Tà túy hoang dã lan ra khắp nơi, những yêu huyết Toái hồn, Tàn hồn kia đang cùng cộng hưởng sát khí, sau khi tiếp xúc sẽ nhanh chóng sinh ra tà túy.

Tà túy không chỉ có ở bên ngoài thành Khai Long, mà ngay ở bên trong thành Kê Sơn cũng có không ít tà túy hoang dã.

Cũng may thực lực của tà túy không cao, khí huyết chi lực của đệ giai lực sĩ là đã đủ để xua tan tà túy.

Không có lực uy hiếp lớn.

Hơn nữa, ban đêm tà túy mới đi ra ngoài, ban ngày căn bản không gặp nhiều, chỉ cần không qua đêm trong rừng núi thì sẽ không có chuyện gì cả.

Vậy mà hiện tại tà túy lại có thể hoạt động giữa ban ngày ban mặt!

Cũng đều là những con cấp bậc cao.

Cứ như vậy chỉ trong chốc lát, Nam Bất Hưu đã thấy mười mấy con tà túy nhất giai hạ đẳng đi qua đi lại, có không ít con còn trực tiếp chui vào trong âm mộc.

Điều này khiến Nam Bất Hưu càng thêm cau mày.

Ngay cả khi tà túy chỉ vào trong âm mộc ở nhờ thì trong thời gian dài, cũng sẽ khiến cho cây biến thành dã quái sơn tinh.

“ Tình huống gì đây? Những tà túy này làm sao chỉ trong chốc lát liền có thể tăng lên nhiều như vậy chứ?”

Nam Bất Hưu xuất thủ, một ngọn lửa lớn rơi xuống, bao phủ đám âm mộc kia.

Nhanh chóng bốc cháy.

Liền nghe mười mấy tiếng kêu thê lương thảm thiết từ bên trong truyền ra.

Đều là âm thanh của tà túy.

“ Nhiều thật đấy!”

Bên trong một cây âm mộc chứa tận mười mấy con tà túy.

Chuyện này có chút không bình thường lắm!

Cho dù là âm mộc thì vẫn là linh thụ, bọn chúng đều tồn tại ý thức. Một khi tà túy tiến vào thân chúng, giống như giết chết sinh vật gây lại vậy, đem tà ma giết chết sạch sẽ.

Trừ phi là âm mộc và tà túy có thuộc tính vô cùng tương thích thì mới không bị âm mộc phát hiện, có thể tiến vào bên trong âm mộc để ký sinh, dần dần hợp lại thành một với âm mộc. Trở thành dã quái sơn tinh.

Hiện giờ, bên trong một cây âm mộc lại cất giữ nhiều tà túy như vậy sao?

Đây quả thực có chút không bình thường.

Âm mộc là loài cây có gỗ thuộc tính âm, giống như các loại Hòe thụ, Du thụ vậy.

Vậy mà có thể phá hủy mấy chục cây âm mộc xung quanh thành ra thế này, bên trong có đến vài con, thậm chí là mấy chục con tà túy tồn tại.

“ Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thế?”

Nam Bất Hưu cau mày, chờ trở về nhất định phải báo cáo với Nhạc Võ Quân mới được.

Tà túy quá nhiều, hắn không thể dọn dẹp hết trong ngày một ngày hai được.

Nếu có đại tu, dùng Tịnh Thế linh vũ thì mới có thể dọn sạch hết một lượt.

Sắp xếp ổn thỏa, Nam Bất Hưu lấy ống săm ra.

Tính một quẻ xem lần này tiêu diệt Oanh Tạc Phong thế nào.

“ Đánh Trung thượng !”

“ Vững vàng ổn thỏa.”

Có nguy hiểm, nhưng sẽ không sản sinh quá nhiều nguy hiểm đối với ta.

Đây là chuyện tốt.

Tạm thời bỏ qua chuyện của tà túy, Nam Bất Hưu mang theo hai nàng tiếp tục cẩn thận đi về phía núi Qủy Khốc.

Núi Qủy Khốc.

Có cái tên này không phải do có quỷ khóc ở trong núi, mà là vì cả ngọn núi bị đánh đổ, ông chui ra tạo thành từng lỗ thủng, lúc gió nổi sẽ phát ra âm thanh giống như quỷ khóc. Làm người ta sợ hãi vô cùng.

Đến núi Qủy Khốc.

Nam Bất Hưu nhìn đến những lỗ thủng to nhỏ khác nhau, trong tâm có chút hoảng.

May mà mình không có chứng bệnh sợ lỗ, không thì chắc điên mất rồi nhỉ?

Núi Qủy Khốc là một ngọn núi với nhiều cơn gió hoạt động riêng lẻ, các cô phong này trú trong từng cái lỗ thủng bất quy tắc trải rộng khắp cả ngọn núi, từ lỗ thủng bên trong kia bất chợt có một đại hắc phong có dáng vóc hơn hai thước chui ra.

Giống như một ngón tay, ngón tay sinh giòi nhặng vậy, từng con giòi nhặng mập mạp chui ra ngoài, rồi lại chui vào trong.

Vô cùng trêu ngươi người.

Nam Bất Hưu nhìn không chịu được liền xuất thủ giết chết bọn chúng. Qúa trêu ngươi người.

Oanh Tạc Phong sợ nhất là lửa, chỉ cần một ngọn lửa lớn là có thể đốt cánh trên thân bọn chúng trong nháy mắt, khiến bọn nó mất đi năng lực hành động.

Đương nhiên, lửa ở đây không phỉa là loại lửa bình thường.

Địa hỏa cũng không thể thiêu đốt được cánh của bọn nó, chỉ có liệt hỏa mà thôi.

Giống như loại liệt hỏa của Nam Bất Hưu vậy.

Bảy người Viên Thiên Xu bảo hộ bên cạnh Nam Bất Hưu, bên ngoài còn có mấy chục chiếc Huyền Viên, hắn bay thẳng đến một cái động lớn rồi vút vào bên trong.

Phương thức công kích của Oanh Tạc Phong là độc châm ở phần đuôi, trong quá trình bay, có thể liên tục bắn ra các độc châm hàm chứa kịch độc.

Độc châm kia một khi chạm vào vật thể nào đó, liền sẽ nổ tung, chất độc giết chết tất cả vật thể xung quanh.

Cái tên Oanh Tạc Phong cũng là từ phương thức công kích của bọn chúng mà ra.

Cho nên để tiêu diệt Oanh Tạc Phong, biện pháp tốt nhất chính là không để cho bọn nó bay lên.

Không bay được thì độc châm ở phần đuôi bất kể lợi hại đến đâu cũng đều sẽ trở nên vô dụng.

Chỉ có thể mặc người khác giết chết.

Đương nhiên không phải ai cũng có gan, dám chui vào sào huyệt của Oanh Tạc Phong à nha!

Bên trong có tận mấy vạn con Oanh Tạc Phong, chớp mắt một cái cũng có thể xé người thành những mảnh nhỏ.

Đó là đối với những người bình thường, Nam Bất Hưu không giống những người bình thường đó.

Huyền Viên hộ thân vọt thẳng vào trong miệng hang động.

Đàn Oanh Tạc Phong cảm nhận được có người tiếp cận, lập tức từ mỗi cửa động bay ra vô số con Oanh Tạc Phong bay ra, hướng về phía Nam Bất Hưu.

Huyền Viên ngăn trở, mỗi gậy đánh nát một con Oanh Tạc Phong, tốc độ vọt vào cực nhanh.

Độc châm kia rơi xuống thân Huyền Viên, chớp mắt nổ tan, ăn mòn bề ngoài.

Oanh Tạc Phong giống như bộ dạng của hổ dữ vậy. Đen vàng đan xen, ngoài miệng mang theo khẩu khí sắc bén, có thể khai bia nứt đá. Việc đào móc sơn động phần lớn cũng là dựa vào miệng của bọn nó.

Nam Bất Hưu nhanh chóng bay vào trong một cửa hang động khá lớn.

“ Biển lửa liệt diễm!”

Pháp thuật công kích trên phạm vi lớn. Trong phạm vi pháp thuật của Nam Bất Hưu, lực công kích vô cùng lớn.

Vừa vào trong hang động, liền bùng nổ một uy lực mạnh mẽ khắp trời, biển lửa chớp mắt xuất hiện, lấy Nam Bất Hưu làm trung tâm bao phủ một phương.

Trong sơn động, phạm vi lửa lớn bao trùm ngày càng tăng, khoảng chừng hai đến ba trăm mét. Độ cao 100 mét, độ sau 100 mét.

Những con Oanh Tạc Phong kia căn bản là không thể tới gần được, đều bị thiêu chết hết.

Liệt hỏa dữ dội kia đốt làm Oanh Tạc Phong kêu la tán loạn, rối rít lùi về phía sau né tránh, nhưng bởi vì phía sau cũng có không ít con Oanh tạc Phong khác ngăn cản đường đi nên mặc dù bọn chúng rất muốn lùi về sau, nhưng không cách nào lùi được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân từ từ bị lửa lớn thôn phệ.

Chớp mắt mùi thịt từ trong hang động tràn ra ngoài.

Từng con Onah Tạc Phong kêu la thảm thiết bị thiêu chín.

Nam Bất Hưu vô cùng kinh ngạc, “ Uy lực của liệt hỏa bên trong đó còn mạnh hơn so với những gì mình tưởng tượng nhiều!”

Vốn tưởng nhiều lắm cũng chỉ thiêu hủy cánh bọn chúng thôi, không ngờ vậy mà lại trực tiếp đốt chết Oanh Tạc Phong luôn.

Chuyện này có phải dễ dàng quá không?

Thiêu tí đã xong rồi.

Thân thể không ngừng lui về phía sau, tốc độ cực nhanh.

Viên Thiên Xu gánh vác Vạn Hồn Phiên, gắt gao bảo vệ trước thân.

Lửa cháy bừng bừng lướt qua, lưu lại một mảng tro cốt lớn.

Nam Bất Hưu không ngừng xuyên qua từng cái hang động, thiêu chết hết đám Oanh Tạc Phong.

Sơn động bốn phương thông suốt, càng đi vào bên trong không gian càng lớn, Oanh Tạc Phong bên trong cũng ngày càng nhiều.

Mùi thịt cháy càng ngày càng nồng hơn.

Không biết có bao nhiêu Oanh Tạc Phong đã bị thiêu chết dưới tay Nam Bất Hưu rồi nữa.

Bỗng nhiên, phía trước xuất hiện mười mấy con Oanh Tạc Phong dài ba, bốn mét, gấp 3 đến 4 lần Oanh Tạc Phong thông thường. Không sợ liệt hỏa, vọt thẳng về phía Nam Bất Hưu.

Nam Bất Hưu biết rõ, đây là ong đực!

“Thiên Nhãn Lôi Mục!”

“ Giết!”

Răng rắc

Phía trước ong đực đột ngộ xuất hiện một tia chớp, rơi xuống thân ông đực, trực tiếp bùng nổ. Lôi điện kia tràn ra tứ phương. Trong nháy mắt nổ chết hết mười mấy con ong đực kia.

“ Ồ sau khi bị liệt hỏa thiêu đốt, vỏ mấy con ong giòn vậy sao? Lôi điện nhỏ xíu là có thể đánh nát bọn chúng rồi!”

Trong lòng Nam Bất Hưu hiểu rõ. Tốc độ tăng lên, tiếp tục tiến về phía trước.

Bắt giặc phải bắt vua trước.

Nam Bất Hưu định trực tiếp tiêu diệt Phong Hoàng. Giết Phong Hoàng rồi thì toàn bộ đàn Oanh Tạc Phong sẽ tự động vỡ.

Dùng thần thức quét xung quanh. Tập trung vào vị trí của Phong Hoàng, Nam Bất Hưu dọc theo sơn động vội vã vọt xuống.

Ngày càng nhiều con ong đực liều lĩnh vượt qua liệt hỏa, gào thét ngăn cản đường đi.

“ Liệt Hỏa Quyền!”

Quát lên một tiếng lớn.

Một nắm đấm hỏa diễm khổng lồ xuất hiện, đánh thẳng về phía trước.