Chương 972: Vạn hóa! Lớn Nhỏ Như Ý!

Kiếm quang như ý!

Chỉ nghe thấy một tiếng thanh thúy vang lên, trường kiếm của Ngô Trì rạch một cái mà qua, xẻ ngang qua lửa lớn, cố gắng công kích Hồ Tụ Nhi.

Sắc mặt người sau không thay đổi, giữa đường mãnh liệt thay đổi thế công, như kỳ tích mà thay đổi chiến pháp, thương Hồng Anh hoành ở giữa!

Chỉ nghe thấy một tiếng ‘Phanh’, trường kiếm đánh vào bên trên thương Hồng Anh, áp cong thân thương.

Mắt nhìn thấy trường kiếm của Ngô Trì ở cự ly gần, Hồ Tụ Nhi cắn chặt răng, áp lực ở trong lòng vô cùng lớn.

Đã đến ‘Thành Thái Âm’ lâu như thế, nàng cũng biết rất nhiều thúw.

Thẳng thắn mà nói, nàng cũng không bài xích, ngược lại là vô cùng chờ mong tương lai của ‘Thành Thái Âm’.

Nhưng trước đó, đánh một trận cùng với Ngô Trì…

Nhất định là phải có!

“Công tử quả nhiên là giữ lời, đẳng cấp sinh mệnh đã áp chế đến khoảng cấp 10!”

Hồ Tụ Nhi nhẹ nhàng cười cười, trong con ngươi đều là vẻ hung hăng.

“Nhưng, công tử đã chuẩn bị thảm bại chưa?”

“Hửm?”

Ngô Trì ngẩn ra, Cảm giác siêu phàm bỗng nhiên cảnh báo.

Hắn nhạy bén mà quay đầu lại, đã nhìn thấy lửa lớn ở phía sau không biết đã ngưng tụ lại một chỗ từ lúc nào, hóa thành một đao một kiếm, không một tiếng động mà chém về phía hắn!

“Thủ đoạn tốt!”

Ánh mắt của Ngô Trì sáng lên, bước chân dừng lại, giống như là lông chim bay trong gió, nhẹ nhàng bay qua phía bên cạnh, tránh được trảm kích.

Một đao một kiếm chém vào trong không khí, lại hội tụ ở một chỗ, biến thành Phượng Hoàng Hỏa Diễm.

“Ngươi mới vừa tiếp xúc với món trang bị này, đã ứng dụng lực lượng siêu phàm của trang bị đến mức độ này rồi sao?”

Ngô Trì cẩn thận nhìn lại một chút, không nhịn được mà líu lưỡi.

Hồ Tụ Nhi của ngày hôm nay cũng mới chỉ có cấp 8, Thần thông và Kỹ năng cũng chẳng có mấy cái, đều là tự mình lĩnh ngộ, hoặc là truyền thừa của Hồ tộc.

Chỉ có đẳng cấp càng cao, thì ‘Cây kỹ năng’ mới mở khóa, mới có thể nhận được càng nhiều hơn.

Vì vậy, nàng cầm một thanh vũ khí!

Là ‘trang bị’, không chỉ có sự khác biệt về bản thân chất liệu, lực lượng siêu phàm ở phía trên, mới quyết định sự trên lệch giữa ‘phẩm chất’ và ‘đẳng cấp’ của trang bị!

Anh hùng bình thường, lúc sử dụng ‘Trang bị’, cho dù là loại hình gì, một là nhận được sự gia trì của thuộc tính ở trên đó, hai là nhận được lực lượng phụ ma ở trên đó, hoặc là sử dụng các loại như kỹ năng phụ ma ở trên trang bị.

Là ‘Người sử dụng’ chứ không phải ‘Người khai phá’!

Là vận dụng bước thô sơ, rất khó tiến vào bước mở khóa sâu!

Dù sao, món đồ như trang bị này đổi mới rất nhanh, trừ phi là các loại trang bị như ‘Pháp bảo Bản mệnh’, hoặc là ‘Bình Ngũ Lôi’ ở trong tay của Tần Khả Khanh, trói chặt cùng với chức nghiệp, có thể phát triển, thì mới có thể từng bước đào móc ra lực lượng siêu phàm của trang bị trong thời gian cực nhanh, vận dụng càng hoàn mỹ hơn, do đó mà phát huy ra uy năng cường đại hơn!

Thế nhưng Hồ Tụ Nhi…

Nàng nắm trang bị ở trong tay, chính là cực hạn!

Chính là cực đạo!

Chính là hoàn mỹ!

“Vạn hóa…”

Ngô Trì tấm tắc một tiếng, Hồ Tụ Nhi cũng không nói nhiều, vô cùng chăm chú mà tiến công đến, thương Hồng Anh ở trong tay mãnh liệt bạo phát, một bộ thương pháp quỷ thần khó lường nổ tung.

Trong chớp mắt, Phượng Hoàng ré dài, lửa lớn cuồn cuộn trào dâng mãnh liệt, giống như là dưới bàn chân có núi lửa phun trào!

Phanh--!

Cung điện trực tiếp bị đánh vỡ, sàn nhà và trần nhà đều nổ tung, Ngô Trì cười khổ một tiếng, chỉ có thể dùng trường kiếm ngăn lại, nghênh đón về phía của nàng.

‘Chiến đấu’ mà bản thân hứa, đương nhiên không thể có mắt mà không tin.

Hắn áp chế đẳng cấp sinh mệnh của mình, từng kiếm từng kiếm, lấy cứng đối cứng với Hồ Tụ Nhi!

Sau khi Hồ Tụ Nhi có chồng chất buff, hung hãn không gì sánh được, giống như là một con Hung thú của Đại Hoang, mọi cử động đều có thể xé rách uy lực của trời đất, Cung điện xa hoa mỹ lệ trực tiếp bị đánh cho nát, Đại địa cũng gồ ghề lên, vô cùng đáng sợ.

Thế nhưng…

Dù sao thì hắn cũng là người có công pháo ‘Hoàng Đế Pháp’ Nhất thải, mặc dù đã áp chế thực lực, thế nhưng ưu thế của công pháp, vẫn khiến cho Ngô Trì thành thạo khi đối mặt với mưa dông gió giật.

Cuối cùng, hắn đã tìm được một cơ hội, một kiếm mãnh liệt đâm ra!

Chỉ nghe thấy một tiếng ‘Tăng’, giống như xé nát không gian, một kiếm đánh vào trên người của Hồ Tụ Nhi!

Người sau bị đánh bay ra, đánh xuống mặt đất, cày cho mặt đất ra một cái đường hầm dài hơn mười mét.

Trong bụi mù, Hồ Tụ Nhi đứng lên, tóc rối tung xõa xuống, nét anh dũng ở trên mặt lãnh khốc xinh đẹp.

Mãnh liệt, cả người nàng đều chấn động, đôi môi mỏng trong chốc lát liền đỏ thẫm như máu, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên một chút chói lọi, rầm một tiếng, giáp trụ ở trên người nàng đã vỡ vụn rất nhiều, từng mảnh từng mảnh rơi xuống trên mặt đất.

Hiển nhiên, là công lao của một kiếm vừa rồi của Ngô Trì.

Dưới giáp trụ, da thịt như ngọc, thần quang chảy xuôi.

Chỉ là nhìn một cái, Ngô Trì thiếu chút nữa bị lấy đi tâm trí, cũng may là trong đầu có quan tưởng ‘Tiên nữ đạp Thần Hà’, lúc này mới bình tĩnh lại.

“Đây là dáng người bực nào chứ?”

Trong lòng Ngô Trì chờ mong, cũng dần dần dâng lên ý chí chiến đấu.

Bỗng nhiên, Hồ Tụ Nhi nổi giận gầm lên một tiếng, mãnh liệt đột ngột từ mặt đất mọc lên, tay không đánh đến!

Nàng giống như là mở ra ‘Lực lượng của Cực đạo’, cộng thêm Thần thể buff, một quyền này có sát thương đối với linh hồn.

Ngô Trì giơ kiếm chặn lại, chỉ cảm thấy trường kiếm bị ngọn lửa thiêu đốt một cái, không ngừng run rẩy.

Thế nhưng… chung quy cũng đã chặn được!

“Giết!”

Ngô Trì trở tay một kiếm, trường kiếm đâm một cái đi qua, đánh bay Hồ Tụ Nhi, trực tiếp đụng ngã mấy bức tường, lại đánh ra một cái đường hầm ở trên mặt đất, giáp trụ gần như là đã vỡ hết.

Thế nhưng chưa đợi Hồ Tụ Nhi đứng dậy, Ngô Trì lại đánh một kiếm, nhanh đến cực hạn, đâm vào trong cơ thể của nàng!

Ngô!!

Hồ Tụ Nhi kêu lên đau đớn một tiếng, nhưng lại không có một chút sợ hãi và đau nhức nào, chỉ là cơ thể khẽ động, lại càng lúc càng lớn hơn!

Thần thông ‘Lớn Nhỏ Như Ý’!

Chỉ chốc lát sau, nàng liền hóa thành một người khổng lồ cao bảy tám mét…

Hơn nữa còn là tai Hồ Ly đuôi cáo, hình thái ‘Cửu Vĩ Hồ Thanh Khâu’!

Lần này, thắng lợi mà Ngô Trì mới vừa lấy được không còn ý nghĩa gì nữa.

Nàng cao bảy tám mét, bị trường kiếm của Ngô Trì đâm một chút căn bản là không có gì.

“Chuyện này…”

Ngô Trì có chút bất lực, vội vàng xoay người lại một bước, tránh khỏi chiếc đuôi của nàng.

Đuôi cáo cực lớn hóa thành chín, mười đạo công kích đồng thời nện xuống, hóa xung quanh thành bột mịn.

Hung hãn!

Đáng sợ!

Ánh mắt của Ngô Trì khẽ động, một bên lấn người mà lên, trường kiếm liên tục hôi vụ, cố gắng tìm kiếm cơ hội!

Ùng ùng--!!

Bang bang!

Chỗ Cung điện này, vốn là nơi nghỉ ngơi của Ngô Trì, bởi vì đặc tính của ‘Thiên cung Vân Triện’, ngược lại cũng không cần lo lắng rằng nơi này sẽ bị hủy diệt như thế nào.

Thế nhưng cuối cùng là một Cung điện xa hoa mỹ lệ to lớn bị hai người sinh sôi dỡ xuống, cũng không tồn tại như ‘Phế tich’, trực tiếp trở thành hố đất.

Nếu như dốc toàn lực, Ngô Trì có thể thông qua ‘Áp chế thực lực’ để nghiền ép đối phương!

Thế nhưng, dù sao thì hắn cũng đã nói là sẽ áp chế thực lực…

Hơn nữa, thực ra thì đây là một cơ hội học tập!

Chiến đấu khó có được, Hồ Tụ Nhi có cách chiến đấu và ý chí chiến đấu đáng sợ nhất, mang đến cho Ngô Trì các phiền phức, là đối tượng học tập tốt nhất!

Là ‘Huyền nữ Vạn hóa’, cách khống chế Huyết mạch thiên phú, Kỹ năng Thần thông, mỗi một phần lực của cơ thể của nàng đều vượt xa đám người trong ‘Thành Thái Âm’, là người mà Ngô Trì không có cách nào so sánh được.

Vậy nên…

Một tiếng, năm tiếng, hai mươi bốn tiếng…