Chương 656: Ma Vương Quân

Ngay khi Lâm Hữu ra ngoài thì trên quảng trường ở trung tâm thành Trấn Ma có một chiếc xe ngựa chầm chậm lái tới, dừng ở bên cạnh.

Bạch Lâm Tuyết cầm Tinh Thạch Pháp Tắc cấp 6 mới lấy được từ Bạch Thượng Đình, trong lòng có chút lo lắng đi xuống xe ngựa.

Lúc này, con mắt nàng vẫn còn đỏ bừng, hình như vừa rồi đã khóc lớn một trận.

Cha mẹ nuôi của nàng đi theo bên cạnh nàng, cúi đầu thở dài.

- Đi thôi, cha ngươi đã giúp ngươi đả thông quan hệ, trước đó đã tuyên bố với bên ngoài là lúc ngươi thức tỉnh phạm sai lầm, để cho ngươi một lần nữa thức tỉnh.

Âm thanh của Lão Giang chậm rãi từ bên cạnh truyền đến.

Bởi vì Bạch Thượng Đình không thích hợp lộ diện ở đây cho nên đã bảo hắn tới thay.

- Không!

Bạch Lâm Tuyết quay đầu, có chút quật cường nhìn chăm chú lão Giang:

- Là ngài đã nuôi dưỡng ta thành người, dù như thế nào thì ngài vẫn mãi là cha ta!

Mặc dù tính tình của nàng yếu đuối, nhưng lại rất xem trọng ân tình.

Cho dù nàng sớm đã biết chuyện này, nhưng ân dưỡng dục nhiều năm như vậy, sao có thể nói buông xuống là buông xuống được.

Đây có lẽ là một lần nàng cường ngạnh duy nhất từ trước đến giờ.

Lão Giang nghe nàng nói như vậy thì cũng có chút động dung, hai mắt đẫm lệ liên tục gật đầu.

- Tốt, tốt, có câu nói này của ngươi ta cũng yên tâm rồi, nhanh đi thức tỉnh lại đi, ta chờ ngươi trở nên nổi bật quay về đón ta nữa.

- Ừm.

Bạch Lâm Tuyết gật đầu thật mạnh, ánh mắt bỗng nhiên trở nên kiên định, đi về phía trong quảng trường.

Nhưng nàng lại không chú ý tới, lúc này, hộp gỗ ở trong tay nàng đang phát ra một cỗ khí tức thánh khiết nhàn nhạt, dần dần dung nhập vào trong cơ thể của nàng.

Đợi sau khi những người xếp hàng trước đó cơ bản thức tỉnh xong.

Trong một nơi hẻo lánh, nhân viên thức tỉnh đã được an bài trước đó lập tức vẫy vẫy tay về phía bọn hắn.

- Là tiểu thư Bạch gia đúng không?

Đứng ở trên đài đi.

Người kia cố ý nói nhỏ.

Mặc dù Bạch Thượng Đình đã phái người tản tin tức giả, người trên quảng trường cũng đổi một nhóm khác.

Nhưng loại chuyện này vẫn nên tận lực che giấu tai mắt người khác thì tốt hơn, tránh dẫn tới quá nhiều người chú ý, đôi hắn hay là đối với Lâm Hữu cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào.

Hiển nhiên Bạch Lâm Tuyết cũng hiểu điểm này, quay đầu nhìn thoáng qua lão Giang, sau đó nàng chậm rãi đi đến trên đài thức tỉnh đang bỏ trống ở một nơi hẻo lánh, khẩn trương nhắm mắt lại.

- Thả lỏng.

Thức tỉnh nhân viên nói nhỏ, sau đó quen thuộc thôi động trận pháp thức tỉnh, bắt đầu tiến hành thức tỉnh cho Bạch Lâm Tuyết.

Nhưng một giây sau.

Khi trận pháp vừa thắp sáng thì dị biến đột nhiên xuất hiện.

- Đùng!

Một luồng thánh quang chói mắt đột nhiên nổ tung ở trong trận pháp, bao phủ cả người Bạch Lâm Tuyết vào trong.

Thánh quang mênh mông hóa thành cột sáng phóng lên tận trời, nháy mắt chiếu sáng toàn bộ quảng trường.

Thậm chí người kia còn không kịp phản ứng thì ánh mắt mọi người mọi người trên đường phố xung quanh quảng trường đã bị hấp dẫn tới.

- Khí tức thật là mạnh!

- Dị tượng thức tỉnh! Lại xuất hiện dị tượng thức tỉnh!

- Chẳng lẽ là thức tỉnh được binh chủng mạnh mẽ gì à?

- Mấy binh chủng cấp hiếm có vừa rồi cũng không khoa trương như vậy, đây tuyệt đối là binh chủng cấp Truyền Kỳ trở lên!

- Nhanh! Nhanh đi qua xem một chút!

Đối với loại thành thị xa xôi như thành Trấn Ma này thì ban đầu binh chủng cấp Truyền Kỳ đã là cực kì hiếm thấy.

Càng quan trọng là, người thức tỉnh ra binh chủng cấp Truyền Kỳ sẽ có tỷ lệ rất lớn thức tỉnh năng lực xen lẫn, giống với lãnh chúa Vạn Giới rút thưởng lần đầu nhận được năng lực ngoài định mức.

Năng lực xen lẫn có mạnh có yếu.

Nhưng có thể xác định là, lãnh chúa thức tỉnh năng lực xen lẫn ít nhất đã có nhiều hơn lãnh chúa bình thường một thủ đoạn, xác suất mạnh lên cao hơn rất nhiều, tuyệt đối là đối tượng được các thế lực lớn tranh nhau mời chào.

Cho nên rất nhanh, thế lực lớn nhỏ trong thành đều phái người tới dò xét tình huống, xem có thể mời chào thiên tài hiếm có này tới hay không.

Mà lúc này, ở trong quảng trường.

Hai mắt của Bạch Lâm Tuyết đang nhắm nghiền, được thánh quang bọc vào, cả người cũng trở nên vô cùng thần thánh.

Ở sau lưng nàng, hư ảnh thiên sứ một tay cầm quyền trượng chữa trị mở ra hai cánh, mảng lớn lông vũ màu trắng từ không trung bay xuống.

【 Chúc mừng ngài đã thức tỉnh thành công, thu hoạch được binh chủng ban đầu: Tế Tự Thần Thánh (Truyền Kỳ) 】

【 Thức tỉnh năng lực xen lẫn: Trái Tim Thánh Khiết (hiệu quả của tất cả kỹ năng trị liệu, phòng thủ tăng lên 50%, phạm vi tăng lên 50%, không thể chiêu mộ binh chủng công kích). 】

Nghe nhắc nhở trong đầu, Bạch Lâm Tuyết mở to hai mắt, có chút không biết làm sao.

Nàng không ngờ mình thức tỉnh lại gây ra ra động tĩnh lớn như vậy.

Nhìn xung quanh càng ngày càng nhiều người, nàng rốt cục hoảng, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải.

- Đi theo ta!

May mắn lúc này, một đạo hắc ảnh lướt qua không trung, kéo nàng ra khỏi trên đài, mang nàng rời khỏi quảng trường.

Tốc độ nhanh chóng, căn bản không cho những người khác trên quảng trường có cơ hội phản ứng.

Đợi đến khi Bạch Lâm Tuyết kịp phản ứng thì đã phát hiện mình đang ngồi ở trên lưng một con Kim Sí Đại Điêu, phía trước rõ ràng là cha ruột của nàng, Bạch Thượng Đình.

Rất hiển nhiên, mặc dù Bạch Thượng Đình không ra mặt, nhưng vẫn liên tục chú ý nghi thức thức tỉnh của mình, bằng không thì cũng không thể nào chạy đến nhanh như vậy.

Mãi cho đến khi bở lại quảng trường xa xa đằng sau, Bạch Thượng Đình mới rốt cục thở dài tiếng:

- Quả nhiên ngươi vẫn tiếp nhận huyết mạch của mẹ ngươi.

Đối với việc Bạch Lâm Tuyết thức tỉnh ra binh chủng hệ Thiên Sứ truyền kỳ, Bạch Thượng Đình vừa cao hứng lại vừa mâu thuẫn.

Vừa rồi gây ra chiến trận lớn như vậy, cho dù hắn muốn giấu giếm thì cũng không thể nào đè toàn bộ chuyện này xuống được.

Một khi tin tức thành Trấn Ma có người thức tỉnh binh chủng truyền kỳ truyền ra thì tất nhiên sẽ làm cho cao tầng điện Vạn Thần chú ý, phái người xuống đây mời chào.

Nhưng vấn đề là.

Bây giờ, hắn và tam trưởng lão vẫn như cũ như nước với lửa.

Nếu như bị đối phương biết cháu ngoại của mình lại có thiên phú như vậy chắc chắn sẽ đích thân tới mang nàng đi, đến lúc đó sẽ không ai có thể ngăn cản được.

Bạch Thượng Đình hiểu rất rõ tính nết của tam trưởng lão.

Tuyệt không thể sẽ vì đứa cháu ngoại mà thay đổi thái độ đối với hắn.

- Mẹ ta. Nàng cũng hệ Thiên Sứ à?

Bạch Lâm Tuyết thấp giọng hỏi.

Ký ức của nàng đối với mẹ mình chỉ dừng lại ở hồi nhỏ mà thôi, thậm chí ngay cả hình dạng ra sao nàng cũng đã hoàn toàn không nhớ rõ.

Nhưng nàng vẫn liên tục khát vọng, một ngày nào đó có thể nhìn thấy mẹ, nhìn xem nàng là hạng người gì.

Nghe được nàng hỏi thăm, Bạch Thượng Đình chần chờ một chút, cuối cùng ánh mắt ảm đạm đi:

- Đúng, mẹ ngươi nàng… Là Thánh nữ có thiên phú mạnh nhất trong điện Vạn Thần, chắc là ngươi đã tiếp nhận huyết mạch của nàng.

- Lấy thiên phú ngươi thức tỉnh, có lẽ không được bao lâu nữa điện Vạn Thần sẽ phái người xuống đây, đến lúc đó… Sợ là sẽ phải mang ngươi đến thành Vạn Thần.

- Ta không muốn đi thành Vạn Thần.

Bạch Lâm Tuyết chợt ngẩng đầu lên.

- Ngươi không muốn đi? Vì sao?

Bạch Thượng Đình kinh ngạc nhìn nàng.

Mặc dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng gia nhập điện Vạn Thần đối với Bạch Lâm Tuyết mà nói tuyệt đối rất có ích lợi, thậm chí hắn đã làm tốt chuẩn bị rời xa con gái.

Nếu hắn đã không có cách nào làm hết trách nhiệm một người cha nên có, vậy thì ít nhất cũng phải đưa nàng đến bên cạnh mẹ của nàng, đền bù thua thiệt từ nhỏ cho nàng.

Nhưng làm cho Bạch Thượng Đình vạn lần không ngờ là.

Nghe thấy hắn hỏi thăm, Bạch Lâm Tuyết lại lắc đầu.

- Ta thích nơi này hơn thành Vạn Thần, mọi người… Đều đối xử với ta rất tốt.

Thanh âm của nàng nhỏ như tiếng muỗi kêu, giống như chỉ nói cho mình nghe.

Nhưng lấy thín lực của Bạch Thượng Đình vẫn có thể nghe được rất rõ ràng, hắn sửng sốt một chút, ánh mắt lập tức nhu hòa xuống.

Hắn vươn tay ra, muốn vuốt ve đầu của Bạch Lâm Tuyết, nhưng vừa giơ ra một nửa lại cứng đờ, lần nữa thu về.

- Yên tâm đi, nếu ngươi đã nói như vậy thì cha sẽ tuyệt đối không để bất luận người nào mang ngươi đi.

Nói xong, hắn lại để Kim Sí Đại Điêu xoay quanh một vòng ở trên bầu trời thành phố, rồi mới hướng bay trở về Phủ Thành Chủ.

Cùng lúc đó, trên bầu trời cách thành Trấn Ma mấy ngàn cây số.

Lâm Hữu đang cưỡi Tiềm Long đi đường cũng rốt cục vượt qua cánh rừng rậm phía dưới, đáp xuống một vùng đất hoang vu.

Sở dĩ hắn đến một nơi xa như vậy là bởi vì ma thú ở gần thành Trấn Ma, cơ bản đều là cấp 10 trở xuống, căn bản không gây nổi hứng thú của hắn.

Mà Thần Chi Lĩnh Vực cũng rộng lớn vượt qua tưởng tượng của hắn.

Hắn lấy thực lực cấp 12 phi hành lâu như vậy, nhưng xung quanh vẫn như cũ là vô biên vô hạn, vĩnh viễn không nhìn thấy điểm cuối.

Cho nên hắn chỉ có thể tận lực lựa chọn phương hướng tương đối vắng vẻ, không có bóng người để đi, đi về những nơi hoang dã bị ma thú chiếm cứ.

- Chủ nhân, ngài mau nhìn bên kia!

Bỗng nhiên, âm thanh của Tiềm Long vang lên.

Lâm Hữu ngẩng đầu nhìn về phía trước, lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm kinh sợ.

Chỉ thấy nơi cuối tầm mắt xa xôi, mảng lớn huyết khí mãnh liệt bao phủ kín bầu trời, nhuộm Thần Vực rộng lớn lúc đầu thành một mảnh huyết sắc, thậm chí mơ hồ có Ma Khí phun trào.

Tuy nơi đó cách vị trí hắn đứng xa mấy chục ngàn dặm, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được một cỗ khí tức bạo ngược không giống với lãnh chúa.

Chuyện này làm Lâm Hữu không khỏi nhớ lại lời Bạch Thượng Đình đã nói với hắn hôm nay.

Mặc dù vị trí của thành Trấn Ma bọn hắn tương đối vắng vẻ, nhưng đối mặt lại là một chi đại quân Ma Tộc từ ma thú cấp Ma Vương thống soái.

Một khi bị xâm chiếm thì thành Trấn Ma sẽ làm trạm gác, nhanh chóng truyền tin tức về thành Vạn Thần, chờ đợi cường giả tới chi viện.

Chỉ là cấp Ma Vương mà đã có uy thế kinh khủng như vậy, gần như kéo dài mấy chục ngàn dặm xa, có thể thấy được trong đó ẩn chứa bao nhiêu ma thú cấp cao.

Cũng lại một lần nữa đổi mới nhận biết của Lâm Hữu đối với cấp 13.

- Đi, trước đi qua đó nhìn một chút, đừng bay quá cao, chắc là bên kia sẽ có ma thú cấp 12 trở lên.

Hơn hai mươi ngàn binh chủng truyền kỳ của Lâm Hữu đều là dùng binh chủng Quỷ Liễu đột biến mà thành, tiếp nhận đặc tính thăng cấp của Quỷ Liễu tăng theo cấp độ của lãnh địa, cho nên hiện tại tất cả cũng đều tự động lên tới cấp 12.

Chỉ cần không gặp phải quái vật cấp Ma Vương kia thì một phần nhỏ Ma Vương Quân chắc là không có vấn đề gì lớn.

Nhưng lần này, mục đích hắn tới đây chỉ là điều tra tình hình địch, có thể tận lực không xảy ra đại chiến thì tận lực tránh, tránh hấp dẫn sự chú ý của cường giả Ma Tộc.

Rất nhanh, Tiềm Long đã bằng mượn tốc độ kinh người của mình lướt qua cánh đồng hoang, đi tới khu vực bị huyết khí bao phủ.

Lâm Hữu ngẩng đầu lên, mặt trời trên bầu trời đã bị nhuộm thành màu đỏ.

Một mùi huyết tinh nồng đậm đến mức làm người ta cảm thấy khó chịu tràn vào xoang mũi, cảm giác thần kinh cũng trở nên táo động, Thậm chí mơ hồ có một cỗ xúc động khát máu.

Khí tức thật quỷ dị!

Lâm Hữu âm thầm kinh hãi.

Huyết khí khác với huyết khí bình thường, cấp 10 trở xuống ngửi thấy mùi này tuyệt đối sẽ lập tức bị ăn mòn, đánh mất ý thức, thậm chí biến thành quái vật chỉ biết giết chóc.

Trừ phi có được kỹ năng tịnh hóa xua tan phạm vi lớn của hệ Thiên Sứ gia trì, nếu không thì sẽ không thể chống lại nổi.

Lại có thể làm cho hoàn cảnh xung quanh xảy ra loại thay đổi như vậy.

Đây chính là chỗ kinh khủng của ma thú cấp Ma Vương à?

Không biết sau khi lãnh chúa lên tới cấp bậc ngang cấp Chân Thần thì có thể có năng lực mạnh mẽ giống vậy hay không.

- Ngừng một chút.

Đột nhiên, ánh mắt của Lâm Hữu đảo xuống phía dưới, bị một con ma thú khí thế không kém hấp dẫn, kêu Tiềm Long dừng lại.

Tiềm Long ngầm hiểu, đi tới phía trên đầu con ma thú kia.

Lâm Hữu cũng rốt cục thành công dò xét được thuộc tính nó.

【 Tên: Trinh Sát Bóng Tối (đầu mục) 】

【 Chủng Tộc: Vong linh 】

【 Cấp độ: Cấp 10 】

【 Lực lượng: 56250 】

【 Thể chất: 56250 】

【 Tốc độ: 62500 】

【 Tinh thần: 58750 】

【 Kỹ năng: Chạy Nhanh, Ẩn Nấp, Ánh Mắt Hắc Ám, Cảm Giác Tử Vong】

【 Đầu mục: Toàn bộ thuộc tính tăng lên 25% 】

【 Giới thiệu: Quân trinh sát dưới trướng Ma Vương Patton, phụ trách cảnh giới ở bên ngoài, năng lực điều tra và chạy trốn cực mạnh. 】