Chương 31: Thực lực các ngươi yếu như vậy

- Ầm ầm!

- Ta ngăn nó lại, các ngươi đi mau!

- Lưu đại thúc, không muốn!

- Tiểu Liên, chúng ta đi mau, nếu không chạy thì không còn kịp rồi.

- Đi mau!

- A!

- Sư đệ, hình như phía trước có âm thanh đánh nhau, chúng ta đi qua đó xem một chút đi.

- Được.

“Vù vù” hai tiếng!

Phương Húc và Ngô Hoành sử dụng thân pháp, chạy về nơi tranh đấu.

Một đại hán mặt vuông khua tay, một cây đại đao chém về một Yêu thú toàn thân đen nhánh tới, nhưng tốc độ của Yêu thú đó thật sự quá nhanh, đại hán mặt vuông căn bản không bổ trúng được Yêu thú đó, ngược lại bị móng vuốt của Yêu thú đó tạo thành từng vết thương.

Ở phía sau hắn còn có mấy người trẻ tuổi đang vội vàng hấp tấp bỏ chạy về nơi xa.

- Là Ám Ảnh Báo, sư đệ, chúng ta có đi giúp bọn hắn một chút hay không?

- Sư huynh, sư tôn đã nói, quy củ của núi Vô Danh chúng ta là gặp chuyện bất bình, chớ rút đao tương trợ.

- Thế nhưng thực lực của Ám Ảnh Báo rất mạnh, ta thấy đại hán kia không kiên trì được bao lâu?

- Sư huynh, ta. . .

Không đợi Ngô Hoành nói hết lời, Phương Húc đã cầm theo trường thương xông ra ngoài.

Nhìn bóng lưng của sư huynh, Ngô Hoành há to miệng, sau đó cũng xông ra theo.

- Đồ hỗn trướng, bình thường vi sư nói với các ngươi như thế nào, gặp loại chuyện này phải trực tiếp đường vòng qua, không biết gặp loại tình huống này sẽ dễ xảy ra chuyện sao?

Vương Đằng ở phía sau nhìn thấy vậy thì tức đến nghiến răng nghiến lợi.

- Chờ tiểu tử Phương Húc này trở về, hắn nhất định phải phạt tiểu tử này chép môn quy mười ngàn lần!

- Hình như có người đến giúp đỡ.

Một thiếu niên đang chạy trốn quay đầu nhìn thoáng qua thì nhìn thấy một thiếu niên mặc áo bào trắng, tay cầm một cây trường thương đã gia nhập chiến trường.

Theo tay của hắn run một cái, thanh trường thương trong tay đã lấy thế sét đánh đập về phía thân thể Ám Ảnh Báo.

“Ầm” một tiếng.

Ám Ảnh Báo trực tiếp bị đánh bay ra ngoài.

- Rống!

Không đợi Ám Ảnh Báo kịp bò dậy đã thấy một cái nắm đấm to lớn màu vàng đập về hướng đầu của nó.

- Ầm!

Thân thể Ám Ảnh Báo trượt trên mặt đất mấy mét, chỉ còn lại một hơi.

- Tê, thật mạnh!

- Mạnh cái gì mà mạnh? Ngươi còn đứng đó làm gì, còn không mau chạy.

- Đúng là thật mạnh!

- Các ngươi không cần chạy trốn nữa, Ám Ảnh Báo đã bị giết chết.

Thiếu niên lấy lại tinh thần, vội vàng gọi đồng bạn của hắn lại.

- Cái gì?

- Lưu Huyền, ngươi đang nói bậy bạ gì đó?

Mấy tên thiếu nam thiếu nữ còn lại nghe thấy vậy thì cũng vội vàng quay đầu nhìn thoáng qua.

- Sao có thể như vậy được? Ám Ảnh Báo chết như thế nào?

- Hai người thiếu niên kia là ai?

- Ai u!

Một thiếu niên trong đó trực tiếp đâm vào gốc cây.

. . .

- Tại hạ Lưu Phong, cảm ơn hai vị thiếu hiệp, nếu không phải hai vị thiếu hiệp xuất thủ tương trợ thì sợ là một đoàn người chúng ta thảm rồi.

Đại hán mặt vuông vừa mới sử dụng đại đao chắp tay nói.

- Không biết hai vị thiếu hiệp là?

Ở phía sau hắn còn có ba người thiếu niên và hai thiếu nữ, hai thiếu nữ thì đang len lén đánh giá Phương Húc.

- Thiếu niên này thật quá đẹp trai, cũng không biết hắn đã có hôn phối hay chưa ( "◡ ")?

- Tại hạ Phương. . . Bá Thiên, vị này là sư đệ của ta Ngô Địch.

Phương Húc mở miệng nói ra.

Hắn nhìn thoáng qua mấy người, lại tiếp tục mở miệng nói:

- Thực lực các ngươi yếu như vậy, vì sao lại đi vào chỗ sâu Man Hoang sơn mạch?

- . . .

Ngô Hoành ngửa đầu nhìn lên trời.

Tiểu tử này đẹp trai tuấn tú như vậy, nhưng lại có chút không biết nói chuyện.

- Ta thực lực Ngưng Nguyên cảnh trung kỳ, đằng sau ta mấy con cháu trong gia tộc, cũng có thực lực Tụ Khí trung hậu kỳ, như vậy mà còn là yếu sao? Mặc dù so với hai vị đúng là hơi yếu một chút, nhưng chúng ta trong phạm vi xung quanh nơi này cũng không tính là người yếu.

Đương nhiên lời này, Lưu Phong cũng chỉ dám nghĩ trong lòng.

- Phương thiếu hiệp, vị trí của chúng bây giờ ta còn không tính là chỗ sâu Man Hoang sơn mạch, nơi này tối đa cũng chỉ xuất hiện một số Yêu thú cấp 4, cũng chính là hôm nay vận khí chúng ta không tốt nên mới gặp một con Ám Ảnh Báo.

- Há, thì ra là vậy à, ta còn tưởng rằng nơi này đã coi như là chỗ sâu Man Hoang sơn mạch rồi chứ?

Phương Húc có chút ngượng ngùng nói ra.

- Hai vị thiếu hiệp là lần đầu tiên đến Man Hoang sơn mạch sao?

- Ừm.

Phương Húc nhẹ gật đầu.

- Thật ra chỗ sâu chân chính của Man Hoang sơn mạch chỉ có ba ngàn dặm vòng trong, chỗ đó mới thật sự là cấm khu, không người nào dám tiến vào.

- Là vậy sao?

. . .

Trải qua một phen nói chuyện với nhau, Phương Húc rốt cuộc cũng hiểu rõ một số tình huống về Man Hoang sơn mạch, năm ngàn dặm bên ngoài Man Hoang sơn mạch đều là nơi sinh hoạt của Yêu thú cấp 1 đến cấp 4, xâm nhập vào bên trong khoảng một ngàn dặm là nơi sinh hoạt của Yêu thú cấp 5, càng đi vào sâu thì cấp độ của yêu thú sẽ càng cao, đồng thời cũng càng nguy hiểm.

Mấy người trước mắt này đều là con em của Lưu gia, Lưu gia là một gia tộc nằm ở bên ngoài Man Hoang sơn mạch, xem như một gia tộc không lớn không nhỏ, trong gia tộc có một vị cường giả Chân Võ cảnh.

- Bá Thiên ca ca, nhớ nhất định phải tới Lưu gia chúng ta làm khách, đến lúc đó ta khẳng định sẽ chiêu đãi ngươi thật tốt.

Hai thiếu nữ lưu luyến không rời nói.

- Được rồi.

- Sư huynh, chúng ta cần phải đi.

- Ừm.

. . .

Cùng lúc đó, bên ngoài Man Hoang sơn mạch có một chiếc phi chu bay tới, trên phi chu có hai nam tử trung niên và 50 thiếu niên mặc áo bào trắng, trên vạt áo bào trắng còn thêu lên ba thanh tiểu kiếm.

Bọn hắn chính là đệ tử Thiên Kiếm tông từ quận Thanh Lâm chạy tới.

- Lần này phạm vi lịch luyện của các ngươi là trong vòng năm ngàn dặm ngoài Man Hoang sơn mạch, nhớ kỹ không thể vượt qua phạm vi này, một tháng sau tự mình trở về.

- Vâng, trưởng lão.

- Hiện tại xuất phát!

Một đám thiếu niên thiếu nữ chia làm mười đội, chạy về hướng Man Hoang sơn mạch.

- Võ trưởng lão, ngươi đi theo đội nào?

Khúc Tĩnh hỏi Võ An ở bên cạnh.

- Ta đi theo đội Diệp Viêm.

- Vậy ta sẽ đi theo đội Thanh Liên.

- Ừm.

Chỉ thấy hai người bay lên trời, bay về hướng Man Hoang sơn mạch.

- Sư huynh Diệp Viêm, lần này làm phiền ngươi quan tâm nhiều hơn.

- Ừm.

Diệp Viêm nhàn nhạt nhẹ gật đầu.

Quan Khởi Vân nhìn thiếu niên cao lạnh trước mắt này, trong lòng nổi lên cảm giác bội phục.

Ai có thể nghĩ rằng một thiếu niên đi ra từ trong thành nhỏ như vậy, chỉ dùng thời gian hơn một năm ngắn ngủi đã trở thành đệ tử hạch tâm của Thiên Kiếm tông, ngay cả đệ nhất nội môn cũng bị hắn chém giết tại chỗ.

Trở thành thiên chi kiêu tử sánh ngang với sư tỷ Thanh Liên.

- Dựa theo ghi chép trên tàn đồ, vị trí bảo tàng chính là ở năm ngàn dặm ngoài Man Hoang sơn mạch, xem ra ta phải tăng tốc lên mới được.

Trong lòng Diệp Viêm âm thầm suy nghĩ.

Khối tàn đồ đó là hắn lấy được từ trong một bản thư tịch không hoàn chỉnh ở Tàng Thư các của Thiên Kiếm tông, căn cứ theo ghi chép trên đó, đó là nơi một vị cường giả Địa Võ cảnh vẫn lạc.

Tuy Diệp Viêm không quan tâm một cái truyền thừa Địa Võ cảnh, nhưng Diệp Viêm vẫn rất cần tư nguyên hắn lưu lại, ai bảo hắn tu luyện cần đại lượng tư nguyên chứ, một số tư nguyên lấy được trước đó đều sắp bị hắn dùng hết.

Bây giờ trên người hắn chỉ còn lại mấy món tư nguyên cao cấp, hiện tại dùng thì quá lãng phí.

- Vương Đại Lực, chúng ta bay thẳng đến chỗ sâu!

- Được, sư huynh Diệp Viêm.