Chương 13: Lần đầu gặp mặt những Chủng tộc khác

[Kiếm Hàn Ba]

[Phẩm chất: Siêu việt]

[Giới thiệu trang bị: Tác phẩm đốn ngộ của Rèn đúc sư cấp chuyên gia – Bách Lý của công xưởng Lam Sơn, kiếm này chém sắt như chém bùn, vô cùng sắc bén.]

[Kỹ năng chủ động: 1. Hàn Ba chém (truyền năng lượng vào, lúc vung kiếm ra, có thể sản sinh trảm kích sương lạnh), 2. Hàn vảy (lúc vung vẩy kiếm Hàn Ba, thân kiếm sẽ hấp thụ hơi nước, ngưng kết thành dáng vẻ của hoa tuyết, sau khi nứt ra có thể đả thương kẻ địch, cũng như gây ra tổn thương do giá rét)]

[Kỹ năng bị động: Thanh bần khí (mang theo lâu rồi, có thể khiến cho não của ngươi tỉnh táo, tư duy nhanh nhẹn).]

[Chú ý: Sản phẩm này là tác phẩm ngộ của Rèn đúc sư cấp chuyên gia – Bách Lý của công xưởng Lam Sơn, có tính duy nhất!]

.....

Vũ khí tính duy nhất!

Trường kiếm Hàn Ba cấp bậc siêu việt!

Hoàng Vũ thưởng thức thanh kiếm ở trong tay, có chút yêu thích mà không lỡ buông ra.

Ở trong danh sách chiết khấu của hắn đã từng nhìn thấy rất nhiều trang bị phẩm chất cao.

Nhưng những món đó đều đắt khủng khiếp, hắn hoàn toàn không thể phụ trách nổi.

Kiếm Hàn Ba là vũ khí có phẩm chất cao nhất mà hắn đã tận mắt nhìn thấy, đồng thời còn cầm được.

Dựa theo giá cả của thương thành Hỗn độn.

Kiếm Hàn Ba với phẩm chất siêu phàm, cộng thêm ‘tính duy nhất’, giá cả chắc chắn sẽ từ mười vạn Hồn tinh trở lên.

Không thua kém gì trang bị cấp bậc hoàn mỹ.

“Thuộc hạ muốn tặng thanh kiếm này cho Lãnh chúa đại nhân.”

“Cho ta dùng à...”

Hoàng Vũ nói đùa một câu.

Nói thật, cho dù là ngoại hình hay là trọng lượng, thì thanh kiếm này cũng đều rất phù hợp với thẩm mỹ của Hoàng Vũ.

Sau khi nghe được lời nói của Bách Lý, hắn cũng có chút xiêu lòng.

Chỉ là, bây giờ bản thân cũng không chuẩn bị tham gia chiến đấu,

Trang bị có phẩm chất tốt như thế, đi theo hắn, thực sự là có hơi lãng phí.

Bách Lý giống như là đoán được ý nghĩ của Hoàng Vũ, mỉm cười mà nói với Hoàng Vũ:

“Trọng lượng của kiếm Hàn Ba quá nhẹ, kích cỡ cũng tương đối nhỏ, không thích hợp để cho mấy người Delios sử dụng.”

Chỉ vào kiếm phôi dài năm thước ở bên cạnh, Bách Lý tiếp tục nói:

“Sau khi thăng lên đến cấp chuyên gia, chỉ cần có đủ vật liệu, ta có thể rèn đúc vũ khí khác càng tốt hơn cho các dũng sĩ Sparta.”

“Nếu như có vật liệu có cấp bậc cao hơn, thì ta và Thương Vân cũng có thể rèn đúc ra trang bị hiếm có, thậm chí là cấp bậc siêu phàm!”

“Nếu như là như thế, vậy thì ta sẽ nhận lấy!”

Hoàng Vũ cất Hàn Ba vào trong vỏ kiếm mà Bách Lý đã chuẩn bị, vỗ vỗ vai Bách Lý, khích lệ:

“Thiếu vật liệu gì thì cứ nói với ta, đợi mong đến ngày ngươi trở thành Thánh rèn đúc sư.”

Nghe thấy lời nói của Hoàng Vũ, ánh mắt của Bách Lý liền sáng rực lên, khuôn mặt đầy vinh hạnh mà nói:

“Vinh quang của Rèn đúc Hoàn Vũ, Bách Lý sẽ không từ chối!”

.....

Lại nói chuyện thêm một chút với các Rèn đúc sư khác, Hoàng Vũ mang theo Hàn Ba, đi ra khỏi công xưởng Lam Sơn.

Mới vừa đi ra khỏi cửa, Hoàng Vũ liền bị dọa bởi một tòa thành chất đầy thi thể, máu chảy thành sông ở cách đó không xa.

Một ngọn núi nhỏ mười mấy mét, tất cả đều là thi thể của cá sấu giáp đỏ.

Máu tươi chảy ra, thậm chí còn hình thành một vũng máu.

“Lãnh địa xung quanh cá sấu giáp đỏ, sẽ không bị tiêu diệt hết đó chứ?”

Hoàng Vũ nuốt nước bọt một cái, đi đến trước mặt các dũng sĩ Sparta đẫm máu mới trở về.

Giáp Xích Ngạc của bọn họ đã che kín các vết cào.

Cả người được bao phủ bởi tinh lực nhàn nhạt mà mắt trần cũng có thể nhìn thấy.

Mỗi một lần hít thở, đều sẽ hút vào một chút tinh lực.

Chầm chậm khôi phục lại thể năng của bọn họ.

“Lãnh chúa đại nhân, bên trong hai ngàn dặm của trấn nhỏ, đã nhổ hết tai họa ngầm lớn nhất!”

Nhìn thấy Hoàng Vũ, Delios lập tức chào đón.

Mới vừa mới trải qua chiến đấu, phối hợp với hiệu quả của tinh lực.

Trên người của Delios tỏa ra một loại sát khí bức người.

Vẻn vẹn chỉ là mấy người đi ngang qua, liền khiến cho họ không tự chủ được mà run rẩy lên.

Thế nhưng đẳng cấp của Hoàng Vũ còn cao hơn.

Đẳng cấp LV8, không chỉ khiến cho tố chất của cơ thể hắn được tăng lên theo diện rộng.

Mà còn khiến cho ý chí của hắn kiên định hơn.

Cũng không chịu ảnh hưởng quá lớn của Delios.

Gọi bảng thông tin của Delios ra.

Hoàng Vũ phát hiện, Delios đã lên đến LV5.

Mà những dũng sĩ Sparta khác, toàn bộ đã lên đến LV4.

Sức chiến đấu của Lãnh địa Hoàng Vũ, lại lên thêm một bậc thang mới.

“Làm tốt lắm, Delios!”

Hoàng Vũ thỏa mãn mà gật đầu.

Lần này, đám người Delios đã chém giết 62 con cá sấu giáp đỏ.

Trong đó có bảy con đẳng cấp đều ở trên LV10.

Có một con cá sấu giáp đỏ thân dài hơn mười lăm mét, là con quái vật hoang dã có đẳng cấp cao nhất mà Hoàng Vũ đã gặp.

LV17!

Người thu thập đã hoàn thành thu thập.

Máu thịt, nanh vươt, gân cốt, còn có lớp vỏ, đều là các vật liệu chế tác trang bị cấp bậc tinh xảo.

Được Thương Vân và Bách Lý trực tiếp mang về công xưởng Lam Sơn.

“Lần này đi ra ngoài, có phát hiện chuyện gì khác hay không?”

Trước đây sau khi ném các quái vật hoang dã đi, Delios đều sẽ dẫn theo các dũng sĩ Sparta liên lục xông về phía rừng rậm không ngừng nghỉ.

Không lãng phí từng giây từng phút chiến đấu nào.

Nhưng lần này, Delios lại dẫn theo các dũng sĩ Sparta điều chỉnh ở trong Lãnh địa.

Lẳng lặng chờ đợi Hoàng Vũ đến.

Hẳn là có chuyện gì đó muốn nói cho hắn biết.

“Bọn ta phát hiện một chủng tộc khác!”

Delios báo cáo với Hoàng Vũ:

“Sau khi tiêu diệt quần thể cá sấu giáp đỏ, có một đám sinh vật nửa người nửa thú muốn đánh lén bọn ta, cướp giật chiến lợi phẩm.”

Delios phất tay về phía sau một cái.

Một dũng sĩ Sparta lật hai con sinh vật hình người mọc ra đầu sói ở trong thi thể của các con quái vật hoang dã, cả người đều bị thể lông màu xám bao trùm lấy.

“Bọn ta dễ như ăn cháo mà giết lui đối phương, đuổi loại bộ tộc có Lãnh địa trí tuệ này đi.”

“Lãnh địa kia rất nhỏ, gần bằng diện tích của thôn trang chúng ta ngày hôm qua.”

“Bên trong có mười mấy con sinh vật như thế.”

“Thế nhưng Lãnh địa của bọn chúng có một loại năng lượng kỳ lạ bảo vệ, bọn ta cũng không thể vào được.”

.....

Nghe xong lời nói của Delios, ánh mắt của Hoàng Vũ sáng lên, hỏi:

“Bọn chúng cách chúng ta bao xa?”

“Chưa đến ba ngàn mét!”

Ba ngàn mét bên ngoài, có một lãnh địa của chủng tộc khác!

Ánh mắt của Hoàng Vũ dời xuống trên người của hai con sinh vật dị tộc đã chết kia,

Một thông tin đã xuất hiện ở trong tầm nhìn của hắn.

[Sài Lang Nhân]

[Đẳng cấp: LV2.]

[Tiềm lực: Thiết đen (chỉ có thể thăng đến LV9!).]

[Nhắc nhở: Sài Lang Nhân là một chủng tộc độc lập vạn tộc, hoàn toàn là hai loại sinh vật khác nhau với các con sói trong bộ tộc người sói đêm đen và nửa người thú.]

[Bọn chúng thường sinh sống ở trong khu vực biên giới của rừng rậm, kết cấu xã hội phân tán, thế nhưng sẽ hoạt động thành đàn.]

.....

[Sài Lang Nhân không hề có tình cảm gì đáng để nói với các chủng tộc khác, muốn ăn chính là động lực giết chóc của bọn chúng!]

.....

Sài Lang Nhân!

Hoàng Vũ nhìn qua hai con Sài Lang Nhân đã chết.

Hình thể của chúng nó cường tráng hơn con người một chút.

Tứ chi vuốt sắc cùng với răng nanh đầy miệng, là vũ khí trời sinh của bọn chúng.

So sánh mà nói, cùng một đẳng cấp.

Cơ sở điều kiện của Sài Lang Nhân còn cao hơn rất nhiều so với con người.

Thế nhưng, người mà bọn chúng đụng đến là dũng sĩ Sparta!

Ở trước mặt kỹ năng chiến đấu và trang bị của dũng sĩ Sparta, nanh vuốt của bọn chúng buồn cười giống như là món đồ chơi vậy!

“Giống với con người, đều có kỳ thời gian bảo vệ nhất định sao?”

“Con người là bảy ngày... không biết kỳ bảo vệ của Sài Lang Nhân là mấy ngày...”

Hoàng Vũ híp mắt lại, trong lòng cân nhắc một lát.

Không phải tộc ta thì ắt có ý đồ không bình thường!

Huống hồ là nhìn qua những hàng xóm này, ngay cả con mồi của bọn họ cũng bị đối phương giành mất.

Nếu như điều kiện cho phép, Hoàng Vũ cũng không ngại mà nhanh chóng tiêu diệt đối phương.

Tùy tiện để cho đối phương phát triển lên, nói không chừng sẽ mang đến phiền phức cho tương lai!