Chương 878: Biến cố! Huyết dăng!

Trên người của người nam tóc vàng tản ra Thánh quang, thái độ lương thiện, nụ cười hiền hòa.

Hành động của hắn cũng vô cùng chính phái, khiến cho ấn tượng đầu tiên của hắn đối với mọi người vô cùng tốt.

Thế nhưng...

Những gì mà Ngô Trì nhìn thấy, giống như là một Ma vương khoác da ‘Thiên sứ’ vậy, ẩn tầng dưới túi da lương thiện, chính là linh hồn dơ bẩn đến cực điểm.

Thiện và Ác ôn hòa cùng cao ngạo.

Cảm giác mâu thuẫn vô cùng nồng nặc.

“Người này trong ngoài không đồng nhất, là một ngụy quân tử.”

Trong lòng Ngô Trì thầm lắc đầu.

“Nếu như có mâu thuẫn với người này, chắc chắn là sẽ rất thảm, một kích tất chết!”

“Nếu như có thể, tìm được Lãnh địa của hắn, trực tiếp nghiền xương cốt thành bụi.”

Lúc này, người nam âm chập kia lạnh lùng mở miệng: “Ngu xuẩn, muốn dựa vào ân huệ nhỏ này để thiết lập hình tượng của mình, để thu hoạch quyền chỉ huy sao?”

“Đúng đó, các Lãnh chúa ở đây đều không phải là người mới, sao có thể không nhìn ra ý nghĩ của hắn chứ.”

Lãnh chúa lão nhân cũng mở miệng cười một tiếng.

Ngô Trì: “.”

Được, xem ra là ra tay trước thì là vua, bởi vì tình huống hắn là người đầu tiên xuất thủ, tất cả mọi người đều xem hắn là ‘cáo già’.

Hắn cũng lười phản bác, yên lặng mà nhìn lấy.

“Phẩm chất đức tính của các hạ thật là cao quý!”

Lionel khôi phục bình tĩnh, ít nhiều cũng có chút cảm động.

Suy nghĩ kỹ một chút, bên trong các Sứ thần có tốt có xấu cũng là có thể lý giải, chí ít thì bây giờ vị nam tử tóc vàng này cũng vô cùng ‘lương thiện’!

“Tin tưởng ta!”

Nam tử tóc vàng cười cười, vẻ mặt tự tin.

Lionel gật đầu, cầm tay với hắn.

Tràng diện vô cùng hài hòa.

Đám người đều không nhịn được mà gật đầu, cho rằng chuyện này xem như là đã xong xuôi.

Đột nhiên!

Lionel lộ ra một tia thống khổ, hai mắt đầy máu.

Nam tử tóc vàng cảm thấy không đúng, đang muốn tránh khỏi, Lionel bỗng nhiên kêu thảm lên một tiếng, đầu nổ tung, một con côn trùng huyết nhục mãnh liệt mà bắn ra, chộp về phía nam tử tóc vàng!

Nam tử tóc vàng là Lãnh chúa, làm sao mà không có cách phòng thân được, trên người lập tức kích hoạt ‘Thánh quang hộ thuẫn’ cùng với một vài bảo vật sườn kỳ ảo huyền huyễn.

Nhưng những bảo vật kia cũng vô dụng, côn trùng có thể thôn phệ kết cấu pháp lực, giống như không nhìn thấy hộ thuẫn và những món bảo vật kia, trực tiếp nhào lên mặt của nam tử tóc vàng!

Người phía sau nổi giận gầm lên một tiếng, trên người toát ra một ngọn lửa màu vàng, thậm chí bàn tay của hắn còn hóa thành một cánh tay Thánh quang, chộp về phía con côn trùng!

Thế nhưng con côn trùng kia đúng thật là quỷ dị thôn phệ các loại lực lượng, cuối cùng phần đuôi đen nhánh đâm về phía đầu của nam tử tóc vàng!

Phốc--!

Giống như là dưa hấu mà nổ lên, nam tử tóc vàng ngã xuống trên đất, lực lượng Thánh quang tản ra.

Trạng thái chết thảm của hắn và Lionel giống nhau như đúc.

Chuyện này nói ra thì rất dài dòng, nhưng thực ra chỉ là trong nháy mắt như thế.

Đám người đều không kịp phản ứng lại, đợi khi bọn họ lấy lại tinh thần, kinh hãi cực độ...

Lúc chuẩn bị ra tay, con côn trùng một lần nữa bắn lên, trong nháy mắt liền độn vào không gian.

Sau đó xuất hiện ở sau lưng của Ngô Trì, nhào đến!

Nhanh!

Quá nhanh!

Các Vương giả của Thế giới Úc Lai Ân thậm chí ngay cả một câu cũng còn chưa nói xong, cho dù là ‘Thi pháp trong nháy mắt’ thì cũng không kịp, các Lãnh chúa giờ khắc này đều cho thấy ‘tố chất’ của bọn họ, không chút do dự mà lui ra phía sau, một chút ý nghĩ tiếp viện cũng đều không có.

“Ah.”

Ngô Trì lạnh nhạt nhìn lấy, mãnh liệt đưa tay ra, phát sau mà đến trước, trực tiếp nắm lấy con côn trùng kia!

Con côn trùng cố gắng thi pháp, cố gắng thôn phệ năng lượng, thậm chí là vặn vẹo không gian, bắt đầu các thứ nguyên liên tiếp.

Nhưng chỉ là một hơi thở, linh lực ở trong cơ thể của Ngô Trì bạo phát, chỉ nghe thấy một tiếng ‘rồng ngâm’, một cỗ lực lượng khủng khiếp nổ tung ở trong một tấc vuông, ‘bóp nát’ con côn trùng!

Đây cũng không phải là toàn lực, mà là lực nghiền nát siêu phàm, cho dù là thể Linh hồn, các loại thể năng lượng, cũng không có đường trốn thoát!

Ba--!

Côn trùng bị nghiền nát, rơi xuống trên mặt đất.

Cũng là lúc này, chúng Lãnh chúa lùi về phía sau mấy bước, âm thanh của những dân bản địa kia mới truyền đến.

“Cẩn thận!”

“Sứ thần chết rồi!”

“Đáng chết! Con côn trùng kia...”

Tốc độ truyền bá của âm thanh là bao nhiêu?

Từ khi đầu của Lionel nổ ra, rồi đến con côn trùng giết chết Lãnh chúa tóc vàng, rồi đến đánh lén Ngô Trì, bị Ngô Trì giết ngược lại.

Các dân bản địa mới vừa lên tiếng, như mấy người Andrew cũng thi triển các loại kỹ năng ‘thiểm thước’ dịch chuyển vị trí đến đây, cố gắng ‘trợ giúp’ Ngô Trì.

Thế nhưng...

Tất cả đều đã làm xong.

“Chuyện này...”

Các Lãnh chúa giống như là hai mặt, đều có chút xấu hổ.

Bọn họ đầu tiên là lựa chọn rút lui, kết quả là người ta trực tiếp nghiền nát nguy cơ, các dân bản địa cũng vô cùng kinh ngạc, ai nấy đều lộ ra vẻ khiếp sợ...

“Khụ khụ, Lãnh chúa Ngô Ngữ quả nhiên là lợi hại!”

Các Lãnh chúa đều có da mặt dày, ai nấy đều lộ ra nụ cười rồi quay về ghế ngồi, cũng không có chút áy náy nào.

Đám người Andrew ai nấy nhìn nhay, đều có chút bất lực.

Andrew đi lên phía trước, cung kính nói: “Không hổ là Sứ thần, đối mặt với Ma vật này...”

“Trưởng Hội nghị, đó cũng là Sứ thần.”

Một gã Pháp sư ở bên cạnh lên tiếng, chỉ về phía thi thể của nam tử tóc vàng đang ở trên mặt đất.

Andrew nhất thời bị kiềm hãm, vô mông ngựa ai ngờ lại vỗ đến tận đùi, chuyện này cũng khá lúng túng!

Bỗng nhiên, thi thể của nam tử tóc vàng hóa thành Thánh quang rồi bay đi, các dân bản địa đều cả kinh.

“Sứ thần các hạ, vị bằng hữu này của các ngươi...”

Andrew nhìn về phía Ngô Trì, Ngô Trì cười nhạt, mở miệng nói: “Đi phục sinh rồi, không cần lo lắng, tiếp tục đi.”

“Lại có thể phục sinh sao! Không hổ là Sứ thần!”

Andrew cười ha ha, cung kính rời đi.

Bên cạnh Ngô Trì, ánh mắt của Mộc Linh Nhi đang mặc đồ đen di chuyển, truyền âm cho Lâm Đại Ngọc: “Đại Ngọc tỷ tỷ xem xem, công tử lại giả vờ đứng đắn rồi!”

“Ai dạy ngươi lời nói vô vị này?”

Đôi mắt xinh đẹp của Lâm muội muội cứng lại, nàng liếc nhìn qua, Mộc Linh Nhi rụt cổ lại, “Công tử luôn nói bản thân mình như thế!”

“Đừng lên tiếng.”

Lâm Đại Ngọc trả lời một câu, tiếp tục trầm mặc.

Mới vừa đánh lén, cho dù bất cứ người nào trong chúng nữ xuất thủ thì cũng đều có thể giải quyết, nhưng xem ra Ngô Trì là muốn ‘tự mình hiển thánh’, các nàng đương nhiên sẽ không bao biện làm thay.

Trên thực tế, hiệu quả cũng rất tốt!

Các dân bản địa nghĩ như thế nào thì không cần nói, ít nhất, các Lãnh chúa ai nấy đều có vẻ mặt khiếp sợ.

Tên nam tử âm chập kia đổ mồ hôi trán, cũng không dám nhìn qua Ngô Trì.

Lãnh chúa trên cấp 40, có Lãnh địa bất diệt, có thể phục sinh.

Nhưng phục sinh cần có thời gian, hơn nữa trong thời gian phục sinh cũng không thể trở về, một khi bị tìm thấy Lãnh địa, vậy thì xong đời rồi.

Còn nữa, một khi bị giết, Lãnh địa không người chỉ huy, Cửa trợ giúp lần này sẽ kiếm lấy công tích như thế nào?

Vì vậy, thái độ của mọi người càng ‘hiền lành’ hơn.

“Ngô Ngữ đại nhân không hổ là Lãnh chúa có động tác nhanh nhất, thực lực quả nhiên là rất mạnh.”

Lão Lãnh chúa cười cười, lại nhìn xuống con côn trùng đã bị nát thành mảnh nhỏ ở trên mặt đất, lên tiếng nói: “Là Huyết dăng, thủ đoạn của Qủy Hút máu!”