Chương 30: Còn Yêu Thú Hơn Yêu Thú

Mặt đất xung quanh lắc lư một trận, sau đó, một cánh tay gấu đen nhánh thò ra ngoài, đẩy toàn bộ cành lá ngăn cản phía trước ra, từ đó lộ ra một con gấu đen cao hơn ba thước lớn.

- Rống.

Rít lên một tiếng lao về phía hai người nhỏ bé trước mặt, chấn động đến lá cây hoa hoa xung quanh tác hưởng.

Ánh mắt Phương Húc như thiểm điện dạo qua trên người con gấu đen to lớn này một vòng, nhìn bộ dạng này, thực lực có lẽ ở cấp 4 trung kỳ.

- Sư đệ, ngươi tới hay là ta tới?

- Hắc hắc, vẫn là ta tới đi, vất vả lắm mới gặp được đại gia hỏa như thế này, vừa vặn để cho ta giãn gân cốt.

Ngô Hoành nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt phát ra một trận quang mang nóng rực.

Hắn vốn đi con đường luyện thể, lấy phòng ngự và lực lượng bạo phát làm chủ, nhưng mấy ngày nay hắn lại chưa gặp phải một Yêu thú nào làm hắn tận hứng, hôm nay thật vất vả mới gặp phải con Hắc Bạo Hùng này, hắn đương nhiên không thể bỏ qua.

Con gấu đen lớn này cũng không phải dã thú phổ thông bình thường, nó thuộc về Hắc Bạo Hùng nhất tộc bên trong Yêu thú, nổi tiếng lực lượng cuồng bạo và da dày thịt béo, bình thường cần mấy người cùng tầng thứ mới có thể tạo thành thương tổn đối với nó, muốn chân chính giết chết Hắc Bạo Hùng thì ít nhất thực lực phải cao hơn nó một cảnh giới mới được.

Nhưng không có người nào nguyện ý đi trêu chọc Hắc Bạo Hùng.

Ngô Hoành tiến lên mấy bước, ngoắc ngón tay với Hắc Bạo Hùng:

- Đại gia hỏa, qua đây đánh thử một chút đi.

Hắc Bạo Hùng giống như cũng cảm giác được tên trước mắt này khó đối phó, nó cũng không trực tiếp đánh tới mà bắt đầu đi vòng quanh Ngô Hoành.

Ngô Hoành nhìn động tác vụng về mà chậm rãi của Hắc Bạo Hùng, cười lạnh một tiếng.

Yêu thú thực lực càng mạnh thì linh trí cũng càng cao, tới trình độ nhất định có thể biến ảo thành người, không khác nhân loại chút nào.

Nhưng có một số chủng tộc tính cách thiên phú rất khó tuỳ tiện thay đổi, giống như Hắc Bạo Hùng trước mắt này, tuy nó đã có linh trí nhất định, lúc gặp phải nguy hiểm sẽ cẩn thận đối đãi, nhưng sự kiên nhẫn của bọn nó bình thường đều rất có hạn.

Không phải sao, vừa mới đi vòng quanh Ngô Hoành không đến nửa vòng thì con Hắc Bạo Hùng này đã mất kiên nhẫn, nó tăng tốc độ lên, giơ cánh tay gấu đầy đặn lên vọt về hướng Ngô Hoành.

Thân thể cao lớn của nó giống như một ngọn núi đánh về hướng Ngô Hoành, phát huy ra toàn bộ lực lượng bản thân.

Ngô Hoành không lui lại, cũng không sử dụng thân pháp để trốn tránh, hôm nay hắn muốn sử dụng lực lượng của thân thể sáp lá cà với Hắc Bạo Hùng một trận.

Hắn hừ lạnh một tiếng, bên ngoài cơ thể hắn nổi lên một tầng quang mang màu vàng đậm, lực lượng cường đại từ trong thân thể tán phát ra, tràn vào trong hai quyền của hắn.

Hung hăng đụng vào cánh tay gấu khổng lồ.

- Bành. . .

Kình phong vô hình khuếch tán ra bốn phía.

Hắc Bạo Hùng đang tiến lên lập tức ngừng lại, nó ngửa đầu lên trên, liên tiếp lui về sau mấy bước.

- Ha ha, không tệ, bằng vào lực lượng thì ta đã vượt qua cảnh giới Ngưng Nguyên cảnh hậu kỳ, lại đến!

Không chờ Hắc Bạo Hùng xuất kích, bàn chân Ngô Hoành đạp mạnh lên mặt đất, mặt đất trực tiếp bị nổ tung một cái hố, thân thể khôi ngô của hắn xé rách khí lưu, bắn ra giống như đạn pháo, một cái nắm đấm màu vàng óng nhạt hung hăng đánh lên người Hắc Bạo Hùng.

- Rống.

Hắc Bạo Hùng nhất thời giận dữ, nó có thể coi là bá chủ ở trong khu vực xung quanh đây, chưa từng bị khiêu khích giống như thế này.

Ầm ầm!

Một người một thú lần nữa va chạm vào nhau, khí lưu nổ tung, kình phong tứ tán.

- Hống hống hống…

- Phanh phanh phanh. . .

Liên tiếp là những âm thanh va chạm vào nhau, một người một thú đều đánh ra lực lượng mạnh tới cực hạn, mỗi một quyền mỗi một chưởng đều rắn chắc oanh va chạm vào nhau, hoặc là dùng thân thể mạnh mẽ trực tiếp đụng vào nhau.

Trong lúc nhất thời, khí lãng xung quanh nổ tung, lá cây rung động, cây cối xung quanh đều bị bọn họ liên tiếp đánh gãy.

- Sư đệ đây là luyện thành quái vật à, thân thể hoàn toàn không thua Yêu thú !

Phương Húc ở bên cạnh nhìn đến là trợn mắt hốc mồm, tuy hắn biết sư đệ của mình tu luyện công pháp chùy luyện nhục thân, nhưng như thế này thì thật là quá đáng sợ rồi.

- Không biết sau này sư đệ sẽ tìm bạn lữ thế nào? Mình có cần lĩnh giáo sư đệ một chút tri thức về phương diện luyện thể hay không?

Nếu như hắn biết hiện tại Ngô Hoành còn chưa phát huy ra một nửa thực lực của mình thì sẽ có cảm tưởng thế nào?

- Ha ha ha, thống khoái, lại đến!

Ngô Hoành càng đánh càng hưng phấn, càng đánh về sau, hắn đã hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, trực tiếp lựa chọn ngạnh kháng, bắt đầu chơi quyền quyền đến thịt đối oanh với Hắc Bạo Hùng.

- Rống rống (không được, tên nhân loại này còn giống yêu thú hơn bản gấu, nắm đấm của hắn đánh lên trên người gấu đau quá, phải tranh thủ thời gian chạy thôi. )

Hắc Bạo Hùng bị đau liên tục kêu to, nhất là dưới tình huống lực lượng của Ngô Hoành càng đánh càng lớn, thân thể của nó đã dần dần ăn không tiêu.

Mà tay gấu của hắn đánh vào trên thân tên đối diện lại giống như không có việc gì, tối đa cũng chỉ đánh tên nhân loại trước mắt này lui lại mấy bước, móng vuốt sắc bén của nó đánh ở trên người kẻ ấy chỉ có thể lưu lại mấy vết màu trắng ở trên da của hắn.

Hắc Bạo Hùng đánh lui tên nhân loại trước mắt này, quay người chạy về hướng rừng cây sau lưng, lựa chọn chiến lược lui rồi tính.

- Đừng chạy, đại gia hỏa.

Ngô Hoành nhìn thấy Hắc Bạo Hùng quay người chạy vào rừng cây thì nhất thời gấp.

Ta vừa mới đánh vui vẻ mà ngươi đã chạy là có ý gì?

Ngô Hoành đuổi về phương hướng Hắc Bạo Hùng chạy trốn.

- Sư đệ, đừng đuổi theo.

- Đùng. . .

Ngô Hoành đánh một chưởng lên trên thân Hắc Bạo Hùng, trực tiếp đánh nó bay ra ngoài.

- Rống (đau chết ta rồi, chạy mau! )

Hắc Bạo Hùng quay lưng, tiếp tục chạy tới về chỗ sâu trong rừng cây.

- Nhân loại kia thật đáng sợ, khí lực còn lớn hơn bản gấu, cho tới bây giờ chưa thấy qua nhân loại đáng sợ như thế.

- Sư đệ, đừng đuổi theo.

Mắt thấy Ngô Hoành chuẩn bị lần nữa đuổi theo con Hắc Bạo Hùng kia, Phương Húc vội vàng kêu hắn lại.

Nếu không cẩn thận đuổi quá mức vậy thì xong đời.

- Sư huynh, con Hắc Bạo Hùng kia quả thực là nỗi nhục của Yêu thú nhất tộc.

Ngô Hoành tức giận nói.

- . . .

Phương Húc kỳ quái nhìn lấy sư đệ này của mình, thầm nghĩ:

- Cho dù là ta thì ta cũng chạy trốn rồi, gặp tên biến thái thì đánh như thế nào?

- Sư huynh, biểu lộ của ngươi là thế nào?

- A a, không có việc gì, ta chỉ có chút giật mình thôi.

- Được rồi, sư đệ, Man Hoang sơn mạch này có Yêu thú Linh Võ cảnh trở lên, chúng ta cẩn thận một chút vẫn tốt hơn.

- Ừm, sư huynh.

Ngô Hoành có chút buồn bực nhẹ gật đầu.

- Đi thôi, trước tiên chúng ta lịch luyện mấy ngày ở xung quanh nơi này đi.

Trên một cây đại thụ phía sau bọn họ, Vương Đằng nhìn gấu đen lớn phía xa chạy trốn, trong mắt lộ ra một tia tiếc hận.

- Ai, đáng tiếc hai đôi tay gấu kia.

Vương Đằng chậc chậc chậc chậc hai lần miệng, có chút tiếc hận nói.

- Được rồi, tay gấu không có thì không có thôi, vẫn là chăm sóc đồ đệ quan trọng.

Bóng người Vương Đằng dần dần biến mất, đuổi theo phương hướng hai đồ đệ biến mất.

. . .

Đại điện của tông chủ Thiên Kiếm tông.

- Võ trưởng lão, Khúc trưởng lão, lịch lãm lần này sẽ do hai người các ngươi dẫn đội, nhất định phải đảm bảo an toàn cho mấy đệ tử kia.

- Vâng, tông chủ.