Chương 854: Trở về! Thân thiết với người quen sơ!

Nếu muốn đánh nhanh thắng nhanh, Ngô Trì đương nhiên sẽ không giấu lại thủ đoạn, trực tiếp xuất kích toàn lực, mở 'Internet Vô hạn' ra!

Thực lực của các vị Anh hùng đều được hắn bộc phát ra.

Trong khoảng thời gian ngắn, giống như là Thần ma giáng lâm, hiển lộ ra uy thế cực lớn!

Mà bạo phát đột nhiên của hắn, cũng mang đến hiệu quả vô cùng rõ rệt.

Trên bầu trời, tất cả Boss đều không phải là kẻ địch của Ngô Trì, thậm chí mấy con ở bên liền treo rồi, quái vật Truyền kỳ thì có thể chống đỡ được một chút, nhưng cũng chưa được mấy chiêu, liền bị Ngô Trì đánh bại, thậm chí là giết chết!

Phải biết rằng, bất kỳ một con quái vật Truyền kỳ nào, đều có 'sở trường' truyền kỳ của chính mình, mỗi một cái đều vô cùng đáng sợ, vô cùng mạnh mẽ!

Đối với Lãnh chúa mà nói, Truyền kỳ cùng cấp chính là ác mộng, chính là loại gặp thì phải chạy ngay.

Cho dù là rất nhiều Lãnh chúa Thiên kiêu, cũng không muốn đụng chạm với quái vật Truyền kỳ.

Đây là một trong những chỗ khó của 'Hư không vô tận', chỉ có những nhân vật truyền thuyết nổi tiếng ở trong lịch sử và câu chuyện thần thoại xưa, mới có chiến tích lừng lẫy kinh người.

Mà bây giờ, nếu như có người nhìn thấy cảnh tượng này, e rằng sẽ kinh hãi đến tột cùng, bởi vì những chuyện mà Ngô Trì làm, chính là hành vi của những nhân vật trong chuyện Thần thoại xưa kia!

Một mình giết chết Truyền kỳ, khí huyết trấn thương khung!

Ba phút sau, tiên huyết tản mát ra đại địa, tất cả quái vật đều bị Ngô Trì giết chết!

Không biết là hắn đã đánh bao nhiêu chiêu, đánh bao nhiêu quái vật.

Trong vòng ba phút ngắn ngủi, Ngô Trì và tất cả quái vật giao thủ, hung hãn đánh chết từng con từng con một, không chừa một chỗ trống nào!

Một khắc sau, hắn không nói dư thừa nửa câu nào, trực tiếp 'vớt lấy' tất cả Bảo ruonge kích sát, quay về 'Thành Thái Âm'!

"Công tử, ngươi đã trở về rồi!"

Giả Nghênh Xuân vội vàng đi lên phía trước, Phan Kim Liên cũng đã đến, bưng một ly 'nước giếng Thái Âm', trên khuôn mặt có chút lo lắng.

Ngô Trì của thời khắc này, đầu tóc rối tung, khuôn mặt ngưng trọng.

Trên lớp da của cả người hắn, xuất hiện từng 'đạo ngân xiềng xích' nhỏ bé, đâm rách da thịt.

Phan cô nương cũng biết, đây là đạo thương!

"Ừm."

Ngô Trì gật đầu, nhìn về phía Phan cô nương, cười cười, sờ lên đầu của nàng, nói: "Kim Liên, không cần phải lo lắng, ta cũng không phải là hạng người cậy mạnh."

"Ừm!"

Phan Kim Liên cười cười, trong lòng lại có chút oán trách bản thân.

Nếu như nàng có đủ thực lực cường đại, có thể chiến đấu giúp Ngô Trì, vậy thì cũng sẽ không giống như bây giờ.

Giống như là một phế vật vậy! Ngô Trì cũng không để ý đến tâm tư của Phan Kim Liên, quay đầu lại, nhìn về phương xa!

Kèm theo sự tử vong của đợt quái vật thứ chín, quái vật đợt thứ mười cũng đã lộ ra thân hình!

Phía dưới cực quang, ánh sáng bảy màu nở rộ!

Sau đó, một bàn tay khổng lồ từ chỗ sâu ở bên trong cực quang, bên trên bàn tay khổng lồ có vô số miếng vảy, vô cùng quỷ dị.

Bên trên mỗi một mảnh vảy nhỏ, đương như là có vô số linh hồn đang kêu rên, đang gầm thét!

Chỉ là liếc mắt nhìn qua, trong lòng Ngô Trì liền chấn động, linh hồn cảm nhận được áp lực vô cùng lớn!

'Trái tim thành tâm thành ý' đến từ chính San Hô lập tức phát ra tiếng cảnh báo!

Đông!

Đông!

Đông!

Trái tim đập thình thịch, cảm giác siêu phàm của Ngô Trì cũng đang liên tục truyền đến 'cảm giác nguy hiểm'!

“Vặt lông dê đủ rồi!”

“Quả nhiên, vận rủi bạo phát đến đợt thứ mười là đã bắt đầu vượt qua tầng thứ rồi.”

Ngô Trì gật đầu.

Không khác với dự liệu của hắn lắm, nếu như là quai vật cấp 70, thậm chí là cấp 80, thì Ngô Trì có lòng tin rằng sẽ thắng được!

Nhưng đối diện với bàn tay khổng lồ này, hiển nhiên không chỉ là cấp 80…

Rất có thể là sự tồn tại của hơn cấp 100!

“Tản đi!”

Ngô Trì quyết định rất nhanh, giải trừ ‘Internet Vô hạn’.

Từng vị Anh hùng đều hiển hiện mà ra, sắc mặt căng thẳng.

Ngô Trì ngó nhìn bốn phía, sau khi xác định rằng mọi người đều đã trở về, trong lòng trực tiếp chuyển động, lựa chọn ‘trở về’!

Giây tiếp theo, ‘Thành Thái Âm’ và mọi người đều biến mất!

Cũng là lúc này, bàn tay khổng lồ mới đưa đến vị trí của các đốt tay, đã mấy ngàn mét rồi!

Thế nhưng Ngô Trì vừa biến mất, giống như là đã không có ‘mục tiêu’, bàn tay khổng lồ chậm rãi duỗi trở về bên trong cực quang.

Buổi đêm, tĩnh mịch như trước.

…..

Đại học Trấn Ngục, kí túc xá!

Lý An và Đào Thái Chi đang chơi cờ, Ngô Trì bỗng nhiên xuất hiện, doạ cho Đào Thái Chi nhảy dựng lên!

“A… a… a!”

Hắn ngạc nhiên mà hô lên một tiếng, quân cờ ở trong tay rơi xuống trên bàn cờ, phát ra tiếng lanh lảnh.

Ngô Trì mở mắt ra, nhìn về phía hai người.

“Ngô huynh, ngươi đây là…”

Lý An vốn là chỉ định chào hỏi, nhưng khi nhìn thấy ‘đạo ngân xiềng xích’ nhỏ bé ở trên da của Ngô Trì, trong con ngươi liền lộ ra vẻ khiếp sợ.

“Ngô huynh, ngươi doạ ta một trận!”

Đào Thái Chi cũng tỉnh táo lại, oán trách một câu.

Nhưng hắn nghe thấy lời nói của Lý An, cũng không nhịn được mà nhìn kỹ lại, phát hiện ‘điểm đặc biệt’ của Ngô Trì.

Ngô Trì mới vừa trải qua chiến đấu kịch liệt, trên người còn có chút ‘phát nóng’, mở miệng hít thở vài cái, lúc này mới chậm rãi tỉnh táo lại.

Sau đó, hắn nghe thấy lời nói của Lý An, như có điều suy nghĩ mà sờ sờ vào gò má.

“Đạo thương?”

“Đạo thương?”

Ngô Trì và Lý An đồng thời mở miệng, chẳng qua chỉ là một người trả lời, một người hỏi!

“Đúng thật là đạo thương!”

Lý An hiếm khi lộ ra vẻ khiếp sợ, lại lộ ra ánh mắt cổ quái, dáng vẻ như ‘muốn nói lại thôi’.

Đào Thái Chi liếc mắt nhìn hai người, nghi ngờ nói: “Đạo thương? Ngô huynh, vết thương kỳ quái ở trên mặt của ngươi, là trớ chú hay là ăn mòn?”

Ngô Trì không kịp trả lời, Lý An liền nhàn nhạt mở miệng nói: “Đạo thương, chính là mạnh mẽ thôi động ‘đạo’ nên sinh ra vết thương, cũng không phải là thương thế bình thường.”

“Phàm là đạo thương, nếu như không xử lí thoả đáng, có thể sẽ để lại cả đời, thậm chí là chuyển thế luân hồi cũng không thể khôi phục được.”

“Còn có…”

Lý An là đạo tử, tương đối hiểu rõ về ‘đạo thương’!

Hắn lý giải cho Đào Thái Chi, thực ra cũng có ý nhắc nhở Ngô Trì, từng câu từng câu, nói rõ những tri thức có liên quan đến ‘đạo thương’.

Ngô Trì đương nhiên là người sáng suốt, yên lặng mà nghe.

Khoan hẵng nói, những tri thức ở trên Internet có thể dùng thì là hữu dụng, nhưng lại vô cùng phân tán lộn xộn, hơn nữa thường xuyên có khuyết điểm.

Lý An hệ thống rồi giảng giải một chút, khiến cho Ngô Trì lập tức có cảm giác ‘hoàn toàn tỉnh ngộ’!

“Ngô huynh, vết thương này, chắc là đã mạnh mẽ thúc giục ‘Đạo của Âm Dương’!”

“Là gặp phải cường địch sao?”

Lý An suy tư một chút, vẫn là quyết định nói thẳng.

“Tục ngữ nói, tối kỵ thân thiết với người quen sơ, nhưng tương lai ba người chúng ta đều sẽ ở chung một chỗ, Ngô huynh cũng chớ trách ta nói thẳng.”

“Đương nhiên! Đa tạ Lý huynh!”

Ngô Trì mỉm cười.

Hắn là người của hai thế giới, làm gì không nghe ra Lý An có ý tốt.

“Ừm, nhìn thấy dáng vẻ tự tin của Ngô huynh, chắc là có cách khôi phục với Đạo thương, thế nhưng…”

Lý An cười cười, lấy ra một chiếc bình sứ nhỏ từ trong ống tay áo.

Sau đó, hắn mở bình sứ ra, lấy ra một viên ‘đan dược’ nho nhỏ!