Chương 762: Tương Vân bạo lực, Mộng Yểm 001

“Mới không có đâu! Rõ ràng là Nghênh Xuân tỷ tỷ tự mình nghĩ lệch hướng!”

“Nhị tiểu thư, hư!”

“Ai ya! Nha đầu nhà ngươi, bắt đầu ngứa da rồi đúng không, xem ta có xé miệng của ngươi hay không…”

…..

Nhìn thấy hai mỹ nhân một lớn một nhỏ đang náo loạn, Ngô Trì cũng thưởng thức một hồi, cũng lười quấy rầy đến bọn họ, trực tiếp đi đến tường mây.

Chưa đi được mấy bước, liền nhìn thấy Tiết Bảo Thoa đang dạy cho Sử Tương Vân cái gì đó.

Sắc mặt của Bảo Thoa cô nương nghiêm túc, giống như là một cô giáo, nghiêm túc giáo huấn, Sử Tương Vân ngày thường thì cũng xem như là một người có ‘tính bộc trực’, thế nhưng cũng không dám làm càn ở trước mặt của Bảo Thoa cô nương, vô cùng ngoan ngoãn.

Nói đến cũng có hứng thú, người như Lâm Đại Ngọc thì thích quát giận người khác, gặp phải tính khí thẳng thắn giống như Sử Tương Vân thì thường là chưa nói được mấy câu, đã rùm beng lên.

Trên đường náo loạn cũng không ít chê cười, Sử Tương Vân trẻ tuổi nào phải đối thù của em gái Lâm, cho dù là đấu mồm mép, hay là quyền cước, thì đều bị em gái Lâm nghiền ép!

Đương nhiên, uỷ khuất là không thể tránh khỏi.

Sau khi biết được chuyện này, Ngô Trì vô cùng bất lực, chỉ có thể cầm kiếm đến, mỗi người một bộ kiếm pháp mà giáo huấn, mới khiến cho các nàng không còn tinh lực để ồn ào.

Sau khi giải quyết, quan hệ của hai nàng cũng khá hơn nhiều, tuy rằng vẫn không tính là bằng hữu tốt, nhưng cũng không trở thành hở ra một chút là gây gổ.

“Hai ngươi đang làm gì ở đây thế.”

Ngô Trì đi đến, nhìn thấy hắn, hai nàng đều vội vàng hành lễ.

Lúc này Tiết Bảo Thoa mới cười cười mà nói: “Công tử, ta đang giao lưu võ đạo với Tương Vân.”

“Ồ?”

Ngô Trì nhìn về phía Sử Tương Vân, người phía sau rụt cổ lại, có chút xấu hổ mà nói: “Bảo Thoa cô nương nói mười phần lực của ta chỉ có thể tận dụng được đến sáu phần, vậy nên đang dạy dỗ một phen.”

Lúc này, ‘thành Thái Âm’ đang bay về phía ‘Long Sào’ kia.

Một đường đi qua là vì để đánh quái, tốc độ đương nhiên là sẽ không quá nhanh, một khi gặp phải quái vật, thì sẽ dừng lại để xoát Bảo rương kích sát.

Vì vậy, thỉnh thoảng chúng Anh hùng cũng sẽ xuất thủ!

“Là thuộc tính thể chất quá cao, thuộc tính tinh thần theo không kịp sao? Hay là không thể tinh thông Công pháp và Kỹ năng?”

Ngô Trì sờ sờ cằm.

Lúc này, ‘thành Thái Âm’ dừng lại!

Ngô Trì quay đầu lại, liền nhìn thấy ở phía xa xa trong ao đầm có từng chiếc đầu lâu cá sấu khổng lồ dữ tợn nổi lên!

Ánh mắt của hắn khẽ động, ‘Thiên nhãn’ quét qua.

…..

‘Long Ngạc’\*

(\*Ngạc: cá sấu)

(Tinh Anh)

Đẳng cấp: Cấp 35.

…..

‘Long Ngạc’

(Tinh Anh)

Đẳng cấp: Cấp 40.

…..

Một đám Long Ngạc!

Ánh mắt của Ngô Trì khẽ di chuyển, quay đầu lại nói: “Đúng lúc, có thể xem thủ đoạn của ngươi.”

“Vâng, công tử!”

Sử Tương Vân không do dự, lấy trang bị ra, trực tiếp nhào xuống!

Xấp xỉ với tính cách của nàng, Sử Tương lựa chọn một gã Võ giả, đại khai đại hợp, cầm lấy một thanh trường kích khổng lồ, mãnh liệt đập đến, phía sau thế mà lại hiển hoá ra một đầu của mãnh hổ, phát ra tiếng gầm gừ!

Phanh---!

Ao đầm nổ tung, tất cả các Long Ngạc dữ tợn đều mở to miệng ra, nỗ lực cắn chết Sử Tương Vân.

Thế nhưng Sử Tương Vân của ngày hôm nay đã lên đến cấp 40, nào sẽ bị đối phương làm thịt thành công chứ, trường kích vừa khua múa, cả không gian giống như là đều bị đánh nát ra!

Từng chiêu từng thức, đều mang theo bạo lực cực hạn, thậm chí một chiêu liền đánh một con Long Ngạc thành khối vụn, cực đoan hung ác độc địa!

Ở trên tường mây, khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộc Linh Nhi trắng bệch, bị cử động bạo lực của Sử Tương Vân hù doạ!

“Đừng ngây ngốc ra đó chứ!”

Ngô Trì thúc giục một câu.

Cô gái vội vàng gật đầu, giơ hai tay lên, bao tay màu đen thần bí mê người.

Một khắc sau, có ‘tuyến của Ác mộng’ mà mắt thường không thể nhìn thấy bay ra, hấp thu hết tất cả các ‘ác mộng’ của đám quái vật sau khi chết tiêu tán ra!

Mười mấy phút sau, sau một trận bạo sát, Sử Tương Vân mang theo sát khí mà nhảy về.

…..

Một cái nhảy vụt liền là vài trăm mét, nàng giống như là một Chiến thần thời cổ đại, cả người đều tràn đầy ý chí chiến đấu!

Ngô Trì thưởng thức tư thế oai hùng của nàng một chút, gật đầu, tán dương: “Làm tốt lắm.”

“Tạ ơn công tử!”

Sử Tương Vân cười cười, lại tò mò nói: “Công tử, ngươi cảm thấy chiến đấu của ta có vấn đề gì không?”

“Không tính là vấn đề, nhưng đúng là có hiện tượng sức lực đã quá mạnh mẽ.”

Ngô Trì cười cười.

Ngô Trì vẫn quan tâm đến toàn bộ hành tình chiến đấu vừa rồi của Sử Tương Vân.

Nàng giết địch, thường sẽ dùng toàn lực, nếu như đạn pháo đánh muỗi, chiêu thức giống nhau, thì có thể giết chết Tinh anh cấp 40, Tinh anh cấp 20 đương nhiên là không đỡ nổi…

Nhưng nàng vẫn có thể bình đẳng!

“Ta không thích những thứ tính tới tính lui kia, vẫn là trực tiếp đánh chết thì sẽ dễ dàng hơn.”

Sử Tương Vân bất lực mà thở dài.

“Không sao cả, sau này quen là được rồi.”

“Ngươi có thể khống chế tốt lực lượng của chính mình, chỉ là thói quen…”

Ngô Trì còn chưa nói dứt lời, bên tai khẽ động, vội vàng quay đầu lại nhìn về phía Mộc Linh Nhi!

Ở chỗ của nàng, một đoàn sương mù màu đen đang bắt đầu bành trường, cuồn cuộn!

Cuối cùng, thế mà ở trên tường không lại hiển hoá ra một con quái vật cao mười mấy mét!

Bốn cánh tay, đầu Long Ngạc, thân thể sương mù!

Trong tay nó cầm một chiếc búa khổng lồ, ánh mắt lạnh lùng…

Giống như là một sinh linh sống!

Hô--!

Mộc Linh Nhi thở phào nhẹ nhõm, hài lòng mà nhìn về phía Ác Mộng, mở miệng nói: “Quỳ xuống!”

Ác Mộng 001: “....”

“Quên mất đã không thiết kế chân cho ngươi!”

Cô gái lấy lại tinh thần, ảo não mà vỗ đầu một cái.

Một khắc sau, nàng chạy đến trước mặt của Ngô Trì, cười hì hì nói: “Công tử, mau nhìn xem Thú Triệu Hoán của ta!”

Đồng thời, con Ác Mộng kia cũng nhẹ nhàng đi qua bên này.

“Đây là Ác Mộng mà ngươi triệu hoán sao?”

Ngô Trì có chút trầm ngâm, mở ‘Thiên nhãn’ ra.

…..

‘Ác Mộng 001’

…..