Chương 2299: Không còn sức đánh trả.

Đại lục cũ, thành Cương Ngột.

"Kiệt kiệt kiệt ~~~ "

Bên ngoài thành Cương Ngột, bầy Hư Quỷ chen chúc tiến lên trước, bao vây trọn tòa đại thành kín không kẽ hở.

Đây đã là đợt Hư Quỷ thứ sáu mà thành Cương Ngột phải ứng đối, lần này số lượng Hư Quỷ còn nhiều hơn so với năm đợt trước cộng lại, mơ hồ có dấu hiệu phá thành.

Thành Cương Ngột là một tòa đại thành nằm sâu trong đại lục cũ, dân số thường trú nguyên bản ở chừng một trăm ngàn người.

Trải qua lần thủy triều Huyết Nguyệt Hư Quỷ trước, thành Cương Ngột lựa chọn tiếp thu người từ các bộ lạc và thành nhỏ xung quanh, cho bọn họ sự che chở, điều này khiến nhân khẩu trong thành tăng trưởng đến một trăm năm mươi ngàn người.

Nhưng mà trong số này chỉ có chưa đến ba ngàn người có thể ngăn cản sự tấn công của Hư Quỷ.

Bọn họ đứng ở trên tường thành cố gắng ngăn lại từng con Hư Quỷ.

"Đáng chết!"

Sắc mặt của thành chủ thành Cương Ngột trắng bệch, hắn đã liên tục chém giết Hư Quỷ nhiều ngày, sức lực dần dần cạn kiệt.

Hắn là Biến Dị Giả thực lực cấp 10 đỉnh phong, sức lực còn mạnh hơn cả hung thú, một quyền của hắn có thể đục thủng sắt thép và nham thạch.

"Khụ khụ ~~~ "

Thành chủ thành Cương Ngột ho khan kịch liệt, phun máu tươi nhuộm đỏ áo.

"Thành chủ đại nhân, ngài không sao chứ?"

Hộ vệ trưởng sốt ruột hỏi thăm.

"Ta không sao."

Thành chủ thành Cương Ngột cố gắng lên tinh thần, nếu như hắn ngã xuống ắt sẽ mang đến đả kích nặng nề cho những người còn lại.

"Kiệt kiệt kiệt ~~~ "

Bất chợt, một con Hư Quỷ cấp cao xuất hiện, nó bay xoay quanh trên không trung thành Cương Ngột, khí tức kinh khủng làm cho dân chúng trong thành sinh lòng tuyệt vọng.

Thành chủ thành Cương Ngột ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt lập tức khó coi, đó là một con Hư Quỷ thực lực cấp 11.

Đừng nói hiện tại bản thân hắn bị trọng thương, coi như là ở thời kỳ toàn thịnh thì cũng khó mà giết chết con Hư Quỷ cấp cao kia.

"Xong rồi…."

Sắc mặt của thành chủ thành Cương Ngột trắng bệch như tờ giấy, cơ thể lảo đảo vài cái suýt nữa ngã sấp xuống.

Hắn cắn răng đứng vững, miễn cưỡng lên tinh thần, cho dù có chết thì hắn cũng phải đánh bại con Hư Quỷ cấp cao kia, bằng không thì thành Cương Ngột sẽ bị nó kích phá từ bên trong.

"Kiệt kiệt kiệt ~~~ "

Hư Quỷ cấp cao phát ra tiếng kêu làm người ta chán ghét, nó mở miệng phun ra thổ tức đánh vào trong thành Cương Ngột.

"Ầm ầm ~~~ "

Tiếng nổ mạnh vang lên liên tục, kèm theo tiếng kêu thảm thiết của dân chúng, thành Cương Ngột bị thổ tức Hư Quỷ đánh ra một cái hố to đường kính năm mươi mét.

Tại khu vực bị thổ tức Hư Quỷ bao trùm, dân chúng bốc hơi biến mất, không thể lưu lại toàn thây.

"A a a!"

Thành chủ thành Cương Ngột hít một hơi thật sâu, cố nén cơn đau nhún chân nhảy lên thật cao, một quyền đánh về phía Hư Quỷ cấp cao.

"Kiệt kiệt kiệt ~~~ "

Hư Quỷ cấp cao cười nhạo lên tiếng, chậm rãi né tránh công kích của thành chủ thành Cương Ngột, nó vươn tay đập đối phương trở về mặt đất, sau đó mở miệng ngưng tụ một quả cầu năng lượng ném tới.

Cơ thể của thành chủ thành Cương Ngột bị khảm vào trong tường thành, toàn bộ xương cốt như muốn nát ra, nếu không phải cơ thể hắn đủ cứng rắn thì cú ném này đã lấy mạng của hắn rồi.

"Thành chủ đại nhân!"

Hộ vệ và các dân chúng kinh ngạc thốt lên, trên mặt tràn đầy thần sắc tuyệt vọng.

"Ta không sao..."

Thành chủ thành Cương Ngột chật vật bò ra, nửa mặt sưng phù, thoạt nhìn rất đáng sợ.

Dưới hàng ngàn cặp mắt chờ mong, hắn lại nhảy lên cao công kích con Hư Quỷ kia, kết quả chính là lại bị đánh rơi trên mặt đất lần nữa, cát bụi văng tứ tung.

"Phốc ~~~ "

Lần này thành chủ thành Cương Ngột không nhịn được, mở miệng phun ra mấy búng máu, khí tức lập tức trở nên uể oải.

Hắn há miệng, nhìn chằm chằm Hư Quỷ cấp cao đang từ từ đáp xuống, bây giờ hắn đã quá suy yếu rồi, có muốn đứng dậy tránh né cũng làm không được.

"Kết thúc rồi sao...."

Thành chủ thành Cương Ngột mặt xám như tro tàn, hắn chưa từng nghĩ tới bản thân lại chết sớm như vậy, hắn còn chưa kịp giúp dân chúng trong thành trốn đến chỗ an toàn đâu.

"Ầm ầm ~~~ "

Ngay sau đó, một tia sấm sét màu tím từ trên cao đánh vào con Hư Quỷ cấp cao kia.

Hư Quỷ cấp cao không kịp tránh né, bị tia chớp màu tím tinh chuẩn bắn trúng, nửa người đều nổ nát, suýt nữa rớt xuống mặt đất.

"Ầm ~~~ "

Hồ quang điện nhảy lên, Cầm Vũ từ trên trời giáng xuống, quanh thân còn quấn tia chớp màu tím, giống như thần minh hàng thế.

Nàng mang đến sấm sét, bắt đầu tấn công bầy Hư Quỷ xung quanh.

Cầm Vũ vươn tay cách không nắm một cái, tia chớp màu tím ngưng tụ thành trường mâu sấm sét trong lòng bàn tay, nàng ném mạnh ra ngoài, lập tức xuyên thủng đầu trên trăm con Hư Quỷ.

"Kiệt kiệt kiệt ~~~ "

Hư Quỷ cấp cao phẫn nộ, nó mở miệng rít gào một tiếng, cơ thể nát vụn cấp tốc khép lại, sau đó nhào tới tấn công Cầm Vũ.

"Chớ làm phiền."

Một giọng nói đạm mạc vang lên.

Ngay sau đó, một bóng hình già nua xuất hiện trước mặt Hư Quỷ cấp cao, nàng vừa giơ tay lên, con Hư Quỷ cấp cao kia đã thành thịt nát trong nháy mắt.

"Đùng ~~~ "

Thịt nát như mưa rải xuống trong thành Cương Ngột nhưng dân chúng lại không cảm thấy sợ hãi, ngược lại ai nấy đều lộ ra vẻ mặt kích động.

Tân Tây thả tay xuống, bình tĩnh đáp lên trên tường thành, lúc này bọn hộ vệ chống cự Hư Quỷ đã xem ngây người.

Thành chủ thành Cương Ngột nghi ngờ mở mắt ra, mình còn chưa chết sao?

Hắn nhìn về phía bầu trời, trong mắt là cảnh tượng tia chớp màu tím rơi xuống như mưa kích sát bầy Hư Quỷ, còn có Tân Tây, một cái vung tay của nàng đã khiến con Hư Quỷ cấp cao vừa đánh hắn thừa sống thiếu chết nổ tan xác chết tại chỗ.

"Tấn công!”

Cầm Vũ giơ tay nhấn vào loa nhỏ trên lỗ tai.

Rất nhanh, trong loa truyền đến tiếng đáp: "Vâng."

"Ông ~~~ "

Trên không trung, phi thuyền vận chuyển khổng lồ hiện thân, miệng pháo trên thân thuyền thay đổi phương hướng, nhắm ngay đàn Hư Quỷ bên ngoài thành Cương Ngột.

Ba giây sau, miệng pháo ngưng tụ ra một cột ánh sáng, bắn thẳng vào trong bầy Hư Quỷ.

"Rầm rập ~~~ "

Chỉ mới qua thời gian mấy hơi thở, hàng ngàn con Hư Quỷ đã bị kích sát, nặng nề ngã trên mặt đất.

"Ầm ~~~ "

Cầm Vũ không ngừng tay, hồ quang điện màu tím nhảy nhót quanh thân, chuyên chọn Hư Quỷ cấp cao để ra tay, mỗi lần đều là nhất kích tất sát.

Nàng cực hận Hư Quỷ, mỗi lần nhìn thấy chúng nó thì trong đầu đều sẽ hiện lên hình ảnh thành Sơn bị Hư Quỷ huyết tẩy.

"Tất cả chúng mày chết hết đi!"

Đôi mắt xanh của Cầm Vũ càng lạnh hơn, nàng mượn Khôi Giáp Lôi Đình để thi triển toàn lực năng lực thức tỉnh của bản thân.

"Rầm rập ~~~ "

Từng tia chớp màu tím từ trên trời rơi xuống, bao trùm về phía đàn Hư Quỷ giống như cối xay thịt, nghiền nát toàn bộ chúng nó.

Tân Tây đứng ở trên tường thành, nhìn chăm chú vào thế tiến công của Cầm Vũ, xem ra lần này lại không cần nàng ra tay rồi.

Sau khi rời khỏi vương quốc Huyền Vũ đi tới đại lục cũ, các nàng đã chi viện ba tòa thành, thành Cương Ngột bên dưới chính là tòa thành thứ ba.

"Cộp cộp cộp ~~~ "

Tiếng bước chân lảo đảo truyền đến, thành chủ thành Cương Ngột bị hộ vệ đỡ lấy đi tới bên cạnh Tân Tây.

Trên mặt hắn lộ vẻ cảm kích, nói: "Cám ơn các hạ đã ra tay cứu giúp."

Tân Tây quay đầu nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói: "Tập trung giải quyết Hư Quỷ trước đã, hàn huyên gì đó để sau đi."

"Tốt."

Thành chủ thành Cương Ngột vội vàng gật đầu.

"Ầm ầm ~~~ "

Trên không trung, linh khí đại pháo trên phi thuyền vận chuyển được khởi động lần nữa, vô tình thu hoạch tính mạnh của Hư Quỷ.

Thành chủ thành Cương Ngột nghẹn họng nhìn trân trối, đàn Hư Quỷ đối mặt công kích như vậy hoàn toàn không có chút sức đánh trả.

Vài con Hư Quỷ Biết bay muốn đánh lén phi thuyền vận chuyển, đáng tiếc chúng nó còn chưa tới gần phạm vi trăm mét thì đã bị linh khí đại pháo kích sát toàn bộ.

"Thật là lợi hại!"

Thành chủ thành Cương Ngột khiếp sợ thốt lên.