Chương 121: Sư Tôn, Ta Muốn Chiến Đấu Một Lần Với Đường Hùng

- Thí luyện tầng thứ tư bắt đầu.

Bóng người Đường Hùng xuất hiện ở trong một cánh rừng rậm rạp, hắn nhìn mười con yêu thú trống rỗng xuất hiện ở trên cây khô.

Thân thể bọn chúng nhỏ nhắn xinh xắn, da lông màu tím, ở giữa xen lẫn một số đường vân màu trắng, trên đầu lông xù tròn, hai con mắt cũng hiện ra màu tím.

Khí tức trên người mỗi còn đều không kém gì Huyền Nguyên cảnh tầng tám.

- Tử Điện Điêu, thấy màu sắc trong mắt của bọn chúng, chỉ sợ đã đã thức tỉnh thiên phú chủng tộc.

Khi Đường Hùng nhìn đến thân ảnh màu tím, lông mi hơi nhíu lại.

Tuy thân thể của Tử Điện Điêu nhỏ nhắn xinh xắn, không có lực phòng ngự cường đại như Xích Hỏa Chiến Ngưu, cũng sẽ không thể phi hành ở trên bầu trời như Liệt Hỏa Điểu như thế, nhưng tốc độ của bọn nó tuyệt đối là bài danh hàng đầu trong số Yêu thú cùng cảnh giới.

Nhất là Tử Điện Điêu đã thức tỉnh thiên phú chủng tộc, tốc độ của bọn chúng sẽ nhanh hơn, thậm chí còn có thể sử dụng tia chớp để tấn công kẻ địch, tạo thành tê liệt đối với đối thủ, sát thương và lực công kích cũng không yếu.

- Vù!

Bóng người màu tím giống như một thiểm điện, nhanh chóng tấn công về hướng Đường Hùng.

Đồng tử Đường Hùng híp lại thật chặt, thân thể uốn éo, lấy chỉ trong gang tấc tránh thoát thân ảnh màu tím tấn công.

Đồng thời, trường kiếm trong tay hắn đã phản xạ có điều kiện chém về hướng thân ảnh màu tím.

Đáng tiếc, trường kiếm căn bản là không chạm được thân ảnh màu tím.

- Vù vù vù...

Đúng vào lúc này, chín còn Tử Điện Điêu còn lại cũng kích xạ qua, nhanh chóng tấn công về hướng Đường Hùng.

- Đáng chết!

Đường Hùng thấy thế, sau lưng mở rộng ra một đôi cánh như mộng ảo, nhẹ nhàng đập một cái, cả người hắn đã bay thẳng tắp về hướng bầu trời.

Hắn thật sự không nắm chắc mình có thể hoàn hảo không chút tổn hại tránh thoát công kích của chín Tử Điện Điêu.

- Chi chi C-K-Í-T..T...T.

Mười con Tử Điện Điêu đứng thẳng ở trên nhánh cây, mỏ to con mắt màu tím, nhìn Đường Hùng ở giữa không trung.

- Xuy xuy...

Đột nhiên, mười đạo tia chớp màu trắng lấy thế như sét đánh, kích bắn về hướng Đường Hùng giữa không trung.

Chỉ thấy bóng người Đường Hùng ở giữa không trung giống như một Linh Hầu, né tránh mười đạo thiểm điện kia.

Nhưng dù thân ảnh của hắn có linh hoạt thì cũng vẫn như cũ bị một thiểm điện đánh trúng vào cánh tay trái.

“Ầm” một tiếng.

Ống tay áo cánh tay hắn bị xé toạt, nơi bị Thiểm Điện Kích kích trúng cũng biến thành cháy đen.

- Muốn chết!

Đường Hùng nổi giận gầm lên một tiếng, ánh mắt tràn ngập lửa giận nhìn mười con Tử Điện Điêu có chút uể oải kia.

Hiển nhiên, mười đạo công kích thiểm điện vừa rồi cũng tạo thành ảnh hưởng không nhỏ đối với Tử Điện Điêu, căn bản là không có cách nào liên tục công kích.

- Hừ, bây giờ đến lượt ta! Liệt Dương Chiến Thể! Liệt Dương Phần Thiên!

Đường Hùng hét lớn một tiếng, da của hắn bắt đầu trở nên đỏ thẫm, tóc cũng biến thành màu đỏ thắm, một vòng mặt trời ngưng tụ sau lưng hắn.

Chỉ thấy hắn vung tay lên, mặt trời nghiền ép về hướng rừng cây, ven đường những nơi nó đi qua, không khí phát ra tiếng nổ vang "Xuy xuy", ánh lửa ngập trời.

- Chi chi C-K-Í-T..T...T...

Tử Điện Điêu nguyên bản đứng ở trên nhánh cây cũng cảm nhận được nguy hiểm, ào ào lui về phía sau nhưng thiểm điện.

- Đùng...

Mặt đất rung động, rừng cây nháy mắt bị đốt cháy, một luồng khí lãng nóng rực bắn lên trên bầu trời.

Hai vòng mặt trời lần nữa ngưng tụ ra, hai tay Đường Hùng vung lên, hai vòng mặt trời lần nữa nện về hướng rừng cây phía dưới.

- Đùng...

- Đùng…

...

- 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.

Tần Hạo thở hồng hộc nằm phía trên mặt đất màu đỏ sậm, hắn tiêu hao thật sự là quá lớn.

Lúc này, quần áo của hắn đã rách tả tơi, tóc đã không còn, trên người cháy đen một mảnh.

May mà hắn đã thành công thông qua được thí luyện tầng thứ ba.

- Ha ha, cũng không biết hiện tại Đường Hùng có thông qua thí luyện tầng thứ ba hay không?

...

- Những người khác đâu?

Bóng người Phương Lỗi xuất hiện ở lối vào Trấn Ma Tháp, hắn lại không thấy được những người khác.

Nhưng không đợi hắn suy nghĩ nhiều thì đã bị người khác đánh ngất xỉu.

Túi trữ vật, không gian giới chỉ trên người hắn vơ vét một phen, động tác cực kỳ thành thạo.

- Kéo đi!

- Vâng!

- Ầm!

- Lại một người tiến vào.

...

- Lạc sư huynh, chúng ta sắp đến, không liên lạc với sư đệ được, có thể hắn đã bị người của Vô Cực tông phát hiện, đã tao ngộ bất trắc.

- Ừm, ta đã biết, ta sẽ báo thù cho hắn.

- Dừng lại, phía trước không thích hợp, giống như là trận pháp?

Bỗng nhiên, Lạc sư huynh phía trước nhất la lớn.

- Lạc sư huynh, sao nơi này lại đột nhiên xuất hiện trận pháp, có phải người của Vô Cực tông đang đối phó với Đường Hùng ca ca hay không?

Hỏa Liên nhìn thấy tình cảnh này thì nhất thời thì gấp.

- Cả ngày chỉ biết Đường Hùng ca ca, Đường Hùng ca ca, trước kia ngươi không phải như vậy, tại sao từ khi Đường Hùng xuất hiện thì ngươi lại biến thành như vậy rồi?

Lạc sư huynh nhìn thoáng qua Hỏa Liên, trong lòng hắn rất không hiểu.

Nhưng mà hắn vẫn lên tiếng nói:

- Sư muội đừng nóng vội, sư đệ Đường Hùng khẳng định sẽ không sao, đệ tử của Vô Cực tông làm như vậy, chỉ sợ là phát hiện tung tích của sư đệ Đường Hùng, bây giờ đang đối phó hắn, chỉ cần chúng ta...

- Vậy thì Lạc sư huynh còn đứng ngây đó làm gì, chúng ta nhanh đi vào giúp Đường Hùng ca ca đi!

Hỏa Liên nghe thấy Lạc sư huynh nói như vậy, nhất thời càng gấp hơn, thân ảnh của nàng phóng thẳng vào trong trận pháp.

- ...

Lạc sư huynh không còn gì để nói.

Nhưng hắn nhìn thấy Hỏa Liên xúc động xông vào như vậy thì thì vẫn nói với mấy người bên cạnh:

- Đi, chúng ta cũng đi vào thôi.

Nếu không phải nàng là con gái của tông chủ, có một vị gia gia là Thái Thượng trưởng lão, Lạc mỗ hắn tuyệt không nuông chiều như vậy.

Mấy người bóng người nhanh chóng xông vào trong trận pháp.

- Sư muội Hỏa Liên , chờ mấy người chúng ta một chút, cẩn thận có bẫy.

...

- Ai, lại có một người tiến vào.

Vương Thị Ngũ Kiệt nhìn một đại mỹ nữ bị ném vào, trong lòng một mảnh bi thương.

Hai người kia thật sự là quá nhẫn tâm, ngay cả đại mỹ nữ như vậy mà cũng nói ném là ném.

Cũng không biết sau cùng mấy người bọn họ sẽ có kết cục gì?

- Sư tôn, bên trong hình như đã không còn mấy người?

- Ừm, chỉ còn lại ba người.

Vương Đằng gật đầu đáp lại.

- Sư tôn, đến lúc đó Đường Hùng đi ra, ta muốn chiến đấu với hắn một lần.

Ngô Hoành dùng ánh mắt kiên định nhìn sư tôn nói.

Vương Đằng nhìn ánh mắt kiên định của nhị đồ đệ Ngô Hoành, cuối cùng gật đầu nói:

- Tốt!

Tuy Vương Đằng cho rằng, biện pháp tốt nhất để đối phó với khí vận chi tử chính là trực tiếp lấy vũ lực mạnh mẽ tuyệt đối chém giết, nhưng cân nhắc đến dưới tình huống không biết Đường Hùng có thủ đoạn gì, để Ngô Hoành thăm dò một chút cũng tốt.

Mà hắn cũng không cho rằng một kích đã có thể chém giết khí vận chi tử, đối phó khí vận chi tử thì phải bức ra một chút xíu lá bài tẩy của bọn hắn, không thể giống như đối phó những người khác được.

- Cảm ơn sư tôn thành toàn!

- Nhớ kỹ, không được bại lộ thân phận.

- Vâng, sư tôn!

...