Chương 813: Dừng tay!

Vị trí ban đầu của ‘Liệp Sát Giả huyết nhục’.

Lần vây giết này vô cùng có hiệu, Boss cũng không gây ra động tĩnh gì, nhóm Binh sĩ cũng không tổn thương một người nào!

Đương nhiên, bên này vẫn chưa chịu ảnh hưởng.

Ngô Trì kiểm tra một lúc, từ trong một chiếc áo bào kỳ lạ, tìm được một quyển sách đã bị tàn phá.

“Cuộn da dê, trang sách vở…”

Ngô Trì khẽ lắc đầu, cố gắng phân tích thông tin ở trong đó.

Dưới hiệu quả của ‘Thông hiểu ngôn ngữ’ trước đó, Ngô Trì rất dễ dàng hiểu ra ý ở trong đó.

Cái này gióng như là… đã ghi lại một vài chuyện!

Chỉ là, đa số nội dung bởi vì quyển sách này đã bị tàn phá mà không nhìn thấy rõ.

“Năm Bỉ Mông Nguyên, ngày 6 tháng 7! Đại Thần Quan tuyên bố, Thần đáp lại hắn! Cường giả tối cao nhất trên đời, Đại Thần Quan sẽ không gạt người. Thật là mong đợi, Thần hội sẽ giáng xuống ân gì đây?”

“… Cảm thấy không đúng… đó là?...”

“Năm Bỉ Mông Nguyên, ngày 3 tháng 8, tất cả đều đã chuẩn bị ổn thoả, tìm cơ hội len lén thử xem, là Thần Quan Thiên tài nhất của Đế quốc, ta không thể thất bại.”

“Năm Bỉ Mông Nguyên, ngày 4 tháng 8, trong vòng điều tra…”

“….”

“Năm Bỉ Mông Nguyên, ngày 21 tháng 8, cuối cùng cũng có thể khởi động nghi thức rồi, thật là mong đợi, Thần hội sẽ như thế nào? Thánh khiết, từ bi, hoàn mỹ, hay là uy nghiêm?”

“Năm Bỉ Mông Nguyên, ngày 22 tháng 8! Ta đã nhìn thấy, ta đã nhìn thấy…”

“Năm Bỉ Mông Nguyên, ngày 23 tháng 8, ta đã khuyên nhủ Đại Thần Quan, nhưng hắn không thay đổi chủ ý, chuyện này rất nguy hiểm!”

“…. Thật là kỳ lạ, sau khi trở về, đầu thì có cảm giác nứt ra, cánh tay của ta, ánh mắt…”

“… Có lẽ, đây chính là sự trả giá vì đã nhìn thấy Thần…”

…..

“Thứ đồ này, là của con Boss kia?”

Ngô Trì cẩn thận nhìn qua, có chút kinh ngạc.

Xét từ nội dung, cánh tay và đầu bị biến dị, không thể nghi ngờ chính là ‘Thần Quan người thú Thiên’ tài này trở thành ‘Liệp Sát Giả huyết nhục’!

Hơn nữa, nội dung ở trong này cũng không nhiều lắm, nhưng lại vô cùng có dụng!

Giống như, nguyên nhân khiến cho Thế giới người thù này bị huỷ diệt, chính là vì Đại Thần Quan và ‘Thần’ lấy được liên hệ lúc đó!

Vị ‘Thần Quan Thiên tài’ này, to gan mà đi nhìn trộm Thần, sau đó thay đổi thái độ, đi khuyên bảo Đại Thần Quang hãy buông bỏ liên hệ với Thần, sau đó bị đánh sập, trở thành quái vật!

“Nói như thế, chẳng lẽ những quái vật điên cuồng ở bên ngoài kia, cũng bởi vì cái gọi là ‘Thần’ này?”

“Thú vị.”

Ngô Trì sờ sờ cằm, ký ức cuồn cuộn ở trong đầu, liên hệ tất cả lại với nhau.

“Đợi đã, nghi thức Tà Thần Long Sào lúc trước, chẳng lẽ cũng là một cái ‘Thần’?”

“Ừm… Ta đã dùng sức để phá huỷ toàn bộ, sẽ không bị nó căm ghét đó chứ?”

Khuôn mặt của Ngô Trì co rút lại.

Nhưng hắn của bây giờ đã không phải là hồi xưa nữa, ngược lại cũng không lo lắng.

Phất tay một cái, ý bảo quân đội đi đến!

Một đường đi ngang qua, vượt qua biển máu núi thi thể, quân đội Thành Thái Âm đi đến một Cung điện huy hoàng!

Phong cách người thú, cung điện tảng đá, đồ đằng và Thần miếu.

Cái gì cũng đều có.

Ở xung quanh, toàn bộ đều là thi thể của các loại người thú, nhưng không có mắt và trái tim!

Trên đường, cũng gặp phải mấy chục con Boss, tương tự với ‘Liệp Sát Giả huyết nhục’, là loại hình vặn vẹo, quỷ dị.

Nhưng dưới chiến lực nghiền ép của Quân đội, không có một con Boss nào gây ra phiền phức cho Ngô Trì.

Một đường đẩy đến, trực tiếp giết đến trước Đại điện!

Cũng là chỗ này, Ngô Trì đã nhận ra nguy hiểm.

“Chắc là con Boss Truyền kỳ kia!”

Trong lòng Ngô Trì di chuyển, cho một ánh mắt.

Chúng nữ ngầm hiểu, lập tức sắp xếp quân đội phân tán ra, giữ sức mà chờ.

Sau đó, Lâm Đại Ngọc rút đao đi ra, bỗng nhiên nhảy lên, nhảy vọt lên trên không trung, chém tới một đao!

Sặc-!

Tiéng đao thanh thuý vang lên, ánh đao cự đại lan tràn ra ngàn mét, rơi xuống trên đại điện!

Cung điện tảng đá lập tức bị đánh vỡ vụn, bên trong cũng không phải là một đám quái vật lớn mà Ngô Trì nghĩ, mà chỉ có một con quái vật!

Rầm rầm rầm--!

Đất đá chấn động, một con ‘đầu óc’ cự đại tỉnh dậy.

Đúng vậy, là một cái ‘đầu óc’!

Tương tự với não của con người, màu sắc đỏ thắm, vẻ bề ngoài dữ tợn.

Chỉ là, con ‘đầu óc’ này ở xa cách mấy trăm mét, hơi động đậy, liền khiến cho người khác có một loại cảm giác ‘hoa mắt chóng mặt’!

Ngô Trì chau mày lại, ‘Thiên nhãn’ ở giữa trán xuất hiện, quét đến.

…..

‘???’

(Truyền kỳ)

Đẳng cấp: Cấp 40.

Những cái khác: ???

…..

“Đẳng cấp không cao, nhưng có thủ đoạn đặc biệt sao?”

Ngô Trì đóng ‘Thiên nhãn’ lại.

Hiển nhiên, con quái vật này có năng lực đặc biệt, có thể che đậy cảm giác và uy năng!

Thế nhưng…

Truyền kỳ cấp 40, ngược lại cũng không cần phải lo lắng!

“Giết!”

Ngô Trì hạ đạt chỉ lệnh!

Chúng nữ nghe lệnh, nhóm binh sĩ đánh đến, công kích ở phía xa, trên trời dưới đất, các loại kiếm khí, kiếm quang, pháp thuật…

Đổ trời đạp đất!

Loại ‘hoả lực bao trùm’ cuồng loạn oanh tạc này, là một loại thủ đoạn mà Ngô Trì rất thích, đơn giản nhưng lại bạo lực!

Rất nhanh, từng quân đội xuất thủ, quân sự tập sát, Huyền Điểu hô lên, sông Thiên kiếm từ trời rơi xuống, đánh đến.

Vô số trăng máu bao phủ bầu trời, từng đạo ánh trăng màu đỏ máu giáng lâm.

Các cô gái ChungYên mặc áo giáp lên, biến thành những vũ khí công kích khác nhau.

Một vài Vu ty cũng vội vàng thi pháp…

Các binh sĩ động thủ, các Anh hùng đương nhiên cũng không nhàn rỗi.

Phối họp công kích cùng với quân đội, các nàng tìm được cơ hội thì lập tức thi triển kỹ năng, cố gắng giết chết con ‘đầu óc’ đó!

Chuyện khiến cho Ngô Trì ngạc nhiên chính là, vốn tưởng ràng con Boss muốn ‘ác chiến’, nhưng dưới các loại công kích liền bị tổn thương thảm trọng, cơ thể khổng lồ cao trăm mét liên tục bị đánh đến chảy máu, một dáng vẻ ‘tràn ngập nguy cơ’!

“Đơn giản như thế sao?”

Hắn không thể tin được, cũng không biết là mình có nên ra tay hay không.

Nếu như hắn mở ‘Internet Vô hạn’ ra để trấn áp hoặc là giết chết con Truyền kỳ này, chắc hẳn sẽ không có bất cứ khó khăn gì.

Nhưng không nghĩ đến, bản thân còn chưa ra tay…

Rất nhanh, con quái vật Truyền kỳ kinh khủng kia đã bị đánh thành ‘gồ ghề’, vô cùng chật vật.

Thoạt nhìn thì bất cứ lúc nào cũng có thể tử vong…

Quân đội Thành Thái Âm cũng chưa buông lỏng, vẫn toàn lực thả kỹ năng như trước!

Lâm Hàm Tiếu mỉm cười, xuất lĩnh Vệ Thanh Long Luân Hồi, thậm chí không mang não mà đi lên, chỉ là đánh đến từ phía biên giới, xẹt ngang qua.

Mấy phút sau, nhìn thấy con ‘đầu óc’ khổng lồ kia đã bị đánh nát.

Bỗng nhiên!

Đông--!

Đông--!

Đông đông!!

Đầu óc cổ lực mà đứng lên, âm thanh vô hình truyền ra, vang lên bên tai.

Trong chớp mắt, sắc mặt mọi người thay đổi, bên tai giống như là có quỷ dị, âm thanh khủng bố truền đến, xuyên thấu qua linh hồn.

“Dừng tay lại---! Dừng tay!! Dừng tay! Dừng tay dừng tay dừng tay dừng tay dừng tay….”