Chương 811: Vụ nổ hạt nhân! Tiến vào!

Tiếng rít gào, trực tiếp xé mở phía chân trời!

Trong chớp mắt, một vệt ánh sáng xuyên thấu qua Vân hải, rơi vào trong sương đen!

Hai thanh Phi kiếm này kèm theo ‘đặc hiệu’, cùng nhau hành động, gần như là Lôi đình.

Trong khoảng khắc Phi kiếm tiến vào trong ‘sương đen’, các Tà trùng lập tức bắt đầu bạo động, trong sương đen vốn yên tĩnh trong nháy mắt liền bành trướng, vô số tà trùng há miệng dữ tợn ra, cuốn về phía Phi kiếm!

Chính là lúc này, hai thanh Phi kiếm trong chớp mắt liền tách ra, một thanh nhắm về hướng đông, một thanh hướng về phía tây!

Trong chớp mắt, liền bay vọt ngàn mét!

Đám trùng cũng đồng thời chia thành hai bên, bắt đầu tập kích.

Một khắc sau!

Oanh--!

Oanh--!!!

Trời đất chấn động, hai đám mây hình nấm ầm ầm dâng lên, trong thời gian ngắn liền hoá thành một cỗ sóng xung kích kinh khủng, cuốn đi toàn bộ Thành cổ!

Rầm rầm rầm!

Đại địa nứt ra, đất đá nghiền nát.

Những toà kiến trúc san sát nhau hoá thành bột mịn, sóng gợn thậm chí còn hoá thành một cơn gió lớn, cuốn vô số mảnh vỡ vào giữa bầu trời.

Từng đạo ánh sáng trắng che khuất bầu trời, tiếng vang ầm ầm, đám người ‘Thành Thái Âm’ ở trên bầu trời thậm chí còn cảm giác được sự ‘đinh tai nhức óc’.

…..

Toà Thành cổ, cứ như vậy liền biến mất.

Phía dưới sát khí lớn nồng nặc, một toà Thành thị cổ xưa này, cuối cùng biến thành tro bụi, hoà vào với đại địa.

‘Thành Thái Âm’, trên tường mây, Ngô Trì vẫy tay một cái.

Diệu Ngọc lập tức mang theo nhóm ‘Hoè Yêu Thái Âm’ bay đi, hoá thành trạng thái U ảnh, đi vào bên trong điều tra tình hình!

Rất nhanh, Diệu Ngọc liền bay trở về, bên người dẫn theo hai cô gái xinh đẹp.

“Công tử, những con Tà trùng kia cơ bản là đều đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng chỉ có một chiếc Bảo rương kích sát!”

Nàng rất kinh ngạc.

Ngô Trì ngược lại cũng không cảm thấy kỳ lạ, Tà trùng được tính bằng số lượng tỉ, nhưng mỗi một con đều là một cá thể Hư không đơn độc, cho dù chỉ là cấp 1, thì Ngô Trì cũng nhất định phải để ý, nghĩ cũng không dám nghĩ.

Hiện thực không phải là trò chơi, có thể tụ tập mấy chục tỉ thậm chí là mấy trăm tỉ quái vật ở cùng một chỗ, sao có thể không có lực lượng đặc biệt được.

Trước đây, khi đi dạo trên Internet, Ngô Trì đã từng nghe qua một câu chuyện, một vị Lãnh chúa sau khi giáng lâm ‘Hư không vô tận’, phát hiện đám bọ cánh cứng vô cùng vô tận, đều là quái vật cấp 1, cấp 2, tuỳ tiện là có thể giết chết một đám, rơi ra rất nhiều Bảo rương.

Loại chuyện có độ khó nhỏ, tiền lời nhiều này, đương nhiên là khiến cho vị Lãnh chúa kia vui mừng như điên, cho rằng là ‘thời đến vận chuyển’ của mình, đụng vào vận khí lớn rồi!

Liền mang theo đám thủ hạ điên cuồng giết bọ cánh cứng, thế nhưng chưa được bao lâu, những con bọ cánh cứng đã chết biến thành U linh, hội tụ thành một con quái vật U Linh Truyền kỳ cấp 100 đáng sợ, trực tiếp giết chết vị Lãnh chúa kia trong giây lát!

So sánh với loại tình huống nguy hiểm này, Ngô Trì lúc này ngược lại là bình thường.

“Công tử!”

Diệu Ngọc vẫy vẫy tay, hai cô gái ở sau lưng vội vàng mang Bảo rương đến.

Ngô Trì đi đến xem một chút, phát hiện là Bảo rương kích sát Boss cấp 50!

Tên là --- ‘Tà trùng’ quái dị!

Ngô Trì thuận tay ném đi, cho ‘Bảo Khố Càn Khôn’ cuốn đi, sau đó hắn nhìn về phía Diệu Ngọc, hỏi: “Bên trong không còn Quái vật khác sao?”

“Ừm! Chỉ còn lại một toà Kiến trúc!”

Diệu Ngọc gật đầu, mở miệng nói: “Toà kiến trúc kia, chắc hẳn là Sào huyệt quái vật mà công tử đã nói, có ánh sáng Văn minh huy hoàng bảo vệ, bình yên vô sự dưới Phi kiếm tách ra.”

“Những nơi khác, đều không có quái vật.”

Nghe thấy vậy, Ngô Trì gật đầu, triệu tập các Anh hùng cùng với Binh sĩ đi qua đó!

Không lâu sau, hắn liền đi vào bên trong thành!

Nơi đây đã không còn nhìn ra đã từng là một toà Thành thị cổ xưa, khe rãnh, chiến hào, đại địa nứt vỡ, hố trời!

Nhưng ở vị trí trung tâm, có một toà Kiến trúc cổ xưa, không hề hư hao một chút nào!

Ngô Trì cảnh giác mà lấy ‘Đại trận buông xuống bão táp’ ra, bố trí ở bốn phía, để đề phòng lỡ như!

Sau đó hắn mở ‘Thiên nhãn’ quét qua, xác định không có bất cứ nguy hiểm gì, lúc này mới đi đến.

Vừa mới đến gần, ‘Trái tim của Lãnh chúa’ liền chấn động, Ngô Trì hơi thôi động một chút, Kiến trúc ở phía trước liền bộc phát ra ánh sáng màu trắng.

…..

‘Sào huyệt Quái vật—Tà trùng sùng bái’

Giới thiệu: Bên trong có một con Quái vật Truyền kỳ cấp 40, cùng với số lượng lớn các Boss.

…..

“Mở ra!”

Ngô Trì không chút do dự.

Theo ‘Trái tim của Lãnh chúa’ mà mở ra Không gian Thứ nguyên, bao trùm tất cả mọi người đi vào!

Phạm vi tầm nhìn thay đổi, tất cả mọi người đã đi đến một nơi hoang dã.

Bốn phía, là vô số thi thể, đại địa đều là màu hồng đen, một mảnh hỗn độn.

“Chỗ này giống như là mới xảy ra trận chiến lớn!”

Doanh Tử Yên nhẹ giọng lên tiếng, phất tay, các Binh sĩ Tiên Tần lập tức hợp thành từng quân sự, cảnh giác mà ngó nhìn bốn phía.

Mấy phút sau, bốn phía cũng không có động tĩnh gì!

Ngô Trì mở ‘Thiên nhãn’ ra, có thể nhìn thấy ‘cảm giác Hư huyễn’ ở xung quanh, dưới sự chỉ huy của Doanh Tử Yên, quân sự thay đổi, bước bộ về phía trước.

Không lâu sau, một vị Tần nữ sải bước chạy đến, chắp tay nói: “Vương thượng, phát hiện một người thú!”

“Ừm?”

Ngô Trì nhíu mày lại, ý bảo đối phương dẫn đường, sau đó từng bước đi đến.

Rất nhanh, hắn liền nhìn thấy người thú kia.

Hoặc có lẽ là… một người chết sống!

Bị xiềng xích màu đỏ máu vây ở trên mặt đất, khuôn mặt người thú vặn vẹo, không thể nói chuyện được.

Nó liên tục nói ra lời gì đó, giống như là sợ hãi, lại giống như là mừng rỡ.

Khuôn mặt, vô cùng vặn vẹo!

“Thông hiểu ngôn ngữ!”

Ngô Trì sử dụng một quyển trục, những lời mà đối phương nói ra hắn đều hiểu được.

“Thần! Thần đến rồi!”

“Không! Không phải! Hắn không phải là Thần! Hắn không phải là Thần!”

…..

Người thú lúc thì điên cuồng hô to, lúc thì lại tự mình nói nhỏ cái gì đó, giống như là đang lẩm bẩm một số câu.

Ngô Trì cố gắng giao lưu với nó, có hiệu quả của ‘Thông hiểu ngôn ngữ’, chuyện này cũng không phải là việc gì khó.

Đáng tiếc, lại thất bại.

Đối phương hoàn toàn không cól ý trí!

“Quái!”

Ngô Trì nhìn xung quanh, chú ý đến bên trên xiềng xích có một ít văn tự.

Hắn nhìn kỹ vào.

“Chú thích: Đừng có đến gần! Đừng có đến gần! Đừng có đến gần!”

…..

Lặp lại ba câu, câu nói đầu tiên là văn tự bình thường, câu thứ hai hơi lộ ra vặn vẹo, câu thứ ba lại là đỏ như máu, giống như là máu tươi chảy ra, vô cùng quỷ dị!

“Bất lực, đừng có đến gần cái gì?”

Khuôn mặt của Ngô Trì co lại.

Lúc này, hắn chú ý đến ở bên hông của người thú có một cuộn da dê.

Tay hắn vừa điểm, linh lực phá thể mà ra, ‘nâng’ cuộn da dê lên, trôi nổi ở phía trước!

Sau đó, linh lực hoá thành một bàn tay, mở cuộn da dê ra!

Đồng thời, Ngô Trì dùng linh lực hoá thành hộ thuẫn, cắt dứt bản thân và cuộn da dê.

Có thể là cẩn thận đến cực điểm!

Bên trong cuộn da dê cũng không có bẫy rập, từng hàng văn tự hiện ra.

Ngoài dự liệu của Ngô Trì, đó cũng không phải là vật phẩm đặc biệt gì cả, mà là một ‘tờ bệnh án’ của tên người thú này.

…..

Thời gian: xxxxxxxx.

Y sĩ trưởng: Y.

Tên bệnh: Tinh thần tan vỡ, tâm linh bị ô nhiễm.

Nguyên nhân: Hắn đã nhìn thấy…

Cách giải quyết: Dùng xiềng xích hàn băng áp chế ô nhiễm, tĩnh dưởng trong bệnh viện, tiếp tục quan sát!

…..

“Thú vị, người thú mà còn có món đồ này!”

Ngô Trì mỉm cười, xem ra, Văn minh của người thú còn phát triển hơn so với tưởng tượng của chính mình!

Chỉ là, phần thông tin ở phía sau tương đối quan trọng về ‘nguyên nhân’ ở trên tờ bệnh án này lại bí xoá đi.

Là dùng tiên huyết, cố gắng xoá văn tự đi!

Giống như, chuyện này khiến cho người khác vô cùng sợ hãi…