Chương 23: Nam Nhân Nên Quyền Quyền Đến Thịt

Lúc này, tông chủ và một đám trưởng lão của Thiên Thánh tông trên khán đài cũng đang âm thầm truyền âm.

- Hai người này là hai đệ tử mà trưởng lão Vương Đằng mới thu à, thực lực ngược lại rất không tệ, nhất là người tên là Ngô Hoành kia, đan điền bị hủy, nhưng có thể trong thời gian ngắn tăng lên thực lực mạnh như vậy, xem ra trưởng lão Vương Đằng cũng hết mực yêu thương đệ tử này.

Trong cái nhìn của tông chủ Thiên Thánh tông thì tiểu tử tên là Ngô Hoành có đan điền bị hủy trước khẳng định là luyện qua công pháp chùy luyện nhục thể, mà thực lực lại còn không thấp, nếu không thì không thể nào tu luyện tới loại cảnh giới này trong thời gian ngắn như vậy.

Nếu như thật sự có thiên phú đáng sợ như thế thì cũng không đến mức kinh mạch đứt đoạn, đan điền bị hủy, người tài giỏi như thế dù đặt ở tông môn nào cũng là bảo bối, ngay cả để hắn thụ thương cũng không nỡ.

Ngay cả đệ tử mà hắn mới thu, nếu dưới tình huống không thiếu tư nguyên cũng không có loại thiên phú này, những người khác làm sao có thể có được?

Chẳng lẽ bên trong Thiên Thánh tông còn có đệ tử nào có thiên phú mạnh hơn đệ tử hắn mới thu hay sao. (tác giả vẫn đang bơi lội trong biển rộng, các vị bình tĩnh! ! ! )

- Thực lực của hai tên tiểu tử đến từ núi Vô Danh kia không kém, xem ra chuyến đi bí cảnh lần này có hai vị trí cho hai người bọn hắn rồi.

- Vương trưởng lão ngược lại đã thu được hai đệ tử giỏi.

- Hừ, thi đấu còn chưa kết thúc, bây giờ nói những chuyện vẫn này còn quá sớm đó.

- Lão Thạch, lời này của ngươi không đúng rồi, lấy thực lực của hai tiểu tử này, muốn dành được top 19 vẫn rất dễ dàng.

- . . .

. . .

- Tốt, hiện tại trên trận còn thừa lại 22 người các ngươi, tiếp theo sẽ lấy điểm để xếp hạng, mỗi người các ngươi đều phải tỷ thí một trận, người thắng được một điểm, người thua hoặc đánh hoà không phân thắng bại sẽ không có điểm, sau cùng dựa theo điểm nhiều hay ít để xếp hạng.

Âm thanh của trưởng lão chấp pháp Ngụy Võ truyền khắp toàn trường.

- Hiện tại tiếp tục thi đấu.

Theo Ngụy Võ dứt lời, lại một tòa lôi đài xuất hiện trên quảng trường.

- Tiếp theo, mời người được đọc tên đi lên lôi đài.

- Phương Vô Nhai đối chiến La Quân.

- Ngô Hoành đối chiến Vương Nhị Ngưu.

- Phương Húc đối chiến Phong Quý.

- Từ Vi đối chiến Hứa Nhã Lệ.

- . . .

Theo chấp sự tuyên bố, nguyên một đám thiếu niên thiếu nữ hăng hái đi đến lôi đài của mỗi người.

Đến giai đoạn cuối cùng này, thực lực của mỗi một cá nhân đều không yếu, bọn họ đều có tư cách tự ngạo.

Tuy thực lực của bọn họ bây giờ có thể không phải là mạnh nhất trong tông, nhưng bọn họ tin tưởng mình sau này nhất định sẽ thành đệ tử mạnh nhất đó, dù sao thì cũng có vài sư huynh sư tỷ tuổi tác hơi cao một chút, thực lực cũng mạnh hơn bọn hắn một chút.

Nhưng bọn hắn tin tưởng, chờ khi bọn hắn đến độ tuổi đó nhất định sẽ vượt qua những sư huynh sư tỷ này.

- Sư đệ, dành lấy danh ngạch tiến vào là được rồi, không cần tranh đoạt vị trí nhất nhì.

Trước lúc tách ra, Phương Húc truyền âm nói với Ngô Hoành.

- Yên tâm đi, sư huynh, ta đều ghi nhớ tất cả những lời sư tôn nói.

. . .

- Ta đã xem cuộc tỷ thí của ngươi, nhục thể của ngươi rất mạnh, lực lượng cũng rất mạnh, nhưng mà so với ta thì vẫn còn kém một chút.

Vương Nhị Ngưu trịnh trọng nhìn thiếu niên mặc trang phục màu đen trước mặt, đây là một cao thủ luyện thể không kém gì hắn, đáng để hắn nghiêm túc đối phó.

- Thật sao?

Ngô Hoành nhìn Vương Nhị Ngưu, cũng không quá để ý.

- Nếu không phải sư tôn phân phó, chỉ là thi đấu tông môn sao có thể có ai là đối thủ của mình và sư huynh chứ.

- Hừ, xem quyền.

Vương Nhị Ngưu hừ lạnh một tiếng, hai chân đạp một cái, giống như đạn pháo vọt về hướng Ngô Hoành, đồng thời, nắm tay phải nắm chặt, đập về phía mặt Ngô Hoành.

Thấy thế, Ngô Hoành cũng vươn cánh tay ra, nắm tay phải đánh về hướng Vương Nhị Ngưu.

- Phanh. . .

Ngô Hoành lùi về phía sau mấy bước.

- Không tệ, không ngờ ngốc đại cá tử này lại có khí lực lớn như vậy, lại có một nửa lực đạo của mình, mặc dù chỉ là lực lượng sau khi mình phong ấn cảnh giới, nhưng cũng đã không thể khinh thường.

Trong lòng Ngô Hoành âm thầm suy nghĩ.

Vương Nhị Ngưu thấy Ngô Hoành tiếp một quyền của hắn cũng chỉ là lui về phía sau mấy bước thì trong lòng nhất thời hưng phấn lên.

Trước kia, khi hắn đánh nhau với những đồng môn sư huynh đệ khác, những người khác đều ỷ vào thân pháp tập kích hắn, hoặc là ỷ vào vũ khí sắc bén phá phòng ngự của hắn, có rất ít người quyền đối quyền đánh với hắn.

Lần này rốt cục hắn đã gặp được một đối thủ có lực lượng ngang bằng hắn, đương nhiên không thể tuỳ tiện buông tha.

- Lại đến.

Vương Nhị Ngưu hét lớn một tiếng, khí thế như hồng lần nữa phóng về hướng Ngô Hoành.

- Được.

Ngô Hoành cũng gặp săn mừng rỡ, đây là người có nhục thân không kém đầu tiên hắn gặp phải sau khi trung tu đến nay.

Còn về mấy đệ tử trước đó thì không cần nói, nếu không phải lúc đó hắn xuất thủ giữ lấy lực thì có khi cả đám đều sẽ trọng thương rồi.

Trong lúc nhất thời, trên lôi đài quyền ảnh bay tán loạn, âm thanh "Bành bành" liên tục vang lên không dứt, hai bóng người tách nhau ra, sau đó lại lần nữa nhanh chóng lao về phía nhau.

Mà những đệ tử ở phía dưới quảng trường cũng nhìn đến mức kích thích.

- Tê ~, hai người này đúng là rất mạnh, tố chất thân thể này thật sự là làm cho người ta hâm mộ.

- Không ngờ trong các đệ tử lại có thể có người có nhục thân không kém gì sư huynh Vương Nhị Ngưu, thực sự là đáng sợ.

- Thật mong hai vị này sư huynh làm bạn lữ của ta!

- Với tố chất, cường độ thân thể này nhất định có thể mang đến cho ta hạnh phúc.

- . . .

. . .

Đúng lúc này, trong một lôi đài cách đó không xa đột nhiên truyền đến âm thanh của chấp sự.

- Phương Húc thắng, nhận được một điểm.

- Phương Vô Nhai thắng, nhận được một điểm.

Nghe thấy chấp sự âm thanh, Ngô Hoành nhất thời không bình tĩnh, không ngờ sư huynh lại thắng nhanh như vậy, xem ra mình cũng phải nhanh chóng kết thúc chiến đấu, chỉ là đáng tiếc một đối thủ như thế.

Tuy hai người cùng bái làm môn hạ của sư tôn, nhưng ganh đua thắng bại giữa hai người vẫn rất lớn.

Ngô Hoành một quyền đánh lui Vương Nhị Ngưu, nhìn đối phương nói:

- Ngươi là một đối thủ không tệ, đáng tiếc, trận đấu này phải kết thúc.

Dứt lời, trong tay của hắn đột nhiên xuất hiện một thanh thiết côn.

Đây là?

Túi trữ vật!

Không ngờ người này lại có một cái túi trữ vật, chẳng lẽ lại là đệ tử thân truyền của trưởng lão nào đó sao?

Nói như vậy, đệ tử phổ thông là có rất ít túi trữ vật, tuy túi trữ vật ở thế giới này cũng không phải là vật hi hữu gì, nhưng là cũng không phải đệ tử phổ thông bình thường có thể có.

Trừ phi là một số đệ tử được trưởng lão tông môn cực kỳ yêu thích, hoặc là một số thiếu gia gia tộc có tiền mới có thể có túi trữ vật khi chỉ mới Tụ Khí cảnh.

Chí ít đệ tử xuất thân bình thường giống như Vương Nhị Ngưu vẫn không có túi trữ vật, trừ phi tu vi của hắn đạt đến Ngưng Nguyên cảnh, hoặc là bái nhập môn hạ của một vị trưởng lão mới có thể đạt được túi trữ vật.

- Chờ một chút, vị sư đệ này, chúng ta đều là luyện nhục thân, là nam nhân liền nên quyền quyền đến thịt, ngươi cái này dùng côn không thích hợp đi. Vương Nhị Ngưu nhìn lấy trong tay Ngô Hoành thiết côn, có chút tâm hỏng nói.

Người này nhục thân không kém gì hắn, lực lượng giống như so với hắn cũng phải lớn hơn như vậy một số, cái này nếu như lại dùng phía trên côn, hắn khả năng đánh không lại a.

Hắn tuy nhiên thật thà một số, nhưng không phải thật sự ngốc a!

Tay không tấc sắt khẳng định không phải gia hỏa này đối thủ.

- Ha ha, ta thói quen dùng côn.

- Ta nhận thua.

Vương Nhị Ngưu rất thẳng thắn mở miệng nói ra.

- Ngô Hoành thắng, thu hoạch được một phần.

Đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà 'ai cũng biết' đến giờ.Từ một tác đại thần về đồng nhân pokemon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân.Như là fan của ngự thú lưu, thì không thể bỏ qua Không Khoa Học Ngự ThúHãy ghé đọc và cảm nhận. Truyện đã end đã end