Chương 807: Vô địch là cô đơn như thế nào

Trên thảo nguyên lớn, lúc này vô cùng hỗn loạn!

Nhóm lớn các người thú đang điên cuồng chiến đấu, đủ các loại người thú kì lạ, cho dù là loại người thú tàn bạo ăn thịt người, hay là loại ăn cỏ thì đều giống như là Ác ma, không chút sợ hãi mà liều mạng chém giết!

“Người thú… đây là đã xảy ra chuyện gì?”

Ngô Trì nhìn kỹ qua.

Ở Vạn giới Chư thiên, người thú cũng không phải là hiếm thấy.

Ở một vài Thế giới cường đại, người thú thậm chí còn sáng ra Văn minh có chút huy hoàng, xưng bá vũ trụ.

Nhưng rất hiển nhiên, người thú ở bên dưới đều đã bị Hư không ăn mòn, là ‘vật bồi táng’ của thế giớiđã bị huỷ diệt.

Tướng mạo của bọn chúng rất đáng ghét, ví dụ như một con sói, thế mà chỉ có một mắt, chiếm hết cả khuôn mặt!

Cơ thể vặn vẹo, nhiều hơn hai cánh tay, lại khô gầy như cành cây.

Ngoại trừ cái đó ra, còn có con thỏ hai cái đầu, một bên chảy máu, một bên là uống máu, con hổ với trái tim mọc ở bên ngoài, hồ ly đầu còn to hơn cả cơ thể…

Thiên kì bách quái!

Hơn nữa đều là loại hình khủng bố…

“Thật là xấu!”

Ngô Trì chau mày lại, tấm tắc một tiếng.

“Đáng tiếc, còn tưởng rằng sẽ có thú tai mẹ cơ, kết quả đều là quái vật xấu xí.”

Nói tới nói lui, Ngô Trì cũng không thật sự có hứng thú đối với người thú.

Giữa trán hắn nứt ra, ‘Thiên nhãn’ quét ra, thu hết tất cả thông tin của đám quái vật bên duưới vào trong mắt.

…..

‘Người sói điên cuồng’

Chủng tộc: Người thú/ Tà trùng/ Hư không.

Đẳng cấp: Cấp 12.

…..

‘Người Hổ điên cuồng’

Chủng tộc: Người thú/ Hình trùng/ Hư không.

Đẳng cấp: Cấp 25.

…..

‘Người Thỏ điên cuồng’

(Tinh Anh)

Chủng tộc: Người thú/ Tà trùng/ Hư không.

Đẳng cấp: Cấp 22.

…..

Những người thú này, đều có tiền tố ‘điên cuồng’!

Trong đó có cả quái vật bình thường, tinh anh và Boss, nhưng lại không có quái vật Truyền kỳ.

Đẳng cấp cũng ở khoảng cấp 10 đến cấp 50!

Nếu như là một vài Lãnh chúa bình thường, nhìn thấy tràng diện hỗn loạn này cũng chỉ có thể tranh thủ, nhân cơ hội mà giết trộm lấy chút điểm.

Nhưng đối với Ngô Trì mà nói…

“Ra tay đi, không bỏ qua một con nào!”

Ngô Trì đóng ‘Thiên nhãn’ lại, thản nhiên mà mở miệng.

“Vâng!”

Mấy người Doanh Tử Yên ở phía sau lên tiếng, quay về truyền đạt chỉ lệnh.

Rất nhanh, ‘Thành Thái Âm’ trôi nổi ở trên tầng trời thấp!

Chính là ở vị trí trên đỉnh đầu của người thú, thế nhưng các người thú điên cuồng không hề có chút sợ hãi và cảm giác nào, vẫn tuỳ tiện chém giết như trước!

Trên tường mây, một đám mây mù hoá thành vương toạ, dâng lên!

Ngô Trì ngồi ở phía trên, nghiêng đầu qua, tay chống lên gò má, ánh mắt đạm mạc.

Một khắc sau, hắn vung tay lên!

“Rầm--!”

Tháp phòng ngự dồn dập khởi động!

Đại địa điên cuồng chấn động, từng mặt đất nứt ra, ‘nuốt’ các người thú vào.

Vô số dây leo đáng sợ từ dưới nền đất mọc ra, quấn lấy người thú, hoặc là xé nát, hoặc là hút máu, ‘Rắm Thúi Chí Cao’ màu trắng tuôn ra, hoá thành sương mù, sản sinh hiệu quả mặt trái đối với kẻ địch.

…..

Sau khi khống chế từng cái Tháp phòng ngự, chính là tuôn ra công kích của hệ Tháp phòng ngự, nghe thấy tiếng rồng kêu, ngưng tụ ra một con Hoả Long và một con Băng Long, đánh xuống mặt đất, trong nháy mắt liền đánh chết mấy trăm con người thú, một đạo Thần lôi màu tím đánh xuống, tràn ngập mà đi, xích đánh chết mấy chục con người thú…

‘Thành Thái Âm’ của ngày hôm nay, có mấy trăm toà Tháp phòng ngự, đủ các loại, toàn bộ tuôn trào ra, đương nhiên là tính chất huỷ diệt!

Chỉ chốc lát sau, người thú liền bị ‘thanh lý’ một mảnh, giống như là đến ngày tận thế vậy, hầu như đều là giết trong vài giây!

Cho dù là một vài con quái vật cấp 40, cấp 50, thì cũng không thể kiên trì được mấy giây trước loại ‘hoả lực áp chế’ đáng sợ này!

…..

Ngồi ở trên ngai vàng, Ngô Trì nhìn xuống tình hình chiến đấu, cũng không hề có vẻ kinh ngạc.

“Chỉ là Tháp phòng ngự tính chất thường quy, là đã có thể giải quyết những người thú này rồi.”

“Ngược lại cũng không cần sử dụng sát khí giống như ‘Phi kiếm tách ra’!”

Hắn hơi gật đầu, quay người lại.

Đám người Doanh Tử Yên đã phái quân đội xuất kích, bắt đầu vây quanh chiến trường.

Một bước này, đương nhiên là vì Ngô Trì đã nói ‘không buông tha một con nào’.

Nhưng rất hiển nhiên, các người thú điên cuồng cũng không có bất cứ tâm tư trốn chạy nào, một vài quái vật cường đại có vận khí tốt nên không bị đánh đến, không sợ cũng không chạy, lại cố gắng bay lên để công kích ‘Thành Thái Âm’.

Cũng có một cài con nhằm về phía quân đội Thành Thái Âm, dù cho số lượng đối lập khá nhiều!

Đương nhiên, loại hành vi này chỉ có một chữ ‘chết’!

‘Tiên Vân Ngũ Sắc’ bay ra một đạo Tiên quang Ngũ sắc, xoạt một cái, liền quét sạch những con quái vật có lực lượng siêu phàm đang xông đến kia, đám quái vật liền trực tiếp ngã xuống, bị Tháp phòng ngự đánh thành mảnh nhỏ.

Còn về những người thú đang hướng thẳng về quân đội kia, còn chưa tiếp cận được, thì đã bị các Binh sĩ công kích từ phía xa bắn chết!

Dễ như trở bàn tay, đẩy thẳng một đường!

Nửa tiếng ngắn ngủi, chiến trường hỗn loạn đã được bình định lại, tất cả các người thú đều bị giết chết, hoá thành ánh sáng rồi biến mất, để lại từng chiếc Bảo rương kích sát ở tại chỗ.

Trên tường mây, Ngô Trì nhàm chán mà ngáp miệng, cảm giác có chút không thú vị.

“Vô địch là cô đơn như thế nào.”

“Thật là nhớ đến mười con, trăm con Truyền kỳ kia đánh với ta.”

Trong lòng hắn âm thầm cười cười, nhảy từ ngai vàng xuống, ngó nhìn bốn phía, chuẩn bị tìm hai người đi luyện kiếm một chút.

Đúng lúc, bên cạnh có một cô gái Cung Minh Nguyệt đang thi pháp, cơ thể yêu kiều lơ lửng mà đứng.

Mặc một chiếc váy màu xanh lam, nàng hiện ra vẻ thanh xuân dễ thương.

Ngô Trì cũng không nhận ra nàng, nhưng chuyện gì cũng không hề gây ra trở ngại gì.

Hắn trực tiếp rút kiếm giết đến…