Chương 34: Đi Săn Khí Vận Chi Tử

Diệp Viêm mang theo Vương Đại Lực một đường phi nhanh trong bí cảnh, khi hắn nhìn thấy một số dấu vết tranh đấu trên đường thì cả người đều có chút không xong.

Đến tột cùng là tên hỗn đản nào đã cướp cơ duyên của Diệp mỗ hắn.

Nhất là sau khi hắn đi vào động phủ nhìn thấy một mảnh sạch sẽ bóng bẩy kia thì tâm tình đã cực kém.

- Sư huynh Diệp Viêm, ngươi không sao chứ?

Vương Đại Lực ở bên cạnh thấy sắc mặc Diệp Viêm không tốt thì lên tiếng hỏi.

- Không sao, ta rất tốt!

Diệp Viêm lãnh đạm nói.

- Ra ngoài đi, chúng ta đi nơi khác xem thử.

. . .

Vương Đằng ôm Tiểu Bạch Hổ trong ngực phi hành một đường, tản ra tinh thần lực tìm kiếm hai đồ đệ của mình.

Làm một cường giả Địa Võ cảnh, hiện tại tinh thần lực của hắn có thể cảm giác được hình ảnh trong phạm vi hơn bốn mươi dặm.

- Thì ra là như vậy, không tốt, vì sao tiểu tử này cũng ở đây?

Bỗng nhiên, Vương Đằng nhướng mày, trong phạm vi tinh thần lực của hắn cảm giác lại xuất hiện hai người, một người trong đó còn là cừu nhân của đại đồ đệ của hắn, Diệp Viêm.

Mà hai phe lại giống như đều đã phát hiện đối phương.

Quả nhiên chỉ một lát sau, hai đồ đệ của Vương Đằng đã gặp hai người Diệp Viêm.

- Mẹ nó, ta còn chưa chuẩn bị xong phương án đối phó mà đã gặp phải khí vận chi tử, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là vận mệnh sao?

Vương Đằng vội vàng từ trong không gian hệ thống móc ra các loại trận kỳ bắt đầu bố trí lên, đương nhiên tinh thần lực của hắn cũng liên tục cảm giác.

- Nhất định phải an bài Tỏa Không đại trận phía trên, trong phạm vi trăm dặm cấm sử dụng các loại thủ đoạn không gian, có thể phòng ngừa khí vận chi tử chạy trốn, còn có cái này. . . Cái kia. . .

- Tốt, thì ra là hai tên tiểu tặc các ngươi đã chiếm cơ duyên của ta.

Diệp Viêm nhìn thấy hai người đối diện thì nhất thời nổi giận.

Thì ra là hai người đó đã sớm tiến vào bí cảnh, chiếm cơ duyên của hắn, nhưng mà không có gì đáng ngại, đã bị hắn phát hiện thì hai người bọn họ trốn không thoát.

Huống chi tu vi của hai người đối diện chỉ là Ngưng Nguyên cảnh và Chân Nguyên cảnh, cảnh giới này đối với hắn hoàn toàn không đáng chú ý, dù sao thì tu vi thật sự của hắn đã đạt đến Chân Nguyên cảnh tầng tám, mà hắn còn có thể chiến đấu vượt cấp.

- Là ngươi! Diệp Viêm!

Khi Phương Húc nhìn thấy bóng người Diệp Viêm thì ánh mắt nhất thời đỏ lên, chính là gia hỏa này đã giết chết phụ thân và đệ đệ của hắn.

- Ngươi biết ta sao?

Diệp Viêm có chút nghi hoặc nhìn hai người Phương Húc, hắn hoàn toàn không có ấn tượng với gia hỏa tuấn tú như vậy!

- Ta muốn giết ngươi!

Phương Húc không trả lời Diệp Viêm mà dẫn theo trường thương xông tới, tu vi nguyên bản ẩn tàng trong cơ thể cũng liên tiếp bạo phát, rất nhanh đã tăng lên tới Chân Nguyên cảnh tầng chín.

- Hừ!

Diệp Viêm hừ lạnh một tiếng, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay đón lấy trường thương của Phương Húc.

- Đinh!

Thương kiếm tấn công, phát ra một âm thanh kim loại va chạm.

Trong mắt Diệp Viêm lóe qua một tia khinh thường.

- Thì ra là ẩn giấu đi tu vi của bản thân, nhưng cho dù tu vi của ngươi là Chân Nguyên cảnh tầng chín thì cũng sẽ không phải là đối thủ của ta.

Tuy tu vi của hắn chỉ là Chân Nguyên cảnh tầng tám, thấp hơn người đối diện này một cảnh giới, nhưng là hắn lại tu luyện công pháp Thánh giai, tu luyện võ học cũng không phải những người khác có thể so sánh, một người chỉ có tu vi là Chân Nguyên cảnh tầng chín mà dám phách lối ở trước mặt hắn.

Diệp Viêm không nhượng bộ chút nào, liên tục đánh ra từng kiếm về hướng Phương Húc.

Kiếm pháp của hắn uyển như sóng biển, một làn sóng tiếp một làn sóng mãnh liệt tấn công về hướng Phương Húc, càng về sau thì kiếm thế của hắn lại càng to lớn, mang đến cho Phương Húc áp lực rất lớn.

- Sư huynh Diệp Viêm thật mạnh, không ngờ thực lực của sư huynh đã đạt đến Chân Nguyên cảnh, thật sự là quá mạnh.

- Đây chính là khí vận chi tử mà sư tôn nói tới sao, quả nhiên bất phàm.

Ngô Hoành thầm nghĩ trong lòng.

Mỗi một lần Diệp Viêm xuất kiếm đều là một loại hưởng thụ thị giác, mà càng quan trọng hơn là, Ngô Hoành cảm nhận được một tia kiếm ý tồn tại từ trong kiếm chiêu của Diệp Viêm, đây chính là ý cảnh mà Chân Võ cảnh mới có thể lĩnh ngộ được, ngay cả hắn và sư huynh sau khi phục dụng Ngộ Đạo Đan cũng không lĩnh ngộ được.

Lĩnh ngộ được một tia ý cảnh, dung nhập vào bên trong chiêu thức sẽ khiến cho chiêu thức nguyên bản phổ thông đại tăng uy lực, đây là một loại cơ duyên lớn lao đối với người tu vi Chân Võ cảnh trở xuống.

Giống như Diệp Viêm chỉ sử dụng một bản kiếm pháp Huyền giai, nhưng sau khi dung nhập một tia kiếm ý thì lại có thể tạo thành uy hiếp đối với Phương Húc sử dụng thương pháp Thiên giai.

Đương nhiên, chuyện này cũng có một phần nguyên nhân là Phương Húc còn chưa luyện tốt thương pháp.

- Ngươi chỉ có chút thực lực ấy sao?

Diệp Viêm cười lạnh một tiếng, kiếm thế trong tay càng lớn, đánh Phương Húc liên tục bại lui.

- Sư huynh, ta đến giúp ngươi.

Ngô Hoành quát lên một tiếng thật lớn, trong tay xuất hiện hai cây đại chùy, hắn vung lên chùy, đập về hướng Diệp Viêm.

Cảm giác nguy cơ đánh tới, Diệp Viêm một kiếm đánh lui Phương Húc, sau đó nhanh chóng lui về phía sau.

Đùng!

Mặt đất bị nện ra một cái hố to.

Kình phong vô hình khuếch tán về bốn phía, cây cỏ trên đất bị đánh gãy một mảng.

Đồng tử Diệp Viêm co rụt lại, tu vi của người này đã đạt tới Huyền Nguyên cảnh.

Trong lòng của hắn bắt đầu ngưng trọng, nếu như chỉ là một người ngược lại còn tốt, nhưng gia hỏa vừa xuất thủ kia rõ ràng không yếu, làm cho hắn cảm nhận được một tia uy hiếp từ trên người kẻ đó.

- Các ngươi đến cùng là ai?

- Hừ, ta là. . .

- Sư huynh!

- Động thủ!

- Thật can đảm, tưởng các ngươi có hai người thì ta sẽ sợ các ngươi sao?

Khí thế trên người Diệp Viêm tăng vọt một đoạn, đón lấy Phương Húc và Ngô Hoành đối diện.

- Đinh đinh đang đang. . .

Âm thanh binh khí va chạm vào nhau không dứt bên tai, linh khí tạo thành từng cơn sóng xung kích liên tiếp.

Mặt đất bị nện ra một đám hố to, cây cối tiểu thảo xung quanh đổ ngã.

Chiến đấu ngay từ đầu đã tiến vào giai đoạn gay cấn, bóng người ba người nhanh như thiểm điện đụng vào nhau, lại lần nữa tách ra.

Vương Đại Lực ở bên cạnh sớm đã đi tìm chỗ trốn.

Theo chiến đấu kéo dài, trong lòng Diệp Viêm càng ngày càng giật mình.

Hai người trước mắt này tuyệt đối không phải người bình thường, công pháp và võ học bọn hắn tu luyện tuyệt đối không phổ thông, nếu không phải hắn lĩnh ngộ ý cảnh chỉ có cường giả Chân Võ cảnh mới có thể lĩnh ngộ thì có lẽ hắn đã thua.

Nhất là thanh niên khôi ngô kia càng tạo cho hắn áp lực cực lớn, mỗi một chùy đều lực vô cùng lớn, nếu không phải hắn cũng tu luyện một bản công pháp rèn luyện thân thể thì chỉ sợ thân thể của hắn đã không gánh được.

Nhưng cho dù như thế thì hắn cũng không kiên trì được thời gian quá dài.

- Đây là các ngươi ép ta đó!

Diệp Viêm bạo phát khí huyết toàn thân, trong mắt của hắn lóe qua một đạo hồng mang.

Đây là một bí pháp hắn lấy được, có thể bạo phát chiến lực thông qua thiêu đốt khí huyết trong thời gian ngắn, cao nhất có thể bạo phát sức chiến đấu gấp mười lần.

Một kiếm đánh lui hai người, Diệp Viêm một tay nhanh chóng kết ấn.

- Trích Tinh Thủ!

Đây là chỗ tốt hắn nhặt nhạnh nhặt được ở chợ đêm quận Thanh Lâm, tuy chỉ có một thức nhưng uy lực vô cùng to lớn , đồng thời tiêu hao cũng cực lớn.

Một ấn ra, phong vân lập tức biến sắc, trên bầu trời xuất hiện một cái đại thủ ấn dài 100 mét, linh khí phía trên bức người, áp về hướng Phương Húc và Ngô Hoành trên mặt đất.

- Chùy Toái Hư Không!

- Thương Định Càn Khôn!

Phương Húc và Ngô Hoành cũng cảm nhận được uy hiếp to lớn, lập tức sử xuất ra chiêu thức uy lực lớn nhất đến chống cự.

- Ầm ầm. . .

Một tiếng nổ vang rung trời, bắt đầu nứt toác từng khúc, ngay sau đó, một đạo kình phong mắt trần có thể thấy khuếch tán về bốn phía, lấy thế bất khả kháng, vô tình phá hủy tất cả.

Một đám mây hình nấm bốc lên, che lại tất cả trong hố sâu.

- Vù vù. . .

Diệp Viêm thở hồng hộc, cả người đều giống như hư thoát.

- Uy lực của Trích Tinh Thủ ngược lại là rất lớn, nhưng có điều quá tiêu hao linh khí.

Cảm thụ được thể nội còn sót lại không nhiều linh khí, Diệp Viêm tự lẩm bẩm.

Nhưng sau một lát, hắn lại nở nụ cười.

- Ha ha ha, cuối cùng ta vẫn thắng.

Diệp Viêm không tin hai người kia còn có thể sống được, uy lực to lớn của một chiêu vừa rồi, cho dù là hắn cũng không thể cam đoan mình có thể sống sót.

- Sư huynh thật mạnh!

- Đây chính là khí vận chi tử sao? Quả nhiên rất mạnh, khó trách sư tôn nói không thể coi thường bất kỳ một khí vận chi tử nào.

Đúng lúc này, một âm thanh từ trong đám mây hình nấm truyền ra.