Chương 1: Tốt thí.

Xin chào, hôm nay là một ngày u ám với mây đen mù mịt trên trời. Có mưa, có sấm chớp, có cả những con quái vật đen tuyền bò ngổn ngang trên mặt đất!

Những con quái vật lao vào người dân vô tội, những chiến sĩ mặc giáp đang xả đạn vào chúng, cùng với âm thanh la hét từ những nạn nhân xấu số. Một màn biểu diễn tuyệt vời!

Giới thiệu nhanh về bản thân, tôi là người tường thuật trực tiếp tại chiến trường. À, nói đúng hơn tôi cũng là một con quái vật.

Tại sao lại có quái vật xuất hiện và tấn công con người? Tại sao lại có trận chiến này?

Có thể có rất nhiều câu hỏi, và tôi sẽ cho tất cả câu trả lời.

Tôi không biết!

Tôi chỉ mới bị “đưa” đến đây vài phút trước thôi! Khi tôi có thể nhận thức, tôi đã là một phần của đoàn quân quái vật đen này!

Tôi chỉ đang ăn mỳ và xem một buổi biểu diễn của thần tượng yêu thích! Tôi còn chẳng hiểu tại sao mình lại có mặt ở đây! Thậm chí là trong hình hài của một con quái vật!

Giờ tôi đang nấp một chỗ và quan sát xem chuyện quái gì đang xảy ra đây.

Những con quái vật với hình dạng trông giống con người nhưng bị biến dị khủng khiếp. Một số có nhiều hoặc ít các bộ phận trên cơ thể, chẳng hạn như nhiều cái đầu, chân tay mọc loạn trên cơ thể. Chúng có thể cao đến hơn 2 mét, một số hơn đến nửa mét. Điểm chung của đám quái vật là chúng có một số ký tự méo mó được khắc trên làn da đen kịt.

Kỳ lạ là dù trong số chúng có một số con có đủ chân nhưng không con nào trong số đó di chuyển như một con người.

Lực lượng vũ trang của con người liên tục nã đạn vào đàn quái vật. Làn da đen như mực của đám quái vật vậy mà cứng như giáp kim loại vậy! Nó thậm chí còn phát ra tia lửa khi bị đạn bắn!

Tất nhiên, không phải là đạn quái vật không hề hấn gì. Sau khoảng một loạt đạn lớp giáp có thể bị xuyên thủng. Nhiều con quái vật đã bị đứt lìa tay chân. Dường như quân đội đang cố nhắm vào các chi để ngăn chúng di chuyển.

Tôi tự hỏi tại sao lại không giết chúng, thì ngay sau đó tôi đã có câu trả lời.

Bọn quái vật có thể tự hồi phục! Chúng có thể gắn lại các phần bị đứt lìa, thậm chí có thể tự khôi phục là cơ thể! Có vài tên bị bắn nát thành nhiều mảnh nhưng vẫn còn sống nữa!

Đám này bất tử sao!? Bộ không có điểm yếu gì ạ!?

Ngay khi tôi nghĩ vậy, một thanh niên bước ra khỏi hàng quân. Cậu ta cởi mũ và áo giáp, lộ ra vẻ mặt khá đẹp trai nhưng với một đôi mắt đầy quyết tâm.

Làm gì lạ vậy? Có người tuyệt vọng đến mức muốn tự sát rồi à? Hay định đánh bom cảm tử vậy?

Trong khi tôi đang khó hiểu, bỗng chàng trai đó rút ra một khối hình hộp.

Khoan khoan, tôi thấy cảnh này quen lắm nhé!

Khối hình hộp đang đặt vào dưới bụng, nhanh chóng mở rộng sang hai bên thành một cái thắt lưng.

Chàng trai cũng cầm một thứ gì đó giống như một con chip nhỏ phát sáng màu xanh lên và gắn vào mặt trước thắt lưng đó.

Này này, đừng nói là cậu ta sắp bày ra một tư thế kỳ lạ đáng xấu hổ rồi hô “biến hình” nhé!

“Biến hình!”

Ôi thật kìa! Là thật!

Một âm thanh máy móc vang lên.

“Gamoira!”

Kamen Rider!?

Ôi thánh thần ơi! Đây là một thế giới Tokusatsu!? Còn là Kamen Rider á!?

Và ngay sau đó, kết cục của đám quái vật giống như tôi nghĩ. Từng con quái vật đen ngòm bị Rider đó chém hạ, với một thanh kiếm sắc bén và khoa trương.

So với những một phim tôi từng xem thì vẻ ngoài của Rider trước mặt cũng có phần giản dị. Bộ giáp ngoài mỏng và tạo hình giúp một kiếm sĩ, cùng với thanh kiếm sắc bén.

Thanh kiếm Rider sử dụng khá ngắn nhưng vẫn hiệu quả hơn cả súng đấy!

Những tia lửa bắn ra như mưa vì lưỡi kiếm va chạm với làn da đó thật ảo diệu! Nếu trong phim thì tôi sẽ không thắc mắc, nhưng thực tế thì trong cứ như một màn ảo thuật vậy!

Mà quan trọng hơn, đám quái vật không hồi phục được! Tại sao!? Giúp như một vở kịch, những con quái vật sống dai đến cỡ nào, cũng sẽ gục ngã và tan ra khi bị nhân vật chính đánh bại.

Cũng không bất ngờ lắm khi Rider sẽ có những khả năng kỳ lạ như ngăn chặn khả năng tái sinh của quái vật. Nhưng nếu có công nghệ như vậy, sao không tích hợp vào súng đạn mà phải cầm kiếm chém từng nhát như vậy nhỉ?

Trong khi tôi đang suy nghĩ đủ thứ thì đám quái vật đã bị người mặc giáp xanh tiêu diệt hoàn toàn.

“**Rút lui**.”

Trong đầu tôi vang lên một âm thanh. Những con quái vật đen ngòm còn sống sót ngay lập tức bỏ chạy. Chúng chạy tới và biến mất trong cánh cổng màu tím, thứ xuất hiện một cách bất thường ở phía xa.

Chờ đã, vậy là sao rồi á?

Vậy những trận chiến kịch liệt và cân sức đâu? Nhưng con quái vật đột biến đâu? Phản diện chính của tập phim ở đâu rồi!?

Trong lúc tôi đang bối rối thì những con quái vật đã rút lui gần hết.

Ôi trời, tôi nên làm gì đây! Tôi có nên đi theo chúng không? Dù gì thì tôi cũng có tâm trí của một con người nên nếu được chọn, tôi muốn ở lại.

\* Phằng! \*

Ối! Tôi bị bắn