Chương 117: Cục Thế

- Đây là nơi nào?

Tần Hạo nhìn mặt đất màu đen vô biên vô tận trước mắt, trong lòng có chút mờ mịt.

Cái này hoàn toàn không giống trong tưởng tượng của hắn.

Hắn vốn cho rằng sau khi đi vào sẽ gặp Đường Hùng canh giữ ở cửa vào, nhưng sau khi đi vào lại căn bản không nhìn thấy bất kỳ thứ gì, ngay cả vũ khí vốn ở trong tay của hắn cũng biến mất không thấy đâu nữa.

Đúng lúc này, trong đầu của hắn xuất hiện một đoạn thông tin.

- Tháp Thí Luyện, chín tầng thí luyện, thông quan, nhận được truyền thừa cuối cùng. . .

Ý niệm Tần Hạo khẽ động, trong tay hắn xuất hiện một cây Phương Thiên Họa Kích.

- Ý thức thể à, hắc hắc, Đường Hùng, truyền thừa này nhất định sẽ thuộc về ta.

. . .

Bên ngoài Tháp Thí Luyện.

Bốn phía cửa vào đều có một tên đệ tử của Vô Cực tông đang bảo vệ.

- Sư huynh Vũ Văn, bây giờ chúng ta nên làm gì, có nên đi vào giúp sư huynh Tần Hạo hay không?

Một tên đệ tử của Vô Cực tông lên tiếng hỏi, trong mắt hắn lóe lên một tia tham lam không dễ phát giác.

- Người cách chúng ta gần nhất đại khái còn bao lâu nữa sẽ đến?

Vũ Văn Vũ không lập tức trả lời, mà lại mở miệng hỏi.

- Khoảng cách gần nhất chính là mấy người Vương sư đệ, có lẽ còn cần khoảng hai mươi phút nữa mới có thể đến.

- Còn phải hai mươi phút nữa mới đến sao? Vậy chúng ta đợi thêm hai mươi phút nữa.

Vũ Văn Vũ trầm ngâm một lát, mở miệng nói.

Hắn cũng hiểu rõ, bằng vào mấy người Vô Cực tông bọn họ thì sẽ không ngăn được tất cả mọi người, cho dù toàn bộ đệ tử Vô Cực tông đều tới thì cũng không ngăn được.

Chỉ riêng số đệ tử của Liệt Diễm tông và An gia liên hợp lại thôi thì Vô Cực tông bọn họ cũng đã chưa chắc có thể ngăn được.

Tuy Vô Cực tông bọn họ đã đạt thành hiệp nghị liên minh với An gia, cùng đối phó Đường Hùng, nhưng ở trước mắt cơ duyên như thế này, hiệp nghị ngoài miệng như vậy sẽ không có tác dụng gì.

Bây giờ, chuyện bọn họ có thể làm chỉ là giảm bớt những người khác tiến vào, và trì hoãn đầy đủ nhiều thời gian mà thôi.

. . .

- A, không gì hơn cái này.

Khóe miệng Đường Hùng khẽ nhếch, một kiếm chém giết một con Yêu thú Sói sau cùng.

Theo một con Yêu thú Sói sau cùng bị đánh giết, một đạo bạch quang bắn vào thân thể của hắn, tại chỗ cũng xuất hiện một cánh cửa màu trắng.

Đồng thời, một âm thanh lạnh lẽo vang lên:

- Chúc mừng người thí luyện thông qua thí luyện tầng thứ nhất, người thí luyện có thể nghỉ ngơi tại chỗ một giờ trước khi tiến hành khiêu chiến tầng tiếp theo.

Đường Hùng trực tiếp đi về hướng cánh cửa màu trắng, không có chút ý định nghỉ ngơi nào.

Đánh giết 10 con Yêu thú cùng cảnh giới, đối với những người khác nói có lẽ là một chuyện khó khăn, nhưng đối với hắn thì hoàn toàn không có bất kỳ độ khó nào, tối đa chỉ là tiêu hao một chút linh lực và thời gian mà thôi.

Thực lực của 10 con Yêu thú đó kém hơn Yêu thú cùng cảnh giới bên ngoài một chút.

Huống chi bên ngoài còn có đệ tử của Vô Cực tông, nói không chừng lúc này cũng đã có người đi vào rồi.

Tuy hắn cảm thấy truyền thừa của Tháp Thí Luyện này trừ hắn ra thì không ai có thể giành được nữa, nhưng khó đảm bảo sẽ không xảy ra biến cố nào khác, vẫn là sớm cầm được truyền thừa vào tay mới tốt.

Trước mắt trở nên mở hồ, sau đó hắn nhìn thấy mặt đất trước mặt đã biến thành một mảnh màu đỏ thắm, nhiệt độ xung quanh cũng tăng lên không ít.

- Thí luyện tầng thứ hai bắt đầu!

Theo âm thanh lạnh như băng vang lên, Đường Hùng đã nhìn thấy cách đó không xa xuất hiện 10 con Ngưu Yêu, mỗi con Ngưu Yê u cao gần ba mét, bộ lông màu đỏ, trên đầu là một đôi sừng ngưu uốn lượn sắc bén, mắt bò phiếm hồng, trên người tỏa ra khí tức cuồng bạo.

- Xích Hỏa Chiến Ngưu!

Đường Hùng nhíu mày.

Hắn liếc mắt một cái đã nhận ra chủng Yêu thú này, theo ghi chép thì Xích Hỏa Chiến Ngưu nhất tộc này, mỗi một con đều da dày thịt béo, lực lượng cực kỳ lớn, mà lại cực kỳ hiếu chiến.

Trong cùng cảnh giới tuyệt đối xem như một chủng loại khó chơi.

Mà khí tức trên người mỗi một con Xích Hỏa Chiến Ngưu trước mặt hắn đều có cảnh giới tương đương với Huyền Nguyên cảnh tầng sáu.

Tuy hắn có tự tin có thể chém giết những con Yêu thú này, nhưng cũng phải hao phí một chút sức lực.

Mà lúc này mới chỉ là thí luyện tầng thứ hai của Tháp Thí Luyện.

- Bò....ò... ~ bò....ò... ~

Căn bản không cho Đường Hùng nhiều thời gian suy nghĩ, 10 con Xích Hỏa Chiến Ngưu với đôi mắt bò đỏ ngầu, lỗ mũi phun ra khí trắng, bốn vó đạp trên mặt đất màu đỏ thắm đã nhanh chóng phóng về phía Đường Hùng.

Mặt đất đều rất giống như đang rung động, 10 con Yêu thú lại chạy ra khí thế thiên quân vạn mã.

- Ầm ầm. . .

Khoảng cách giữa hai bên càng ngày càng gần, một con Xích Hỏa Chiến Ngưu chạy trước tiên, đỉnh lấy một đôi sừng ngưu sắc bén, mắt bò hiện ra đỏ như máu phóng tới Đường Hùng.

Đường Hùng tay cầm trường kiếm, tỉnh táo đứng tại chỗ.

Ngay khi trong lỗ mũi Xích Hỏa Chiến Ngưu phun ra khí trắng, lao tới gần thì thân ảnh của hắn rốt cục động.

Bóng người như sương khói giống như tiêu tán tại chỗ, chỉ nhìn thấy kiếm quang lóe lên, sương máu từ cổ Xích Hỏa Chiến Ngưu phun ra.

- Con thứ nhất!

Ánh mắt của Đường Hùng lộ ra vẻ u lãnh, thân hình của hắn xuất hiện ở ngoài cùng nhất bên trái, kiếm quang trong tay lại lóe lên, cổ của con Xích Hỏa Chiến Ngưu thứ hai lại phun ra sương máu.

- Cái thứ hai!

Nhưng lúc này, Đường Hùng không tiếp tục xuất kích nữa, thân hình của hắn đã lui về phía sau, cách xa tám con Xích Hỏa Chiến Ngưu còn lại.

Chớ nhìn vừa rồi hắn đã chém giết hai con Xích Hỏa Chiến Ngưu rất nhẹ nhàng, nhưng đó là bởi vì tốc độ của hắn rất nhanh và hình thể của Xích Hỏa Chiến Ngưu to lớn.

Thật ra hắn đối mặt chỉ có một hai con Xích Hỏa Chiến Ngưu công kích, chỉ cần không phải bị Xích Hỏa Chiến Ngưu bao vây thì hắn bằng vào tốc độ tuyệt thế vô song của mình vẫn có thể tuỳ tiện chém giết những Xích Hỏa Chiến Ngưu này.

Đương nhiên, vừa rồi hắn cũng không phải vung kiếm chém lung tung, mà chính là sử dụng kiếm kỹ, bằng không thì cũng không thể nào làm được, một kích đánh giết một con Xích Hỏa Chiến Ngưu.

. . .

Mà lúc này, ở một bên khác.

- Chết đi cho ta!

Rống to một tiếng, Phương Thiên Họa Kích hung hăng đâm thẳng tới, quét ngang hai con lang hình Yêu thú còn lại mà đi.

- Phốc xuy, phốc xuy!

Một đạo bạch quang bắn vào thân thể của Tần Hạo, nguyên bản hắn còn đang thở dốc, trong nháy mắt đã tốt hơn rất nhiều.

Một cánh cửa màu trắng xuất hiện, đồng thời, một âm thanh lạnh lẽo vang lên.

- Chúc mừng người thí luyện thông qua thí luyện tầng thứ nhất, người thí luyện có thể nghỉ ngơi tại chỗ một giờ trước khi tiếp tục khiêu chiến.

Tần Hạo không chút do dự đi thẳng về phía cánh cửa màu trắng.

. . .

Bên ngoài Trấn Ma Tháp.

- Sư huynh Vũ Văn, chúng ta tới rồi.

Một âm thanh từ đằng xa truyền đến.

Cũng không lâu lắm, đã nhìn thấy mười một đệ tử của Vô Cực tông đi tới trước mặt Vũ Văn Vũ.

- Ừm, Cao sư đệ, ngươi dẫn người đi trông coi ở bốn cửa vào này, không được cho bất cứ ai đi vào.

Vũ Văn Vũ phân phó nói.

- Được rồi, Vũ Văn sư huynh.

- Trần sư muội, Phương sư đệ, còn mời làm phiền hai người các ngươi ở bên ngoài trông coi một đoạn thời gian, nếu như thật sự không thủ được thì lập tức mang theo những người khác tiến vào.

Vũ Văn Vũ lại nói với hai người bên cạnh.

- Yên tâm đi, Vũ Văn sư huynh, chúng ta nhất định sẽ giữ vững cửa vào, nhất định sẽ không khiến người khác đi vào.

Trần sư muội trả lời.

- Không được cậy mạnh, hiện tại là Vô Cực tông của chúng ta vượt lên trước một bước, nhưng lát nữa người sẽ càng ngày càng nhiều, thủ không được thì tranh thủ thời gian mang theo những người khác đi vào.

Vũ Văn Vũ nhìn xung quanh, nghiêm túc nói.

- Ta đã biết, Vũ Văn sư huynh.

- Ừm, những người khác đi vào với ta.

. . .