзян Тянь выпил чай и с отвращением нахмурился: «А как насчет ордера на арест? Дай мне посмотреть».

«Это»

Лин Мэнган слегка застыла, немного смущенная и раздраженная.

Сегодняшний хулиган, вполне разбирающийся в законе.

На самом деле, она долгое время смотрела на Цзян Тяня.

Семья Не и другие три семьи умерли десятками жизней в одночасье.

Лэй Мин Лэй Ган и его сын умерли неизвестно

Она все подозревала, что все это связано с Цзян Тянем, но, к ее раздражению, лидер не поддержал ее в возбуждении дела для расследования или даже в чтении файла. Ее расследование было трудным и трудным.

Кажется, что мир полиции пустил корни.

Она понимает, что сила Цзян Тяня действительно нетривиальна. Активы семьи Цзян составляют десятки миллиардов, что делает ее самой большой семьей в Цзиньлине.

Как принц группы Яован, Цзян Тянь также является основателем и приглашенным профессором лаборатории. У него выдающийся статус и богатое прошлое.

Но чем чаще это происходило, тем больше женщин-полицейских с чувством справедливости смущали Цзян Тянь.

Она решила взять Цзян Тяня за руку, а затем коснулась виноградной лозы, чтобы убить ленточных червей в мире полиции.

Особенно позавчера вечером Цзиньлин за ночь убил сотни иностранцев, подозреваемых в убийстве наемников против семьи Цзян.

В сочетании с тем фактом, что Цзян Тянь подвергся нападению на заправочной станции, она еще больше убеждена, что все это сделал Цзян Тянь.

«Это считается, поскольку я прошу вас помочь в расследовании!»

Глаза Лин Мэнган блеснули, и Хан сказал: «Извините, вы убили более сотни человек прошлой ночью?»

«Да что ты хочешь?» Цзян Тянь подняла глаза и посмотрела на нее равнодушно и пренебрежительно.

«Что? Вы признаете это!»

Лин Мэнган не мог в это поверить, этот ребенок действительно не воспринимал себя всерьез.

Затем она отругала себя в лицо воде: «Значит, ты подозреваемый, я хочу тебя арестовать! Пожалуйста, сотрудничайте!»

«Накануне вечером дюжина убийц ворвалась в мою семью Цзян и группу Яован с оружием».

Цзян Тянь равнодушно спросил: «Я хочу спросить, когда моя семья Цзян подверглась нападению, когда вы были в опасности, где был ваш полицейский Линь?»

«Это»

Лин Мэнган был смущен, а затем сердито сказал: «Я собираюсь арестовать тебя сейчас, а не ты, чтобы допросить меня!»

Она вытащила пистолет прямо, указала на Цзян Тяня и закричала: «Присядь на землю, держи голову обеими руками! Не сопротивляйся, иначе я тебя сразу убью!»

«Вы думаете, что знаете все, что я убиваю этих людей? Почему ваш лидер не арестовывает меня?»

Лицо Цзян Тяня осталось неизменным, усмешка.

«Зачем?» Лин Мэнган тоже почувствовал себя странно и подсознательно спросил.

Фактически, ее отец напомнил ей не участвовать во всех делах Цзян Тяня, но она не была убеждена и думала, что ее отец был напуган такими злыми силами, как Цзян Тянь.

«Внешнее унижение неконтролируемо, только для того, чтобы запугать собственное гнездо и захотеть уйти!» Цзян Тянь был слишком ленив, чтобы заботиться о ней, и усмехнулся.

« что ты сказал?»

В Цзиньлине и даже в полицейском участке провинции Цзянсу Лин Мэнган выглядит красиво и горячо, и ее можно назвать полицейским №1. У нее также отличный бизнес и сильные способности. Ее отец - заместитель директора областного управления. Я не знаю, сколько молодых талантов преследуют и любят.

Это сформировало ее личность, когда она была такой холодной.

Это предложение почти поразило Линь Мэн, и она не могла не вспомнить, как ее сбила гремучая змея на заправочной станции.

«Цзяньтянь, если ты не будешь сотрудничать, я убью тебя!»

Лин Мэнган открыл страховку пистолета, его лицо было морозным, и он был прав:

«Не думайте, что вы молодой владелец группы Яован. Это здорово. Не думайте, что у вас есть несколько чиновников, которые защищают вас. Вы можете прикрыть небо одной рукой. В моем случае это не хорошо!! Как ты сумасшедший!»

Да, она думает, что с отношениями отца она определенно сможет сбить этого мерзкого парня.

Независимо от того, насколько сильна группа Яован, это просто предприятие. Купцы с чиновниками не воюют, а до сил слишком далеко.

«Ты грудь-большая-без-мозговая!»

Цзян Тянь долгое время пристально смотрел на ее грудь, затем внезапно отбросил улыбку.

Лин Мэнган понимает, что Цзян Тянь - не шутка.

В его глазах не было и следа желания, ни капли признательности, а только бесконечное презрение и высокое безразличие.

Да, гордое тело и внешность Цзян Тяня - всего лишь смех и недостатки в глазах Цзян Тяня.

В его глазах он даже не так ценен, как корова.

«Цзянь Тянь, ты!»

Полицейская, кто понял, что это был порыв бежать, и хотел бы сделать Цзян Тянь решето на месте.

«Не откладывай меня пить чай, убирайся отсюда!» Цзян Тянь с отвращением нахмурился, очень расстроенный.

«Мистер Цзян!»

В этот момент вошли три фигуры.

« папа!»

Лин Мэнган была внезапно потрясена и увидела, что секретарь Ю и ее отец, который был заместителем начальника, быстро сопровождали женщину-генерала.

«Вы направили пистолет на г-на Цзяна, почему?» - недовольно нахмурившись, спросил Шу Вэй.

«Вау, такая красивая женщина-полицейский!»

Шу Вэй высокий и красивый, с красивым и изящным видом и утонченным темпераментом. У нее благородная атмосфера из обеспеченной семьи, а знак отличия - это уже военное звание вуза.

Все это заставляло Лин Мэнган, у которой была высокая самооценка, смутилась, ее глаза были пьяными, и она была немного ошеломлена.

«Я тебя прошу! Ответь мне!»

Шу Вэй громко кричала, пугая Линь Мэнган всем телом.

«Сообщите сэру, я пришел арестовать его, он был подозреваемым, позавчера вечером»

Лин Мэнган съежилась, как перепел, и быстро доложила.

Бум!

Шу Вэй ничего не сказала, подняв руку, было пощечиной, она сердито сказала: «Что ты, чернокожая сука, посмела поймать г-на Цзяна!»

Чернокожая собака - это обычно оскорбительное имя, данное полиции солдатами, говоря, что она сука, что крайне оскорбительно.

Лин Мэнган была избита и истекала кровью, е фигура была скупой, и она была шокирована, зла.

Но ее больше смущало то, почему она ударила меня, и какие отношения были с ней у Цзян Тяня.

Отчаявшись от гнева, она танцевала от гнева и сердито кричала: «Почему вы меня ударили? Поскольку он молодой владелец группы Яован, вы смеете ударить меня? Если у вас есть отношения, можете ли вы запугивать других?»

Она посмотрела на заместителя директора Линь за помощью и хотела, чтобы ее отец возглавил правосудие и подавил Шу Вэй и Цзян Тянь.

Откуда вы знаете, заместитель директора Линь давно испугался раздраженного взгляда секретаря Шу Юй.

В глубине души мне хотелось пнуть эту мертвую девушку.

Он был так зол, что был таким папочкой. Он неоднократно говорил вам, что вы все еще

«Заткнись! Разве этого не достаточно?»

В этот момент он ничего не сказал, хлопнул себя лицом по лицу Лин Мэнган, насколько высоко распухли ее нежные щеки, и появилось несколько четких отпечатков пальцев.

На этот раз Лин Мэнган действительно задремала.

Мой отец всегда баловал себя, когда он так сильно себя ударил?

Горючие слезы текли по глазам, Лин Мэнган услышала, как Шу Вэй воскликнул: « Почему вы хотите ударить меня? Тогда я говорю вам - я не частное лицо, и это не статус г-на Цзяна, но из-за мистера Цзяна. Все, что ты делаешь, разрешено военными!»

«Военное санкционированное поведение? Что?» Три взгляда Лин Мэнган мгновенно разрушились, и он не мог в это поверить.

Лидер злой, убийственной парень, был санкционирован военным?

«Г-н Цзян, это медаль» Национальным героям», выданная Главным вождем.

Шу Вэй вручила свои военные медали и сертификаты сверкающим золотом, а затем встретилась с Цзян Тянем! Земля приветствовала стандартный военный салют, и его глаза почитали.

«Медаль национального героя»

Какое-то время Лин Мэнган была ошеломлена, и Хунер в шоке улетел.

Полицейские за ее спиной пугали мертвых и какое-то время чувствовали, что Лин Мэнган была звездой-метлой.

Жаль!

Медаль национального героя, а не обычная военная медаль.

Он награждается профессиональными солдатами, добившимися больших успехов, а генеральный чин должен быть выше генерал-майора.

Он генерал-майор?

Лин Мэнган только чувствовала, что небо вращается, ее лицо было белым, как бумага, струился холодный пот, его ноги были мягкими.

Боже мой, я на самом деле направил пистолет на получателя медали национального героя.

«Ребята, вы еще не уезжаете!?»

Секретарь Ю тревожно махнула рукой.

Эта Лин Мэнган, с ужасным мозгом, не имеет дисциплины и относится к своему начальству как к шутке?

Высокопоставленные чиновники сделали три приказа, и она что-то просила. Она не должна больше его использовать. Быть уволенным.

«Да!»

Когда пришел Лин Мэнган, она была агрессивна и настроена на победу, но, когда ушла, ей было стыдно и страшно.

Когда она вышла из ворот дома Цзяна, она потеряла душу и даже споткнулась о высокий порог. Она лежала на земле, как мертвая собака, и у нее сломались колени.

Но несколько полицейских-мужчин, которые так любили ее, не помогли ей, даже не глядя на нее, она ее ненавидела.

Это почти товарищ по команде свиньи, звезда метлы, так что придумайте эту и получите медали национального героя без ордера на арест, все будут наказаны.

«Г-н Цзян, скрытая награда в даркнете была снята, по крайней мере, на короткое время, семья Цзян в безопасности!»

Когда они ушли, сказал Шу Вэй с улыбкой.

Цзян Тянь слегка кивнул, чему он не удивился.

На этот раз многие наемники-убийцы погибли случайно, а два гиганта в большом круге потеряли двоих, которые можно назвать тяжелыми.

И Цзян Тянь обнаружил, что за кулисами золотой мастер - это большой круг. В течение короткого периода времени для контратаки не остается места.

«Г-н Цзян, на самом деле, многие отделы выразили свое недовольство в это время, но Цао Лао по-прежнему настаивает на том, что ваши действия справедливы и законны. Цао Лао внес большой вклад!»

- многозначительно сказал Шу Вэй.

«Понятно, спасибо, Цао за меня», - легко сказал Цзян Тянь.

На его уровне это стоит доверия нации, и у нее есть столица, чтобы поговорить с Цао Лао.

Сильные выходцы из Юго-Восточной Азии занимают северные предгорья Эвереста

Е Чжаньтянь не предпринял никаких действий в два критических момента, но позже Цзян Тянь взял инициативу в свои руки, пытаясь переломить ситуацию.

Это можно сказать, что без Цзян Тянь, военных и Хуасия боевых искусств кругов будет стыдно, что еще более важно для Цзян Тяня.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 293**

Глава 293

«Сможете ли вы добраться до Большого Круга?» Цзян Тянь спросил Шу Вэй перед тем, как она покинула комнату.

"Конечно. Большой круг - это самая большая китайская община в мире. Нам нужно контролировать эту силу и использовать её для достижения собственной выгоды. Обе стороны уже наладили диалог». - сказала Шу Вэй.

«Если вы сможете, то докладывайте мне о Лю Люйе из Большого Круга. Ссора Линь Чжэньюя со мной была всего лишь спектаклем. Он перевезет моего любовника. Если бы он не согласился, я бы его уничтожил. И всю его семью!»

Шу Вэй замерла, а затем сказала: «Хорошо, господин Цзян, будьте уверены, я найду способ с вами связаться!»

После того, как группа Шу Вэй уехала, Цинэр отвернулась от окна и села, прислонившись к Цзян Тяню, а после сказала с легкой улыбкой: «Дорогой, ты действительно хочешь вступить в Большой Круг?»

«Семья Цзян опасна, потому что Фулонг не добился успеха. В настоящее время глупо проявлять враждебность и провоцировать их».

Цзян Тянь улыбнулся, в его глазах вспыхнуло кровожадный огонь. Он сказал: «Хе-хе, когда появляется возможность вырубить дерево до корней, грех этим не воспользоваться!! Ждите, Фулонг. Когда битва закончится, я приду и уничтожу вас!»

……

Поздно ночью Цзян Тянь играл с Летающим мечом.

Цинэр взяла Цзян Тянь за руку и прижалась к нему, смущённо смотря на него.

Она только что вышла из ванной, и ее влажное лицо казалось таким хрупким и прозрачным, что казалось, оно сейчас исчезнет.

Снаружи дул ночной бриз, деревья неслышно шелестели жёлтой листвой, но в комнате с постоянной температурой было тепло, как весной.

На ней была шелковая пижама, обнажающая белые руки и ноги, а сама она источала слабый аромат тела, освежающий и очаровательный.

Цзян Тянь знал, что это не запах духов и косметики, а настоящий аромат тела, настоящий Ци Бессмертного Духа.

Цинэр прикусила нижнюю губу и сказала с легкой улыбкой: «Мои родители убеждали нас снова родить ребенка, и мне интересно, хватит ли у нас сил на это. Я не хочу быть вечно уставшей!»

"А?" Цзян Тянь убрал Маленький черный летающий меч и на мгновение с удивлением посмотрел на Цинэр.

«У тебя что, с этим проблемы? Мы уже играемся на протяжении года, а ты так и не взял меня!!»

Ей было почти до смерти стыдно, ее красивое лицо покраснело, как будто она накрасилась румянами в несколько слоёв.

Этот ублюдок – просто бревно! Я ненавижу его!

Цзян Тянь внезапно осознал, что на самом деле отношения между двумя людьми стали сложными уже тогда, когда он сказал: «Я возьму тебя, когда стану знаменитым». Это стало просто бессмысленной клятвой.

Для Цинэр было неважно, насколько он беден или богат. Она будет с ним всегда!

Причина, по которой Цзян Тянь не хотел вступать с ней в связь - он считал, что если Цинэр сохранит свою девственность, это будет полезно для ее бессмертного обличия, а вероятность и степень пробуждения значительно увеличится.

А после того, как Цинэр послужила императору, пробудив бессмертное обличие...

В общем, существовало большое количество глобальных темных организаций.

Затем они вместе отправились из префектуры Линь в Цзиньлин, встречая смерть на своём пути. После рек крови, поглотивших провинцию, Цзян Тянь исцелил всех и очистил округу.

«Ха-ха, иди и роди себе ребенка!» Цзян Тянь засмеялся.

Бессмертное обличие Цинэр пробудилось и ступило на путь совершенствования. Камень упал с души Цзян Тяня. И он почувствовал несказанную лёгкость. Она обняла его, и они упали на розовые ,атласные покрывала.

……

«Почему ты целуешься с открытыми глазами?»

Цзян Тянь был поражен ее блестящим взглядом. Не смотри на меня так, чертовка!

«Я хочу сохранить твое лицо в своем сердце. Ведь когда я встречусь с тобой в следующей жизни, я стану твоей женой…»

Нефритовая рука Цинэр ласкала его лицо, ее глаза были слегка красными. Он почувствовал, как эмоции переполнили его душу!

"Цинэр!" Цзян Тянь почувствовал нежность в своем сердце.

После стольких лет мучений и ожидания он, наконец, стал мужчиной. Он снова обнял её, и Цинэр поняла, что она действительно принадлежит ему.

Когда подошёл этот чудесный момент, Цинэр застыла, слегка нахмурившись, ощутив небольшую боль. Она даже укусила его за руку, а затем на глазах её выступили слёзы.…

За окном тихо плыли опавшие листья, в комнате было светло, и пахло весной.

В эту тихую ночь Цзян Тянь наконец сделал её своей.

Нежность Цинэр не позволила Цзян Тяню сдержать ее внутренний импульс. Ее искренность, мягкость и ее нежная красота свел его с ума.

С этой ночи отношения Цинэр и Цзян Тяня стали ещё ближе.

С того дня он постоянно проводил с ней всё свободное время: медитировал, посещал Солнечную лабораторию, купался в горных реках.

Кроме того, хирургия Lingnan собрала довольно много материалов в Юго-Восточной Азии. Материалы поступали непрерывно, и Супер Великая формация обрела своё начало.

Однако Цзян Тянь также напомнил им, чтобы они не позволяли им раскрывать свои намерения, чтобы китайцы в Синчжоу не напали на них

Приближался конец года, температура становилась все ниже и ниже, приближалась зима.

«Послушайте Истинного Мастера. Он сказал, что скоро начнётся аукцион волшебных артефактов в мире искусства».

После этого они стали готовиться к этой поездке.

Не успели они покинуть дворец, как их потрясла очередная новость.

В том же году правительственное здание округа Цися было достроено

«Чэнъи не возвращался несколько лет, Цзян Тянь, я знаю, что у тебя есть деньги, не мог бы ты мне их одолжить!»

По телефону Чжэнь Шуай был очень искренним.

Цзян Тянь с неохотой согласился.

Вечером Чжэнь Шуай ехал за ними на новом спортивном автомобиле Maserati. В предыдущей жизни он жил в мире и согласии со своими знакомыми и друзьями. В этой жизни он не знал, что ждёт его, благословение или проклятие.

Увидев, что Цзян Тянь нахмурился, Тан Гуансю быстро сказал: «Цзян Тянь, не беспокойся об этом, Чжэнь Шуай не участвовал во всех этих грязных вещах»

«Чжэнь Шуай, если тебя поймают - это дорого тебе обойдётся! Привет, Дунсю!» Цинэр последовала за ним, вежливо улыбаясь.

Чжэнь Шуай пожал ему руку, и тут ключи от машины упали на землю.

«Чжэнь Шуай, на что ты смотришь? Это старшая сестра! » Дань Гуансю дал ему пощечину.

«Ничего, ничего, я просто не понял, как старшая невестка так сильно изменилась. Я даже не сразу узнал её!»

Чжэнь Шуай пробормотал это таким испуганным голосом, что все вокруг даже немного смутились.

«Я не видел его много лет, и я не знаю, кем стал босс Чэнъи…» Цзян Тянь выжидательно смотрел на него, нервно кусая губы.

Строго говоря, Чэнги не был старшим братом. Он снимал квартиру с матерью в здании правительства округа, был иностранцем и был на два года старше Цзян Тяня.

Вначале Чэнъи не любил Цзян Тяня. При встрече они даже не здоровались.

Но однажды все трое пошли в небольшой ресторан-барбекю, открытый матерью, и съели кое-что запрещённое. Когда они увидели, что несколько старших братьев из социальной группы ниже по сословию поедают еду повелителя, они без колебаний бросились к ним и избили их.

После этого отношения между четверкой наладились, и они стали верными друзьями.

Позже Цзян Тянь узнал, что Чэнъи было очень трудно драться. Теперь, думая об этом, Цзян Тянь вспомнил, как их окружили несколько головорезов, однако Чэнъи не бросил его, а быстро пришёл на выручку.

Чтобы спасти его, Чэнги один сразился с семью или восемью мужчинами, его даже несколько раз ранили.

После окончания колледжа в Цзиньлине Чэнъи покинул город и вместе с матерью вернулся на северо-восток.

……

Местом встречи по-прежнему является Международный комитет в городе Минъюэ.

Однако теперь это стало отраслью Чжэнь Шуай.

Он сказал всему обслуживающему персоналу, что они должны доброжелательно встретить Цзян Тяня.

«Добрый вечер, г-н Цзян, добрый вечер, г-жа Цзян! Добро пожаловать!»

Как только они вошли в дверь, дюжина красавиц-чонсам, стоявших по сторонам от входа, одновременно поклонилась.

Их проводили в лучшую президентскую ложу.

Выпив чаю и немного поболтав, они оказались прерваны молодым человеком лет тридцати, резко толкнувшим дверь.

Его густые брови и большие глаза смотрели очень снисходительно. На нем был старый альпинистский костюм, походная обувь была очень изношена. На нем был рюкзак, стандартная ослиная одежда, а его лицо было уставшим и пыльным.

«Цзян Тянь, Минсю, Чжэнь Шуай! Я хочу умереть!» Другие еще не заметили, но Цзян Тянь обнаружил, что Чэнъи хромал.

Беглый взгляд отметил, что его правая нога и икра были ампутированы и протезированы.

«Чэнъи, что с твоими ногами?» Плохие предчувствия охватили его сердце. Он выжидательно посмотрел на вошедшего.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 294**

Глава 294

«Ничего страшного, я всегда любил играть в футбол. Три года назад во время игры я случайно сломал себе кости!»

Чэнъи сел и неохотно улыбнулся, по-видимому, бессознательно говоря: «Все в порядке, я могу ходить и прыгать, и на мою повседневную жизнь это никак не влияет!»

Цзян Тянь склонил голову и молча отхлебнул чаю.

Чэнъи не сказал правды, скрыв самое сокровенное.

Но поскольку Чэнъи этого не сказал, Цзян Тяню было неудобно вытаскивать из него всю информацию. Когда придет время, он спросит его еще раз.

Цинэр тоже почувствовала, что тот что-то скрывает.

А поскольку Цзян тянь не спрашивал, она тоже решила не мучить гостя вопросами. «Это брат или сестра?» Чэнъи снова и снова благодарил его с чашкой в руках.

Цзян Тянь кивнул.

«Цзян Тянь, как ты счастлив!» - похвалил Чэнъи.

«А ты, Чжэнь Шуай, очень хорошо развиваешься! Я слышал, что есть несколько сетевых магазинов Emperor International, и теперь их число составляет сотни миллионов единиц!»

Чэнъи похвалил его, но Цзян Тянь почувствовал ,что все эти позитивные эмоции –маска

«Цзян Тянь, мне очень жаль, что я не успел на вашу свадьбу, но я исправлюсь, поэтому дарю вам это!»

Чэнъи быстро вытащил пачку денег из бумажника, взял красный бумажный пакет и вручил его Чжао Сюэцину, извинившись с улыбкой: «Вы мне словно брат с сестой, поэтому должны принять, это от всего сердца!»

«Цзян Тянь, это…» - колебалась Цинэр.

«Всё в порядке, мы примем, спасибо!!» - и Цзян Тянь согласно кивнул.

Тан Гуансю улыбнулся и сказал: «Чэнъи, ты очень щедр, содержимое конверта превышает мою зарплату за полгода!»

«Нет, всё хорошо…» - рассмеялся Чэнъи, однако в горле его сквозила горечь.

Он повторял с улыбкой снова и снова: «Но мне никогда не будет труднее. Если вы выйдете замуж, каждый из вас будет достоин самых дорогих подарков!»

Цзян Тянь тихо сказал: «В то время самым трудным для стариков было полагаться на кого-то, чтобы зарабатывать деньги и содержать семью. Был ларек, который разгромило руководство города. Чэнъи тогда поклялся, что он должен стать человеком, богатым человеком. И когда он женится, он должен дать фунт денег в подарок… »

Цзян Тянь пристально посмотрел на него и сказал: «В то время босс действительно гордился десятью тысячами чжан!»

«Мы были молодые и легкомысленные!»

Чэнъи улыбнулся и горько проговорил: «Я подсчитал, что фунт стодолларовых купюр - это почти заоблачная сумма! Я не могу себе этого сейчас позволить! »

«Забудьте, вы просто дарите 480 миллионов!»

Приступив к подаче, Чжэнь Шуай открыл бутылку «Маотай», выдержанную сотни лет, и налил всем вина. Он искренне рассмеялся: «Теперь Цзян Тянь потрясающий, наследный принц Yaowang Group! Yaowang Group сейчас стоит десять миллионов юаней! »

«Чжэнь Шуай!» - уставился на него Тан Гуансю.

Очевидно, Чэнъи не выглядел счастливым. Собеседник намеренно причинил ему боль.

"Цзян Тянь, поздравляю!"

Чэн И поднял свой стакан и сказал с улыбкой: «Боюсь, меня ждёт судьба семьи Не и семьи Сун.

Они чокнулись и выпили.

Цзян Тянь обнаружил, что даже в этот момент Чэнъи не выказал ни малейшего шока.

Чжэнь Шуай отчаянно глотнул и выплюнул, пренебрежительно сказав: «Семья Не, Семья Сунь, Семья Чэнь…все они были нами потеряны! Затем Сунь Хао был убит Цзян Тянем! … И это невероятно!»

Его негодование по поводу Сунь Хао до сих пор не рассеялось.

Услышав это, лицо Чэнъи внезапно изменилось, и рука, держащая бокал, слегка задрожала.

Некоторое время он молчал, а затем и торжественно произнёс: «Цзян Тянь, будь осторожен, силы, стоящие за этими тремя великими семьями, очень опасны!»

«Какие силы?» сказал Цзян Тянь с интересом.

«Ты знаешь Тойо Сакуру?» Мелкая дрожь пробежала по телу Чэн И.

«Чэнъи, раз ты знаешь Сакуру, кем ты являешься??»

Цзян Тяну было любопытно, но он тихо покачал головой.

«Сакура ... Всё слишком запутанно. В конце концов, ты знаешь организацию Ямагути в Тойо Якудза?» Чэнъи нахмурился.

«Кто его не знает. Ямагути, Мафия и так далее…» - сказал с улыбкой Чжэнь Шуай.

«В Тойо формация Ямагути подчиняется господству Общества цветения сакуры!» Лицо Чэнъи выражало глубокий страх, он снова нахмурился.

"Откуда ты это знаешь?" - интересно спросил Цзян Тянь.

«Это ... я услышал это от родного человека!» Чэнъи смущённо заулыбался.

«Ха-ха, Чэнъи, вы, северо-востоки, любите хвастаться! Ямагути очень силен, как может быть цветущая сакура лучше него!» Чжэнь Шуай с широкой улыбкой хлопнул себя по ногам.

Чэнъи неловко рассмеялся, а затем сказал: «Цзян Тянь, я позвоню тебе позже и всё расскажу!»

В это время Тан Гуансю спросил: «Чэнъи, сколько лет ты был вдали от Цзиньлина? Как твоя жизнь? Тетя в порядке?

«Моя мать умерла…»

На лице Чэнъи появилось печальное выражение, но его тут же сменила притворная улыбка: «У нее был инсульт, больно не было, она умерла быстро!»

«Чэнъи, что за горе!» - с сожалением сказал Тан Гуансюй.

Чжэнь Шуай деловито произнес тост: «Выпьем, не говори таких ужасных вещей!»

Некоторое время все в молчании пили вино, Цзян Тянь сказал: «Чэнъи, а как насчет тебя? Чем ты занимаешься?"

«Моя мать оставила мне небольшую сумму денег, которой мне хватило на то, чтобы поесть, выпить и немного повеселиться. Я путешествовал и лазил по горам, и грусть отпустила меня! » Чэнъи улыбнулся, грустно смахивая слезу с уголка глаз.

Цзян Тянь решил больше ничего не спрашивать.

Вскоре вступило десять вечера.

Чэнъи посмотрел на время по телефону и с улыбкой сказал: «Ну, сегодня, мне пора!» «Нечего смеяться! Комплексное обслуживание, всё можно пить и есть в двойном объёме!»

Чжэнь Шуай был пьян, мозг его был затуманен, но он не сдавался.

«Мне действительно нужно идти!» Чэнъи настаивал.

«Живите здесь, в этом президентском номере!» - сказал, улыбаясь, Чжэнь Шуай.

«Нет. Я забронировал президентский люкс в Шератоне. Завтра увидимся! » Чэн И пожал руки всем по очереди и быстро вышел.

У входа в Emperor International Чэнъи остановил такси и прошептал водителю.

"У Шань?"

Цзян Тянь приподнял бровь. У Шань - одинокая гора. Разве он не бронировал большой отель?

"Ладно!" Водитель кивнул, Чэнъи собирался сесть, но Цзян Тянь потянул его.

Он бросил водителю сотню долларов и сказал: «Извините, что побеспокоили вас, в ваших услугах больше не нуждаемся!»

"Что не так?" Чэнъи удивленно посмотрел на Цзян Тяня.

Цзян Тянь не сказал ни слова, но затащил его в Emperor International и небрежно вошел в пустой номер.

Цзян Тянь даже не позволил войти Цинэр. Он достал бутылку красного вина прямо из винного шкафа, наполнил стакан для Чэнъи, налил себе стакан и ледяным взглядом уставился на него. «Шэнъи, если ты относишься ко мне как к брату, ты расскажешь мне, как тебе сломали ногу!»

«Все в порядке, ты слишком много думаешь…»

Чэнъи сделал вид, что расслабился, и сказал: «Произошла автомобильная авария, ампутация. Я боялся, что тебе будет неловко, поэтому не сказал!»

Цзян Тянь пил вино из бокала, но внезапно выронил его из рук! Тот упал на землю и разбился: «Значит, ты не считаешь меня братом!»

“I……”

Чэнъи открыл рот, постепенно меняясь в лице. Затем он сел на диван, взявшись за волосы обеими руками, и грустно сказал: «Во-вторых, я не хотел говорить, не хотел беспокоить тебя. Боюсь, я могу причинить тебе вред! «

«Шэнъи, поверь мне, я могу тебе помочь!»

Цзян Тянь сел, налил себе бокал вина и выпил все.

"Помоги мне!"

Чэнъи отпил свой напиток и сказал с горькой улыбкой: «Цзян Тянь, никто в этом мире не может мне помочь!»

«Тебе отрезали ногу! Вы не путешествуете, а убегаете ».

Цзян Тянь холодно сказал: «Более того, ты даже не осмелился остаться в отеле, ты решил спать только на улице, верно?»

«Плюс, ты уже взрослый…» Чэнъи засмеялся и, наконец, рассказал все Цзян Тяану.

Как и предполагал Цзян Тянь, Чэнъи оказался из семьи Боевого Дао на северо-востоке. Семья не была могущественной, но она открыла библиотеку, чтобы принимать учеников, а также вела внешнеторговый бизнес. У семьи также было несколько миллиардов активов.

В семье есть несколько драгоценных камней, семейные реликвии. Сообщается, что базу совершенствования мастера боевых искусств можно быстро улучшить, но слава легендарного отца показала, что на самом деле это совсем не так.

В этих камнях вообще не было духовной ци. Он изучал их десять лет и не обнаружил никаких аномалий, поэтому он забыл об этом и прожил мирную жизнь без каких либо эксцессов.

Инцидент произошел, когда Чэнъи было десять лет. Внезапно в дом ворвались несколько человек из группы Тояяма, которые очень сильно разбогатеть.

Конечно, они не могли дать им завладеть их фамильным сокровищем!

Противники не согласились друг с другом, последовала драка. Ямагути захватил нескольких детей семьи, чтобы обменять их жизни на камни.

Им пришлось отдать драгоценные камни другой стороне, но хозяин группы Тойо Ямагути, похоже, не знал, как им пользоваться. Поэтому он решил, что семья подделала его.

Чэнъи внезапно снял семейный дом правительства округа Цися, чтобы избежать преследования клана Ямагути.

Когда он закончил колледж, Чэнъи внезапно покинул Цзиньлин, чтобы вернуться в свой родной город на северо-востоке, думая, что память о тех событиях уже затихла.

После более чем десяти лет напряженной работы, он уже достигли культивации базы Iron Body, культивирование базы его матери также достигло уровня внутренней силы. Он думал, что сможет сразиться с противником и спасти отца.

Однако на этот раз собеседник привел мастера Клуба Цветения Сакуры. У Чэнъи вообще не было ни единого шанса. В пустынном пригороде его мать была изнасилована и убита, отец был тяжело ранен, а Чэнъи отрезали ногу.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 295**

Глава 295

После повторного побега с отцом, они решили подавить в себе желание отомстить и могли только бродить по стране, чтобы избежать преследования Ямагути.

Они даже не осмелились остаться в отеле, потому что преследователи быиа слишком влиятельными и имели определенные рычаги воздействия на управление и сотрудников отеля. Они могли легко узнать его местонахождение.

……

Убийство с целью завладения сокровищами - это банальная история, довольно часто встречающаяся в «Мире культивирования».

Но теперь, слыша такую от своего брата, Цзян Тянь чувствовал, что его переполняют боль и отчаяние.

Чэнъи - крепкий, крепкий мужчина ростом 180 см, плакал, как ребёнок, и глупо шептал:

«Дочь, ты знаешь? Когда я увидел, как мою мать изнасиловали, я действительно почувствовал себя полным ничтожеством, неспособным защитить свою семью. Я хочу убить себя!»

«Почему Бог так жесток, почему он убил их! Моя счастливая жизнь была разрушена! Зачем? Зачем? Почему этот мир такой несправедливый!»

Чэнъи внезапно зарычал, истощенно рыча.

«Это невиновность джентльмена, невиновный мужчина, дорожащий нефритовым кольцом, скоро сменится преступной расчётливостью…» Цзян Тянь наблюдал за безумием, и от него исходил холод, в результате чего температура окружающей среды упала на несколько градусов.

«Чэнъь, будьте уверены, я займусь этим! Я должен сделать это в честь памяти, по долгу крови! » - тихо сказал Цзян Тянь.

«Долг крови должен быть оплачен кровью?»

Чэнъи удивленно взглянул на Цзян Тяня, а затем сказал с горькой улыбкой: «Я так и думал вначале, но после нескольких сильных ветров и кровавого дождя, после многих лет скрывания в Тибете, как уличная мышь, я уже понимаю, что моих сил не хватит. И мне остаётся только смириться… »

Он нервно посмотрел на Цзян Тяня и сказал: «Цзян Тянь, ты знаешь, что семья Не стоит за клубом Сакура? Они сотрудничали с группой Ямагути. Поскольку вы убили семью Не, группа Ямагути не оставит вас в покое!»

«Цзян Тянь, не думайте, что раз вы наследный принц группы Яован, вы сможете с ними связываться. Ты ошибаешься! Мы просто ничтожные муравьи! Я предлагаю вам, семья Цзян, быстро продать свои акции и активы, бежать в Соединенные Штаты и за границу, уйти как можно дальше. Использовать несколько поддельных имен и жить в спокойствии все оставшиеся годы… »

Цзян Тянь сказал: «Сакура, в Ямагути есть несколько маленьких чертей, которых нечего бояться! Я могу раздавить их, просто подняв руку! »

Чэнъи ошеломленно уставился на Цзян Тяня, не зная, что сказать.

«Босс, вы не верите? ОК! Я покажу тебе свою силу! » Цзян Тянь молча фыркнул и указал на нож длиной около трех метров, которым разрезал мраморный журнальный столик на две части.

"Га-!"

Чэнъи был ошеломлен и глупо посмотрел на Цзян Тяня: «Конденсация ци, Чэн Бин, ты мастер трансформации! Как ты это сделал? "

Он не мог в это поверить, думая, что у него галлюцинации.

Он вырос с Цзян Тянем, но не знал, что он так умеет.

Когда он вместе с матерью основал компанию, отец был маленьким чиновником, дедушка - старый добрый практик китайской медицины, но он вообще не имел никакого отношения к миру Боевого Дао, это обычная семья.

Более того, боевая сила Цзян Тяня всегда была очень своеобразной. С детства ошивался в интернет-кафе, барах. С четырёх начал драться. Цзян Тянь был более жестоким, чем кто-либо.

Фактически, роль Цзян Тянь - это плохой парень, ответственный за большого плохого парня, у которого есть плохая идея.

Но все происходящее было предельно реально. Поперечное сечение мраморного журнального столика было очень гладким. Его можно использовать как зеркало, чтобы отразить силуэт.

«Тебе не о чем беспокоиться, ты доверяешь мне?» - сказал Цзян Тянь с легкой улыбкой.

"Да! ДА!"

Чэнъи взволнованно вскрикнул: «СПАСИБО!»

Хотя Чэнъи не знал, что его настоящей способностью было Цзян Тайчу, основа для совершенствования Грандмастера Трансформации и идентичность потомков наследного принца группы Яован из семьи Цзян.

«Тогда давай найдем дядю…» - слегка улыбнулся Цзян Тянь.

"Ладно! Мой папа ждет на Ву Шане. Я думаю, он еще не успел поесть!» - быстро сказал Чэнъи.

Цзян Тянь оставил коробку и попросил Чжэнь Шуай приготовить немного еды и две бутылки мутая.

Была уже поздняя ночь, а гостей почти не было.

Цзян Тянь покинул Emperor International, Цинджер сел в машину, и трое мужчин направились в Ушань.

……

Когда машина была на полпути, пошёл снег, и на земле быстро вырос толстый слой белого ковра.

«Идет снег, идет 2009 год!»

Цзян Тянь протянул руку из окна машины и взглянул на свинцово-серое небо.

Машина проскакала до конечной точки горной дороги Ушань. Все вышли из машины и вошли в небольшую пещеру. Чэнъи был удивлён и крикнул: «Папа, где ты?»

«Может, твой отец прячется…»

Цзян Тянь давно обнаружил, что отец Чэнъи находится недалеко от джунглей.

«Папа, не нервничай, это мой маленький Цзян Тянь и его возлюбленная Цинэр!» - крикнул Чэнъи.

«О, это Цзян Тянь ...»

Цзян Тянь рассмеялся, а затем уставился на Чэнъи.

«Папа, ты голоден, съешь что-нибудь скорее!» Чэнъи передал приготовленную еду и питьё.

Он сидел на земле, объедаясь вареной говядиной и запивая всё это вином.

«Не пейте вино, бодрствуйте и всегда будьте начеку, когда укрываетесь от преследования!».

Цзян Тянь печально посмотрел на Чэнъи.

Прежде чем Чэнъи отучился в университете Цзиньлин, он несколько раз приезжал сюда ради отца.

Он был худым, но в возрасте пятидесяти лет его волосы были полностью белыми, а талия - узкой. Дело в том, что он похож на испуганного кролика, с вечным страхом в глазах, а Сущность, Ци и Дух давно испарились.

Несколько лет бегства от жизни, судьба поставлена на карту, его мир рухнул.

«Папа, Цзян Тянь - мастер боевого дао. База совершенствования трансформации, с ним нам не нужно беспокоиться о Ямагути! »

Чэнъи был внезапно взволнован.

"Как? Ты рассказал Цзян Тяню о нашей семье? »

Отец был так потрясён, что застыл с куском мяса у рта.

«Да, Цзян Тянь знает все, но не волнуйтесь…» - сказал Чэнъи.

Тот яростно проглотила говядину, говоря: «Что ты, черт возьми? Цзян Тянь - обычный человек. Как он может нам помочь? Я говорил, не приводите незнакомцев, иначе мы будем мертвы!»

Чэнъи с тревогой сказал: «Папа, Цзян Тянь действительно великий мастер боевых искусств, с базой совершенствования Трансформации, я видел это своими собственными глазами…»

"Молчи!"

Он яростно кричал, насильно прерывая слова сына, а затем посмотрел на Цзян Тяня и сказал с легкой улыбкой: «Цзян Тянь, ты тоже видел, мы, отец и сын, теперь бездомные собаки. Уходите, мы вас больше не побеспокоим! «

«Дядя, не говори так, всё будет хорошо».

Он проглотил тушеные большие кости, недовольно взглянул на Цзян Тяня и сказал громким голосом: «Кажется, я все еще не совсем понимаю, о чем говорю. Боюсь, ты доставишь нам неприятности. Вы думаете, что если у вас дома есть куча ваших грязных денег, у вас всё получится? Не смешите, лучше поторопитесь! Торопитесь, торопитесь!

«Папа, как ты можешь так говорить!»

Чэнъи так разозлился, что на глазах у него выступили слёзы.

Чэнъи извиняюще посмотрел на Цзян Тяня: «Цзян Тянь, не принимай это близко к сердцу, мой папа действительно напуган!»

«Ничего страшного, я понимаю!»

Цзян Тянь слабо сказал: «Чэнъи, давай сделаем это.…Если возникнут проблемы, немедленно позвони мне! »

«Хорошо…» Чэнъи не знал, что сказать, поэтому сначала ему пришлось согласиться.

"В самом деле?" Выйдя из пещеры, Цинэр смягчилась и мягко сказала: «Кто-то преследовал нас по дороге. Боюсь, скоро придут враги. Дядя Ченг невежлив, но он очень напуган!»

Цзян Тянь нежно сказал с улыбкой: «Давайте сначала найдем место, где можно спрятаться, боюсь, скоро придут люди из группы Ямагути!»

Эти двое замерцали, исчезли в джунглях, спрятались на большом дереве и услышали, как отец и сын стали их обсуждать.

«Вы - отходы, Цзян Тянь - соломенный мешок, а база совершенствования Трансформации – всё ещё великий мастер боевых искусств. Разве он не может попасть в рай?»

«Я видел это собственными глазами, папа, ты можешь быть вежливым с Цзян Тянем? Это мой брат!"

«Хороший брат! Банда негодяев, ты думал о том, что если бы вы не тусовались с ним каждый день в детстве и не концентрировались на совершенствовании, возможно, не было бы сейчас этого! Может у тебя были все ноги целыми!? !

«Это неправда! Цзян Тянь не задерживал меня в совершенствовании!»

Пока-пока!

Прозвучали два хлопка, и пещера затихла.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 296**

Глава 296

«Кажется, когда ты был ребенком, тебя так не трогали ...» Цинэр взглянул на Цзян Тяня.

«Я буду с тобой ласков. Ласковая жена – счастье в семье!»

«Это так красиво…» Цинэр посмотрела на Цзян Тянь белым взглядом, и ее глаза заискрились от переполнявших чувств.

Она долго вздыхала и, наконец, сказала: «Спи. Давай оставим всех на рассвете и отправимся на юг, чтобы посмотреть, сможем ли мы проникнуть в Юго-Восточную Азию.… Там мы будем в безопасности…»

Но ответа она так и не услышала.

Ждали они больше часа.

Внезапно подъехалидва внедорожника с номерным знаком «Северо-Восток». Не включая фары, они ехали в белом свете, отраженном снегом.

Машина остановилась, дверь бесшумно открылась и также закрылась.

Восемь мужчин невысокого роста вышли из машины в окружении человека, одетого как воин, в кимоно и деревянных башмаках. Они тихо подошли к пещере.

Окружавшие его мужчины были одеты в черные костюмы с воротником-стойкой и черные брюки. Они были крепкоголовые, с суровыми лицами, и у всех на лице застыла злобная гримаса. У большинства из них были шрамы на лицах.

В тишине прозвучал звук затвора пистолета и свист катаны, которую вытащили из ножен. Она слабо засияла в свете белого снега.

«Шэнъи, вставай!»

Внезапно отец ударил сына ногой, вытащил горный нож и бросился к двери.

«Ченг Сан, вот мы и встретились!»

Воин поддался вперед ,на лице зияла злобная усмешка.

«Чиба Масаичи!»

В тот момент, когда было произнесено это имя, его лицо побледнело, и он подсознательно отступил на шаг.

Чиба Масаичи - мастер кендо, пришедший из Бейхена, занимающий весомое место в Королевстве Тойо.

Тойо Кендо делится на Мастера Веера, Мастера, Мастера меча и Фехтовальщика в зависимости от базового уровня развития. Его сила может соответствовать Божественному Царству, Трансформации, Внутренней силе и Базе совершенствования Железного Тела в Боевом Дао Хуасиа соответственно.

Чиба Масаичи - мастер фехтования в Бейчене, и его сила эквивалентна мастерам трансформации. Он может соревноваться с Хун Тяньчжао из Хуасии и Мо Хаосюн, гроссмейстером боевых искусств. Он был очень силён.

Тиба Масаичи - председатель общества Инагава группы Ямагути и член общества Сакура.

У него очень высокий статус в Toyo. Помимо этого он был избран членом парламента. Мог позволить себе наравне с мэром Осаки выпить и посидеть в престижном закрытом клубе.

Чиба Чжэнъи стояла, как копье, демонстрируя свои способности. Она со злобной улыбкой сказала: «Ты же знаешь, я могу убить тебя!»

«Все пять драгоценных камней у вас!

«Чего еще ты хочешь? Уничтожить нас до последнего? »

«Это фальшивка, китайская обезьяна такая хитрая! Черт!" Чиба был очень зол.

«Папа, что за чушь, убей их, отомсти маме!» Глаза Чэнъи были красными от злости и гнева, он бросился вперед.

Чиба Масаичи был тем, кто убил в том году его мать. Чэнъи не мог дождаться ,пока не уничтожит его и не сотрёт в порошок!

«Шэнъи, молчи!»

Он стал яростно кричать, по щекам его текли слёзы, он стал жалобно умолять: «Чиба Мастер, я действительно все сдал, если не верите, можете обыскать наш багаж!»

Он хотел отомстить, но понимал, что у них нет шансов устоять против такого соперника.

«Хм, ты возьмешь этого ребенка с собой?»

Чиба медленно вытащил длинный меч, двинулся к Чэнъи, который вдруг смертельно побледнел.

Меч рассекал воздух, словно ветер, свет лезвия отражал пространство, будто разделяя Небо и Землю.

Однозначно. Любой, кто столкнётся с этим мечом - покойник.

"Шэнъи, беги!"

Он ударил своего сына, откинул его в сторону, поднял перед собой нож и с криком побежал на противника.

Острый Клинок Ци мгновенно срезал горный нож в его руке и отбросил его к двери.

В мгновение ока в голове пронеслась куча воспоминаний, где вся здоровая и живая семья вместе ужинали в большом зале, где они сидят напротив камина, где они счастливы и веселы.

«Сынок, папа сегодня умрет, а ты должен жить хорошо…»

Печаль и отчаяние сквозило в его голосе.

Тут раздался звонкий треск! Клинок в руках мечника треснул и развалился на множество осколков.

"Что? Это возможно?? » Отец отступил назад, не веря своим глазам.

«Какое скрытое оружие, что за мощь!»

Чиба увидел, что кто-то выпустил сильную энергию и сломал Клинок Ци. Он быстро огляделся, но ничего не увидел.

Не успел он опомниться, как разглядел возле ног противника…снежок!

Клинок разбил обычный ком снега?!!!

В этот момент Чиба был потрясен, его сердце сжалось, и он, зорко оглядевшись, громко крикнул.

«Маленький дьявол, ты хочешь умереть?»

Раздался холодный голос, и все увидели, что из леса вышли две фигуры.

"Кто вы?! »

Чиба внимательно смотрел на Цзян Тианя, затем насторожился и нахмурился.

«О, меня зовут Цзян Тянь, я одноклассник Чэнъи, мой папа работает заместителем, а моя мама - председатель компании, акции которой котируются на бирже! Многие клубы в Цзиньлинге заняли мои люди!

«Хе-хе. Напугал меня!»

Член команды Ямагути, стоящий позади него, засмеялся, обнимая живот.

"Дебил!"

Вы можете продемонстрировать свою военную мощь в мирное время, но вы также являетесь мастером кендо и членом группы Ямагути. Какой человек посмеет тебя убить?? Когда в его глазах ты приближен к замминистру?

«Это… правда…»

Чиба Масаичи потерял дар речи и беспомощно замахал руками, словно отгоняя мух.

В конце концов, это дитя чиновника. После убийства чиновник Хуасиа обратит на эту ситуацию серьезное внимание, что очень неблагоприятно для будущих действий формирования Ямагути в Хуасиа.

«Поторопись и отдай драгоценные камни, или я тебя убью! »

«Стреляйте! Убейте его!» Чиба Масаичи заскрежетал зубами и безжалостно махнул рукой.

Несколько членов Ямагути подняли пистолеты и уже собрались выстрелить.

В этот момент раздался сигнал тревоги, он рассек десять ножей подряд, образовав светящуюся блокаду клинка.

бум!

Однако лезвие раскрошилось, как бумага, и все отлетели почти на 10 метров от страшного удара Цзянь Тяня!

Он упал на землю, кимоно разлетелось на пряди, сабо исчезло, а разорванная кожа и зияющая плоть были залиты кровью.

Остальные были мертвы.

Отец и сын были напуганы и недоверчиво посмотрели на Цинэр, будто не веря, что это произошло на их глазах. Такой погром…устроила…она!

Перед ним был беспорядок, как будто здесь проехал бульдозер, которого обстреляла тяжелая артиллерия, а после прошелся тайфун.

У такой прекрасной девушки с могучей репутацией такая ужасная сила?

"Удивительно! Настоящая сила миссис Цзян, я боюсь, что это Пик Трансформации!» - пока раздавались крики, ее глаза потускнели.

«Я знаю, но в этой атаке нет ничего необычного. Меня научил муж! »

Цинэр застенчиво улыбнулась и выглядела немного смущенной.

"Г-н. Цзян этому научил? Тогда г-н Цзян ... "

Отец смотрел на Цзян Тяня и чувствовал, что из груди его наружу рвётся благоговение и трепет!

Цинэр очень могущественна, но раз её научил Цзян…. Насколько силен тогда он?!!

Чэнъи стоял с открытым ртом, всё ещё не веря, что они живы.

«Вы, ребята, просто гроссмейстеры боевых искусств!»

Чиба был в ужасе. Danger Land посмотрел на Цзян Тяня и, понял с кем он связался. Он внезапно закричал: «Фамилия Цзян? Yaowang Group принадлежит вам, вы, эксперт номер один, Цзян Тайчу, в Царстве Божественного Китая!»

Цзян Тянь не отрицал.

«Ты посмел атаковать меня!!!? Я президент группы Ямагути Инагава и член Общества Цветения Сакуры. У меня десятки тысяч людей… »

Чиба отчаянно угрожал ,пытаясь сохранить себе жизнь и хоть как-то изменить с вою ситуацию!

Он так и не понял, остаться ли с духом бусидо и умереть или просто убежать.

«А вы, я смотрю, совсем не боитесь смерти?!»

Цинэр резко вскрикнула, подняла руку и щелкнул пальцами, указывая на Манга, летящего в воздух.

«Что ж, убьём столько, сколько сможем!»

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 297**

Глава 297

«Как ты посмел атаковать меня!»

Чиба Масахиро не успел даже договорить, как уже летел в сторону валунов. Катана оставила на его теле несколько тонких, но кровавых ран.

Эти светящиеся лезвия – сила, подобная силе алмаза, она может разрезать золото и железо.

бум!

Его снова ударили, теперь в грудь. Струйка крови полилась из уголка его рта. Капли пачкали его одежды. Все кости в груди были сломаны, он не мог пошевелиться.

«Дядя Чэн, Чэнъи, разве вы не желали его смерти? Пришло время мести, давай! » - сказал Цзян Тянь.

Чэнъи взял горный нож и пошел вперед, пристально глядя ему в глаза: «Ты, маленький дьявол, разве ты не хотел разрезать меня на части?!!!!!? Давай!"

«Ченг Санг, я понял, что ошибаюсь, прости меня, прости меня в последний раз!» - жалобно умолял Чиба.

«Уже поздно! Дух бусидо! »

Ченг праведник яростно зарычал, и его руки с мечом резко поднялись вверх!

С грохотом одна из ног Чибы откатилась в сторону, и под ужасные крики хлынула кровь, словно родниковая вода.

«Этот меч - твое возмездие за убийство моей матери!» Чэнъи был залит кровью, но снова и снова оказался порезан.

Рука вверх!

Другая нога Масаичи Чибы покатилась вслед за первой.

«Не убивай меня! Прости меня! Я прошу тебя!"

Он кричал, вопил, его глаза почти выкатились из орбит, а хлынувшая кровь оставляла алый цвет на снегу.

«Разве ты не крут? Разве ваша команда Ямагути не всесильна? Не проси пощады, вставай и сражайся со мной! »

Чэнъи был похож на бешеного пса, глаза его горели красным огнём, он снова сделал взмах мечом и отрубил ему правую руку.

"Ао ...-!" Чиба закричал, его глаза побелели, и он тут же умер от болевого шока и кровопотери.

«Эй, это не сработает!»

Чэнъи держал нож и отчаянно трясся перед грудью Чибы, превратив его в кровавое месиво, а затем он опустился на землю на колени и воскликнул: «Мама, я наконец-то отомстил за тебя! «

«Детка, ты можешь покоиться с миром!» Отец тоже преклонила колени, по глазам его текли слезы.

Хуа!

Когда они успокоились, Цзян Тянь сжег труп и развеял пепел.

«Дядя Ченг, теперь ты сможешь остаться в отеле?»

Цзян Тянь посмотрел на отца и сына. «Чего мы с тобой боимся?» Чэнъи встал и усмехнулся, обнажив белые зубы.

«Цзян Тянь, он просто называл тебя Цзян Тайчу, ты… Мастер Цзян!»

"Да, это я!" Цзян Тянь слабо улыбнулся.

Отец потянул Чэнъи вниз и преклонил колени перед Цзян Тянем.

Он просто мастер боевых искусств с малыми достижениями внутренней силы. По сравнению с непобедимым Цзян Тянем, он просто ничтожество.

Думая об этом, он всё больше и больше осознавал, как ему повезло.

Цзян Тянь поднял их с колен, нежно улыбнувшись, и сказал: «Я и Чэнъи знакомы с детства! На мой взгляд, Чэнги - мой брат, а ты – как отец!»

«Имбирный Мастер, как жаль, что я смотрел на тебя свысока, наговорил тебе столько неприятного, не принимай это близко к сердцу, прости меня…!»

Услышав слова Цзян Тяня, отец и сын были так тронуты, что чуть ли не плакали.

«Господи, как нам повезло!»

Цзян Тянь засмеялся, однако внезапно раздался грохот, земли разверзлись, и он обнаружил пять кристаллов.

Из этих пяти камней четыре - халцедон, способные очищать некоторые магические артефакты атаки или защиты, и один из них - Камень Пустоты из кольца для очищения Мира Культуры!

Более того, этот Камень Пустоты размером с детский кулак можно было разделить как минимум на два кольца. Одно из них досталось бы Цинэр.

Однако Цзян Тянь не был тем ,кто без зазрения совести отнимает сокровища у друзей ради собственной выгоды.

Он собрал весь лонжерон, улыбнулся и сказал: «Дядя Чэн, какие из них твои, забери их!»

«Эти четверо наши, но Мастер Цзян, если тебе нужно попрактиковаться, возьми их!».

Цзян Тянь был их спасителем и тем, кто помог отомстить за смерть матери и жены. Как четыре халцедона могут сравниться с его щедростью?

«Этот Камень Пустоты не принадлежит вам?» Цзян Тянь показал на Камень Пустоты.

«Нет! Возможно, этот маленький дьявол украл его у другой семьи! » Отец и сын одновременно покачали головой.

«Хорошо, я оставлю себе Камень Пустоты. А из оставшихся вырежу Магический Артефакт, который отдам тебе завтра!»

Цзян Тянь улыбнулся и повёл всех на выход.

……

Вскоре они прибыли в Emperor International. Цзян Тянь попрощался и ушел. Они договорились встретиться на следующий день.

Отец проводил его уважительным взглядом.

Затем повернул голову и посмотрел на сына, похлопал его по плечу и вздохнул: «Сынок, ты должен понять, что Цзян Мастер, и мы ему совсем не ровня. Даже состояние нашей семьи Пик - ничто по сравнению с Мастером Цзян. Мы словно муравьи!»

«Он действительно такой могущественный?» - спросил Чэнъи.

«Первая секта Священного Мастера Китая, лидер Поднебесной Лиги, охватившая многие центры в Юго-Восточной Азии. Большой круг сузился до Большого Черепашьего острова. Сколько людей в Китае сегодня оказались наравне с Мастером Цзян?»

«В будущем вы снова увидите Цзян Мастера, и вас больше нельзя будет назвать братьями. То, что вы были знакомы с ним в молодости - удача, благословение нашей семьи».

Он потащил своего сына к вестибюлю отеля и сказал: «Во главе с Мастером Цзянем существует Небесная Лига. Все члены Грандмастера Трансформации - Хо Цинтянь, Вэй Фэйлун и Чжао Юанькунь находятся под его командованием!»

«Где формация Ямагути?» - немного обеспокоенно сказал Чэнги.

Отец с презрением сказал: «С силой мастера Цзян, он мог бы легко стать Владыкой! Мастер Цзян номер один!».

К этому времени Цзян Тянь вернулся на свою виллу, и его рот уже болел от улыбки.

«Почему ты так ухмыляешься?» - с любопытством спросила Цинэр.

«Это всё сокровище!».

«Этот камень такой удивительный?»

Цинэр не могла в это поверить, а затем улыбнулась и сказала: «Все в порядке, ты легко получишь Летающий Меч в будущем!»

Цзян Тянь немедленно приступил к работе над кольцом . Магическая огневая мощь атаки Цзян Тяня очень сильна, но когда дело доходит до очищающего устройства, она на самом деле не так хороша, как глаза Цинэр.

Off Fire сравним с Three Smells True Fire, как в убийственных атаках, так и в приготовлении таблеток.

Сначала нужно расплавить камни огнем, удалить примеси и затем уплотнить. После охладить и слить кольцевые зародыши под контролем богов. Когда оно станет белым, тогда можно сказать, что все приготовления окончены.

«Насколько это велико?» - с любопытством спросила Чжао Сюэцин.

Цзян Тянь сказал: «У вас больше 300 кубометров, а у меня десятки кубометров!»

«Ха, триста кубометров, разве это не размер большого дома?» Глаза Цинэр сузились.

Цзян Тянь быстро покачал головой и сказал: «Мне достаточно использовать десятки кубических метров. Мне нужно только волшебное оружие в виде таблеток. А вы сможете сэкономить на одежде, косметике и т. Д.! Что за девчонка!"

«Кроме того, этот образ мне не подходит».

Согласно предложению Цинэр, Цзян Тянь украсил обычное кольцо фигуркой маленького белого кролика.

«Это ненормально. Место для хранения не может хранить существ, иначе жизнеспособность будет отключена! » - сказал Цзян Тянь с улыбкой.

«Тогда я попробую Rolls-Royce!» Цинэр весело побежала во двор.

Хотя очистка кольца для хранения потребовала много Истинного Юаня и осознанности, Цзян Тянь немного устал, он решил довести дело до конца.

В полдень они, наконец, закончили.

Цзян Тянь проглотил лекарство, некоторое время медитировал и практиковался, и в максимально возможной степени восстановил Истинный Юань и сознание.

За ужином Цзян Тянь пришел в императорский клуб, где жили отец и сын. Он планировал подарить им четыре нефритовых талисмана из серии «Магические артефакты».

Эти четыре нефритовых талисмана обладают функцией защиты и защиты организма от вирусов, а также имеют небольшой метод формирования собирающегося духа, который можно носить ежедневно.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 298**

Глава 298

Два других - это молнии, которые можно использовать несколько раз, по крайней мере, в текущем мире культивирования в Китае. И это, однозначно, лучший магический артефакт.

«Имбирный Мастер, ваша великая милость, мы никогда этого не забудем!».

Магический артефакт слишком дорог. А халцедон, хотя и имеет высокую ценность, кажется им безделушкой.

Отец действительно чувствовал, что им очень повезло, что, и они смогли познакомиться с таким Экспертом, как Цзян Тянь.

Цзян Тянь наконец нашел время, чтобы спросить, что с ними случилось.

Он рассказал о своей беглой жизни. Со слезами, криками и душевной болью.

В конце концов, он с благодарностью посмотрел на Цзян Тяня: «Все в порядке. С помощью мастера Цзяня мы отомстили Ямагути. Мы спасли нашу жизнь и надеемся, что сможем возродить семью! «

Цзян Тянь нахмурился и спросил: «Дядя Чэн, кто такой Ли Цзиньчжу, который помогал тебе скрываться?»

«О, Ли Цзиньчжу происходит из семьи Ли южнокорейской линии Тан Джун. Тан Цзюнь в Южной Корее является эквивалентом Лао-цзы, Конфуция и Мэн-цзы из Хуасии. Он является предком секты Дао, правящей и управляющей семьей Ци».

«Отец Ли Цзиньчжу однажды отправился в Хуася, его преследовали и почти убили. Меня ударили, но я отразил атаки врага и спас его».

В этот момент на лице Чэнъи появилась застенчивость, и он сказал: «На самом деле, Ли Цзиньчжу добрая, красивая, и она из богатой семьи».

«Что ж, теперь они с Чэнги как брат и сестра!».

"И что потом?" - с улыбкой спросил Цзян Тянь.

«В Южной Корее проводится фестиваль богини. Это их традиционный праздник. Самую красивую девушку выбирают от всей страны, а Ли Цзиньчжу избирают Богиней три года подряд с тех пор, как она стала взрослой! » На лице Чэнъи появился след гордости.

«О…» - кивнул Цзян Тянь.

Чэнги продолжил: «Она очень добра к нам и часто присылает мне деньги и предлагает о нас позаботиться. К сожалению, я её не заслуживаю… »

«Почему?»

Цзян Тянь искренне улыбнулся: « Вам не кажется, что всякий раз, когда вы сообщали ей, куда бежали, команда Ямагути следовала за вами?»

Чэнъи слегка замер, а затем с улыбкой сделал вид, что расслабился: «Как такое возможно?»

Отец медленно повернулся, вздрогнул и сердито крикнул: «Это правда! Разве эта женщина не интересовалась нашим маршрутом? Она спрашивает и передает сообщения Ямагути! »

«Хотя формация Ямагути огромна, для них невозможно проникнуть туда, где у них нет власти!»

Цзян Тянь легкомысленно сказал: «Более того, вы все жили в пустыне. Никто, кроме Ли Цзиньчжу, не знал этого, и они не могли вас так быстро найти. Прошлой ночью прошёл час, а вас уже нашли!»

Чэнги был подавлен: «Я связался с Ли Цзиньчжу вчера вечером перед сном и сказал ей, что мы живем в Ушане, что ей не о чем волноваться…»

"Она сделала это!"

«Нет, исторически Toyo вторгалась в Южную Корею много раз, и Tanjun Lineage и Sakura Club, элитные организации в своих странах, являются врагами Жизни и Смерти, Ли Цзиньчжу. Как такое возможно?»

«Боюсь, они контролировали Ли Цзиньчжу…» Цзян Тянь слабо улыбнулся.

Есть слишком много способов превратить врага в раба, такой как «Печать сознания» или, например, контроль над цветущим цветком сердца Сюй Руочэна.

Вы даже можете превратить другого человека в свой собственный Аватар. Хотя культиватор на Земле не так силен, все же есть несколько людей, которые могут контролировать сознание другой стороны с помощью секретной техники.

«Имбирный Мастер, что нам делать?» Спросил отец.

«Вы и Ли Цзиньчжу должны встретиться. Скажите ей о передаче халцедона напрямую! Она не сможет устоять! » - сказал Цзян Тянь.

«ХОРОШО!».

Чэнъи немедленно позвонил Ли Цзиньчжу и сказал: «Цзиньчжу, сегодня Ямагути снова преследовал меня!»

«Уба, ты был ранен? Цзиньчжу действительно волнуется!»

Ли Цзиньчжу свободно говорила по-китайски, ее голос был мягок, приятен и полон беспокойства.

«Мне было немного больно… но я сбежал».

Чэнъи притворился очень грустным и вздохнул: «Цзиньчжу, боюсь, я не смогу защитить драгоценные камни. Я хочу передать их вам. В любом случае я не могу попасть в руки Ямагути».

"Это неправильно. Это твоя фамильная реликвия… - нерешительно сказал Ли Цзиньчжу.

«Нет. Я хочу передать его лично тебе, я не знаю, когда они доберутся до меня! »

Чэнъи настаивал на встрече.

«Хорошо, тогда лети в Хуася Цзиньлинь и увидимся завтра. Я с нетерпением буду ждать нашей встречи!».

……

На следующую ночь отец и Чэнъи позвонили Цзян Тяню. Ли Цзиньчжу прибыла в Цзиньлин. Чэнъи попросил Цзян Тяня сопровождать его.

Они тут же отправились к месту встречи.

В это время уже шел снег, и весь Цзиньлин был покрыт серебром, точно так же, как Мир Ционглоу Юю.

Ли Цзиньчжу была очень осторожна, поэтому решила встретиться в частном клубе под названием Букчон Ханок.

Он построен полностью в стиле классической южнокорейской архитектуры. В интерьере много глины, камня и соломы, чтобы создать ощущение близости к природе. На окнах была наклеена белая корейская бумага, а под карнизом подвешены красные бумажные фонарики. Внутри комнаты был твердый деревянный пол, наполненный теплом и теплом.

Все чудесные женщины, которые вошли в зал, были одеты в классический ханбок. Они были вежливы, с нежной и застенчивой улыбкой, как Дэ Чан Гым.

В сопровождении двух горничных, одетых в элегантную корейскую одежду, Цзян Тянь и остальные вошли в клуб.

Он уже успел осмотреться

Он увидел женщину в юбке, стоящую спиной, на коленях на футоне, отрезавшую кусок мяса большими ножницами. Она жарила его на железной пластине на короткой каменной платформе Дали, рядом с Тоже.

У неё была пышная талия и бедра. Она была очень красива.

Рядом с ней на коленях стоял старик в кимоно, на коленях лежала катана. Он сидел, закрыв глаза, его грудь равномерно поднималась и опускалась, словно волны.

«Уба! Вы здесь!"

Услышав, как открылась дверь, Ли Цзиньчжу радостно вскочила, вытерла немного жира с уголка рта и немного застенчиво склонила голову с улыбкой: «Я только что с самолета и очень проголодалась. Ничего, что я уже немного поела?»

Рост её был 170 см, она была стройна. Её изысканные черты лица и светлая кожа так и манили всех мужчин в этом зале.

«Дочь, все в порядке, просто ешь. Тем более, здесь все свои – никто на тебя не обидится».

"Пожалуйста, сядьте. Присоединяйтесь! »

Ли Цзиньчжу говорила быстро – ей не терпелось скорее начать пиршество.

Она мельком взглянула на Цзян Тяня 0- она не знала его ,поэтому ей было всё равно ,кто пришёл с Чэнъи.

Ли Цзиньчжу налила всем вина и положила жареного мяса.

Ее красивые глаза светились добротой, она улыбалась и, не мигая, смотрела на присутствующих с томным выражением лица.

В конце концов, она не выдержала и с улыбкой спросила: «А что такое халцедон? Я уверена, что бы это ни было мы защитим это! Семья Ли находится под защитой линии Танджун, и оно никогда не попадет в руки Ямагути! »

Отец и сын молча посмотрели на Цзян Тяня.

Цзян Тянь слабо улыбнулся, достал из кольца для хранения кусок Камня Пустоты и сказал с улыбкой: «Это то, что ты хочешь?»

Человек в кимоно на другой стороне внезапно открыл глаза и спросил с жуткой гримасой:

«Почему Камень Духа, который я получил от младшего брата Чибы Масахиро, в твоей руке?»

Как только самурай сказал это, отец и сын поняли, что Ли Цзиньчжу действительно была связана с группой Ямагути.

«Идиот, это называется Камень Пустоты, он может создавать магическое оружие для хранения».

«Да, это дерьмо Чиба Масаичи - моя добыча! Этот Камень Пустоты я использовал для создания кольца хранения, и это единственное, что от него осталось!»

Цзян Тянь перевернул руку, и небольшой кусок Камня Пустоты был убран в кольцо для хранения.

В этот момент мрачные глаза Чиба Масао внезапно стали жадными, горящими, а сам он задрожал от возбуждения:

«Кольцо для хранения…. Это кольцо для хранения! Не ожидал, что на свете есть такое волшебное оружие!»

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 299**

Глава 299

Магическое оружие космоса - вещь ценная. Таких экземпляров было несколько.

Но на Земле его можно было бы охарактеризовать как бесценное Высшее сокровище, можно было бы,… если бы оно там появилось. Но его не было, и причин на это несколько. Один из них - это нехватка ресурсов для переработки, другой – отсутствие мастера.

Это магическое оружие - самый большой обман за всю историю существования Вселенной.

"Г-н. Цзян, отдай этого ребенка мистеру Чиба, иначе ты умрешь!»

Видя, что Чиба готов сорваться, Ли Цзиньчжу подала знак, что он не должен делать никаких выстрелов, а вместо этого рассмеялся, чтобы отвести подозрения.

Чиба Масао яростно желал завладеть сокровищами, и его убийственное намерение вспыхнуло, как пламя, глядя на Цзян Тяня.

В конце концов, они находились в Хуасии, а это центр города с камерами повсюду.

Даже если вы убьете кого-то, об этом сразу же узнают.

"В самом деле? Почему я не вижу, насколько он силен? " Цзян Тянь медленно сделал глоток шочу.

«Хммм, он Мастер Кендо Потока Меча Бейхена и Мастер Великого Достижения. Одним движением может разделить реки и остановить водопад. Почему ты так напряжён? Боишься «Джувен Мару» в его руках?»

Ли Цзиньчжу подняла вверх голову, обнажив свою тонкую шею, и посмотрела на Цзян Тяня как на дурака.

«Хе-хе, это правда? Насколько мне известно, лучшего мастера кендо Тойо зовут Мастер Фан. Что до этих старых костей, то они не стоят моего выстрела!».

«Что за упрямый ребенок! Он схватил ребенка Чибы и осмелился появиться перед своим старшим братом. Он совсем обезумел! Он что, думает, что он бессмертный!?»

Ли Цзиньчжу слушала это, и внутри неё медленно поднималась волна презрения. Она быстро опустила голову и сразу же улыбнулась. Юй Бая, играя со стаканом, смотрела на Цзян Тяня с насмешкой и пренебрежением.

Да, Тиба Масао намного могущественнее Тиба Масаичи. Он является Великим Достижением Мастера Кендо Масахиро Кендо, что эквивалентно Великому Достижению Трансформации Боевого Дао Китая, и старомодным Великим Мастером. Сколько людей было сопоставимо с ним по силам?

Чиба Масао ничего не сказал, только быстро поднял руку и выстрелил в них!

Цзян Тянь расслабился, указывая в воздух, и величественная воздушная машина затряслась, словно в неё попал гром!.

Взрыв!

Тиба Масао выглядел ошарашенно, поскольку снаряд попал ему в грудь!

В жалобном крике он улетел на 10 метров как тряпичная кукла, разбив при этом дверь, упав, словно дохлая собака!

Цзян Тянь был спокоен как удав, а его снаряды проносились мимо, вырывая сухие сорняки и превращая деревья в щепки.

Бум - пол взорвался, образовав большое отверстие длиной более десяти метров, которое простиралось прямо до дверного проема. Все окна были разбиты за доли секунды!

"Что за?!? Он мастер боевого дао!»

Широкий рот Ли Цзиньчжу округлился от удивления, ясные красивые глаза были полны изумления, а сама она затряслась мелкой дрожью.

Тиба Масао может быть оценен под № XNUMX в Тойо Кендо. Это прямой ученик мастера кендо Фан Чиба Рёдзиро. Это опора меча Бейхена.

Цзян Тянь поднял свой сётю и сделал глоток вина. Он хлопнул чашкой по столу, презрительно покачал головой и сказал: «Ваш южнокорейский бамбуковый уголь сётю просто ужасен, его надо разбавить водой!

Не умпел он и шагу сделать, как во двор вылетел Тиба Масао, и на него тут же наткнулись пять или шесть самураев, одетых в костюмы мастеров Тойо Кендо. Некоторые члены группы Ямагути были в черных брюках.

У некоторых из них были пистолеты и длинные ножи. Они смотрели тигриным взглядом, наблюдая за своей добычей. Убийцы.

С помощью ученика Масахиро Чиба изо всех сил пытался встать. Он покачал головой, сжал ручку катаны обеими руками и, гневно уставившись на Цзян Тяня, крикнул: «Бага, ты положил кольцо для хранения и нефрит. А теперь я должен с тобой разделаться!»

«Хехе, вы, маленькие дьяволы Дунъян, действительно высокомерны, не зная величия Небес и Земли».

У Цзян Тяня аж лицо вытянулось от этих слов, и он сказал с усмешкой:

«Хуасия все еще бедна и слаба, как и во времена Китайской Республики! Как вы посмели приехать сюда с целью убивать!? Ты привык подминать под себя дружелюбный народ, но теперь этому не бывать!!»

«Хорошо, иди сюда. Я покажу тебе, что такое настоящая Хуасия Боевого Дао!»

Цзян Тянь был уроженцем Цзиньлина, а прадед его был убит захватчиками Востока. Поэтому было понятно, почему он так рассердился!

Он прислушивался к нему, когда был молод, и слышал, что Господь рассказывал истории об убийстве призраков в Цзиньлине и сопротивлении их предков Японии ради спасения страны.

Можно сказать, что даже если он вернется к практике через тысячи лет, он все еще будет испытывать глубокую ненависть к народу Дунъян.

Страна ответственна за свои взлет и падение. Как потомок Яньхуана, неужели вы можете сидеть сложа руки и смотреть, как дьявольские дьяволы Дунъян творят зло?

В этот момент он реализовал свое Убийственное Намерение, и все люди Тойо, которые появились в клубе, были уничтожены. и не осталось!

«Мародерство, у меня это хорошо получается! Мой предок когда-то служил инструктором Техники Клинка в армии Тойо, а в том году сожгли и разграбили Цзиньлин!

Чиба Масао яростно кричал, яркий свет блестел в его глазах, он сжал рукоятку обеими руками и, казалось, что время на миг остановилось.

Лезвие этого ножа было покрыто пятнами лаковой кожи, а рукоять пропитана маслом, потом и кровью.

Но в мире Toyo Kendo никто не осмелился и слова плохого сказать об этом ноже.

Этот нож называется Дзюэмонмару, он принадлежит мастеру Меча Тойо Който, и его история насчитывает XNUMX лет.

В то время предки клана Семьи Е, которые когда-то владели ножом, убили более десяти Мастеров Кендо, создав кровавую репутацию для Бечена.

Это был гроссмейстер трансформации Хуасиа. Западные державы. Когда люди слышали название этого ножа, они пугались и старались тут же скрыться из виду

Чи! Громко зазвенела сталь.

«Взмах меч, удар тысячи льдин!»

С этим мечом свет клинка, как шторм ветра, протянулся на метры вперёд!

Свечение клинка было чрезвычайно плотным.

Даже «Техника злого меча» Хун Тяньчжао не обладала такой ужасной силой.

Огромная смертоносная аура охватила всю территорию, в результате чего температура в корейском доме резко упала.

Ли Цзиньчжу почувствовал, как температура её тела резко упала, и она почувствовала огромное давление. На щеке её выступили капли крови от пореза клинком Ци, ей стало трудно дышать!

"Действительно сильный!"

«Это действительно настоящий фанат Тойо Кендо!»

«Это атака даже валун сможет расколоть!»

«Этот китайский мальчик, которому подчинялось и Небо, и Земля, мертв!»

Многие мастера Тойо Кендо и члены команды Ямагути были в ужасе, остальные смотрели на меч с восхищением, дружно аплодируя.

Резко вспыхнули тысячи снежных клинков! Раздался громкий шум, и на крыше образовалась огромная дыра.

Снежинки падали, весело кружась в воздухе, дул холодный ветер, летели солома и пыль, а острое свечение лезвия двигалось, словно танцуя, по направлению к Цзян Тяню.

«Хе-хе, это верхнее кендо твоей Toyo? Бейхен - это меч или нож? Просто нелепость!»

Тойо Кендо, а также Ниндзюцу и Онмёдзи выступали за то, чтобы дух, дыхание и плоть шли рука об руку, но у каждого из них была своя интерпретация этого учения.

В конечном итоге, исследования Дунъян длились всего лишь год, когда Сюй Фу, Цзянь Чжендунду и ученики Дунъян династии Тан приехали в Хуасиа учиться. Техника боевого дао, переданная из Хуасиа, была улучшена в соответствии с местными условиями.

Их дыхание стало называться не истинной ци, а чакрой, что переводилось как «энергия».

По мнению Цзян Тяня, слово «энергетическая чакра» - не что иное, как более слабая энергия, чем энергия меча Боевого Дао Хуасиа.

Когда сияние Клинка уже коснулось его груди, Цзян Тянь внезапно встряхнул пальцами, и вокруг него образовались плотные потоки воздуха, превращающиеся в ветер.

Длина их была около десяти метров, и они летали, словно злые драконы.

"Это плохо!!"

В этот момент сердце Чиба Масао тревожно забилось в груди, а на лице появилось звериное выражение. Он никогда не ожидал, что Цзян Тянь окажется таким могущественным.

Более того, он даже не видел, было ли это заклинанием Боевым Дао.

Ветровых лопастей так много, что они могут разорвать тела на тысячи кусков.

«Орудие снега!»

«Струящийся водопад!»

«Вихревое колесо!»

"Клинок возмездия!"

Перед лицом дракона с клинками ветра, обнажившего клыки и размахивающего когтями, Тиба Масао гордо поднялся во весь свой рост, готовый к атаке, чем когда-либо.

Он изо всех сил сжимал каждое лезвие и был уверен, что сможет расколоть ими даже броневик!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 300**

Глава 300

Дракон стихии ветра и четыре свечения острых клинков столкнулись в один миг, и звук этот был подобен взрыву бомбы, а ещё это напоминало столкновение нескольких скачущих машин. Это устрашало, шокировало и вызывало панику.

Бесчисленные резкие и ни с чем несравнимые воздушные потоки подобны небесной девушке, разбрасывающей цветы, движутся во все стороны, рассекая и проникая мимо.

Люди Toyo, которые ещё недавно аплодировали и поддерживали Чиба Масао, внезапно замерли от удивления.

Попав под такой сильный поток воздуха, получив удары в грудь, потеряв руки и ноги, несколько человек погибли, а те, кто не умер, корчились на земле от адской боли, яростно крича.

«Мастер боевых искусств Хуасиа, он что, так силён? Ты, кто ты»"

Чиба Масао был залит кровью. Он медленно сполз на землю, его глаза были полны боли.

Цзян Тянь слегка потягивал шочу с таким взглядом, будто он убил мастера кендо, фаната Мегатрона Тойо Великого Достижения, так просто, будто прихлопнув муравья рукой.

На лице Чибы застыло выражение шока, его тело сильно дергалось, голова искривилась, и он, издав последний хрипящий вскрик, умер.

«Чэнъи, уничтожь остальных!» - легком сказал Цзян Тянь.

Вот и выплыло наружу истинное лицо Ли Цзиньчжу. Связь с Клубом Сакуры и Ямагути разорвана, поэтому необходимости в браке больше не было.

«Да, мастер!»

Чэнъи подавил ужасные эмоции в своем сердце, поднялся на ноги и добил остальных одного за другим.

«Мастер, семейный бизнес старика разрушен, а мир так велик…. для меня нет места. Скажите, могу ли я вступить в ваш клан?»

Отец и сына оба с почтением поклонились, почти коснувшись земли.

«Хорошо. Вы, отец и сын, будете нести ответственность за охрану моей солнечной лаборатории! С тех пор вы являетесь членами Небесного Альянса!»

Цзянь Тянь благосклонно улыбнулся в ответ на их поклоны.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Битва Фу Лонга не была завершена. На этот раз противник пришел с твёрдой целью их уничтожить. Он пока что был в опасности.

Отец и сын - мастера Северо-Восточного Китая. Им позволили охранять Солнечную лабораторию и охранять её от убийц и маргиналов.

Это Союз Конфедерации. Легенда гласит, что присоединиться может только Великий Мастер Трансформации. Даже гиганты Боевого Дао, такие как Хо Цинтянь и Вэй Фэйлун, являются его членами. Теперь они будут сражаться наравне.

После ухода отца и сына Цзян Тянь неторопливо посмотрел на дрожащую от разочарования Ли Цзиньчжу и сказал: «Ли Цзиньчжу, что, ты думаешь, я должен сделать с тобой за обман и предательство?!»

«Мастер, пожалуйста, пощадите мою жизнь!»

Ли Цзиньчжу дрожала от страха, глаза её были полны страха, и она упала перед ним ниц:

«Мастер Цзян, если ты меня пощадишь, я последую за тобой хоть на край света и отдам за всю жизнь! Я не хочу подставлять свою семью, не хочу, чтобы они погибли! »

«Нет, я не убью тебя!»

Цзян Тянь слабо улыбнулся, но тут внезапно вскинул руку и схватил её за плечо!

«Я сделаю кое-что похуже!»

С чрезвычайно резким и ужасным криком перед Ли Цзиньчжу внезапно появилась черная иллюзорная тень.

У неё был свирепый вид, серые волосы, открытый кроваво-алый рот, причём широко открытый, как жертвенная чаша, и она отчаянно ревела! Рёв её был полон злобы. Она рвалась к ней, пытаясь поглотить всю её сущность, завладев её душой!

И тут…всё стихло!

Цзян Тянь холодно улыбнулся, призрак начал исчезать.

«Ты всё ещё думаешь, что смерть – это самое худшее, что может с тобой случиться?»

Цзян Тянь открыл рот и внезапно перевел дух.

"Отпустите меня!"

Призрак ещё несколько минут поборолся и внезапно превратился в темный туман.

"Что это? Почему оно пыталось захватить меня?» Ли Цзиньчжу была ошеломлена, красивое лицо побледнело.

Но в то же время она внезапно почувствовала себя очень расслабленной, ей стало комфортно. Первоначальное чувство слабости и головокружения исчезло, все ее тело стало податливым, а ее разум мгновенно прояснился.

Чи!

Цзян Тянь махнул рукой, призвав ветер.

Миленький костюм Ли Цзиньчжу: однотонная юбка, белоснежная рубашка и кружевное нижнее белье упали на землю.

На ней остались чёрные чулки. Взору открылись полная грудь, плоский живот, тонкая талия и округлые бёдра. Она тут же задрожала от холода.

"Что? Он хочет меня сейчас?? Он меня хочет? В такой момент? »

Некоторое время сердце Ли Цзиньчжу быстро колотилось от волнения, но в следующий момент она пришла в ужас.

Она увидела странный лазурный узор по всему телу, который оказался ужасным изображением одноглазого великана.

"Что это? Я никогда не делала татуировки.… Ли Цзиньчжу чуть не упала в обморок.

«Это всё проделки призрака!!»

Цзян Тянь снял ветровку и небрежно бросил ее Ли Цзиньчжу, сказав: «Он еще не достиг уровня Короля призраков. Он не сможет просто захватить любое тело. Он выбирает лишь девственниц, и если вы не хотите стать его жертвой, то нарисуйте руны на своем теле с помощью куриной крови и киновари, чтобы защитить себя».

Ли Цзиньчжу быстро взяла ветровку и надела её на своё белоснежное и милое тело. Сердце её колотилось по-прежнему очень быстро!

«Не переживай ,эти руны очень быстро рассосутся»

«Ах, они действительно пропали!»

Конечно, через несколько мгновений лазурный узор на её руке исчез, она даже расстегнула одежду, чтобы удостовериться, так ли это.

Ли Цзиньчжу - единственная законная наследница линии Tanjun Lineage в Южной Корее. Несмотря на знатное происхождение, сейчас она чувствовала себя не хуже рабыни.

Цзян Тянь сказал: «Призрак будет привязан к вам и будет контролировать ваш разум. Взамен, он даёт вам магические способности».

«Однако обладание ими в конечном итоге принесет больше вреда, чем пользы. Такие силы отбирают десятки лет жизни!».

Ли Цзиньчжу стала ещё более напуганной, она упала на колени и отчаянно взмолилась: «Мистер Цзян, пожалуйста, спаси меня! Если Цзян Мастер сможет дать отпор, я выполню любой ваш приказ и до смерти останусь вашей слугой!».

На протяжении многих лет Клуб Сакуры и род Тан Джун борются друг с другом.

Но после того, как семья Тан Цзюнь Ли пообещала вернуться, Клуб Сакура отправил большого Оммёдзи для проведения церемонии возвращения в Зал предков семьи Ли.

Также на церемонии все в семье Ли Цзиньчжу нарисовали руны на своих телах и провели несколько церемоний поклонения богам.

Цзян Тянь - первый гроссмейстер по боевым искусствам в списке богов Китая. Он был до ужаса могущественным и прекрасным. Даже Аполлон, один из Двенадцати Главных Богов, не был ему противником.

«У меня сейчас нет времени. После праздника Весны я поеду с вами в Южную Корею, чтобы помочь вам!»- равнодушно сказал Цзян Тянь.

«Мастер, мы, линия семьи Тан Цзюнь Ли, будем ждать вас с нетерпением!» Ли Цзиньчжу со слезами на глазах произнесла эти слова.

«Ли Цзиньчжу, жизнь и смерть семьи Ли имеют какое-то отношение ко мне?»

"Да! Мастер Цзян!". И она снова преклонила колени, демонстрируя свою преданность.

Как она могла поступить по-другому?

……

«Основные материалы, необходимые для Fulong Group, уже собраны».

Вернувшись на виллу, Цзян Тянь очень серьезно отнесся к информации Цинэр и сказал: «На этот раз мне, возможно, придется пройти через всю Юго-Восточную Азию и уничтожить Ван Чунъян и Китайскую ассоциацию Синчжоу».

Вот почему ему нужно было изменить форму своего тела, укрепить себя и построить формацию Фулонг, чтобы избежать трагедии.

А в конце года состоится Международная каллиграфическая конференция Sin Chau, аукцион художественных материалов и магических артефактов. Он должен присутствовать на нём, узнать, появились ли другие мощные артефакты, и сможет ли он найти то, что изменит его сущность.

Кроме того, на вершине Эвереста Цзян Тянь убил многих гигантов Китайской ассоциации Синчжоу.

Принцип его всегда заключался в том, чтобы отсечь ненужное ради благой цели и светлого будущего.

Так что, лучшая защита - это нападение. Пока он не умер, он должен взять на себя инициативу и атаковать Китайскую ассоциацию Синчжоу, пока это не сделали они!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 301**

Глава 301

«Будьте уверены, муж, когда я смотрю на вас, любовь переполняет моё сердце!» Цинэр мягко улыбнулась, глаза её светились волшебным светом.

Раньше ее защищал Цзян Тянь, но теперь она раскрыла весь свой потенциал и была не менее опасна, чем её муж.

Цзян Тянь взял железный челнок из хранилища и отдал его Цинэр, сказав: «Этот Магический Артефакт влияет на сознание. Если хочешь найти меня, следуй Божественному Чувству!»

«Мое тело может преодолеть звуковой барьер. С шаттлом каждый час можно развивать скорость более 1000 километров. Через три часа я к тебе прилечу».

……

На следующий день Цзян Тянь сопровождал Цинэр в международный аэропорт Цзиньлин.

В это время до Весеннего фестиваля осталось всего несколько дней. В Юго-Восточную Азию хлынул поток туристов. Спасибо семье Цзян, которая является VIP-клиентом Southeast Airlines, иначе было бы сложно забронировать авиабилеты.

Войдя в VIP-зал, Цзян Тянь и Цинэр выпили кофе, перекусили и заговорили тихим голосом. Обстановка была спокойной, даже уютной.

«Цзян Тянь, почему ты здесь?»

Внезапно прозвучал неожиданный звонок, и к Цзян Тяню направился человек с противоположной палубы.

"Ян Вэньлунь!"

Цзян Тянь поднял глаза и удивился, затем улыбнулся и спросил: «Куда вы собираетесь, в Синчжоу?»

Я увидел несколько молодых мужчин и женщин в деловой одежде, сидящих друг напротив друга. Одним из них был Ян Вэньлунь, однокурсник Цзян Тяня.

Родной город Ян Вэньлуня был Чжунхай. Он открыл завод по производству судового оборудования, и его семья теперь имела десятки миллионов юаней. В то время Академия Rende при фармацевтическом университете Цзиньлин была очень влиятельным учреждением.

Rende Academy - это Академия 2 уровня, и большинство инвесторов - богатые чиновники во втором поколении. Большинство из них - гордые и высокомерные семьи. Цзян Тянь по натуре своей был лидером мнений. Конфликты и трения были просто неизбежны.

Но в то время они были намного хуже, чем Цзян Тянь.

В то время рыночная стоимость Yaowang Group составляла около 1 миллиарда, а чистые активы семьи Цзян уже достигли миллиардов юаней, что означало начало расцвета его империи.

Когда Цзян Ванцин был подростком, ему было трудно начать свой бизнес, он был слишком занят своей карьерой, на сына не было времени, поэтому он откупался количеством карманных денег!

Цзян Тянь был местным тираном.

Фактически, в то время они постоянно конкурировали между собой. Дрались, соперничали за сердце девушки и многое другое. Один раз Цзян Тянь снял видео с той, кто нравилась его сопернику больше жизни. Он отправил это видео, чем вызвал неописуемую ярость и желание убивать.

Перед Ян Вэньлунем Цзян Тянь чувствовал себя виноватым.

«Да, я поехал в Синчжоу, чтобы подписать контракт, большой контракт на переработку миллиардов корабельных принадлежностей!»

Ян Вэньлунь был одет как деловой человек: в белую рубашку, острые брюки и остроносые кожаные туфли, и пришел с чашкой кофе, пил крепкий чёрный кофе, блаженно улыбаясь.

У него были глубокие обиды на Цзян Тянь. В то время тот полагался на свою семью, имея свои вонючие деньги, демонстрируя свою военную силу, издеваясь над мужчинами и женщинами.

Но теперь все по-другому. Верфь семьи Ян приносила сотни миллиардов активов. Как Цзян Тянь может сравниваться с ним?

«Двадцать миллиардов? Это действительно большой контракт. Чистая прибыль должна быть один миллиард, не так ли? "

«Десять миллиардов, что за шутка! Это тяжелая промышленность, капиталоемкое предприятие и, конечно, необычные прибыли!»

Ян Вэньлунь сел напротив Цзян Тянь и слабо улыбнулся: «Как работает ваша аптека? Предполагается, что это национальная сеть? »

"Аптека?" Цзян Тянь не сразу понял его.

Учась в колледже, Цзян скрывал своё происхождение, поэтому никто не знал, насколько богата была его семья. Поэтому он сказал, что его семья владеет крупной аптекой.

Даже если в экономических новостях и было какое-нибудь упоминание о семье Цзян, никто в жизни не смог бы связать её с самим Цзянем.

«Ой, моя семья сейчас не занимается этим, она занимается фармацевтическим производством!» - легкомысленно сказал Цзян Тянь.

«О, вот как!» В глазах Ян Вэньлуня блеснуло презрение.

По его мнению, даже после нескольких лет семья Цзян Тянь умрет в бедности и нищете. Нет абсолютно никакого способа сравнить его с нынешней семьей Чжунхай Ян. Его это совершенно не волновало, и ему было лень проверять и спрашивать снова.

Он гордо улыбнулся и продолжил хвастаться, сказал с усмешкой: «И контракт с нами - это семья Корабля Синчжоу Го!»

«Семья Го? Какая семья Го??» Цзян Тянь был слегка удивлен.

«Цзян Тянь, ты совсем ничего не знаешь!»

Ян Вэньлунь сказал с улыбкой: «В Наньян живет несколько семей Го! Только эта контролирует активы в размере не менее сотен миллиардов долларов США, почти один триллион китайских юаней. Но это действительно богатая страна! Многие титулы Короля кораблей Синчжоу, Короля отелей и Короля недвижимости принадлежат Патриарху семьи Го Го Цзюньфэну! Поэтому для него было большой честью сотрудничать с семьей Го.

Семья Го - великая китайская семья, известная дома и за рубежом. Семья Го в настоящее время является Патриархом, а Го Цзюньфэн входит в первую десятку в глобальном рейтинге Forbes.

По сравнению с семьей Го, самый богатый человек Цзиньлин, члены Семьи Не были деревенщинами.

Возможно, семья Бай, семья Ти и семья Тан из Лингнана смогут соревноваться друг с другом.

«О…» Цзян Тянь сдержанно кивнул.

"Вы знаете Го Лили?"

В это время Ян Вэньлунь внезапно удивленно спросил: «Вы видели ее в модном журнале?»

«Модный журнал? Она все еще в модной индустрии? » Цзян Тянь был слегка удивлен.

«Дождевой червь, выскочка!»

Ян Вэньлунь тайком пробормотал, а затем потащиля за журналом аэропорта, указывая на холодную и высокую девушку с обложки, говоря:

«Го Лили, английское имя - Лилиан, невестка Патрарха семьи Го Цзюньфэн, первая преемница, но она не наследует состояние семьи Ван, но стала международной супермоделью. Она создала модельное агентство и появилась на обложке Журнала «Эсквайр джентльмен» трижды. Даже главный дизайнер Prada попросил ее стать ведущей моделью!»

«Ой, вот как …»

Цзян Тянь слегка кивнул.

«Цзян Тянь, ты можешь общаться со мной, ведь теперь я стал вице-президентом нашей компании. Ты станешь моим помощником, и я дам тебе миллионную зарплату!»

Ха, мальчик, каково это, получить предложение стать моим помощником.

Теперь, когда они стали старше, они оба были опорой общества. В отличие от колледжа, они могут соперничать теперь, но уже на другом уровне!

Если бы он только закончил учебу несколько лет назад и встретился бы с Цзян Тянем, он бы даже не смел продолжать эти игры!

"Хорошо! Смогу ли я побывать на вечеринке по случаю дня рождения?»

Цзян Тянь пообещал прийти.

"Га-!"

Ян Вэньлунь был немного смущен.

Цзян Тянь всегда был плохим человеком, и он никогда не ожидал, что тот согласится, он просто хотел унизить Цзян Тянь, вот и все.

но сейчас……

Зарплата в 1 000 000 человек в год кажется немного высокой.

Ему надо было предложить должность водителя. Унижение было основательным, и денег заплатили не так много.

«Ха-ха, шучу, на самом деле я всегда восхищался семьей Го. Благодарю за такую возможность!» - сказал Цзян Тянь с улыбкой.

«Ничего страшного, просто отвези меня к Го Лили, и позволь с ним сфотографироваться!»

Ян Вэньлунь похлопал себя по груди, гордо хвастаясь:

«Мы с ней очень хорошие друзья, иначе как же мне получить приглашение!»

Затем он внезапно повернулся и кивнул, продемонстрировав свою военную мощь: «Цзян Тянь, смотри! Ли Синьюэ, помнишь? Теперь она мой секретарь.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 302**

Глава 302

«Что ж…. вот я и здесь!»

Ли Синьюэ одела свои самые высокие каблуки и деловой костюм. Она была эталоном женственности и стиля.

Она уже видела Цзян Тяня, но желания подойти к нему так и не появилось. Если бы не Босс, она так и обходила бы его стороной.

«О, оказывается, вы сейчас работаете с президентом Яном!» Цзян Тянь улыбнулся, поднял глаза и посмотрел на неё.

Ли Синьюэ была очень красива. Белая шелковая рубашка с воротником-стойкой, приталенный костюм: светло-серая юбка до колен, черные туфли на высоком каблуке. И огромная копна медных волос. Она выглядела весьма очаровательно.

Она пела и танцевала, была первой заводилой в колледже.

На вечеринке для первокурсников её танец живота произвёл просто оглушительный фурор. Она тут же стала любимицей у мальчиков со всего потока…и не только

На тот момент она была невинной, несмотря на её сексуальную фигуру: тонкая талия, округлые ягодицы, высокая, крепкая грудь. Её хотела добрая половина колледжа.

«Ха-ха, Цзян Тянь, разве ты не преследовал Ли Синьюэ в то время? Сейчас она только что рассталась со своим парнем. Не упусти возможность! » Ян Вэньлунь от души рассмеялся.

Ли Синьюэ вежливо протянула руку и сказала, слегка улыбаясь: «Генеральный директор Ян, вы так молоды. Что вы делаете среди этого сброда стариков и скряг?! Не хотите уединиться и немного поболтать?».

Заметив, что Цинэр вошла в комнату, Цзян Тянь убрал её ладонь со своей руки, нахмурился и холодно сказал: «Отстань, я женат!»

Он взял Цинэр за руку, встал и пошел к выходу, опасаясь, что Ян Вэньлунь скажет что-нибудь неприятное.

«Он что отказал мне?» Ли Синьюэ почти смеялась.

О чём только он думал? Этот говнюк что, решил, что какой-то сынишка владельца аптеки может поразить такую девушку, наплевав на приличия и деловой этикет?

«Цзян Тянь, другие просто шутят, не нервничай так, мне плевать на твое прошлое!»

У ворот Цинэр сжала ладонь Цзян Тяня и улыбнулась ему.

«Клянусь, я даже пальцем ее не трогал!» - торжественно сказал Цзян Тянь.

«Хорошо, хорошо, я тебе верю! Давай поторопимся?! » Цинэр нежно улыбнулась и подтолкнула его к выходу.

Он волновался, что она будет ревновать, и продолжал нервничать.

"Я скоро вернусь!"

Цзян Тянь яростно обнял её и предъявил посадочный талон на билет.

И никто не заметил, как внизу от колонны возле входной двери отделился человек, в тени наблюдавший за ними, и медленно пошёл прочь.

……

В самолете Цзян Тянь и Ли Синьюэ сидели рядом друг с другом.

Ли Синьюэ улыбнулась и сказала: «У тебя красивая жена! Неудивительно, что ты ее так сильно любишь! »

«Гм…» Цзян Тянь даже не изменился в лице.

Видя, что тот никак не реагирует на её флирт, она испытала огромное желание бросить этому засранцу вызов.

В этом мире не было ещё мужчины, который бы мог так просто отказать ей.

Она была из тех женщин, которые всегда добивались своего. Она превосходно пользовалась своими прелестями.

Ей не нравился Цзян Тяня, но она воспринимала это как игру, вот и все.

Подумав об этом, она достала из сумки крем для рук и нанесла его на свои тонкие ручки.

Вдруг она воскликнула: «Ах, это Lancome». Нельзя без нужды тратить его! А мне этого много! Позвольте мне намазать ваши руки!»

Она схватила большую руку Цзян Тяня.

"Не трогайте меня……"

Цзян Тянь нахмурился, прошептал заклинание, и обе ладони стали горячими, как угли.

"Привет!"

Ли Синьюэ мгновенно закричала и убрала руки.

Она в шоке и страхе посмотрела на Цзян Тяня: «Ты! Почему у тебя такие горячие руки и высокая температура?»

"Перестань разговаривать!"

Цзян Тянь хотел уже залепить ей в голову заклинание молчания, но только раздражённо отвернулся и засопел.

«Спишь… спишь?»

Ли Синьюэ раздраженно отвернулась, разочарованно кусая губы.

«Он действительно изменился со времён нашего студенчества, он что теперь предпочитает таких, как его жена?» - подумал Ли Синьюэ.

Что бы она ни думала в своей голове, ей эта ситуация совершенно не понравилась.

……

Самолет летел семь-восемь часов. Наконец, он приземлился в международном аэропорту Синчжоу. Истинный мастер Хунье Сюй Вэньцзе и другие эксперты Линнань ждали Цзян Тяня у ворот аэропорта.

Выйдя из аэропорта, Цзян Тянь всем нутром почувствовал процветание и богатство Синчжоу.

Хотя это всего лишь город с населением всего несколько миллионов человек, он полон высотных зданий, ярких огней, а ещё ряжом находился Малаккский пролив.

Постоянный поток пассажиров разного цвета кожи и рас, говорящими на английском, японском, испанском и малайском языках, сновали туда-сюда. Многие самолеты даже приостановили свои полеты в Синчжоу.

Примерно в 2008 году ВВП на душу населения в Синчжоу достиг XNUMX долларов США, что намного превышает китайские города первого уровня Яньцзин, China Shipping и Yangcheng.

В Синчжоу очень развиты отрасли высоких технологий, логистики, судостроения и электроники. Лишь много лет спустя он постепенно превзошёл города первого уровня в Китае.

Цзян Тянь внезапно заколебался.

Он вспомнил свои чувства в прошлом и сразу почувствовал сильное дыхание, даже более плотное, чем было на улианской конференции.

«Не мастер боевых искусств, а мастер магии…» - про себя удивился Цзян Тянь.

В маленьком аэропорту было, по крайней мере, дюжина мастеров выращивания, не говоря уже о Дасинчжоу.

Другими словами, эти колдуны могут разрушить базу культивирования Мастера Внутренней Силы Боевого Дао.

Можно сказать, что после того, как Цзян Тянь вернулся, это был первый раз, когда он встретил так много, особенно таких могущественных, давно практикующих магов. В маленьком аэропорту их было около десятка!

Это потому, что вместе практиковать Фа труднее, чем Боевое Дао. Для этого необходимы не только небесные материалы, земные сокровища, но и врожденный талант. Поэтому культиваторы теперь встречались всё реже и реже.

Подобно тому, как Вэй Шуофэн исчерпал свою жизнь, но достиг только уровня метафизики, он мог доминировать над одной стороной и контролировать большую часть Линнана.

Но для мастеров заклинаний такого ранга нет, потому что их число слишком мало, чтобы вообще ранжироваться.

Цзян Тянь теперь не знал никого, кроме магов горной секты Мао и Небесного Учителя горы Дракон-Тигр.

«Я слышал, что люди Синчжоу и даже вся Юго-Восточная Азия верят в мистицизм Фэншуй, магию Наньян и поклоняются всем мастерам. Синчжоу действительно волшебный город!»

«Цзян Тянь! Это машина принадлежит нашей компании, стоит больше миллиона! Сейчас у моей компании десятки миллиардов активов, поэтому мы можем позволить себе менять тачки каждый месяц»

На выходе из аэропорта Ян Вэньлунь демонстративно указал на свой Lexus.

«Нет, я возьму такси!» улыбнулся Цзян Тянь.

«Цзян Тянь, оставайся на связи. Завтра у семьи Го будет день рождения. Заедешь за мной в отель! »

Ли Синьюэ, сладко улыбнувшись, села к нему в машину.

"Мастер!"

Подъехал Чёрный Мерседес, водитель почтительно отсалютовал Цзян Тяню и вышел, чтобы открыть ему дверь.

«Тяжелая работа!» Цзян Тянь похлопал его по плечу и радостно сел в машину.

Водитель тут же повернул голову и сказаол: «Странно, почему у меня такое чувство, будто за нами следят?»

Этот старик был одет в черный кардиган и старые матерчатые туфли с мягкой подошвой. Ему XNUMX лет, с развевающейся белой бородой и седыми волосами.

«Дедушка, ты мистический мастер Фэншуй № XNUMX на острове Гонконг, кто осмелится за тобой следить?»

Рядом с ним сидела улыбающаяся молодая девушка в абрикосово-желтой мантии, с персиковым мечом и несколькими оберегами на плече.

Ей было всего пятнадцать или шестнадцать лет, она была очень милой.

Этот костюм будет очень странно смотреться в Хуасиа, но в Синчжоу никто не обращал на неё внимание.

Старик гордо кивнул.

Он - мастер фэн-шуй острова Гонконг Сюй Можай. У него очень высокий статус. Даже Ли Чаорен и Четыре великие семьи вынуждены считаться с его решением и мнением.

«Чтобы принять участие в Наньянской конференции по колдовству, обязательно ознакомьтесь с силой нашей фракции Талисманов Семьи Сюй!» - гордо сказал старик.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 303**

Глава 303

«Да, дедушка Ван Чонян и Чжоу Синчэнь слишком долго контролировали мир искусства Юго-Восточной Азии. Обязательно покажите им самые невероятные навыки на острове Гонконг! Пусть раскроют рты от удивления! » Девушка замахала руками.

«Ван Чжунъянь обладает невероятными способностями. Первоначально он был гроссмейстером боевых искусств во времена Китайской Республики, и он впитал технику Наньян за несколько недель. Он - один из немногих мастеров боевых искусств и тренировок!»

Говоря о Ван Чунъяне, лицо Сюй Можжая выглядело довольным, а затем он с улыбкой сказал:

«Однако, что касается Чжоу Синчэня, хе-хе… пора сместить его с позиции первого мастера, посланного талисманом Наньян!»

«Дедушка, ты имеешь в виду, что помимо Ван Чунъяня есть мастера универсалы?» - с любопытством спросила девушка в халате.

"Конечно!"

Тон Сюй Можжай был глубоким и жалостливым: «Хуа Ся является носителем настоящей техники, независимо от того, была ли она в ортодоксальной школе Даньдин, школе талисманов, школе Чжисюань, школе Хэлуо или технике насекомых, сдерживающей душу и воскрешающей призраков. Просто историческое Движение Четырех Пустошей и последовавшая за ним катастрофа нанесли сокрушительный удар по магии…»

На его лице появилось выражение восхищения, а затем он сказал: «Но в истории Е Тянжэнь были гениями Двойного Совершенствования. Властный стиль Ван Чжунъяня - ничто иное, как поражение Е Тяньжэнь, вот и все! «

«Они еще живы?» - с любопытством спросила девушка в халате.

«Трудно сказать. Возможно, они прячутся!» Старик глубоко вздохнул.

«А можно точнее?!» - сказала девушка в халате с небольшим недовольством.

«Ладно, ладно, дедушка сказал тебе, что есть еще один человек в двойных боевых искусствах Двойное Совершенствование…»

На лице Сюй Можжай промелькнуло нежное выражение, и он коснулась головы девушки.

Затем его лицо стало таким величавым, и он очень медленно произнёс:

«Сокрушительный гений Вэй Шуофэна, первого человека, сокрушившего Южную школу Хуасиа, - это Цзян Тайчу!»

……

Отель Хилтон.

Серебристо-серый удлиненный Бентли остановился у отеля, и Цзян Тянь в сопровождении Истинного Мастера Хунье Сюй Вэньцзе вскоре вошел в президентские апартаменты.

«Имбирный Мастер здесь!»

Когда вошел Цзян Тянь, все ученики из Южной школы Фэншуй Сюаньшу встали и начали аплодировать. Все они выглядели как рядовые служащие, которые пришли посмотреть на крупных лидеров.

«Сядьте!»

Цзян Тянь сел сам и сказал с улыбкой: «Все два-три месяца усердно работали над сбором денег!»

Цзян Тянь все больше и больше восхищается этими мастерами боевых искусств и чернокнижниками, поскольку их знания были невероятно полезными.

Хотя их базу выращивания невозможно сравнить с ними, каждый из них предан своему делу. В частности, троица Хо Цинтянь также нашла новость о цветке императрицы.

«Нам в радость!»

Всем очень хотелось получить одобрение Цзян Тяня.

Они им восхищались. Во время Мировой войны на Эвересте Цзян Тянь пронесся через многие электростанции в Юго-Восточной Азии и был убит жрецом Лазурного Лотоса, соединившим небесную Ойеллу.

Если посмотреть по всему миру, сколько людей могут соревноваться с Цзян Танем, то таких найти очень непросто Это благословение - работать на Мастера Цзян.

«Имбирный Мастер, завтра в отеле« Миллениум» состоится аукцион материалов для магических артефактов. Это список лотов… »

Hongye True Master представил красивый набор оправ.

"Хорошо!" Цзян Тянь лениво взглянул вверх.

Но он особо не надеялся на полезные находки.

Настоящий Магический Артефакт считается семейной реликвией, и он никогда не будет выставлен на аукцион.

«Ну, это остаточное изображение?»

Цзян Тянь внезапно пододвинулся поближе.

Это остаточное изображение точно такое же, как текст и стиль рисунка на карте остатков бессмертных руин, которые он видел у лорда Зи.

«Безымянное остаточное изображение, материал - шкура животного, возраст ненизвестен, автор тоже ... но есть небольшое колебание маны,и аукционная цена составляет 3 000 000 сингапурских долларов!»

3 миллиона сингапурских долларов, что составляет 1200 миллионов юаней по обменному курсу, - для Цзянь Тяня это мелочь.

«Что ж, завтра я пойду с тобой!» Цзян Тянь слегка улыбнулся.

«Имбирный Мастер, но у меня нет приглашения!» Настоящий Мастер Хонье слегка улыбнулся.

«Но это не имеет значения!»

Хонье Истинный Мастер сжал кулаки.

«Мне плевать на подобные сплетни!» Цзян Тянь слегка покачал головой.

«Это…» - Истинный Мастер Хонье выглядел неловко.

«Хонье, ты иногда так глуп!»

Цзян Тянь вздохнул и серьёзно сказал: «Битва искусств очень опасна. Есть ли шанс на победу? Если противник - Ван Чунъянь! »

"Да! Цзян Мастер усвоил урок! » Хонье быстро поклонился.

«Кроме того, я напомнил вам, чтобы вы вели себя сдержанно. Вы приехали в Синчжоу, чтобы собирать волшебное оружие, а не участвовать в боях! »

Цзян Тянь сказал: «Даже если вы хотите спровоцировать бой, вы должны быть полностью готовы. Если вы этого не сделаете, вам придется сразу же уехать».

"Да! Сяо Кэ это понимает! » Истинный Мастер Хонье становился все более и более напуганным, его лицо побледнело, с лица бешено лился пот.

«Помни, либо убей и искорени постоянные проблемы, либо скрой свою силу и покажи людям с вою дружелюбность».

Рано утром Цзян Тянь медитировал на кровати, используя искусство Хаотической удачи.

Раздался стук в дверь, Цзян Тянь увидел пару молодых блондинок, стоящих за дверью.

«Боюсь, это легендарные сестры Хилтон…» Цзян Тянь беспомощно улыбнулся и сделал шаг вперед, чтобы открыть дверь.

"Г-н. Цзян, мне повезло встретиться! »

Когда Цзян Тянь открыл дверь, он увидел Пэрис Хилтон, которая была одета в золотое вечернее платье, усыпанное бриллиантами.

«Вы Пэрис Хилтон?» Цзян Тянь пожал её руку.

Она высокая - рост 1,70 м. Плюс высокие каблуки. Она больше похожа на журавля в стае кур или же на императрицу, отчуждённую и отдалённую.

«Я не ожидал, что Мастер Цзян знает мое имя, для меня большая честь!» - мягко сказала Перрис Хилтон, очаровательно улыбаясь ему.

Она выглядела прекрасно. Красивые глаза, сапфирово-синие, сияющие, чистое лицо, пухлые губы, красота её была для него экзотична.

Позади нее стояла младшая сестра Дженни Хилтон в джинсовых шортах и парусиновых туфлях, одетая как студентка колледжа, она посмотрела на Цзян Тяня с любопытством и страхом.

«Хе-хе, я слышал о тебе!» Цзян Тянь слегка улыбнулся, отходя, чтобы впустить их.

Пэрис - старшая сестра, и она известна в кругу международных знаменитостей своей финансовой мощью, роскошной жизнью и сексуальной внешностью.

Помимо статуса законной наследницы семьи Хилтон, она также модель, певица сценаристка и т. Д., А ее личная жизнь чрезвычайно и развратна.

Что касается новостей, то их можно охарактеризовать как череду бесконечных скандалов с мужчинами-звездами и богатыми людьми.

«Откуда ты знаешь, что это я?» Цзян Тянь сел и улыбнулся, жестом предлагая им присесть на диван.

Пэрис Хилтон села на кожаный диван напротив Цзян Тяня и очень хорошо заговорила по-китайски.

Она владела семью иностранными языками, и обычно не нуждалась в переводчике для ведения бизнеса.

Семья Хилтон - старейшая семья в Соединенных Штатах. Берёт начало в 1919 году, и менее чем за 90 лет, богатство их семьи выросло из одного хостела в сеть из более чем 100 отелей, охватывая все крупные города пяти континентов мира, став одним из крупнейших инвесторов в мире. Семья Хилтон также входила в десятку лучших управляющих активами в Соединенных Штатах.

Кстати, Цзян Тянь встречался с сестрой Хилтон в своей прошлой жизни.

Это было в 2008 году, когда открылся филиал Jinling отеля Hilton, и семья Цзян была приглашена на него.

Да, Цзян Тянь в то время был слишком далеко от них. Эти двое были дамами мирового класса, что сводило с ума группу богатых молодых мастеров-братьев Цзиньлин.

В то время не только Цзян Тянь смотрел на них восхищенными глазами, но и остальные: Не Минъюань и Ся Мяо. Все вели себя как деревенские болваны, встретив их

Какое отношение к нему имеют эти дамы? Даже если она принцесса императорской семьи, что ему до этого?

«Если мистер Цзян поможет нам избавиться от этого скрытого противника, я могу дать вам XNUMX миллионов долларов!»

Пэрис Хилтон сидела на диване, как очаровательная маленькая дикая кошка, обнажая пару белоснежных и стройных красивых ножек и милые маленькие пальчики ,соблазнительно выглядывающих из туфель.

«У меня нет времени!» Цзян Тянь покачал головой.

Сто миллионов долларов США эквивалентны примерно семистам миллионам монет Хуасиа.

На мгновение Пэрис Хилтон напряглась, ведь она впервые увидела такого гордого китайца.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 304**

Глава 304

Цзян Тянь забирал один лот за другим.

«Сэр, этот участок принадлежит вам!» Сотрудник забрал деньги и отдал ему остаточное изображение.

Эту карту остатков Бессмертных руин он легко поместил в сумку.

«Неужели он может себе это позволить? Что он делает?»

Ли Синьюэ тоже не могла в это поверить, глядя в глаза Цзян Тяню, которые теперь смотрели на всех намного жёстче.

Цзян Тянь купил невзрачный рисунок зм 20 000 000 хуасиа юаней!

«Бл\*\*\*, он так богат?»

Ян Вэньлунь даже вздрогнул, поймав взгляд Цзян Тяня.

«Синь Юэ, пожалуйста, быстро свяжитесь со своими одноклассниками и друзьями в Цзиньлине и спросите, что случилось с Цзян Тянем? Может, он всего лишь подручный тех волшебников, вот и все! » - с тревогой сказал Ян Вэньлунь.

Прежде чем Ли Синьюэ позвонила, Ян Вэньлунь вновь удивился очередной покупке Цзян Тяня.

«А вот и изюминка! Последняя партия на вечер!» Говоря это, аукционист был немного взволнован:

«Это саше из династии Хуася Мин. Вышивка Шу принадлежала Магическому Артефакту. Оан освежает, успокаивает и подливает жизнь. Стартовая цена - 10 000 000 сингапурских долларов, и теперь она выставлена на аукционе!

Сначала Цзян Тянь не заинтересовался, но внезапно его сознание почувствовало обильную духовную ци.

«Семена колокольчиков!» внезапно его сердце закричало от удивления.

Колокольчик, также известный как духовная трава, имел репутацию «массива растений» в мире культуры.

Он может поглощать духовную энергию мира и чрезвычайно быстро расти. Это самый важный ресурс совершенствования поздней стадии очистки ци.

Ценность взрослого колокольчика не меньше, чем ценность супер великой формации.

«10 000 000 сингапурских долларов!» Цзян Тянь поднял знак.

Даже если это всего лишь семена колокольчика, их можно принимать после полутора лет или даже месяцев выращивания.

После того, как фрукты и семена произрастут, их можно посадить повсюду, чтобы помочь ему впитать духовную ци. Недостаток духовной ци на Земле легко решить, и ему не нужно будет искать повсюду материалы формации.

«Бл\*\*, он снова поднял карту. На этот раз 40 миллионов китайской валюты!»

Ян Вэньлунь был поражен, его глаза стали тусклыми, и он смотрел на Цзян Тянь потухшим взглядом.

«15 миллионов сингапурских долларов!»

Но на этот раз все по-другому.

"Го Шао в игре!"

"Го Чаншэн!"

«Го Чаншэн? Это потомок семьи Го из первой китайской семьи Синчжоу! Племянник Го Цзюньфэна! »

«Да, я слышал, что он управляет ювелирной компанией Dasheng с активами более XNUMX миллиардов долларов!»

Как только он поднял карточку, все встревожились, стали перешептываться и разговаривать.

Го Чаншену было за тридцать, он был модно одет и выглядел красиво. Его кожаные туфли сделаны на заказ от известных итальянских дизайнеров были инкрустированы стразами. Они были необычайно причудливыми.

«Семья Го действительно потрясающая. За маленький пакетик он отдаёт 6000 миллионов китайских монет! »

Не знаю, сколько там было богатых людей, все смотрели на него с благоговением и завистью, их сердца тряслись.

Он поднял цену на 500 миллионов, и многие конкуренты проглотили язык.

С одной стороны, у другой стороны сильные финансовые ресурсы. С другой стороны, семья Го имеет слишком большое влияние в Синчжоу. Никто не смел обидеть первую китайскую семью.

«15 миллионов сингапурских долларов раз!»

«15 миллионов сингапурских долларов два!»

«15 миллионов сингапурских долларов три!»

В первом ряду у Го Чаншена были ноги Эрланга, он был настроен на победу. Несколько присутствовавших конкурентов даже боялись смотреть на него.

«Если я не возьму что-нибудь хорошее в качестве подарка на день рождения, я буду просто поражен! Сейчас она управляет более чем дюжиной отелей в Синчжоу. Это очень плохой знак!»

Когда аукционист на сцене готовился опустить молоток, тогда Го Чаншэн подумал, что лот уже у него в кармане…

Вдруг раздался слабый голос: «2500 миллионов сингапурских долларов!»

Во всем аукционном зале царила абсолютная тишина, и все были шокированы, увидев, что Danger Land смотрит на юношу из Цинцзюня, держащего вывеску аукциона.

«Сто миллионов китайской валюты!»

«Когда в Huaxia стало так много богатых людей? Семья что, открыла фабрику по печати денег?»

Многие богатые люди не могли в это поверить.

«Кто этот молодой мастер? Похоже на китайца!»

«Цзян Тянь… ты…»

Ян Вэньлунь и Ли Синьюэ сидели, вытаращив глаза на Цзян Тяня.

Сотрудничество между Ян Вэньлунем и семьей Наньян Го только началось и еще не восстановилось по-настоящему. Семья стоит всего миллиарды активов. Он только что потратил миллионы на покупку артефактов. Он действительно расстроен, но как насчет Цзян Тяня?

Го Чаншэн резко повернул голову и посмотрел на Цзян Тяня, но тут же отвернулся с улыбкой: «30 000 000 сингапурских долларов!»

В этот момент Цзян Тянь больше не держал свою карточку, а вместо этого издевательски улыбнулся уголком рта.

Го Чаншэн холодно и высокомерно улыбнулся, покачал головой и сказал: «Деревенский болван с материка, ты что, посмел со мной соревноваться?!»

Внезапно в аудитории раздался слабый голос: «5 000 000 сингапурских долларов!»

Толпа внезапно обернулась и увидела женщину, похожую на черного лебедя, в черном вечернем платье с глубоким вырезом, с табличкой, гневным и в то же время очаровательным лицом.

Наследница консорциума Hilton- Пэрис Хилтон!

Го Чаншэн внезапно выругался, закурил сигару, яростно закусил рот, сделал глоток и отказался от ставки.

«Пять миллионов раз!»

«Пять миллионов два!»

«Пять миллионов три!»

Аукционисты были в восторге: «Поздравляем, мисс Пэрис Хилтон, этот пакетик принадлежит вам!»

Когда упал молоток, публика просто взорвалась.

Семья Хилтон просто чудовищно угнетает! Это эквивалентно 50,000,000 миллионам китайской валюты XNUMX!

И всё ради одного пакетика!

Когда все встали, Пэрис Хилтон подошла к Цзян Тяню, передала пакетик и сказала с красивой улыбкой: «Мистер. Цзян, это вам!»

«Как!!!??» Все были ошеломлены и не могли поверить в это.

«Откуда он её знает??

Ян Вэньлунь был потрясен до глубины души!

Это женщина мирового класса, Цзян Тянь…

«Хе-хе, благодарю!» Цзян Тянь взял пакетик из её рук.

Вчера сестры Хилтон остановились в том же отеле, что и Цзян Тянь.

Среди ночи внутрь проникло большое количество ядовитых змей, но все они были убиты защитным талисманом для тела, подаренным Цзян Тянем.

Более того, экзорциста змей в парке, находящемся в нескольких сотнях метров друг от друга, также укусила ядовитая змея. На следующий день об этом трубили на каждом углу.

Цзян Тянь, посмотрев новости, понял, что экзорцист змей на самом деле был стариком. Синий отравитель Старейшина Вуду также является последователем Го Лили. Когда он отправился в Долину Белых обезьян, он сопровождал его.

Сестры Хилтон, которые также увидели эту новость, сразу поняли, что Цзян Тянь был тем, кто спас их от гибели. Именно поэтому сестры Пэрис Хилтон купили для него этот лот.

«Пэрис, кто этот деревенщина? Вы ему что-то подарили?» Го Чаншэн подошёл сзади и, улыбаясь, задал вопрос.

Пэррис лишь сочувственно взглянула на него и молча, с поднятой головой покинула аукционный дом.

……

"Ну что, ты проверила Цзян Тяня?"

Когда Ян Вэньлунь увидел, как мобильный телефон Ли Синьюэ упал на землю, его лицо побледнело, он закурил сигарету.

«Yaowang Group, вы знаете?» Ли Синьюэ молча смотрела на него.

«Кто же её не знает?»

«Первая китайская медицинская акция сегодня имеет рыночную стоимость XNUMX миллиардов юаней, а Sunny Lab удостоена Нобелевской премии по медицине! Семья Цзиньлин Не, несколько великих членов семьи Сунь, Changhai Real Estate и несколько лидеров крупных листинговых компаний были убиты ими!»

Не говоря уже о его отце, который много лет много работал в торговом центре.

В условиях нынешнего экономического спада под влиянием мирового финансового кризиса Yaowang Group восстала против тренда.

«Yaowang Group - это семья Цзиньлин Цзян, а Цзян Тянь - наследный принц семьи. Цзян Ванцин, председатель Yaowang, была матерью Цзян Тяня! » Голос Ли Синьюэ задрожал, и она перешла на благоговейный шёпот.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 306**

Глава 306

В этот момент вся она переполнилась сожалением.

Когда Цзян Тянь ухаживал за ней, она посчитала его представителем Сяофу второго поколения, поэтому и не восприняла его всерьез.

Но теперь, даже если Цзян Тянь - ореол наследного принца семьи Цзян, он определенно превосходит ее ожидания. Он – самый желанный муж на свете.

«Га-! Что? Он наследный принц семьи Цзян!»

Ян Вэньлунь был поражен, его глаза расширились, рот на мгновение округлился, и сигарета тут же упала на землю.

Небольшое чувство превосходства Ян Вэньлуня было разрушено этой взрывной новостью.

Его дом стоит миллиард долларов активов, и он продолжал хвастаться своим богатством перед Цзян Тянем, демонстрируя своё богатство, но оказалось, что походил он больше на клоуна!

Смешно!

Чувство стыда захлестнуло сердце Ян Вэньлуня, его лицо мгновенно покраснело.

«Да, я слышал, как мои друзья говорили, что Солнечная лаборатория была построена Цзян Тянем. Теперь он имеет высокий статус в Yaowang Group и даже может напрямую влиять на управленческие решения. Говорят, что все коммерческие битвы против Семьи Не, Семьи Сунь и Семьи Чен Цзян Тянь берёт на себя!»

«Неудивительно, что некоторое время назад Фармацевтический университет Цзиньлин попросил многих студентов собрать фотографии о жизни Цзян Тяня в колледже… Оказалось, что он был известным выпускником, и в честь него даже был построен мемориальный зал!»

Ли Синьюэ вспомнила захватывающую финансовую битву, начатую группой Yaowang полгода назад, затылок её сразу онемел, а сердце содрогнулось.

- Хм, он наследный принц группы Яован. Это правда, но я не верю, что у него есть настоящие способности».

В это время Ян Вэньлунь покачал головой и сказал: «Все дело в том, что семья добивается каких-то достижений, давит на него, подавляет старых предпринимателей, чтобы он мог унаследовать семейный бизнес!»

Внезапно очаровательная секретарша Го Чаншэна подошла и сказала с улыбкой: «Ян Шао, Го Шао пригласил тебя к нему, он хочет у вас кое-что спросить!»

"Что? Го Шао пригласил меня?"

Ян Вэньлунь был польщен: «Спасибо, проведите меня!»

Женщина-секретарь отвела Го Чаншена в роскошную президентскую комнату.

Ян Вэньлунь бросился вперед и почтительно поклонился, словно младший брат при виде старшего, и сказал: «Го Шао, вы хотели видеть меня?»

На кофейном столике лежала пикантная кубинская сигара, а рядом стояла открытая бутылка красного вина из коллекции Латура стоимостью не менее 300 000 китайских юаней.

Го Чаншэн беседовал с некоторыми из самых богатых и молодых дегустаторов вин Синчжоу, среди которых были ведущие гостиничные магнаты, судовые гиганты и судоходные магнаты, входившие в число самых успешных людей в Синчжоу.

«Сяо Ян, вот и ты!»

Увидев его, Го Чаншэн лишь слегка кивнул. Он продолжал болтать с остальными, и выглядело это крайне высокомерно.

Хотя Го Чаншэн проигнорировал его, Ян Вэньлунь сохранял терпение. Он даже налил вина и разрезал сигары нескольким богатым людям, словно был здесь официантом.

Что касается Ли Синьюэ, которая даже не имела права находиться здесь, она сжалась, как перепел.

Слушая их разговор, Ли Синьюэ была поражена.

Го Чаншэн рассказал богатым о 30% главных новостей Чжунхуа, прежде чем взглянуть на Ян Вэньлуня: «Сяо Ян, ты с материка. Вы знакомы с парнем, который делает ставки вместе со мной?

«Его зовут Цзян Тянь, он наследный принц Yaowang Group! Когда я учился в колледже, я был в классе со своей секретаршей Ли!» Ян Вэньлунь начал тараторить, радуясь, что его, наконец, заметили.

«Группа Yaowang? Я слышал о ... "

«Но это все, рыночная стоимость в миллиард долларов. В Китае неплохо, но в Синчжоу…»

Другой Босс покачал головой, холодно фыркнул и сказал: «Он не может добраться до вершины XNUMX!»

Ли Синьюэ была ошеломлена.

Это Синчжоу, небольшой район, но здесь так много богатых и влиятельных людей…

«Даже если у него больше денег, он всего лишь деревенский болван с материка!»

Другой судоходец имеет опыт работы в преступном мире и говорит: «Если он осмелился приехать в Синчжоу и решил посягнуть на ваше имущество, он, скорее всего, сошёл с ума или просто глупый!»

«Го Шао, одним словом, я найду братьев и убью его!»

"Цзян Тянь ..."

Го Чаншэн проигнорировал его, потому что он понял, что имя кажется ему очень знакомым, но он не мог его вспомнить:

«Я видел сумасшедший размах покупки товаров в Синчжоу в течение месяца…»

Го Чаншэн нахмурился и спросил: «Какое у него прошлое?»

Семья Го активно сотрудничает на рынке Huaxia. Го Чаншэн провел глубокое исследование страны Китай Ся.

Он знает, что многие люди в деловых кругах Хуасиа не просто богаты, они ещё и волияют на политику районов!

Если Yaowang Group с рыночной стоимостью 100000000000 принадлежит семье Го из Хэнсинчжоу, то это в корне меняет дело!

Ян Вэньлунь мало что знал и подмигнул Ли Синьюэ, которая поспешно сказала: «Его отца зовут Цзян Чжисин. Раньше он был главой округа Цися при Цзиньлине. Главный специалист, ее мать - Чжан Ванцин, у нее нет государственной должности, но она является председателем Yaowang. «

«Судья округа Цзиньлин Цися…»

Го Чаншэн что-то пробормотал про себя, и внезапно его лицо стало бледным, как бумага: «Это оказался он!»

Он был в ужасе, поскольку именно он убил мастера Китайской ассоциации Синчжоу.

В следующий момент, прежде чем все ответили, Го Чаншэн встал: «Сяо Ян, вы двое идете со мной!»

Они испуганно посмотрели друг на друга и быстро последовали за хозяином.

Сидя во внедорожнике Mercedes-Benz Го Чаншэна, Ли Синьюэ смело спросила: «Го Шао, ты знаешь этого господина Цзяна?»

Он бесстрастно взглянул на Ли Синьюэ и легкомысленно сказал: «Ли, юная леди, вы, кажется, довольно хорошо его знаете, как складываются отношения с ним? Вы можете его пригласить?

Го Чаншэн мало что знал о боевом дао и техниках, но он не знал истинной силы Цзян Тяня. Он думал, что легко сможет убить его, попросив об этом всего несколько вооруженных людей.

Убить Цзян Тяня и устранить угрозу для семьи, вот, что нужно сделать в первую очередь!

"Мы встретились в аэропорту. Однажды он сказал, что хочет вступить в семью Го, чтобы увидеть мир!» Ли Синьюэ подозрительно посмотрела на него.

Каковы отношения между Цзян Тянем и семьей Го? Почему Го Чаншэн занервничал?

уо Чаншэн поднял сигарету, а затем категорично сказал: «Ночью вы пригласите его в дом Го на банкет и будете докладывать о каждом его перемещении! На этот раз он точно будет мёртв!»

Он хочет избавиться от Цзян Тяня!

Услышав это, Ли Синьюэ была шокирована.

«Го Шао, чем Цзян Тянь обидел тебя? Прошу прощения от его имени, отпустите его, и я смогу убедить его передать вам этот пакетик! »

Го Чаншэн недоуменно посмотрел на нее, а затем тихо сказал: «Сяо Ян, ты, как секретарь, не очень-то и послушна!»

«Ли Синьюэ, разве ты не хочешь этого?»

Ли Синьюэ была поражена, и ее сердце колотилось в тысячу раз быстрее, но в конце концов она кивнула и сказала: «Хорошо, позвольте мне попробовать!»

"Хорошо. Когда это будет сделано, я сделаю вас менеджером филиала… Глаза Ян Вэньлуня слегка сузились.

……

Цзян Тянь покинул отель «Миллениум» и вместе с Хунье Сю, Вэньцзе Тао, Фаном и другими посетил несколько аукционных площадок. Вечером он вернулся в отель «Хилтон».

«Ты знаешь, где Ван Чжунъянь?»

Цзян Тянь снова и снова проверял своим Дао Синчжоу в течение дня, но Поле Дао Ван Чунъяня не было найдено.

«К сожалению, никто этого не знает». Истинный Мастер Хонье покачал головой с извиняющейся улыбкой.

«Почему Мастер Цзян ищет Ван Чунъяня?» - спросила Сюй Вэньцзе, кланяясь.

«Хехе, на вершине Эвереста я убил китайцев из Китайской ассоциации Синчжоу. Как я могу сдаться? »

Цзян Тянь сделал глоток чая и сказал:

«Я не буду его искать. Он все еще ждет, что найдет меня и придет убить? На этот раз я убью Ван Чунъяна и уравняю Китайскую ассоциацию Синчжоу!

Когда это слова прозвучали вслух, публика была просто шокирована.

Все просто не могли поверить в это.

Это Ван Чунъян из Китайской ассоциации Синчжоу. Он вызывает трепет у всей Юго-Восточной Азии, как отставной император Синчжоу.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 307**

Глава 307

«Мастер Цзян, эта битва очень опасна. Будь осторожен!» Настоящий Мастер Хонье был очень обеспокоен.

«Ван Чжунъянь, эта старая черепаха, действительно умеет прятаться. Единственное, что я могу - пойти к семье Го, убить несколько человек и выкурить его из убежища!» Цзян Тянь холодно улыбнулся.

«Это семья Наньян Го? Я, пожалуй, понаблюдаю со стороны!»

«Да, мы вместе должны стать свидетелями этой битвы, сотрясающей землю!» Сюй Вэньцзе и другие вдруг взволнованно переглянулись.

В это время внезапно зазвонил сотовый телефон Цзян Тяня.

Подняв трубку, он сказал несколько слов и положил её. «Забудь, не надо меня провожать, меня заберут прямо отсюда!»

Некоторое время все сидели в молчаливом ожидании.

Мастер Цзян наконец собирается сделать ответный ход!

«Боюсь, они осознали твою истинную сущность, верно? Ван Чжунъянь не будет в бюро!»

"И что? Перед чудовищной силой Цзян Мастера все коварные заговоры и махинации – всего лишь ничтожные попытки!»

……

Сидя в машине Ли Синьюэ, Цзян Тянь сказал с улыбкой: «Это интересно, разве вы и президент Ян не думаете, что я не заслуживаю присоединиться к празднованию дня рождения семьи Го? Что теперь …"

«Хе-хе, почему ты не соответствуешь требованиям, ты наследный принц группы Яован…» - натянуто сказала Ли Синьюэ.

«У Го Шао же нет причин гневаться на меня, верно?» - многозначительно произнёс Цзян Тянь.

Ли Синьюэ была шокирована, но, приняв равнодушный вид, она с улыбкой сказала: «Хе-хе, Цзян Тянь, ты шутишь? Семья Го - порядочная бизнес-семья, как она может тебе навредить? »

……

Старушку из семьи Го зовут Го Шихай, ей почти 100 лет, но она все еще былы привлекательна и выглядела очень ухоженной.

В высшем обществе Синчжоу в глазах многих богатых и высокопоставленных чиновников Ван Чунъянь подобен Духовному Богу. Поэтому Го Шихай очень почитал весь свет.

Она была одета в новенький красно-черный атласный кардиган Shouzi Tuanhua и, подняв голову, стояла у ворот, чтобы приветствовать гостей.

Первоначально это должен был делать Шоу Син. Но виновница торжества решила лично приветствовать каждого гостя ,приглашённого на празднование её дня рождения.

Лорд Го Шихай понял истину со времен Китайской Республики. Как бы ни изменился этот мир, правда за теми, кто держит в руках оружие.

Звучала приятная музыка. Приглашенный из Хорватии мастер фортепианного искусства страстно исполнял «Полёт шмеля».

На лужайке было много гостей, многие из них - богатые и знатные звезды. Среди них были силуэты сановников.

Мужские костюмы и кожаные туфли, изысканный женский макияж, одни танцуют бальные танцы, другие держат шампанское, разговаривают и вежливо обмениваются шутками.

На стоянке за дверью располагались в ряд роскошные автомобили: Maserati Rolls-Royce. Mercedes-Benz и BMW. В сумме они составляли сотни миллионов и показывали высокий статус своих хозяев.

Оглядываясь назад на свою большую усадьбу в европейском стиле, Го Шихай не могла не чувствовать гордость.

Это поместье было куплено мрачным британским аристократом. Его площадь составляет двести акров, с римскими колоннами, большими сводами и мраморными постройками.

На улице было немного жарко, и миссис Баба принесла чашку холодного чая. «Господи, войди внутрь, присядь. Директор Ли не знает, когда он может прийти!»

«Женщины, что вы вообще понимаете?» Го Шихай нахмурилась, терпеливо ожидая на том же месте.

На стоянку въехала блестящая черная Audi A6. Водитель вышел из машины и открыл заднюю дверь. Мужчина средних лет в черно-синей полицейской форме вышел из машины и поправил воротник. Вдруг он увидел мадам Го у дверей и тут же поспешил ей навтречу.

Заместитель директора Ли сказал с улыбкой: «Лао Шоусин, давай, возьми мой подарок на день рождения!»

Военнослужащий принес коробку и открыл ее. В ней лежала пара мисок для цыплят Чэнхуа времен династии Мин. Стоимость их была не менее миллиона сингапурских долларов.

Директор Ли и Го Шихай взялись за руки и искренне рассмеялись: «Премьер хвалит вас и называет нашим промышленным гигантом и экономическим столпом Синчжоу, который вносит неизгладимый вклад в экономическое развитие Синчжоу!»

Проходя мимо ворот, несколько привратников, поставленные старшим из семьи Го, стукнули каблуками и закричали в унисон: «Салют!»

Можно сказать, что появление директора Ли стало кульминацией вечера.

Во дворе было три группы: богатые чиновники, родственники, культурных знаменитости и звездные модели. На большой лужайке было полно гостей, которые ели, пили шампанское, и время от времени танцевали.

То тут, то там звучали разные голоса, музыка, разговоры и юмор не прекращались. Директора Ли перевели в банкетный зал. Банкет здесь отличался от западного фуршета на улице.

Вот и они – роскошные стулья в отеле «Миллениум», изготовленные на заказ. Лорд обожает антиквариат. Стоимость самого стола была больше ста тысяч.

Глядя на большую поздравительную вывеску, висящую на двери главного холла, директор Ли в шутку сказал: «Следует добавить еще одно слово. Семья Го и семья Ван находятся в хороших отношениях. Это крепкий союз, потрясший весь Синчжоу!»

В этот момент все обратили взоры на присутствующего молодого человека, глаза его были полны уважения.

Этому мужчине за тридцать в возрасте XNUMX, он был одет в синий кардиган. С утонченным темпераментом и пыльной внешностью был словно фея в небе.

Ван Чжибо, внук Ван Чунъяня!

Он оправдал ожидания семьи. Боевой Дао достиг Малого Достижения Трансформации, известного как Гроссмейстер, когда ему было меньше тридцати лет.

Многие нисходящие подразделения Наньяна, марионеточные подразделения и детские подразделения Гуман не являются даже противниками. Он отвечает за многие дела Китайской ассоциации Синчжоу, а также имеет репутацию юного гроссмейстера Дасинчжоу.

В это время он скромно улыбнулся, сжал кулак и сказал: «Вот Ван Чжибо, вы видели директора Ли?»

«Это Линь из семьи Ван? Конечно, он такой красивый! Лили, дядя, поздравляю тебя, Ланг Кай - красивая девушка!»

Секретарь Ли искренне рассмеялась.

Семья Ван находится в стороне, и возможность выйти замуж за Ван Чжибо даже лучше, чем выйти замуж за сына премьер-министра.

Рядом с ним стояла Го Лили, в красном вечернем платье с открытой спиной, на тонких высоких каблуках, высокая, пышная, совсем как Маленькая принцесса. «Спасибо, дядя Ли!»

«Стремитесь поскорее завести большого толстого мальчика!» Директор Ли засмеялся.

Он мастер боевого дао, а также владеет искусными техниками. Кто осмелится напасть на них?

В зале по-прежнему было шумно, веселье было в самом разгаре.

Го Чаншэн отпил красное вино и посмотрел на Го Лили, холодно улыбнувшись. Он ждал Цзянь Тяня, ждал возможности, чтобы его…

……

Автомобиль остановился у ворот поместья Го.

Ли Синьюэ, которая хотела предупредить его. Так и не смогла ничего сделать: «Цзян Тянь, не входи!»

"Почему?" Цзян Тянь открыл дверь машины и вытащил одну ногу.

«Го Чаншэн уничтожит тебя!»

Ли Синьюэ стиснула зубы и сказала: «Они просили меня привести вас. Я знаю, что ошибалась, но я не хочу такого исхода. Если я этого не сделаю, Ян Вэньлунь уволит меня! Давайте!»

По совпадению, Ян Вэньлунь тоже подошёл встретить его, и когда он услышал это, он пришел в ярость: «Ли Синьюэ, о чем ты! Заткнись! Цзян Тянь, давайте поторопимся!»

"Ага!" Цзян Тянь шагнул вперед и направился к воротам дома Го.

«Значит, ты еще не убежал, разве ты не знаешь, насколько страшна семья Го?»

Ли Синьюэ быстро побежала за ними, чтобы исправить ситуацию . «Вы здесь, чтобы извиниться? Ага, ты взял тот пакетик? Я помогу тебе, пожалуйста!»

«Скажи спасибо, что я решил сохранить тебе жизнь!» - легкомысленно сказал Цзян Тянь.

"Что ты сказал?" Ян Вэньлунь и Ли Синьюэ озадаченно посмотрели на Цзян Тяня.

Цзян Тянь зашагал к двери, двое полицейских остановили его и ледяным тоном сказали: «Сэр, пожалуйста, покажите приглашение!»

«Го Лили, ты должен мне 10 000 000 000, и ты должен вернуть их!»

Цзян Тянь холодно улыбнулся, внезапно заиграл Звук Демонического Рёва Дракона. Звук был резким. Сильное дыхание охватило все вокруг.

Бац! Звук был подобен проносящемуся мимо урагану силой XNUMX, телескопическая дверь из нержавеющей стали деформировалась и исказилась и, наконец, рухнула прямо в холл зала.

Многие гости отлетели назад от такого сильного порыва ветра. Буфет из нержавеющей стали рассыпался будто картонка.

Несколько полицейских отлетели на расстояние метра, у Цицяо началось кровотечение, и они потеряли сознание.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 308**

Глава 308

Хотя Ян Вэньлунь и Ли Синьюэ стояли за Цзян Тяном и не получили прямых ударов, они не могли вынести даже звука этих атак. Они просто чувствовали, как гудят и трясутся их мозги, кровь прилила к сердцу, и они почти лишились чувств.

«Кто такой Цзян Тянь? Почему он так силён?»

"Слишком ужасен!"

Ян Вэньлунь и Ли Синьюэ пришли в ужас. Дэнджер Лэнд ошеломленно посмотрела на Цзян Тианя.

Казалось, будто они столкнулись с доисторическим гигантским чудищем, это страшило и ужасало одновременно.

«Цзян Тянь, ты здесь!»

В холле все услышали шум, однако только Го Чаншэн встал и выбежал наружу.

……

"Кто это?"

«Он сказал, что Го Лили должна ему 10 000 000 000? Почему я этого не знал?»

«Ему хватило смелости?!!»

«Хе-хе, как думаешь, насколько он силён? Сегодня здесь лорд Шоучэн. Повсюду его телохранители!».

В этот момент Цзян Тянь вошел в особняк семьи Го, и все на лужайке смотрели на него и не могли в это поверить.

Окруженный семью или восемью телохранителями, Го Чаншэн подошел к Цзян Тяню и с гордостью сказал: «Цзян Тянь, как посмели вы ворваться в нашу достойную семью Синчжоу Го и прервать праздник, словно деревенщина с материка! Как ты смеешь? Ты что, такой беспринципный? Хочешь полежать в больнице?»

«Хе-хе, Го Лили должна мне 10 000 000 000, и я получу их сегодня же!! Убирайся с дороги!" Цзян Тянь не стал обмениваться любезностями, а просто перешёл к делу.

«Хе-хе, тебе что, больше нечего сказать?!»

В это время из холла вышел элегантный мужчина в золотистых очках:

«10 000 000 000 - это немалая сумма. Вы говорите, Юная Леди должна вам денег? Есть ли у вас документы? Возможно, контракты? Или же действующие договоры?»

"Кто ты?" - нахмурившись, спросил Цзян Тянь.

«Я Е Баоши, юрисконсульт семьи Го и старший партнер юридической фирмы Xingzhou Justice!»

Образованный мужчина средних лет сделал шаг вперед и без оттенка волнения продолжил: «Всеми долгами семьи Го занимаюсь я!»

«Хорошо, вам нужны документы? Вот, держите!"

Цзян Тянь пожал ему руку, вынул пачку контрактов и передал их.

Е Баоши взял контракт, посмотрел на две страницы и бросил его на землю с видом, полным презрения: «Это правда, но что насчет этого? Несколько таблеток стоят 10 000 000 000? Осмелюсь спросить, что это за бессмертные пилюли и чудесные лекарства? Они сделаны в высшей даосской алхимической печи?»

«Это недействительный контракт. Даже если вы поедете в Китай для подачи иска, он не соответствует законам и постановлениям. Вы проиграете дело! Всё из-за вашего желания и жажды наживы!»

Как только прозвучали эти слова, публика засмеялась и посмотрела на Цзян Тяня как на дурака.

Даже Го Лили, которая вышла за дверь, надулась и усмехнулась, увидев это. Она смотрела высокомерно, думая, что Е Баоши защитит её от Цзян Тяня.

«Хе-хе, этот человек сумасшедший! Хотите потрясти копилочку????» Кто-то презрительно посмотрел на Цзян Тианя.

«Е Баоши - наш юрист № 82 в Синчжоу. Обладает резкими слогом и красноречием. С момента своего дебюта он ни разу не проиграл судебных процессов по XNUMX делам. Увидеть такое сегодня поистине необычно. Публично бросить ему вызов!». Кто-то зааплодировал.

«Е Баоши - первый человек по гражданскому и коммерческому праву, а его дядя - заместитель начальника отдела Министерства юстиции. Семья - судья и присяжный поверенный». Другой человек посмотрел на Цзян Тяня с презрением.

"Г-н. Цзян, знаете ли вы, что наш Синчжоу - это общество, управляемое законом, соблюдающее законы Мирового океана, и граждане, соблюдающие правила неприкосновенности влиятельных семей».

Е Баоши снял очки с золотой оправой и осторожно протер их тканью. Минуту он молчал, а затем неожиданно произнёс:

«Только потому, что вы вторглись на частную территорию в частном порядке, семья Го может застрелить вас. Но я читал, что вы приехали из отсталого региона Китая и не знакомы с нашей развитой и цивилизованной правовой средой!»

Цзян Тянь еле сдерживался, чтобы не засмеяться.

«Семья Го, о чём вы говорите? Какая ещё цивилизованная правовая среда?»

«В Синчжоу это можно охарактеризовать как издевательство над мужчинами и женщинами, тиранию, учитывая то количество людей, что подали в суд».

Не говоря уже о том, что Го Лили однажды взяла людей из Китайской ассоциации Синчжоу, и попыталась украсть камень из ледяного кристалла. А совсем недавно она пыталась убить сестер Хилтон с помощью таких колдунов, как Синий Старейшина. И такая чудовищная семья по-прежнему держит в зубах закон, утилитаризм и мораль, которые сама же и диктует!»

«Да ты вообще не достоин разговаривать со мной!»

Цзян Тянь не хотел обращать на него внимания, но, посмотрев на Го Лили, едва заметно сказал: «Вы действительно признаете этот долг в 10 000 000 000 китайских монет? Если ты этого не сделаешь, вы дорого поплатитесь за это!»

«Го, юная леди, к этому вопросу нужно относиться осторожно. Я уже это проверил. Мастер Цзян очень известен в Китае. Без обид!»

Но Го Лили совсем не слушала его: «Цзян, все мои долги представляет адвокат Е, у него на это есть полное право. Поэтому говорите с ним!»

Она знала, что с Цзян Тянем лучше не связываться. Она была немного напугана, и не ожидала, что Цзян Тянь осмелится приехать в Синчжоу ради денег.

"Г-н. Цзян, разве ты не понял?

Е Баоши не был рассержен «иском» Цзян Тяня, хотя и выразил недовольство, хмуро сказав: «Вы знаете, что я могу приговорить вас к сотне лет тюрьмы?»

Все смотрели на Цзян Тяня как на дурака.

Как можно спровоцировать семью Го? Просто оклеветат, и тебя сразу же посадят в тюрьму.

И в присутствии такого количества богатых и высокопоставленных чиновников, заместителя директора полицейского участка, они объединили свои усилия, чтобы отправить в тюрьму ребенка с материкового Китая.

Неожиданно Цзянь Тянь поднял руку. Е Баоши тут же взлетел, как чучело. Старинные позолоченные бокалы попадали на пол, а люди отлетели на расстояние более десяти метров!

Никто уже не поднялся.

Все стояли ошарашенно глядя на происходящее, не в силах сказать ни слова.

«Он мастер боевого дао?? »

Цзян Тянь вообще не трогал Е Баоши, но тот отлетел на такое огромное расстояние! Это явно мастер совершенствования внутренней силы или трансформации!

Вместе с предложением мастера китайского искусства он уже мог определить другой уровень личности Цзян Тяня.

В первой битве на Эвересте китайцы в Синчжоу проиграли, поэтому Ван Чунъян приказал строго засекретить информацию, чтобы не потерять поддержку многих богатых людей.

Так что большинство людей даже не знают, что китайцы в Синчжоу потерпели поражение, но он-то знает, что Цзян Тянь слишком могущественен. Битва на Эвересте была чрезвычайно сложна, и большинство китайцев в Синчжоу погибли!

«Вы знаете, что семья Го – самая влиятельная семья Синчжоу? Даже премьер-министр очень вежлив с ними!»

Увидев это, Го Чаншэн был так зол, что сделал шаг вперед и ледяным тоном сказал: «Более того, сегодня, в день рождения моего деда, вы ворвались на наш праздник, причинили боль моему члену клана и причинили боль моему адвокату. Черт побери! Убирайся, или я тебя убью!»

Цзян Тянь ничего не сказал, а просто подошел к Лили, не останавливаясь.

«Он убьёт меня?»

«Господи ,что за безумие!»

«Неужели деревенщина на материковой части Китая Настолько жесток?!?»

«Ага, посмотри на Го Шао!» Все были ошарашены и не могли в это поверить.

Цзян Тянь отвесил Го Чаншэну пощечину, и семь или восемь коренных зубов тут же вылетели из его рта! Из уголков рта полилась кровь, а щёки сразу же опухли!

Он был в ужасе. Джинджер Лэнд преклонил колени к земле, положив одну руку на землю, зарычал: «Цзян Тянь, ты посмел ударить меня!»

«Да, и что? Что ты мне сделаешь?»

Цзян Тянь скрыл улыбку, и внезапно весь вытянулся словно струна, ударив его по подбородку!

"к -!"

Го Чаншэн закричал, его фигура взлетела вверх, и он с глухим стуком упал на землю. Его тело ещё какое-то время корчился от боли, а затем, пошатываясь, встал.

Он потерял все зубы. Благодаря удару Цзян Тяня он не мог вымолвить ни слова, иначе его язык просто бы отвалился.

Глаза Го Чаншена налились кровью, весь он был в рваных ранах! Ещё шаг…и…

…Он приказал боевикам выстрелить прямо в Цзян Тяня!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 309**

Глава 309

Телохранители были напуганы решительными действиями Цзян Тяня. Он был слишком жесток и непредсказуем.

На мгновение они замолкли. А когда они услышали рев Го Чаншэна, разом вытащили пистолеты.

Но Цзян Тянь вообще не дал им возможности выстрелить.

Раздалось несколько хлопков, и восемь боевиков упали на землю, залитые кровью. Все они были мертвы.

Тут же раздался визг! Все разом ломанулись к дверям!

«Этот человек безумен! Он стремится убить семью Го!»

«Как он выстрелил? Почему я не видел, чтобы он вытащил оружие?»

Го Чаншэн был так напуган, что, лёжа на земле, начал дрожать.

Все вооруженные люди, которых он нанял, были опытными мастерами, но они были убиты Цзян Тянем прежде, чем успели поднять оружие. В это время он понял, что серьезно недооценил силу Цзян Тяня.

Даже китайские мастера Синчжоу могут быть побеждены Лян Кунтянь Басонгом и древними мастерами Муай Тай.

Цзян Тянь подошел ближе и, глядя на Го Лили, ледяным тоном сказал: «Го Лили, ты заплатишь или мне забрать твою жизнь? Если ты не заплатишь долг, я уничтожу твою семью!»

«Джинджер, Цзян Тянь…»

Го Лили в испуге отступила на шаг, крепко сжимая руку Ван Чжибо, как будто это могло помочь.

«Мастер Цзян, я слышал, что ваше боевое дао великолепно, а техника превосходит все существующие. Продемонстрируете?»

Хотя Ван Чжибо знал о могуществе Цзян Тяня, он никогда не видел его атаки собственными глазами.

До мозга костей он не верил, что Цзян Тянь сможет убить многих мастеров на вершине Эвереста своей собственной силой.

По его мнению, вполне вероятно, что многие мастера в мире китайского Боевого Дао даже стреляли в военных.

Истинной базой совершенствования Цзян Тяня должно быть только маленькое преобразование, которое вполне соответствует его собственному.

Поскольку практика Вудао слишком сложна, никто во всем мире Боевого Дао не может вступить в Трансформацию до наступления XNUMX.

Более того, он не чувствовал сильного дыхания мастера боевых искусств в Цзян Тяне.

«Ван Чжибо? Никогда не слышал о…»

Цзян Тянь проигнорировал его, продолжая смотреть на Го Лили: «Твой ответ?»

Го Лили всё ещё молчала.

Го Шихай вышел из холла и повернулся к Цзян Тяню: «Лили, всё, что он говорит, правда?»

Го Лили еле-еле кивнула.

«Лили, почему ты раньше не рассказала мне о такой важной ситуации?»

Её красивые глаза были полны слёз. Она не могла вымолвить ни слова

Откуда она могла знать, что Цзян Тянь действительно придёт во дворец, требуя вернуть долг?

Го Шихай слегка нахмурился, но тут же сказал с улыбкой: «Мастер Цзян, эта Маленькая Мисси никогда не рассказывала старику об этом. В этом случае наша семья Го выполнит все её обещание, предоставьте номер банковской карты, а я скажу, чтобы вам перевели деньги!»

Цзян Тянь нахмурился.

Он действительно хотел уничтожить семью Го и поле Дао Ван Чжунъяня.

Он не ожидал, что другая сторона так быстро сдастся.

Цзян Тянь вручил банковскую карту.

«Мастер, молодой герой, старик очень восхищается вами. Как насчет стакана долголетия в честь перемирия?»

Го Шихай вручил банковскую карту стюарду, держа в руке бокал вина.

Горничная принесла бокал шампанского с подносом, Цзян Тянь взял бокал и сделал глоток.

Го Шихай вывел Цзян Тянь во двор и сел, увлечённо болтая о чём-то. Стюард прошептал ему что-то на ухо, после чего Го Шихай встал и сказал:

"Г-н. Цзян, из-за валютного контроля, нужно, чтобы он пошел в кабинет. Требуется его подпись!»

Цзян Тянь кивнул.

Го Шихаю потребовалось пять минут. Цзян Тянь сказал немного нетерпеливо: «Го Лорд, в чем дело? Неужели 10 000 000 000 - это так хлопотно? Бычтрее!!»

В этот момент три взрывозащищенных бронетранспортера прорвались через ворота. Они окружили Цзян Тяня!

Дверь распахнулась, и более двадцати полицейских с боеприпасами, со штурмовыми винтовками M16 выбежали и направили свои оружия на него.

На теле Цзянь Тяня показались семь или восемь красных точек, которые были инфракрасными прицелами снайперских винтовок.

чи чи чи!

Ряды дробовиков были выпущены из окружающего многоэтажного здания.

Три боевых вертолёта показались над двором, сверху упали канаты, и по ним быстро соскользнули вниз боевики.

Менее чем за минуту сотни полицейских окружили Цзян Тяня.

Благодаря процветанию кино- и телеиндустрии острова Гонконг, материковая аудитория узнала о знаменитых «Летающих тиграх» острова Гонконг и мобильных отрядах PTU из фильмов и телесериалов.

Полиция Синг Чау (SPF) была наоборот, мало известна.

Но на самом деле в глобальном рейтинге конкурентоспособности полиция Синчжоу занимает первое место в мире по боевому уровню.

Благодаря отличной работе полиции Синчжоу стал одним из регионов с самым низким уровнем преступности в мире.

Го Шихай знал, что прибыло подкрепление, и его уверенность сильно возросла. Стоя в кабинете виллы на третьем этаже, заблокированном двумя специальными взрывозащищенными щитами полиции, глядя на Цзян Тяня, он с улыбкой сказал через пуленепробиваемое стекло в окне:

«Что, если я не отдам вам деньги? Лучше сдайтесь, у вас все еще есть возможность начать жить заново, иначе ... хе-хе! »

Он знал, что Цзян Тянь владеет Боевого Дао. Он даже убил Кун Тянь, Ба Сон, Мэн Конгконга, но здесь сотни полностью вооруженных полицейских!

«Похоже, Ван Чунъян не сообщил вам том, что я убил огромное количество народу в Юго-Восточной Азии на вершине Эвереста...»

Это был намек на сарказм. А затем он сказал с насмешкой: «Хватит ли вам духу, чтобы убить меня?»

Вв его руке внезапно появился маленький Черный Летающий Меч!

«Что?! Откуда у него появилось оружие?»

Толпа была в ужасе. Это было похоже на волшебство!

Цзян Тянь внезапно метнул Маленький черный летающий меч, словно копье.

Су!

Маленький Черный Летающий Меч стал больше, прошел сквозь поток света, словно гранатомет, прорвался через звуковой барьер, и на расстоянии нескольких сотен метров крыша здания внезапно взорвалась.

Два снайпера тут же погибли на месте.

Чи!

Маленький черный летающий меч Цзян Тянь вернулся к нему, и тот в мгновение ока бросил его снова.

Лязг!

Пуля попала прямо в цель, а Маленький Черный Летающий Меч рванул вперед, разрубив снайпера пополам.

Менее чем за секунду удалось создать изогнутую рефракцию между высокими зданиями за пределами нескольких сотен метров.

Прошло всего несколько секунд, и все снайперы полиции Синчжоу были уничтожены.

"Как?"

Заместитель комиссара Ли побледнел от испуга и в панике зарычал: «Расстрелять всех! »

Более десятка человек в непосредственной близости от взрывозащищенного щита получили удар током.

В это время Цзян Тянь выстрелил вслед за силой землетрясения, взлетел на вершину одной из вилл и вылетел из окружения.

«Чи! ”

На крыше виллы Цзян Тянь впервые грозную силу Маленького черного летающего меча, и ударил им по кабине вертолета.

Как только двигатель вертолета взорвался, огромный пожар, подобный фейерверку, охватил все 100 метров пустоты.

«Черный меч» пересек поток света, почти недоступный человеческому глазу, и тут взорвался второй боевой корабль.

Третий вертолет начал отступать. Послышался взрыв, и вниз полетела сломанная кабина.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 310**

Глава 310

«Он может использовать внешнюю силу истинной ци и является великим мастером боевых искусств!». Вдруг раздался пугающий голос, и директор Ли вздрогнул.

Другие полицейские уже успели осознать всю силу Цзян Тяня, но всё ещё продолжали сдерживать свои щиты.

«Стреляйте на поражение!»

«Семья Го обманула меня! Сегодня я уничтожу её. Я хочу убить всех, кто причастен к этим людям! Остальные! Вы! Немедленно уйдите с дороги! Офицер полиции Синчжоу, который хочет спасти свою жизнь. Снимите полицейскую форму, выбросьте оружие и плюньте в него три раза, и тогда я пощажу вас!»

Величественный и холодный голос Цзян Тяня разнесся по всему поместью Го.

Подобно Ордену Императора, Бог Демонов сдерживал людей, величественный и безжалостный.

"Бегите!"

Прежде чем полицейские успели сбежать из поместья, они были остановлены светом черного меча. Все тут же упали на землю.

"Вы меня слышали?" - сказал Цзян Тянь с усмешкой.

Остальных полицейские сразу же остановились.

Они немедленно сняли полицейскую форму и три раза плюнули на землю, снова отступили на несколько футов, а затем убежали за дверь.

Вскоре всем стало ясно, что тот, кто снял полицейскую форму, остался жив.

Все до единого тут же сняли одежду и бросили ее на землю.

Многие полицейские-женщины последовали примеру мужчин. Они сняли полицейскую форму, плюнули и убежали в сторону выхода.

Все до единого были испуганы и не знали, чего ещё можно было ожидать от Цзян Тяня.

Возле дверей столпилось столько народа, что началась жестокая давка.

Однако у семьи Го есть более десятка способных телохранителей, а некоторые из них были мастерами боевых искусств Внутренней Силы Железного Тела. Они являются экспертами в области совершенствования.

Но на глазах у Цзян Тяня они даже не смогли удержать патроны, поэтому все они были уже мертвы.

Радостное празднование дня рождения немедленно превратилось в ад Асуры, беспорядок и хаос, с криками и стенаниями повсюду.

«Стой, Цзян Тянь, ты слишком жесток! Вы должны остановиться! Убито уже столько людей, вы что, собираетесь стать врагом всего Синг Чау?»

Внезапно на расстоянии 20 метров напротив Цзян Тяня возник длинный силуэт, он был похож на призрака.

«Хе-хе, основа для совершенствования малых достижений трансформации, ты думаешь, сможешь меня остановить?»

Цзян Тянь перевернул окровавленный Черный летающий меч и посмотрел на Ван Чжибо.

Он убил Линь Чжэньюй из Пика Трансформации, как и Хун Тяньчжао, а также Мо Хаосюн из Великого Достижения Трансформации.

«Меня зовут Ван Чжибо, и мой великий предок - Ван Чунъянь, президент Китайской ассоциации Син Чау. По приказу сюда прибыли Наньян Боевой Дао и остальные мастера искусств. Вы не можете выбраться из Синг Чау!». Ван Чжибо гордо произнёс эти слова!

Цзян Тянь щелкнул пальцем по Маленькому Черному Летающему Мечу и сказал с улыбкой: «Хе-хе, Ван Чжибо, на этот раз я приехал в Синчжоу, чтобы убить Ван Чунъяня, так что ты пришел вовремя! Я убью тебя первым!»

Ван Чжибо холодно фыркнул, движения его рук стали плавными и гибкими.

В этот момент Цзян Тянь понял, что многие большие деревья, цветы и зеленые растения в большом поместье внезапно засохли.

«Боец Оцуки, мириады стрел, пронзающих сердце!»

По настоянию Ван Чжибо, в радиусе пятидесяти шести миль, находился боец, который непрерывно дышал, двигаясь к Цзян Тяню.

Он использовал технику конденсации дыхания Оцуки, и конденсация стрел XNUMX через пустоту - настоящее боевое дао.

Из-за этого он может убить одной атакой.

«Мириады стрел, пронзающих сердце!» - воскликнул Го на вилле.

«На этот раз этот высокомерный мальчик с материка должен быть мёртв!»

Увидев это, Го Цзюньфэн выглядел счастливым, его глаза смотрели взволнованно ,а взгляд был напряжённым.

«Что ж, мы связаны с семьей Ван» Го Шихай был очень взволнован, но внутри испытал облегчение.

После этого инцидента он стал больше осознавать важность хирургии и боевого дао.

Он тайно поклялся в своем сердце, что у него будут хорошие отношения с семьей Ван в будущем.

«Это мой будущий муж? Действительно сильный!»

Увидев эту шокирующую сцену, Го Лили была полна радости.

«Ну да, техника вашей семьи Ван уникальна. Это немного лучше, чем техника Лингнана. Ваша всеобъемлющая сила может даже соперничать с Вэй Шуофэн!»

Увидев это, Цзян Тянь слегка кивнул.

«К сожалению, наша встреча смертоносна для одного из нас!»

Цзян Тянь усмехнулся и прошептал: «Маленький черный летающий меч преодолел звуковой барьер и прорвался через твой щит».

Быстро как молния!

Ближе к пределу!

Самое страшное в «Маленьком черном летающем мече» - это то, что он слишком быстр, более чем в десять раз быстрее, чем «Мириады стрел, пронзающих сердце».

"Как такое может быть!"

Ван Чжибо был в ужасе, его лицо внезапно изменилось, а сердце бешено заколотилось.

Когда он регрессировал, он резко замахал руками. Маленький зеленый щит сжался перед ракетой, пытаясь противостоять силе Маленького Черного Летающего Меча.

Но насколько силен Маленький Черный Летающий Меч несравненного Божественного Оружия из Бессмертных Руин. Ван Чжибо знает всего лишь несколько поверхностных заклинаний, как он может быть достойным соперником??

В этот момент вокруг его талии вспыхнул нефритовый щит, а на лице сформировалась золотая маска.

Но Маленький Черный Летающий Меч был слишком силен, даже нефритовый талисман для защиты тела, которым Ван Чжунянь лично пожертвовал, не мог защитить хозяина от атаки.

БАМ!

Кровь хлынула из его рта, и он медленно сполз на землю.

Все рёбра торчали из груди, тело было заляпано кровью, покрыто грязью, а волосы были сваляны, из них торчала трава и комки грязи.

"Как вы думаете, у вашего Ван Чжибо, вашей семьи Ван и китайца Синчжоу хватит сил бросить мне вызов?

Под ужасающими взглядами присутствующих Цзян Тянь лениво подошел, насмешливо улыбаясь.

«Мой великий предок - Ван Чжунъянь, ты…»

В это время Ван Чжибо лежал на земле, кашляя кровью. У него даже не было сил пошевелить руками и ногами.

Цзян Тянь поднял руку, указал на беднягу и ударил в воздух.

"Ах!"

Ван Чжибо закричал, на его лбу появилась кровавая дыра, но глаза все еще были открыты.

Казалось, что до самой смерти он не мог поверить, что Цзян Тянь действительно осмелился убить его.

"Ван Чжибо мертв?"

Все были ошеломлены.

«Муж…» Го Лили даже прослезилась, ее сердце горестно сжалось, словно его полоснуло ножом.

«Почему он такой могущественный?»

Го Шихай никак не мог прийти в себя.

У него были хорошие отношения с Ван Чунъяном, он знал многих мастеров боевого Дао и был очень хорошо осведомлен о техниках ведения боя, но то, что он увидел сегодня, по-прежнему остается самым невероятным в его жизни.

Цзян Тянь выскочил из взрывозащищенного бронетранспортера, уничтожил три вертолета и избил сотни вооруженных полицейских Синчжоу.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 311**

Глава 311

Го Лили так и не узнал личность Цзян Тяня, так что он совсем потерял дар речи.

Мастер из Хуасии не мог не броситься вперед и поклониться:

«Мастер Ци, этого человека зовут Цзян Тянь, он известен как мастер боевых искусств №1 в Списке богов Хуасиа.

«Что? Это Цзян Тянь?!»

«Он победил даже такого могущественного волшебника, как Линь Чжэньюй?»

«Что ж, тебе следует остановить Ван Гунцзы! Такую могущественную силу можно подавить только атакой Ван Лао Шэня!»

По его словам, многие члены Китайской ассоциации, присутствовавшие на церемонии помолвки, узнали Цзян Тяня и были еще более шокированы и напуганы.

"Цзян Тань, что нам грозит?" остальные уже слышали о нём, но Го Шихай не знал, что его ждёт и в ужасе спросил.

Ведь в конечном итоге он был просто богатым человеком, а до мира боевых искусств ему было еще далеко.

Го Шихай несколько раз встряхнулся и закричал: «Вы сбиты с толку, вы боитесь их спровоцировать!»

"Отец, что ты делаешь?"

«Молчи, я знаю, что ошибся!» Го Цзюньфэн и Го Лили также знали, что они совершили ужасную ошибку, и сразу же запаниковали.

«Ничего, при встрече с таким противником наша семья Го может только склонить головы и уступить!»

Го Шихай простонал, печально вздохнул, покачал головой и сказал: «Раз он пришел за богатством, то мы сделаем то, что он скажет!»

После этого он воскликнул: «Мастер Цзян, пожалуйста, остановитесь. Мы сделаем так. Как вы скажете!».

Цзян Тянь равнодушно улыбнулся и сказал: «Серьёзно? Так быстро?!»

«Мастер Цзян! 10 миллиардов! Я заплачу вам немедленно, а сверху добавлю ещё 10 миллиардов в счёт процентов!»

Го Шихай горько улыбнулся, глаза его молили: «Пощадите нас!»

Цзян Тянь проигнорировал его и повернулся к Го Лили, которая дрожала за спиной Го Шихая. "Вы знаете, где находится додзё Ван Чунъяна?"

«Да!»

Го Лили не осмелилась смотреть в глаза Цзян Тяню, ее лицо было бледным, а сама она тихо дрожала.

"Прелестно!"

Цзян Тянь кивнул и оглянулся на Го Шихая: «Я пришёл с миром, а вы встретили меня с мечом, словно врага! Как я могу легко пощадить тебя? Недостаточно будет уничтожить всех вас!»

"Этот"

Го Шихай потерял дар речи, его лицо было полно горечи, раскаяния и ужаса, а тело тряслось, как у десятилетнего ребенка.

Цзян Тянь равнодушно улыбнулся: «Но я не хочу убивать невинных людей. Го Лили солгала мне, чтобы эликсир продлил тебе жизнь. Го Цзюньфэн однажды привел её ко мне, думая, что они смогут убить меня. Го Чаншэн выложил сегодня всю правду, так что я убью их»

И Цзян Тянь резко ударил в воздух.

Головы Го Цзюньфэна и Го Чаншена взорвались, как гнилые арбузы!

"Цзюньфэн! Чаншэн!"

Сын и внук были убиты одним ударом! Го Шихай обезумел!

Он был так напуган, что даже не осмелился помешать ему. В конце концов, он просто глубоко вздохнул.

«Я приму любые атаки!»

Цзян Тянь ухватился за Го Шихая.

В этот момент Го Шихай, казалось, был обескровлен, его мышцы высохли со скоростью, видимой лишь невооруженным глазом, его глаза затуманились, а сам орн быстро клонился к земле.

Он упал на землю и после нескольких вдохов закрыл глаза и умер.

Все так и остались стоять в напряжённом молчании. Никто не осмелился не сделать и шагу.

«Что касается контракта. Сначала я убью Ван Чунъяня, а потом вернусь, чтобы забрать активы!»

Ян Вэньлунь и Ли Синьюэ выглядели так, как будто только что посмотрели голливудский блокбастер.

"Это всё сила Цзян Тяня? Может он и летать умеет?!"

Они не осмелились и шагу ступить. Лишь спустя минуты они очнулись, ворвались внутрь и увидели эту шокирующую сцену.

«О, первоначально глобальное собрание магов проводилось на острове По Лао. Неудивительно, что я обыскал весь остров Синчжоу и не смог найти местонахождение Ван Чунъяня!»

Цзян Тянь схватил Го Лили и полетел острову в южной части Тихого океана, который находился более чем в 100 километрах от Синчжоу.

Именно Го Лили сказала, что Ван Чунъянь был на острове в ста милях к югу от Малаккского пролива, поскольку сегодня вечером здесь проходила Международная конференция по магическому искусству.

Здесь находится не только собственное додзё Ван Даояна, но и додзё многих других мастеров Юго-Восточной Азии, что эквивалентно общему алтарю Китайской ассоциации Синчжоу.

Кроме того, здесь можно встретить множество мастеров магических навыков, у большинства из них были очень хорошие отношения с Ван Чунъяном.

Поэтому пока существует поддержка Китайской ассоциации Синчжоу, у нее и семьи Го все еще есть шанс выжить.

Но неожиданно Цзян Тянь внезапно закричал: «Ха-ха, это здорово, удача меня любит!»

У Го Лили уже кружилась голова, она ненавидела Цзян Тяня, потому что чувствовала, что он был слишком хитрым и высокомерным.

В голову пришла безумная мысль: может быть, Цзян Тянь действительно сможет убить Китайскую ассоциацию Синчжоу.

Фактически, даже если бы они попытались защититься, это было бесполезно.

Го Лили была в руках Цзян Тяня, поэтому использовать оружие было нельзя!

Остров По Лао был небольшим. Однако местность была очень опасная, с высокими горами и крутыми обрывами. Была лишь узкая тропинка, которая была у подножия гор.

Посмотрев вниз можно было увидеть величественную каменную стену, окружавшую город.

Полный алтарь Китайской ассоциации Синчжоу находится на платформе на полпути к горе, в нём было несколько залов.

Сознание Цзян Тянь быстро заперло место общего алтаря на склоне горы.

Он лишь улыбнулся, увидев несколько слов на двери.

Помимо слов «Генеральный алтарь Китайской ассоциации Синчжоу», было нарисовано еще три иероглифа - «Клуб синей одежды».

Видно, что Ван Чунъянь не забыл славу Китайской Республики и все еще лелеял мечту выступить против китайских боевых искусств.

Прежде чем Цзян Тянь подошел к воротам, двое синих стражников закричали: «Кто вы? Как вы осмелились ворваться в запретную зону Китайской ассоциации Синчжоу. Вы хотите умереть?»

Другой охранник узнал Го Лили и усмехнулся: «О, это мисс Го. Здесь проходит международная художественная конвенция. Посторонним вход запрещён. Уходите!»

Однако они ещё не знали, кто был перед ними.

Цзян Тянь молча поднял руку и резко её опустил!

Взрыв!

Великолепная мраморная каменная дверь с треском разлетелась на куски.

«Ван Чжунъянь, выйди и умри достойно!»

Крик его был подобен раскатам грома!

В это время в центральном зале многие чернокнижники Наньяна и мастера боевых искусств собрались вокруг высокого каменного стула на высокой платформе. Старейшины были одеты в голубые одежды.

Здесь были самые сильные мастера злого искусства Наньяна: некоторые жуткие, как призраки, некоторые палящие, как солнце, некоторые полны жаждой крови и наполнены красным дыханием, некоторые воинственны, некоторые холодны и темны, как спящие ядовитые змеи.

«Неожиданно китайцы Синчжоу объединятся с школой колдовства Наньян, и вместе они наверняка сокрушат наше сообщество!»

Сюй Можай с горечью сделал глоток вина, покачал головой и вздохнул.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 312**

Глава 312

Помимо обсуждения некоторых вопросов сотрудничества и обмена инструментами и материалами, на Международном симпозиуме также проводится конкурс наиболее сильных техник.

Мастера магии не оторваны от мира, они также сражаются за власть и используют ее для своей выгоды. Они соревнуются друг с другом за репутацию. Естественно у них возникают стычки.

Поскольку у группы драконов нет рейтинга в мире искусства, можно даже сказать, что чернокнижник будет более воинственен, чем воин.

Любой, кто хочет выиграть следующего мастера искусств, должен устроить банкет и заявить об этом во всеуслышание.

В нашем случае - бросить вызов оппоненту и победить его на глазах у публики, что, несомненно, определит его статус.

Сюй Можай - мастер искусств школы Фуюй. Именно он бросил вызов Чжоу Синчэню, но был им побежден.

Но теперь он видел, что в процессе конфронтации Чжоу Синчэнь не только использовал традиционные даосские амулеты, но и некоторое колдовство, чтобы лишить его успеха.

«Дедушка, разве китайцы не стали бы сотрудничать с мастерами колдовства?» - озадаченно спросила маленькая Синхуан Таопао.

«Ещё есть мастера Nanyang Warcraft, такие как Oyella и другие, но они не те, на кого стоит равняться!»

Сюй Можай посмотрел на несколько высоких фигур под платформой и горько улыбнулся: «Но на этот раз к ним присоединились секты крови, секты огня и секты змей!»

В его глазах вспыхнул глубокий страх, и он вздохнул: «Большинство этих больших фракций происходят из таких мест, как Мьянма и Таиланд, но ещё есть много мастеров в искусстве Тонг Сюань Сю!»

Ван Чжунъянь не дурак. У него от природы есть средства сдерживания. Кроме того, в последние годы он пересекался с мастерами магии Наньяна и учился у них, перенимал техники. Сочетание магии и боевых искусств!»

Сюй Можай вздохнул и понизил голос: «Вероятно, война на Эвересте причинила серьезный ущерб китайскому народу, поэтому он был очень встревожен!»

Пока все говорили и смеялись, внезапно раздался хлопок, и со стороны ворот раздался громкий шум.

«Ван Чжунъянь, выйди и умри достойно!»

На мгновение публика была потрясена, все тут же побледнели, и Ци Ци повернулся, чтобы посмотреть в дверь.

«Кто осмелится взломать мой Генеральный алтарь Китайской ассоциации Синчжоу! Тпебя ждёт ужасная смерть!»

Ван Чунъянь похлопал по подлокотникам кресел и встал. Каменное кресло мгновенно рухнуло на пол.

«Этот человек ищет смерти! Как он посмел проявить неуважение к президенту Вану!»

Многие мастера злого искусства Наньяна поднялись один за другим, чтобы проучить невежественного глупца, который грозил им смертью.

«Разве вы не китаец? Ваш акцент похож на говор людей с материка!»

«Он мастер боевых искусств в Китае!»

У ворот общего алтаря охранники тут же пришли в ужас и не могли поверить, что меч Цзян Тянь прорезал горные ворота.

«Независимо от того, кто он, как он осмелился оскорбить общий алтарь Китайской ассоциации Синчжоу, он должен умереть!»

В следующий момент охранники взревели от гнева и злости. В конце концов, все они были мастерами боевых искусств, храбрыми, жестокими и очень гордыми. Если бы они испугались, было бы слишком смешно.

«Мальчик, только посмей сломать ворота моей Ланьиши, и ты умрешь!»

Лидер охраны громко крикнул и бросился к Цзян Тяню.

Он прыгнул, как гепард, держа меч над головой.

«Что ж! Сун Чжунцзянь, ученик Ван Чунъяня, достиг внутренней силы боевых искусств. Его можно назвать мастером боевых искусств на материковой части Китая!»

Некоторые зеваки гордо улыбались, их глаза смотрели, не отрываясь, они все ждали смерти Цзян Тяня!

"Не надо!" Только Го Лили качала головой с жалостью на лице и разинула рот, однако она не успела их остановить.

Ван Чжибо, мастер как юриспруденции, так и боевых искусств, уже достиг уровня трансформации в боевых искусствах. Он не был противник Цзян Тяню. Он тут же умер.

Смешно!

К нему побежал ещё один, но Цзян Тянь рубанул мечом, и разрезал его всего на 2 части!

"Какого!!"

Кровь хлынула ручьём, заливая весь пол, а тело Сун Юаньцзяня упало на землю.

Но он умер не сразу, сначала он издал душераздирающий крик.

Все замерли от шока.

Это личный ученик Ван Чунъяна, мастер боевых искусств, который не может даже ударить мечом.

«Неужели он действительно Мастер Хуацзин, но как это возможно? Мастер Хуацзин очень редко встречается в Хуася!»

Некоторые люди до сих пор качали головами и не верили.

"Убей его!"

Большинство из этих людей занималось самосовершенствованием. Их проинструктировал Ван Чунянь, а их было больше 20 человек. Даже если Цзян Тянь - настоящий мастер переселения, они должны были стойко выдержать его атаки!

Что еще более важно, Ван Чжунянь очень строго контролировал себя. Те, кто боится войны, должны быть сурово наказаны или даже обезглавлены. Как они могут осмелиться отступить?

Ван Чунъян был хорошо известен как дома, так и за рубежом во времена Китайской Республики. Это было раньше, чем дебютировал Линь Чжэньюй. Он старый мастер поколения отца Е Чжантяня.

У его учеников были свои сильные стороны.

Есть те, кто силен телом, выбирают рукопашный бой, те, кто силен в воздухе, прорываются внутрь и убивают в воздухе, а есть скрытые дротики оружия и стрелы из рукавов, рвущиеся с большого расстояния. Есть также мастера кендо и фехтования, атакующие на мечах.

«О, вы хотите увидеть силу Фэйцзянь!»

Цзян Тянь равнодушно улыбнулся, и его меч стремительно вылетел из ножен.

Жуткие крики раздавались из разных концов зала.

Имея только одну передышку, Цзян Тянь легко разрезал 24 охранников, и никто не мог избежать его яростных ударов!

«Кто вы? Как вы посмели убить моего ученика Китайской ассоциации Синчжоу??»

В это время старший страж вылетел из холла и остановился на высокой скале над Цзян Тянем.

«Старейшина Фанг - великий человек. Он выполнял миссию десять лет назад в Линнане, Хуасия. Когда он встретил Мо Хаосюн, он победил его одной левой!»

Увидев старейшин закона, многие члены Китайской ассоциации Синчжоу получили огромную поддержку, а их сердца во многом успокоились.

«Пусть Ван Чунян выйдет и достойно примет свою смерть!»

Глаза Цзян Тянь были безразличны, он держался за меч, приближаясь к главному залу.

"Это вы!"

В это время навстречу ему вышел ученик Ван Чжунъяня, Брахма. Увидев Цзян Тяня, он не мог не вздрогнуть и громко закричал.

«Боже, вы сумасшедший, даже если Вэй Фейлун здесь, он не будет с тобой разговаривать!»

Прежде чем Брахма заговорил, взбесился разъяренный старейшина Цзянь Фан!

Вот Это Да! Он сдёрнул с талии мягкий хлыст и стеганул им в сторону Цзян Тяня.

Этот кнут летит в сторону противника, издавая ужасный свистящий звук.

Глаза Цзян Тянь наполнились радостью, он протянул руку, слегка схватил хлыст, и летящий меч упал из его рук.

Этот кнут наполнен необычайно мощной ци, не говоря уже о том, что он был получен в битве, то есть, когда он неподвижен, хозяин энергии может убить одним его прикосновением.

Но Цзян Тянь поймал его, и он не мог удержаться от ужаса.

Глаза его потемнели, черный луч легко пронзил грудь противника.

Этот черный свет был слишком быстрым, похожим на черную молнию!

"Ой!"

Фан Цзянь яростно закричал, его тело упало на колени, а голова ударилась о землю.

Он думал, что был достаточно быстр и сможет избежать атаки.

"Как это может быть?"

Фан Цзянь испуганно бормотал себе под нос и не мог в это поверить.

Громко свистнув, Цзян Тянь двинулся с места, и его меч полетел обратно к нему в руку.

Старейшина Фан Цзянь через секунду был уже мёртв.

В Китайской ассоциации Синчжоу Фан Цзянь считался невероятно сильным мастером, но был убит мечом Цзян Тяня.

"Кто этот человек? Насколько же он могущественный"

Как только Фан Цзянь умер, мастера, старейшины и охранники Китайской ассоциации Синчжоу попятились назад. Ни один из мастеров не решился выйти вперед.

Они не хотели так просто расстаться с жизнями.

Однако до этого момента они не могли думать о личности Цзян Тяня и не могли понять, почему китайцы в Синчжоу спровоцировали это \*\*\*\* убийство.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Vozvrashhenie-posle-10000-let-kultivirovaniya/

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/)**