Chương 662: Đã Đến Thì Đừng Đi

Không ngoài dự đoán.

Liệt Dương quỳ Vương tộc, kỹ năng chủ yếu chính là khôi phục năng lượng, hơn nữa hiệu quả của kỹ năng còn cường đại hơn trong dự đoán của Lâm Hữu.

Nhất là hai kỹ năng phạm vi lớn "Nhật Diệu" và "Nguyệt Thực".

Một kỹ năng có tác dụng khôi phục năng lượng cho đồng minh, một kỹ năng thì hao tổn năng lượng quân địch, đồng thời tạo thành 3% sát thương linh hồn mỗi giây.

Một tăng một giảm, lực áp chế tuyệt đối là vô cùng kinh người.

Thậm chí có thể làm cho đối phương không có cách nào sử dụng kỹ năng.

Càng quan trọng là một kỹ năng cuối cùng, Nhật Nguyệt Cùng Sáng.

Lúc mặt trời và mặt trăng cùng xuất hiện thì hiệu quả của tất cả kỹ năng đều tăng lên gấp đôi, cũng chính là "Quang Hợp" có thể khôi phục 50% lực lượng pháp tắc.

Nhật Diệu và Nguyệt Thực thì mỗi giây khôi phục 2% năng lượng cho đồng minh, hao tổn 2% năng lượng của kẻ địch, tạo thành sát thương linh hồn cũng tăng lên tới 6%.

Dưới trạng thái Mọc Thêm Vô Hạn, kết hợp với phục chế thể cùng nhau phóng ra kỹ năng, hiệu quả lần nữa tăng lên gấp đôi, đó chính là 4% năng lượng và 12% sát thương mỗi giây.

Chỉ cần khoảng 8 giây là có thể chém giết tất cả kẻ địch cùng cấp trong phạm vi 1 cây số.

Trừ phi đối phương có thủ đoạn khôi phục, nếu không thì cũng chỉ có thể chờ chết hoặc là chạy ra khỏi phạm vi kỹ năng mà thôi.

Có thủ đoạn khôi phục cường đại như vậy, Pháp Tắc Thời Gian của hắn có thể kéo dài đến 20 giây trở lên, cuối cùng hắn cũng giải quyết được vấn đề tiêu hao hết năng lượng sau mỗi lần sử dụng Pháp Tắc Thời Gian.

- Nếu chủng tộc của ngươi đã là Nhật Nguyệt Quỳ, vậy thì gọi ngươi là Tinh Quỳ đi.

Lâm Hữu suy nghĩ một chút, đặt một cái tên cho Vương tộc mới, như vậy cũng dễ nhận biết hơn một chút.

- Cảm ơn chủ nhân ban tên.

Tinh Quỳ to lớn đội Thái Dương Hoa trên đầu chậm rãi cúi xuống hành lễ.

Âm thanh của nàng rất nhẹ nhàng, nghe giống như loại người tính tình tương đối hàm súc nội liễm, vừa hay bổ sung với các Vương tộc khác.

- Miễn lễ đi.

Lâm Hữu gật gật đầu đối với nàng, sau đó mang nàng đi tới ao Chuyển Hóa Anh Hùng, bắt đầu tiến hành chuyển hóa.

【 Chuyển hóa binh chủng Anh Hùng cần tiêu hao 25 viên Tinh Thạch Pháp Tắc ngang cấp, xin hỏi ngài có muốn tiếp tục không? 】

May mà Chuyển Hóa Anh Hùng cũng giống như chiêu mộ binh chủng đột biến, cũng cần Tinh Thạch Pháp Tắc ngang cấp.

Xem ra ở đây Tinh Thạch Pháp Tắc có công dụng rất lớn, tuyệt đối là tài nguyên quan trọng nhất.

Không do dự, Lâm Hữu lập tức lựa chọn chuyển hóa.

Một giây sau, quang mang sáng lên, thân thể của Tướng Tinh Quỳ bị bao phủ vào trong, khí tức cũng theo đó xảy ra thay đổi vi diệu.

【 Chuyển hóa thành công, "Nhật Nguyệt Quỳ - Tinh Quỳ" thức tỉnh thiên phú của bản thân: Thay Đổi Nhật Nguyệt】

【 Thay Đổi Nhật Nguyệt (thiên phú): Lúc có Nhật Diệu hoặc Nguyệt Thực, tất cả binh chủng Hướng Dương sẽ được giảm 25% sát thưởng. 】

Lại là giảm sát thương quần thể à?

Ánh mắt của Lâm Hữu sáng lên.

Binh chủng có kỹ năng sát thương và hỗ trợ phạm vi lớn khống tràng giống như Tinh Quỳ tuyệt đối là mục tiêu dễ bị để mắt tới nhất, cơ bản đều là đối tượng bị ưu tiên tập kích.

Nhưng sau khi có thiên phú này lại không giống.

Chỉ cần kẻ địch không có cách nào vọt tới phía sau hắn thì công kích phạm vi lớn cơ bản không giết được Tinh Quỳ, thậm chí còn không giết được binh chủng Hướng Dương của hắn.

Đây tuyệt đối là một trong những kỹ năng thích hợp nhất đối với binh chủng chuyên hỗ trợ.

Cũng chỉ có Hiền Giả Rừng Rậm với loại kỹ năng BUG Hài Hòa Tự Nhiên mới có thể đè lên một đầu mà thôi.

- Tốt, đi làm quen với bọn hắn một chút đi.

Lâm Hữu có thể nói là tương đối hài lòng đối với mấy kỹ năng của Tinh Quỳ.

Sau khi nói với nàng một câu, lúc này hắn mới đi tới dưới gốc Đại Thụ Thế Giới, dùng số Tinh Thạch Pháp Tắc cấp 12 còn lại tiếp tục đột biến binh chủng Siêu Phàm.

Không biết có phải là đột biến ra Vương tộc đã dùng hết vận may hay không.

Sau khi hắn tiêu hết ròng rã hơn bốn nghìn khối Tinh Thạch Pháp Tắc cũng không hề xuất hiện một kỹ năng biến dị nào nữa.

Đáng được ăn mừng duy nhất chính là số lượng binh chủng chiến đấu tương đối khả quan.

Hơn 2200 binh chủng, trong đó có 2000 là hình thái thăng cấp của binh chủng hắn thường dùng nhất.

Cổ Thụ, Hoa Tinh, Cây Nấm, Thanh Đằng, Hoa Ăn Thịt Người, Oản Đậu, Xương Rồng Tròn, Bồ Công Anh, Hướng Dương, Cỏ Đèn Lồng, Phỉ Thúy Lục Long, Thâm Lam U Mộng, Quả Hạch.

Nhìn một mảng lớn thực vật trước mắt thông qua Mọc Thêm tăng lên gấp đôi, trong lòng của Lâm Hữu bùi ngùi mãi thôi.

Trong lúc vô tình, hắn lại đã có được nhiều chủng loại binh chủng như vậy, hơn nữa tất cả còn đều là cấp Siêu Phàm.

Cho dù các Lãnh Chúa cấp 12 khác cũng có binh chủng cấp Siêu Phàm thì có lẽ cũng chỉ có hai ba loại mà thôi, đây cũng là một trong những ưu thế của hắn.

Nhiều loại hình binh chủng, ứng phó các loại chiến đấu đương nhiên cũng sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió hơn một chút.

Cũng nên là lúc lên đường đến thành thị lớn hơn, tìm hiểu tin tức có liên quan đến những Đại Đế khác và thế lực sau lưng Ma Thiên.

- Cũng không biết bây giờ, bọn hắn thế nào rồi.

Nếu như nói, người mà hắn tin tưởng nhất ở Thần Chi Lĩnh Vực là ai, vậy thì có lẽ là người đến từ Vạn Giới cùng với hắn.

Nhất là mấy người Thánh Diệu Đại Đế và Nghiêm Liệt.

Nếu như có thể thì hắn đương nhiên hi vọng có thể mau chóng tìm được bọn hắn, cũng có thể dễ dàng chiếu ứng lẫn nhau, còn có thể trao đổi tình báo cho nhau.

Hắn luôn cảm thấy người đứng phía sau chuyện phái người đến hủy diệt Vạn Giới cũng không đơn giản chỉ là một điện Vạn Thần mà thôi.

Dù sao thì điện chủ điện Vạn Thần cũng chỉ cấp 13 đỉnh phong mà thôi, nghĩ như thế nào cũng không thể tham gia tranh đoạt Bản Nguyên thế giới của một vị chủ thần được.

Nói cách khác, độc thủ phía sau màn là một người khác hoàn toàn.

Mang theo hạch tâm thế giới trên người, hắn nhất định phải cẩn thận hơn nữa mới được.

Nhưng ngồi chờ chết không phải tác phong của hắn, cho nên hắn lựa chọn chủ động xuất kích, tới các thành thị lớn hơn để tìm hiểu tin tức, thuận tiện nâng cao thực lực.

Biết người biết ta mới có thể chuẩn bị tốt vạn toàn.

Đây chính là toàn bộ dự định trước mắt của hắn.

- Tính toán thời gian, chắc là ngày mai sẽ đến?

Nhìn thoáng qua sắc trời đã biến thành màu đen, Lâm Hữu thì thầm tự nói.

Muốn biết càng nhiều tin tức có liên quan đến điện Vạn Thần, biện pháp tốt nhất dĩ nhiên chính là hạ thủ từ cao tầng của điện Vạn Thần.

Không phải gần đây có một Chuẩn Thần cấp 9 muốn đi qua à?

Có lẽ đây sẽ là cơ hội của hắn không chừng, xem ra cần phải chuẩn bị nhiều một chút mới được.

Nghĩ xong, hắn ấn mở các loại giao diện, bắt đầu thao tác.

Một đêm không xảy ra chuyện gì.

Khi mặt trời buổi sáng mới mọc, thành Trấn Ma yên lặng một đêm lần nữa náo nhiệt lên.

Trên bầu trời xa xăm, một ngũ đột cưỡi tọa kỵ phi hành đội nhiên xuất hiện, nhanh chóng tới gần tường thành phía Nam.

- Đến rồi!

Trên tường thành, Bạch Thượng Đình dẫn theo một đám thủ hạ sớm chờ ở đây nghênh đón.

Nhìn thấy phía trước đội ngũ kia treo cờ hiệu của điện Vạn Thần, trong lòng mọi người nhất thời chấn động, lập tức nghênh đón.

Sau đó trong một hồi cuồng phong gào thét, đội ngũ điện Vạn Thần đến trên tường thành, cuốn lên mảng lớn bụi đất.

- Tiểu nhân thành chủ thành Trấn Ma - Bạch Thượng Đình, cung nghênh Tuần chấp sự đại giá!

Bạch Thượng Đình chắp tay hành lễ, cao giọng la lên.

Tuy hắn là người của thế lực khác lẻn vào nhưng trên danh nghĩa vẫn là người của điện Vạn Thần, cho nên cấp bậc lễ nghĩa nên có vẫn là phải có.

- Ngươi chính là Bạch Thượng Đình à?

Một âm thanh lười biếng vang lên, Chu Phóng đang ngủ gà ngủ gật trên ghế nằm chậm rãi đứng dậy, ở trên cao nhìn xuống đám người phía dưới, cuối cùng ánh mắt của hắn rơi xuống trên người Bạch Thượng Đình.

Hắn làm tâm phúc của Tam trưởng lão nên đương nhiên cũng hiểu rõ một chút bí mật mà mọi người không biết, hắn biết Tam trưởng lão cũng không thích Bạch Thượng Đình, ánh mắt cũng trở nên lăng lệ hơn vài phần.

- Hồi chấp sự đại nhân, chính là tại hạ.

Trong lòng của Bạch Thượng Đình thất kinh, nhưng mặt vẫn không chút thay đổi, cung kính cuối người càng sâu hơn một chút.

Hắn làm thành chủ nhiều năm như vậy, đương nhiên rất am hiểu đạo sinh tồn, ngay từ đầu đã hạ tư thái của mình đến thấp nhất.

Quả nhiên.

Thấy hắn như thế, vẻ mặt Chu Phóng cuối cùng cũng thoáng dịu đi một chút.

- Được rồi, đều miễn lễ đi.

Nói xong, hắn liếc mắt nhìn về phía thành khu phía dưới, đơn giản nhìn lướt qua.

- Chắc là ngươi thu được tin tức truyền đến từ mấy ngày trước rồi chứ? Dẫn ta đi gặp người vừa thức tỉnh được binh chủng cấp Truyền Kỳ kia đi.

Trong lời nói của hắn tràn ngập ý vị không thể phản khán.

Bạch Thượng Đình đã sớm ngờ tới hắn sẽ nói như vậy, chần chờ một lát, rốt cục chắp tay nói:

- Đại nhân có chỗ không biết, người vừa thức tỉnh binh chủng cấp Truyền Kỳ đó chính là tiểu nữ Bạch Lâm Tuyết.

- Là con gái của ngươi à?

Chu Phóng rõ ràng hơi kinh ngạc.

Nhân viên đi theo bên cạnh hắn vội vàng lên tiếng:

- Đại nhân, đúng là trên văn kiện có ghi rõ, người đó chính là con gái của thành chủ thành Trấn Ma.

Rất hiển nhiên, trên đường Chu Phóng đi tới đây chưa hề nhìn qua tư liệu có liên quan đến mấy thiên tài cấp Truyền Kỳ đó.

Cho nên sau khi nghe nói như thế thì cũng càng thêm kinh ngạc, lại không khỏi quan sát Bạch Thượng Đình nhiều hơn vài lần.

Lãnh Chúa thiên tài hệ Thiên Sứ là đối tượng chiêu mộ trọng điểm của điện Vạn Thần bọn hắn.

Tuy Tam trưởng lão không thích Bạch Thượng Đình, nhưng dù nói thế nào thì hắn cũng là cha ruột của cháu ngoại Tam trưởng lão.

Chu Phóng có thể làm đến vị trí chấp sự này, đương nhiên không thể nào thật coi trời bằng vung giống như vẻ bề ngoài của hắn được, đó chính là trực tiếp tìm đường chết.

- Nếu là con gái của ngươi, vậy thì dẫn ta đi gặp nàng đi, Tam trưởng lão đã chỉ rõ nhất định phải đưa nàng về thành Vạn Thần.

Hắn cố ý nhấn mạnh ba chữ Tam trưởng lão một chút, làm cho Bạch Thượng Đình đang cuối người, vẻ mặt hơi đổi.

Nhưng hắn đã lập tức khôi phục như lúc ban đầu, cung kính nói:

- Đại nhân nói đùa, toàn bộ thành Trấn Ma đều là của điện Vạn Thần, tiểu nữ đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Hắn chưa hề nói có đồng ý để cho bọn hắn mang con gái của mình đi hay không, mà dời qua một chuyện khác.

Chu Phóng nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, cũng không nói thêm gì nữa, cánh tay vừa nhấc, toàn bộ đội ngũ đã lần nữa cất cánh, theo bọn người Bạch Thượng Đình dẫn đầu, bay về phía Phủ Thành Chủ.

Nhưng không ngờ, bọn hắn mới bay chưa được bao lâu thì ánh mắt của Chu Phóng lại đột nhiên bị một gốc đại thụ ở vùng ngoại ô thành Bắc hấp dẫn, phát ra một tiếng nhẹ kêu.

- Chỗ kia là lãnh địa của ai?

- Bẩm đại nhân, đó là một vị Chuẩn Thần chán ghét tranh đấu ẩn cư ở nơi này của các hạ.

Mặt của Bạch Thượng Đình không chút thay đổi trả lời.

Lời này cũng không phải là ý của hắn, mà là Lâm Hữu bảo hắn nói như vậy.

- Chuẩn Thần à?

- Đúng thế.

Bạch Thượng Đình gượng cười:

- Ngài cũng biết, nhân vật cấp bậc này không phải một thành chủ nho nhỏ như ta có thể chọc được.

- Có ý tứ.

Lông mày Chu Phóng nhíu lại, nhưng thật ra hắn cũng không ngờ rằng ở đây lại xuất hiện nhân vật cấp bậc này, hơn nữa còn ẩn cư ở trong một thành nhỏ xa xôi này.

Yên lặng quan sát phương hướng thành Bắc một hồi, hắn liếc mắt ra hiệu cho một người đàn ông lạnh lùng ở bên cạnh.

Người kia gật gật đầu với hắn, đảo mắt hóa thành một cơn gió mát biến mất khỏi đội ngũ, hình như vô cùng tinh thông thuật ẩn nấp.

Nhưng mà bọn hắn lại không ai chú ý tới.

Lúc này trên bầu trời, có rất nhiều hạt giống Bồ Công Anh mắt thường khó thấy đang tung bay, bám vào trên người bọn hắn còn có binh chủng.

Giống như những sợi lông phiêu tán trên không trung, bị bọn hắn một đường đưa đến trong trong Phủ Thành Chủ của thành Trấn Ma tâm.

Ở một bên khác.

Một hồi không gian vặn vẹo qua đi, người đàn ông lạnh lùng rời khỏi đội ngũ kia cũng đã đi tới gần trang viên ở vùng ngoại ô thành Bắc, âm thầm tìm hiểu.

Lúc này, hắn sử dụng thủ đoạn chính là kỹ năng "Phong Ẩn" mà chỉ có binh chủng Phong Linh cấp Truyền Kỳ mới có, làm cho hắn hoàn toàn dung nhập trong gió nhẹ, nhìn qua giống như hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa.

Mà thực lực của hắn cũng đạt tới trình độ Chuẩn Thần cấp 2.

Dù ở trước mặt Chuẩn Thần cấp 5 thì hắn cũng có tự tin không bị phát hiện, cho nên mới dám áp sát như thế dò xét tình huống.

Nhưng làm cho hắn kỳ quái là, lúc này trong trang viên, trừ một gốc Đại Thụ Thế Giới tượng trưng cho hạch tâm của lãnh địa ra thì lại không có cái gì khác nữa, ngay cả cái bóng của một binh chủng cũng không thấy được.

Sau khi nghi hoặc, hắn mới cẩn thận hạ xuống mặt đất, lặng lẽ lẻn vào trong trang viên.

- Đã đến vậy thì đừng đi.

Đột nhiên, một âm thanh bình tĩnh vang lên ở trong Trang Viên.