Chương 111: Chân lý của lĩnh vực nguyên tố.

Mặt trời chiều ngả về phía tây.

Bầu trời vẫn phủ kín màu đỏ như cũ.

Ánh trăng màu đỏ tươi bao phủ khắp thiên địa.

Tiếng thú cáu kỉnh kêu gào liên tiếp vọng ra từ trong rừng rậm.

Phân tán khắp đại lục Hỗn Độn vô hạn vô biên.

Sau trận thú triều lần thứ hai, nghênh đón toàn dân giáng lâm.

Thế nhưng đối với tất cả các lãnh chúa, lần thú triều này sẽ không còn kỳ bảo hộ vô địch nữa.

Đây là lần khiêu chiến sự sinh tồn chân chính đầu tiên của bọn họ đối với đại lục Hỗn Độn.

Cũng may có lãnh chúa Tinh Ngân dự đoán trước.

Nhờ vậy mà rất nhiều vị lãnh chúa khác đã chuẩn bị đầy đủ từ sớm.

Nhưng mất đi sự phòng ngự của kỳ bảo vệ vô địch.

Tình huống của các lãnh chúa cũng không mấy lạc quan.

Đối với đại đa số lãnh chúa, lần thú triều này, bọn họ không chết cũng sẽ bị lột da.

Dù sao đây cũng là thế giới hiện thực, không phải là Hỗn Độn Huyễn Giới.

Tổn thất cùng thương vong do dã quái gây nên thực sự tồn tại.

Mà lúc này, trên kênh thế giới, mọi người đều bàng hoảng lo sợ.

Các lãnh chúa đều lộ vẻ lo lắng.

[Mặt trăng đỏ đến thật rồi ... Đã có dã quái xông vào đồng ruộng thuộc lãnh địa của ta rồi, cây táo hồng của ta đều bị đám súc sinh kia phá hủy hết!]

[Đáng chết! Sao tường thành lại trở lên quý giá như vậy, ta chỉ có thể miễn cưỡng vây pháo đài lại ... Mong ông trời phù hộ, đừng để đám dã quái kia phá được tường binh chủng kiến trúc của ta!]

[Ha ha ha. Thời điểm này quá tốt rồi! Trải qua trận chiến này, Sí Thiên Khuyển của ta kahr năng cao sẽ lên được cấp bốn đấy!]

[Trời! Hủy diệt đi! Mau lên, ta đã dùng vật liệu đá để che chắn pháo đài rồi, những thứ khác dựa vào ý trời thôi, hiện tain ta chỉ muốn bảo vệ hỏa chủng mà thôi ...]

[Phương pháp của huynh đệ tốt đấy, chỉ cần bảo vệ được hảo chủng thì vẫn có hi vọng Đông Sơn tái khởi!]

[Mẹ kiếp! Dã quái xông tới rồi ... Tường thành của lão tử sao lại mềm như giấy thế kia! Cứu mạng với! Lãnh chúa Hoàn Vũ! Lãnh chúa Gasid! Lãnh chúa Sí thiên mau giúp ta với, kiếp sau ta nguyện làm trâu làm ngựa cho các ngươi.]

...

Kênh thế giới từ từ vắng lặng, cuối cùng chỉ còn sót lại một vài tin nhắn cầu cứu đứt quãng.

Dã quái đã bắt đầu tập kích lãnh địa của các lãnh chúa.

Không ai còn chú ý đến việc tán gẫu nữa.

Hoàng Vũ cũng đóng kênh thế giới lại, nhìn về phía đám dã quái đang phát điên ở phái xa xa.

Mặc dù hơi muộn, nhưng lãnh địa Hoãn Vũ vẫn bị đám dã quái vây quanh như những lãnh chúa khác.

Thế nhưng.

Thần Cấm Chi Tường cao 1m5, dày 10 mét.

Với công năng “Lãnh địa Hoàng Vũ, cấm phi hành” của Lãnh Chúa Pho Tượng.

Đã thêm được 1400 anh hùng cùng dũng sĩ gia cố phòng thủ.

Lãnh địa Hoàn Vũ lúc này, ngay cả con muỗi cũng không bay vào được.

Đối với Hoàng Vũ, trận thú triều hôm nay chỉ có hai tác dụng.

Một là giúp các dũng sĩ thăng cấp.

Hai là kiểm tra thiên phú bản thân vừa nhận được.

...

Bên phía rừng rậm cách mấy chục mét kia.

Ánh trăng cũng không thể lấp đi con mắt đỏ tươi của đám dã thú nấp trong đó.

Ngược lại, nó còn tôn lên vẻ dữ tợn của chúng.

“Gào!”

Dã quái đầu tiên xông ra khỏi rừng rậm chính là đám lợn rừng lông thép.

Thân thể của loài dã quái này sau khi trưởng thành có thể cao đến năm mét.

Có một vòng tóc mai dựng thẳng lên ở cổ, lập lòe như màu sắc của kim loại, giống như cây ngân châm.

Một con lợn rừng lông thép cấp bốn dẫn đầu mười mấy con cấp hai cấp ba đang phát rồ khác, nhắm thẳng về phía Thần Cấm Chi Tường.

Ầm ầm ầm ...

Trong tiếng va chạm, mơ hồ có tiếng xương vỡ vụn.

Con lợn rừng lông thép cấp bốn kia chợt dừng một lát.

Ánh sáng màu đỏ tươi trong ánh mắt nhạt đi một chút.

Sau đó lảo đảo lùi về phía sau vài bước, miệng phun bọt máu, ngã trên mặt đất.

Phát ra từng tiếng thở hổn hển.

Những con lợn rừng khác cũng bị choáng váng đầu óc, lắc lắc đầu không nhìn rõ phương hướng.

Mà trải qua lần va chạm này, Thần Cấm Chi Tường vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí, cấm vệ Ngự Lâm đứng ở trên cũng không cảm giác được một tia chấn động nào.

Lúc này... bỗng một vệt kim quang chớp qua.

Đẳng cấp của những cấm vệ Ngự Lâm đã tăng lên LV3.

Mà bên phái Hoàng Vũ cũng nhận được một thông báo nhắc nhở.

[Cấm vệ Ngự Lâm thành công chống đỡ dã quái xâm lấn phá trận, ngươi thu được 263 điểm kinh nghiệm.]

Những con lợn rừng lông thép kia dùng phương thức tự sát có thể giúp Hoàng Vũ cùng cấm vệ Ngự Lâm tăng thêm điểm kinh nghiệm ...

“Cái này cũng được sao?”

Hoàng Vũ đứng trên thành lầu, sắc mặt co giật một hồi.

Càng ngày hắn càng cảm thấy, cấm vệ Ngự Lâm với “Hộ Vệ Chi Trách” ngày càng cường đại.

Nếu như làm thêm mấy phòng để luyện tập, không biết đẳng cấp của cấm vệ Ngự Lâm có tăng lên không?

Có thời gian hắn phải thử một chút mới được ...

“Gào gào gào ...”

Tiếng thú gào thét ngày càng gần, chấn động như đất rung núi chuyển.

Một con sơn quá to lớn đang bước từng bước về phía thành Hoàn Vũ.

Đây là một con sơn quái cấp năm.

Nó có hình thể cao tới bảy tám mét, khắp người là ma văn gợn nước.

Tứ chi còn có màng.

Thế nhưng đó vẫn chưa phải là hết, theo sau nó còn có tam con sơn quái khác.

Hiển nhiên, con sơn quái thuộc tính thủy kia đứng đầu.

Mênh mông cuồn cuồn lao về phía thành Hoàn Vũ.

Không chỉ mỗi vị trí thành lầu Hoàng Vũ.

Thần Cấm Chi Thuật ở những nơi khác cũng gặp phải tình trạng bị dã quái công kích.

Đẳng cấp của những con dã quái này đều không thấp.

Thế nhưng đối với tường thành cao 15 mét của Hoàn Vũ, chúng cũng không thể làm gì được, bị các dũng sĩ trên tường bắn chết.

“Gào!”

Sơn quái ngẩng đầu ưỡn ngực, nổi giận gầm lên một tiếng, bày ra tư thế chiến đấu.

Nó gọi ra một dòng thác nước mãnh liệt.

Trút tất cả xuống vị trí của đám người Hoàng Vũ với Thần Cấm Chi Tường.

Với uy lực này, tối thiểu đó cũng là pháp thuật nguyên tố có cấp bậc Hoàn Mỹ.

Thế nhưng ...

“Ngươi chưa đủ tư cách dùng pháp thuật nguyên tố trước mặt ta đâu!”

Nguyên tố Tướng Vị phát động.

Sự suy yếu của phe địch chính là tăng cường sức mạnh cho phe mình.

Ban đầu vốn là sông lớn mãnh liệt, nhưng sau khi bốc hơi một nửa lên không trung, nó liền trở thành một dòng suối thông lưu.

“Mặc dù hình dạng pháp thuật mà ta mô phỏng cùng lắm chỉ có uy lực ngang ngửa cấp bốn, cấp bậc Trác Việt ...”

Hoàng Vũ dơ tay lên, ngưng tụ nguyên tố nước trong không trung.

Nguyên tố hóa thành dòng nước quấn quanh chảy đến, nháy mắt đã kết thành một quả cầu lớn có đường kính mười mấy mét trên đầu sơn quái.

“Nhưng số lượng của ta vấn lớn hơn!”

Oành!

Bóng nước bỗng nhiên vỡ tan.

Dưới sự khống chế của Hoàng Vũ, dòng nước mãnh liệt cuốn theo vài con sơn quái đến dưới chân Thần Cấm Chi Tường.

“Đầm lầy.”

“Đâm!”

“Qủa cầu lửa!”

“Điện mâu.”

“Phong nhận!”

...

Lợi dụng việc mô phỏng hình dạng nguyên tố.

Hoàng Vũ thi triển một trận cuồng phong loạn lạc.

Mặc dù sơn quái có tính kháng nguyên tố rất mạnh, nhưng cũng bị Hoàng Vũ đánh đến mức suy yếu trở thành sinh vật bình thường.

Ngoại trừ con sơn quái cấp năm kia.

Những con sơn quái còn lại bị nguyên tố này bao vây công kích không bao lâu liền chết ...

Mà con sơn quái cấp năm kia, dưới sự oanh tạc của Hoàng Vũ, sợ đến mức hồng quang đều biến mất hết.

Trong phút giây tỉnh táo ngắn ngủi, ánh mắt lộ vẻ kinh hoàng lo sợ, dựa vào tứ chi màng mà liều mạng bỏ chạy về phía đầm lầy.

“Hô, thật thoải mái!”

Hoàng Vũ phất tay một cái, dưới ánh mắt kính nể và sùng bái của các dũng sĩ, cất tiếng nói:

“Giết chết chúng đi!”

Vèo vèo vèo!

Mũi tên và đoản mâu bắn ra.

Nháy mắt đã giết chết mấy con sơn quái trên mặt đất.

Mà trên người Hoàng Vũ cũng bốc lên một vệt kim quang.

Đẳng cấp đã tăng lên LV21!

“Không hổ danh là thiên phú cấp độ Thần Thoại!”

Mặc dù tiêu hao khá nhiều năng lượng nguyên tố.

Nhưng hiệu quả lại thành công giống như dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, khiến Hoàng Vũ vô cùng hài lòng.

Kỹ thuật không đủ, tập hợp hỏa lực!

Trong lĩnh vực nguyên tố, Hoàng Vũ chính là chân lý!