Chương 118: Liệt Hỏa Điểu

- Người của Vô Cực Tông thật sự là quá ghê tởm, lại dám bá chiếm nơi truyền thừa, không khiến người khác tiến vào.

Một âm thanh tức giận bất bình vang lên.

- Đúng vậy, thật sự là quá bá đạo!

Một âm thanh khác cũng nói theo.

- Hay là mấy người chúng ta cùng nhau phóng về hướng một cửa trong đó đi?

Lại một âm thanh vang lên.

- Có phải ngươi muốn mang theo chúng ta cùng đi chịu chết hay không, ngươi không nhìn thấy gia hỏa đầu sắc lúc nãy à, bây giờ thi thể của hắn còn chưa lạnh đó.

Nghe nói như thế, năm người nhất thời đều yên tĩnh trở lại.

Mấy người bọn họ đều thuộc cùng một tông môn, đồng thời cũng là thân huynh đệ, đi tới nơi này đã được một lúc, khi mấy người vừa đến đây đã nhìn thấy một gia hỏa đầu sắt bị đệ tử của Vô Cực tông đâm chết, đến bây giờ, thi thể của vị nhân huynh kia vẫn còn đang nằm ở đó.

- Vị nhân huynh kia chỉ là một người, chúng ta nơi này lại có năm này, cùng nhau mạnh mẽ xông tới một cửa vào, vẫn có niềm tin, vừa rồi người của Vô Cực tông đã tiến vào một nhóm, nếu như chúng ta còn do dự nữa, chỉ sợ bảo vật trong đó sẽ bị bọn họ lấy đi hết.

Người lúc nãy lại tiếp tục nói.

- Có phải ngươi điên rồi hay không, ngươi biết hai người kia là ai không, hai người bọn họ đều thuộc mười đại đệ tử chân truyền của Vô Cực tông, nghe nói tu vi của bọn họ đều là Chân Nguyên cảnh, có hai người bọn họ trông coi, sao chúng ta có thể vượt qua.

- Không phải có đại ca sao? Đại ca cũng là Chân Nguyên cảnh!

- Tuy đại ca cũng là Chân Nguyên cảnh, nhưng sao có thể so sánh được với đệ tử chân truyền của Vô Cực tông, bọn họ. . .

- Khụ khụ →\_→, được rồi, đừng ầm ĩ nữa, chúng ta tiếp tục ở đây chờ người của những tông môn khác tới.

Một tráng hán mày rậm mắt to ho khan hai tiếng nói.

Đồng thời hung hăng trừng mắt về phía đại hán vừa mới nói chuyện kia. (Không nên hỏi tại sao lại gọi bọn họ là đại hán và tráng hán, bọn họ chỉ hơi thành thục một chút, thật ra còn trẻ. )

Thật là, không biết nói chuyện thì không nên nói lung tung.

Tu vi của hắn là Chân Nguyên cảnh thì sao, là đắc tội người nào sao? Hắn ở trong thế hệ trẻ tuổi, tốt xấu cũng coi là tiếng tăm lừng lẫy.

- Đại ca, ngươi trừng ta làm gì |･ω･`)!

- Đặc biệt, nếu không phải trường hợp không đúng, nhìn ta khinh bỉ ngươi.

. . .

- Đệ tử của Vô Cực tông chết tiệt, chờ mấy Lạc sư huynh và Đường Hùng sư huynh tới, sẽ cho bọn họ đẹp mắt.

Một tên đệ tử của Vô Cực tông hận hận nhìn đệ tử của Vô Cực tông canh ở cửa vào.

…

- Cũng không biết mấy người Lạc sư huynh và Đường Hùng sư huynh còn bao lâu nữa mới đến?

- Lạc sư huynh vừa mới truyền đến tin tức, đệ tử của Vô Cực tông đã chiếm đoạt nơi truyền thừa, mà ngay vừa rồi, Vũ Văn Vũ đã mang theo một nhóm người tiến vào.

- Hỗn trướng! Đều tăng thêm tốc độ cho ta, nhanh một chút!

Tốc độ của một hàng người lần nữa tăng lên.

. . .

- Thiếu chủ, người của Vô Cực tông phát hiện một chỗ nơi truyền thừa, hiện tại chỗ truyền thừa kia đã bị bọn họ cho chiếm đoạt.

Một tên thiếu niên áo xanh đi đến bên cạnh An Ngôn nói.

- Nơi truyền thừa sao? Chúng ta chạy tới đo scần phải thời gian bao lâu?

An Ngôn hỏi.

- Đại khái cần nửa ngày.

- Bây giờ chúng ta đi qua đó.

- Vâng, thiếu chủ.

. . .

- Mấy người Vương sư huynh truyền đến tin tức, nói người của Vô Cực tông phát hiện một chỗ truyền thừa bảo địa, nói chúng ta lập tức chạy tới.

- Đi!

Lần lượt từng bóng người chạy về phương hướng Tháp Thí Luyện.

. . .

- Chúc mừng người thí luyện thông qua thí luyện tầng thứ hai, người thí luyện có thể nghỉ ngơi tại chỗ một giờ lại tiến hành khiêu chiến.

- Ta ngược lại muốn nhìn xem thí luyện này có thể ngăn cản ta hay không.

Đường Hùng cười lạnh một tiếng, đi về hướng cánh cửa màu trắng.

Lọt vào trong tầm mắt vẫn như cũ là một mảnh thổ địa màu đỏ thắm.

- Thí luyện tầng thứ ba bắt đầu!

Theo âm thanh lạnh như băng vừa dứt, Đường Hùng đã nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện mười con Yêu thú loài chim màu đỏ, mỗi một con mở ra hai cánh đều rộng khoảng ba mét, trên người tỏa ra khí tức kinh khủng.

- Liệt Hỏa Điểu sao?

- Quả nhiên, thực lực của Yêu thú tầng thứ ba lại tăng cường, không sai biệt lắm tương đương với người tu luyện Huyền Nguyên cảnh tầng bảy.

Đường Hùng mặt không đổi sắc nhìn mười con Liệt Hỏa Điểu trên bầu trời.

- Chiêm chiếp ~

Nương theo tiếng chim hót thê lương, mười con Liệt Hỏa Điểu vọt về hướng Đường Hùng.

Ngay khi hai bên còn cách nhau khoảng một trăm mét thì mười con Liệt Hỏa Điểu đồng thời mở mỏ chim ra, chỉ thấy mười đạo hỏa trụ màu đỏ thắm nghiền ép về hướng Đường Hùng, hỏa diễm ngập trời.

Nhiệt độ cao kinh khủng như muốn hòa tan không khí xung quanh, xuất hiện từng vòng gợn sóng mà mắt trần cũng có thể thấy được.

- Hừ, Liệt Dương Chiến Thể!

Hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy da thịt toàn thân Đường Hùng trở nên vô cùng đỏ thẫm, nguyên bản mái tóc màu đen giờ đã biến thành màu đỏ thắm, lông mày cũng biến thành màu đỏ thắm, trong mắt càng xuất hiện hai đạo hỏa quang, một vòng mặt trời ngưng tụ ở phía sau hắn.

Sau lưng hắn xuất hiện một đôi cánh, cuồng mãnh bay vọt về hướng hỏa trụ.

- Để ta xem thử những súc sinh hỏa diễm các ngươi có thể làm tổn thương ta chút nào hay không!

Chỉ thấy Đường Hùng giống như Giao Long rời biển, chỉ trong chớp mắt đã xông ra khỏi biển lửa, dư thế không giảm đánh về hướng một con Liệt Hỏa Điểu.

- Thu ~

Móng vuốt sắc bén chộp về hướng đầu của Đường Hùng.

Đường Hùng chỉ nhẹ nhàng né qua bên cạnh, lại tránh được trảo kích của Liệt Diễm điểu, một nắm đấm màu đỏ thẫm mang theo âm thanh phong lôi kinh khủng đập về hướng thân thể của Liệt Hỏa Điểu.

“Đùng” một tiếng.

Chỉ thấy thân thể của Liệt Hỏa Điểu trực tiếp bị nổ tung, tứ phân ngũ liệt.

Tuy thực lực của Liệt Hỏa Điểu mạnh hơn Xích Hỏa Chiến Ngưu ở tầng thứ hai một chút, nhưng phòng ngự lại không sánh bằng Xích Hỏa Chiến Ngưu.

Chỉ một quyền, Đường Hùng đã thành công đánh chết một con Liệt Hỏa Điểu.

Các Liệt Hỏa Điểu còn lại thấy thế, từng đạo hỏa trụ lần nữa phun về hướng Đường Hùng.

- Hừ, không so được chân chính Yêu thú, tuyệt không hiểu được biến báo.

Đường Hùng hừ lạnh một tiếng, đánh về hướng mấy con Liệt Hỏa Điểu còn lại.

Sau tám phút.

Một âm thanh lạnh lẽo vang lên:

- Chúc mừng người thí luyện thông qua thí luyện tầng thứ ba, người thí luyện có thể nghỉ ngơi tại chỗ một giờ lại tiến hành khiêu chiến.

Lần này, Đường Hùng không trực tiếp đi hướng cánh cửa màu trắng nữa mà khoanh chân ngồi trên mặt đất nghỉ ngơi.

Tuy tiến vào đây chỉ là ý thức thể, nhưng cũng không khác gì thân thể chân chính.

Chớ nhìn vừa rồi hắn không tốn quá nhiều thời gian, nhưng lại tiêu hao không ít linh lực.

Cho dù là võ kỹ phi hành, hay là Liệt Dương Chiến Thể, cả hai đều rất tiêu hao linh khí.

Tuy hắn tự phụ, nhưng cũng sẽ không cho rằng hắn có thể trực tiếp thông quan thí luyện mà không cần nghỉ ngơi.

Như cái gì Thối Thể cảnh cái rắm, băng chết một cường giả Đế cảnh thời kỳ toàn thịnh, loại chuyện này suy nghĩ một chút thì được, nhưng ngàn vạn không thể coi là thật.

. . .

Lúc này, bóng người Tần Hạo xuất hiện ở tầng thứ ba.

- Thí luyện tầng thứ ba bắt đầu.

Theo âm thanh lạnh lẽo vừa dứt, Tần Hạo đã nhìn thấy giữa không trung xuất hiện mười con Liệt Hỏa Điểu, khí tức trên người mỗi một con Liệt Hỏa Điểu đều mạnh hơn hắn.

- Thu ~

Theo tiếng chim hót thê lương, Liệt Hỏa Điểu vọt về hướng Tần Hạo, từng đạo hỏa trụ nóng rực tấn công về hướng Tần Hạo.

- Chơi ta đây!

Tần Hạo hú lên quái dị, nhanh chóng lui về phía sau.

Tuy hắn cũng tu luyện một hai môn công pháp võ học nhục thân, nhưng hắn không muốn thử tư vị bị nướng người chút nào.

- Chỉ có thể dẫn dụ kéo dài thời gian.

Tần Hạo thầm nghĩ trong lòng.

Nhưng hắn lại không biết phi hành võ kỹ.