Chương 201: Yến Vân Thập Bát.

Líu lo

Líu líu lo

Thu ~

Trong rừng bỗng nhiên truyền đến rất nhiều tiếng chim hót.

Yến Nhất lấy tấm vải đen chùm lên đầu của lãnh chúa Bán Thân Nhân, che đi khuôn mặt tươi cười vô cùng xấu xí đó.

Sau đó cúi thấp người, dắt loan đao sau lưng, chỉ lộ ra một đôi mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm đám Bán Nhân Thú đang hoản loạn.

Chân hắn đi ủng Phong Linh, bên trong ủng có giấu hai cây chủy thủ.

Trên lưng có vác một bộ cung Hoàng Kim cấp bậc Hi Hữu với bao đựng tên có chứa mười tám mũi tên Ma Văn Tinh Bạo Tiễn.

Bộ giáp mặc trên người cũng là cấp bậc Hi Hữu, tay nắm thanh đao Viên Nguyệt Loan, đây chính là vũ khí cấp bậc Trác Việt mà Viện nghiên cứu Ma Văn đã làm ra vì hắn.

Ngoài ra, trên tay hắn còn có cả trang bi Phi Tác.

Nhờ có trang bị này, hắn mới có thể di truyển vô cùng nhanh trên không trung, lặng yên không một tiếng động cắt đứt đầu của tên lãnh chúa vừa nãy.

Thu!

Sau khi Yến Vân Thập Bát Kỵ cuối cùng phát vị trí, ánh mắt Yến Nhất nghiêm nghị, miệng bắt đầu phát ra tiếng chim hót thê lương kéo dài.

Lịch lịch ~~

Vèo!

Yến Nhất phóng Phi Tác ra, cắm cố định lên thân một cái cây cách đó đám Bán Nhân Thú không xa.

Dụng cụ được các Rèn Đúc Sư cấp Chuyên Gia của viện nghiên cứu Ma Văn đặc biệt xử lý, sau khi cắm vào thân cây, chỉ phát ra tiếng vang nhỏ bé như tiếng đóng sách mà thôi.

Kéo dây thừng lại, thân hình Yến Nhất lướt đi tựa như Phi Yến, đi thẳng về phía đám Bán Thân Nhân kia.

...

Tiếng chim hót vang lên xung quanh khiến đám Bán Nhân Thân căng thẳng, bị dọa đến đần độn.

Sau khi thích ứn với các loại âm thanh vang lên ở xung quanh, thần kinh vốn căng thẳng của chúng cũng tự giác buông lỏng một chút.

Nội dung hiện tại chúng đang tranh luận đó là có nên quay trở lại lãnh địa hay không.

Lãnh chúa đã chết, khả năng cao chúng nó còn đang bị kẻ địch nhìn chằm chằm, hiện tại nếu trở về lãnh địa, không chừng còn dẫn theo kẻ địch không biết kia về.

Nhưng nếu không trở về lãnh địa, chúng nó có thể đi đâu đây?

Trở thành người lưu lạc sao?

“Chúng ta kết trận rời đi đi, đi đâu cũng được, ta không muốn tiếp tục ở lại đây một giây phút nào hết!”

Có một tên tận mắt nhìn thấy chỉ sau một cơn gió, đầu lâu của lãnh chúa nhà mình đã biến mất khỏi người, vũ khí trong tay cũng không cầm nổi nữa rồi.

Nói nói với giọng run run rằng:

“Kẻ địch không thể nhìn thấy, lại còn biết bay. Nếu cứ tiếp tục chờ đợi, đầu chúng ta cũng sẽ bị chúng kéo đứt từng cái một đó!”

Một con Bán Nhân Thú khác cũng vội vàng cất tiếng phụ họa.

“Đúng đấy, ta chịu đựng đủ lắm rồi!”

“Lãnh chúa đại nhân đã không còn, chúng ta phải mau chóng quay trở về lãnh địa thôi.”

“Manu. Đừng có nghĩ đến việc báo thù cho lãnh chúa đại nhận, có khi kẻ địch đã đi mất rồi.”

...

Đám người Bán Thân Nhân tiếp tục thảo luận dăm ba câu, bị căng thẳng và hoảng sợ áp bức tinh thần, khiến chúng sinh ra ảo giác vô cùng nhạy cảm.

Chỉ có mỗi tên đơn vị anh hùng Manu kia, ngơ ngác canh giữ thi thể lãnh chúa ở trước mặt, khuôn mặt cũng tái xanh ghê người.

Chiến sĩ tròn đám Bán Thân Nhân này chỉ có duy nhất một đơn vị anh hùng. Nếu Manu không muốn rời đi, những Bán Thân Nhân khác cũng không dám rời đi một mình.

Vèo vèo vèo!

Bỗng nhiên, tiếng xé gió truyền đến liên tiếp.

Anh hùng Bán Nhân Thú Manu ngẩng đầu lên, nhưng cũng chỉ thấy được mười mấy đạo vết xước xé ngang trên bầu trời mà thôi.

“Địch ...”

Rầm rầm rầm ~~

Câu nói ‘địch tấn công’ còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, tiếng nổ mạnh đã vang lên liên tiếp từ bên trong dám người Bán Thân Nhân.

Nhất thời, có không biết bao nhiêu Bán Thân Nhân đã bị Ma Văn Tinh Bạo Tiễn nổ thành mảnh vụn. Gẫy chi, huyết dịch, thịt nát ... Thoáng chốc đã biến vị trí đám Bán Thân Nhân đang đứng trở thành một mảnh đất chết.

Mà nhóm Bán Thân Nhân vẫn còn tồn tại cũng đã nhìn rõ được dáng vẻ của kẻ địch.

Những kẻ này mặc bộ quần áo bó màu đen, không có cánh chim nhưng lại có thể bay ra được từ trong trong đám cây cối rậm rạp xung quanh.

Thân thể bọn họ bay lượn trên không trung, thời điểm bay gần đến, sẽ dùng tấm cung lớn kia, bắt ra những mũi tên có năng lượng sắc bén.

Sau khi những mũi tên kia cắm trúng lên thân đám Bán Thân Nhân, còn có thể tự động nổ tung, thương tổn vô cùng khủng bố.

Manu linh hoạt trách thoát một viên Ma Văn Tinh Bạo Tiễn, nhặt cung tên do đồng bạn của mình để lại lên, bắn một mũi tên vào một người trong số các Yến Vân Thập Bát Kỵ, nhưng cũng chỉ bắn được nhiều hơn một dư ảnh mà thôi.

Đẳng cấp của Manu là cấp ba, dựa vào sự nhanh nhẹn vốn có của Bán Thân Nhân, tránh được một tên Tinh Bạo Tiễn.

Thế những những chiến sĩ Bán Thân Nhân khác ở sau lưng nó lại không được may mắn như vậy.

Oanh ~~~

Ma Văn Tinh Bạo Tiễn nổ tung, Manu vừa quay đầu lại nhìn đã bị dính đầy máu tươi lên mặt.

“Tản ra! Mau tản hết ra!”

Nhìn kẻ địch bay tới bay lui trên bầu trời, không đếm nổi số lượng cụ thể.

Ánh mắt Manu lóe lên mấy phần bất đắc dĩ. Nó có thể cảm giác được, khí tức của những kẻ trên trời kia không mạnh bằng hắn, nhưng nó lại không có biện pháp nào để đối phó với những kẻ địch này.

Nhìn những chiến sĩ Bán Thân Nhân xung quanh, trong khoảng thời gia ngắn ngủi đã có hơn một phần ba số lượng Bán Thân Nhân tử vong. Khuôn mặt Manu ngập tràn sự bất đắc dĩ và tuyệt vọng, sau đó cất tiếng hô:

“Chạy mau! Đừng chạy về hướng lãnh địa!”

Quân lính tan rã, các chiến sĩ Bán Thân Nhân sau khi nghe được mệnh lệnh của Many, vội vàng tản ra chạy về bốn phía.

Xì xì!

Đột nhiên, có một trên Bán Thân Nhân sau khi chạy đến vị trí biên giới, cả người bỗng bay lên không trung, huyết dịch ồ ạt tràn ra từ khúc cổ bị gãy. Đám Bán Nhân Thú ở xung quanh nhìn thấy cảnh này đều ngập tràn hoảng sợ.

Không biết từ lúc nào, Yến Nhất đã đáp xuống đất.

Loan đao trong tay hắn vung lên tạo ra tàn ảnh, nhảy thẳng vào bên trong đám Bán Nhân Thú đang chạy loạn kia. Mỗi một bước đi đều có một tên Bán Nhân Thú bị hắn cắt mất đầu.

Cùng lúc đó, các Yến Vân Thập Bát Kỵ khác cũng phân tán ở khắp xung quanh đám Bán Thân Nhân, hóa thành cỗ máy giết chóc, giơ cao Loạn đao điên cuồng chém giết tính mạng đám Bán Thân Nhân.

Mười tám người, bao vây toàn bộ gần một trăm tên chiến sĩ Bán Thân Nhân, đồng thời cũng dồn mấy tên Bán Thân Nhân đang đào tầu ở tứ phía về cùng một chỗ.

“Giết!”

“Các chiến sĩ Bán Thân Nhân!”

“Nếu chạy được thì còn có hy vọng sống!”

“Nếu không xông ra được thì phải kéo chúng chết cùng!”

“Giết chết bọn họ, báo thù cho lãnh chúa đại nhân!”

Manu chem vào bên trong đám chiến sĩ Bán Thân Nhân, khuôn mặt dữ tợn nhìn chằm chằm về phía Yến Nhất.

Những tên Bán Thân Nhân khác sau khi nghe được mấy lời của Manu, cả người cũng bắt đầu ngập tràn ý chí chiến đấu.

Gào thét nâng vũ khí trong tay lên, theo sát bê Many nhằm về phía Yến Vân Thập Bát Kỵ.

Cheng!

Đao pháp ác liệt của Yến Nhất bị trường kiếm của Manu đỡ được.

Cấp một đối đấu với cấp ba, anh hùng đối đầu anh hùng.

Yến Nhất không chiếm được ưu thế về sức mạnh nên đã nhảy lùi lại để giảm bớt sức mạnh của Manu.

“Giết!”

Manu thừa cơ tiến về phái trước, vung kiếm muốn đâm thủng lồng ngực Yến Nhất.

Phốc phốc!

Đột nhiên xuất hiện hai dụng cụ cố định ở hai bên trái phải, xuyên thẳng qua hai vai Manu. Hai thân ảnh quỷ mị, lấy Manu làm trung tâm, vung loan đao lên, chém tên Bán Thân Nhân đang vọt tới như chém rau dưa.

Manu nhịn đau, muốn chặt đứt dây thừng Phi Tác, thế nhưng Yến Nhất lại không để nó có cơ hội này, nhảy lên, vung đao chém xuống.

Leng keng leng keng!

Lại một lần nữa bức lui Yến Nhất, Manu cảm nhận được dây thừng đang ghì chặt cổ nó, tràn cả huyết dịch, trong lòng có một loại dự cảm không lành.

Sua đó, hình ảnh cuối cùng mà nó nhìn thấy chính là trời đất quay cuồng cùng một thi thể không đầu đang trào máu tươi.