Chương 809: Chết mà không thối rữa! Trùng vụ!

Xét thấy Giả Nghênh Xuân càng ngày càng nghịch ngợm, Ngô Trì quyết định phải dạy dỗ nàng một chút!

Kiếm bắt đầu, tiếng kiếm reo bên tai không dứt!

Đánh từng bộ từng bộ kiếm pháp ra, tiểu mỹ nhân có nhận thua cũng không có tác dụng gì, cuối cùng đành cam chịu, đơn giản nhắm mắt lại, không phản kháng nữa.

Một tiếng sau, Ngô Trì mới hạ đạt chỉ lệnh, để cho ‘Thành Thái Âm’ đi theo bản đồ, đi xử lí từng đám quái vật!

Thứ nhất, có phần thưởng, giết không thì không giết.

Thứ hai, lỡ như Ánh sáng Văn minh huy hoàng nằm ở trong đống những quái vật kia thì sao?

Ngô Trì cũng không muốn chạy vài vòng để dò xét đâu!

Hai tiếng sau, ‘Thành Thái Âm’ giáng lâm, hoả lực của Tháp phòng ngự nghiền ép, giết chết đám người thú ở trong một sơn cốc.

Bốn tiếng sau, ‘Thành Thái Âm’ đi đến một bãi tha ma, đánh chết hai vạn con người thú Hư không!

Bảy tiếng sau, 'Thành Thái Âm' giáng lâm xuống một chỗ sơn mạch.

.....

Trong lúc 'Thành Thái Âm' đấu đá hỏa lực, Ngô Trì cũng không lãng phí thời gian.

Hắn điểm một ngàn người mới, tiến vào trong 'Gia tốc Không gian', chuẩn bị bồi dưỡng!

Có Khe hở thời gian, ngược lại cũng không cần phiền phức như thế.

Ba ngày sau, 'Thành Thái Âm' dọn dẹp sạch sẽ đám quái vật lớn nhỏ ở bốn phía xung quanh, mấy trăm, mấy ngàn, mấy vạn con cũng đều có, cuối cùng cũng đi đến vị trí ấn kỳ của 'côn trùng'.

Không giống như những nơi khác, chỗ này thoạt nhìn thì giống như là một tòa cổ xưa, bộ lạc man hoang! Lại có 'đường nét' của thành thị, nếu như thế giới không bị hủy diệt, tai nạn không có giáng lâm, e rằng thêm một vài năm nữa thì những người thú này sẽ trở thành trí tuệ Văn minh cao cấp.

"Thành thị thật là lớn!"

Trên bầu trời, 'Thành Thái Âm' đang ẩn nấp ở trong đám mây.

Ngô Trì đứng ở bên tường mây, nhìn xuống phía dưới!

Hắn mở 'Thiên nhãn' ra, có thể vượt qua rất xa để nhìn thấy rõ dáng vẻ của tòa thành cổ xưa kia.

Một chữ...

Thảm!

Bức tường đổ nát, khắp nơi đều là vết tích của thời gian và phong hóa.

Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy rất nhiều thân thể của người thú.

Chuyện quỷ dị là, những thân thể kia cũng không hề bị hủ bại, mà là vẫn duy trì thần thái trước khi chết! Thậm chí, Ngô Trì còn nhìn thấy một vài khuôn mặt đáng sợ của người thú!

Ở trong Thành thị, rất nhiều người thú Hư không đang chao đảo.

"Phân chia ra!"

"Những con đã chết, là người thú bình thường, thân thể phổ thông!"

"Đang chao đảo, là có tà trùng, người thú cơ thể điên cuồng vặn vẹo, hiện nay đã bị Hư không ăn mòn!"

Ngô Trì sờ sờ cằm, bắt đầu trầm ngâm!

Sau đó, hắn nhìn về phía trung tâm của thành thị.

Nơi đó có thể là khu vực đặc biệt của Bộ tộc người thú, bị sương đen bao trùm lấy!

"Không đúng!"

Đồng tử của Ngô Trì co rút lại, 'Thiên nhãn' tỏa ra ánh sáng rực rỡ.

Thần thông 'Thiên nhãn' ổn định phát huy ra uy năng, khiến cho Ngô Trì nhạy bén cảm nhận được chỗ quỷ dị của đám 'sương đen'.

Dường như... không phải là sương mù bình thường!

"Càng giống như là..."

Ngô Trì hít sâu một hơi, hai tròng mắt tản ra một luồng thần quang.

Toàn lực thôi động 'Hoàng Đế pháp', dưới 'Bí Tàng Lục Trọng Thiên', Thiên nhãn vẫn còn thần trợ, ông hưởng không ngừng!

Trong chớp mắt, hắn đã nhìn thấy chân tướng của 'sương đen'!

Những sương đen kia, lại là do vô số côn trùng nho nhỏ màu đen tạo thành!

Chỉ là số lượng quá nhiều, nhìn từ phía xa thì lại giống như là một đám sương đen, bao phủ lấy trung tâm của thành thị!

“Mẹ nó! Thật là buồn nôn!”

Ngô Trì có chút líu lưỡi.

Đáng tiếc là khoảng cách quá xa, hắn cũng không thể nhìn thấy được bảng thuộc tính của những con côn trùng kia.

“Chỉ là một cái Sào huyệt quái vật, không có bất ngờ gì xảy ra, thì chính là những con trùng này?”

“Để phòng ngừa lỡ như, vẫn là xử lí từng bước một đi!”

Đây là thói quen từ trước đến giờ của hắn, mặc dù có thực lực nghiền ép đối thủ, thì cũng phải cẩn thận tỉ mỉ, không sợ hãi, nhưng cũng không lỗ mãng.

Sư tử đọ sức với thỏ, cũng cần dùng toàn lực!

…..

Oanh!

‘Thành Thái Âm’ hạ xuống bên ngoài toà thành cổ xưa, có tổ hợp ‘Tiên Vân Ngũ Sắc’ và ‘Tiên Mây Gân Đấu’, lúc ‘Thành Thái Âm’ hạ xuống cũng không gây nên động tĩnh lớn lắm.

Thế nhưng có thể là do thành thị này quá cổ rồi, chỉ là không khí hơi chấn động một chút, thì từng bức tường, thạch trụ liền hoá thành bụi, sụp xuống

Âm thanh dẫn động rất nhiều người thú điên cuồng tụ tập đến đây, sau đó như mất não mà đánh về phía ‘Thành Thái Âm’!

“Quái vật không có thần chí, giết đi.”

Ngô Trì hạ đạt chỉ lệnh.

‘Rắm Thúi Chí Cao’ phun ra ngoài, từng con người thú điên cuồng bị kiềm hãm, sau đó ngã xuống trên mặt đất.

Ngô Trì phân phó các binh sĩ xuống chém đao, sau đó vẫy tay một cái, mỗi một Anh hùng Thống lĩnh dẫn theo một đội, đi về phía trong thành!

Với thực lực của quân đội Thành Thái Âm, đương nhiên là một đường nghiền ép!

Chiến lực của hai bên chênh lệch cực đại, cho dù là cùng đẳng cấp, nhưng có phẩm chất Truyền thuyết, cộng thêm đặc tính của lãnh địa ‘Thành Thái Âm’, các nàng cũng đã đủ để giết chết đối phương.

Thỉnh thoảng gặp Boss dây dưa, cũng sẽ bị Anh hùng chạy đến chém chết trong nửa phút…

Cứ như thế, từng nhóm quân đội tuôn ra, quét sạch bên ngoài thành, tiêu diệt lượng lớn các người thú điên cuồng!

Tốc độ cực nhanh!

…..

Đạt đạt đạt!

Tiếng bước chân vang lên ở trong thành cổ xưa trống trải.

Ngô Trì đi bộ trên đường phố, ngó nhìn bốn phía, phế tích thành thị tràn đầy phong cách dị vực cổ xưa, ngược lại cũng có các cảnh trí đặc biệt.

Bên tường, từng cỗ thi thể của người thú bình thường chưa từng hư thối.

Lúc Ngô Trì đi gần đến, có thể cảm nhận được ‘Trái tim của Lãnh chúa’ đang chấn động nhẹ.

Hiển nhiên, những người thú chết mà không thối rữa này, là bởi vì ánh sáng Văn minh huy hoàng ở đây!