Chương 670: Cũng đừng nghĩ tốt qua

- Quả nhiên ngươi đã đến.

Ông lão mặc áo bào trắng, đứng ở trong sân, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú về phía Lâm Hữu.

Sắc mặt Lâm Hữu ngưng trọng, dần dần từ trong trạng thái tiềm hành xuất hiện ra.

Ông lão này không phải ai khác, chính là Thất trường lão điện Vạn Thần vừa rồi vẫn còn chủ trì đại hội ở tế điển bên kia!

Lâm Hữu không rõ tại sao đối phương lại xuất hiện ở đây.

Nhưng nhìn bộ dáng của đối phương giống như chờ đã lâu, là hắn biết, đây là một bố cục nhằm vào hắn.

- Có phải là ngươi rất bất ngờ không?

Thất trường lão mỉm cười, nhưng hắn lại không vội vã ra tay với Lâm Hữu, giống như tất cả đều ở trong lòng bàn tay của hắn.

Mà ánh mắt của hắn nhìn Lâm Hữu cũng tràn đầy thưởng thức.

- Lãnh Chúa tiếp dẫn từ hạ giới, bình thường cũng sẽ có một phẩm chất vô cùng ưu tú, đó chính là biết ẩn tàng, hơn nữa đủ hung ác, không sử dụng một chút mưu kế thủ đoạn thì căn bản không thể nào hấp dẫn các ngươi mắc câu.

- Ngay cả hơn một trăm người kia cũng làm cho chúng ta hao phí rất nhiều sức lực mới bắt được.

- Là bọn hắn nói chuyện của ta cho ngươi à?

Ánh mắt của Lâm Hữu ngưng lại.

Đại Đế của Vạn Giới tiết lộ tin tức có liên quan đến hắn ra ngoài cũng không phải là không được.

Chỉ là hắn không ngờ rằng đối phương lại vì bắt một Lãnh Chúa cấp 12 như hắn mà bày ra thiên la địa võng như vậy, thậm chí không tiếc xuất động Lãnh Chúa cấp 13.

Nhưng vượt quá hắn dự đoán của là.

Nghe được câu hỏi của hắn, đối phương lại lắc đầu.

- Cũng không có, cho dù chúng ta dùng hết các loại thủ đoạn tra tấn bọn hắn, thậm chí rút ra Linh Hồn thì bọn hắn cũng không nói ra bất kỳ thông tin gì có liên quan đến ngươi.

Trong lời nói của Thất trường lão tràn ngập cảm khái.

Mặc dù những Lãnh Chúa đến từ hạ giới này, nhưng dù sao cũng đã từng là người đứng đầu một giới, ngạo khí tôn nghiêm bẩm sinh đó đúng là không phải người trong Thần Vực có thể so sánh được.

Nhưng lão lại không biết.

Sau khi Lâm Hữu nghe thấy lời của hắn thì gương mặt càng mặt trầm như nước.

Dùng các loại thủ đoạn tra tấn, còn rút ra Linh Hồn, chỉ là vì muốn ép hỏi ra tung tích của hắn?

Còn nói hời hợt như thế.

Quả là đáng chết!

Với những Đại Đế kia.

Tất cả đều là bởi vì hắn mà chết!

Dần dần, Lâm Hữu nắm chặt hai nắm đấm, khí tức cả người cũng bắt đầu điên cuồng táo động, trong mắt hiện ra sát ý nồng đậm.

Nhưng Thất trường lão lại vẫn giống như đang kể lấy một câu chuyện râu ria, vẻ mặt tự nhiên.

- Sở dĩ ta biết ngươi sẽ xuất hiện ở đây là bởi vì điện Vạn Thần chúng ta có chí bảo Thời Gian do Chủ Thần ban thưởng, đã sớm dự toán ra ngươi sẽ đến.

- Cho nên ngươi vẫn nên ngoan ngoãn giao hạch tâm của thế giới ra đi, thứ đó không phải ngươi có thể nắm giữ được.

- Nếu như ta không đồng ý thì sao?

Trong mắt Lâm Hữu tràn đầy hàn ý, cố nén xúc động xuất thủ.

Thì ra nhất cử nhất động của hắn đã sớm bị đối phương biết được.

Đây chính là chênh lệch thực lực của hắn và điện Vạn Thần à?

Trốn!

Đây là ý nghĩ duy nhất của hắn lúc này.

Nháy mắt vừa dứt câu, hắn đã trực tiếp phát động kỹ năng Thuấn Ảnh của Vô Ảnh, chỉ số tốc độ tăng lên tới cực hạn, hóa thành tàn ảnh bạo lướt ra ngoài sân nhỏ.

- Từ bỏ đi, ngươi không trốn thoát được đâu.

Âm thanh của Thất trường lão từ phía sau truyền đến.

Ngay sau đó, hai Lãnh Chúa cấp 12 canh giữ ở cổng bỗng nhiên xuất hiện, mấy chục ngàn binh chủng sớm đã vây quanh tiểu viện, phong tỏa ngăn cản tất cả đường lui của hắn.

- Cút ngay cho ta!

Lâm Hữu chợt quát một tiếng, phát động Ảnh Sát, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh lướt về phía sau lưng một binh chủng, đấm ra một quyền.

- Ầm!

Một tiếng vang thật lớn, gấp đôi sát thương chuẩn làm cho binh chủng kia trực tiếp nổ thành một vũng máu.

Lực phản chấn mạnh mẽ cũng làm cho tốc độ của Lâm Hữu bỗng nhiên tăng lên, đảo mắt đã lao ra khỏi vòng vây.

Nhưng mà một giây sau.

Một lực uy áp vô cùng mênh mông cuốn về hướng hắn, căn bản không cho hắn kịp phản ứng, mấy đạo kiếm mang lăng lệ màu vàng đã xuất hiện ở trước mặt hắn.

- Tê lạp!

Âm thanh quần áo vỡ vụn vang lên, bên hông Lâm Hữu bị đâm ra một vết thương nhỏ, hiểm lại càng hiểm tránh được một kích trí mạng này.

Đồng thời tốc độ không chậm, tiếp tục chạy ra khỏi điện Vạn Thần.

Nhưng Thất trường lão lại không cho hắn cơ hội thoát thân, trong thoáng chốc, một mảng lớn binh chủng Cung Tiễn cấp 13 hệ Hình Người đã xuất hiện sau lưng hắn, kéo căng dây cung, vô số mũi tên lăng lệ bắn về phía Lâm Hữu.

Thật nhanh!

Trong lòng của Lâm Hữu kinh hãi.

Chỉ trong chưa đến một hô hấp, những mũi tên kia đã tới gần đến phía sau hắn, tốc độ căn bản cũng không phải là một cấp bậc.

Lâm Hữu nào còn dám do dự, một luồng ba động vô hình đột nhiên bộc phát, bao phủ phạm vi 100 mét quanh người hắn, làm cho tốc độ của tất cả mũi tên nháy mắt trở nên chậm hơn 10 lần.

- Pháp tắc Thời Gian! Quả nhiên Hạch Tâm Thế Giới ở trên người ngươi!

Trong mắt Thất trường lão lóe lên tinh mang, rốt cục không còn lưu thủ nữa, hắn bộc phát ra toàn bộ thực lực, đuổi theo Lâm Hữu.

Nhưng mà dù thực lực của hắn là cấp 13 thì vẫn như cũ bị Pháp Tắc Thời Gian ảnh hưởng.

Vừa mới bước vào phạm vi trăm mét quanh người Lâm Hữu, tốc độ của hắn đã chợt hạ xuống 10 lần, chỉ bằng với cấp 12 bình thường.

Đây chính là lực lượng Thời Gian à?

Thất trường lão cực kỳ kinh hãi, đồng thời lại vô cùng kích động, nếu như hắn có thể thu được lực lượng này thì chẳng phải là.

Không.

Tuyệt đối không được!

Đột nhiên, trong đầu Thất trường lão hiện ra một bóng người vô cùng khủng bố, hắn lập tức bỏ đi tham niệm độc chiếm Hạch Tâm Thế Giới.

Tồn tại để mắt tới Hạch Tâm Thế Giới kia, cho dù là Điện Chủ của bọn hắn cũng không trêu chọc nổi.

Nếu như hắn dám nhúng chàm đến Hạch Tâm Thế Giới thì chết cũng không biết chết như thế nào.

Còn không bằng cầm đi đổi thành ban thưởng với vị kia, tuyệt đối có thể làm cho hắn thăng liền mấy cấp!

Càng nghĩ, Thất trường lão lại càng kích động, ánh mắt của hắn nhìn Lâm Hữu cũng trở nên nóng nảy hơn.

- Vô dụng, Pháp Tắc Thời Gian tiêu hao rất nhiều, lấy thực lực của ngươi căn bản không chèo chống được bao lâu!

- Không chèo chống được bao lâu à?

Lâm Hữu cười lạnh một tiếng, Tinh Quỳ và mọc thêm thể của nàng lập tức xuất hiện ở bên cạnh hắn, cả hai lập tức phát động kỹ năng Nhật Diệu và Nguyệt Thực, hai mặt trời và hai mặt trăng bay lên trời, lơ lửng trên đỉnh đầu hắn.

Khi Nhật Nguyệt cùng tồn tại, hiệu quả tất cả kỹ năng của Tinh Quỳ đều được tăng lên gấp đôi.

Bản thể và mọc thêm thể cùng phát động kỹ năng, hiệu quả lần nữa tăng lên gấp đôi.

Nguyên bản đã sắp tiêu hao Lực Lượng Pháp Tắc hầu như không còn, sau khi được Nhật Nguyệt chiếu rọi xuống bắt đầu khôi phục với tốc độ 4% mỗi giây.

Sau đó kỹ năng Quang Hợp rơi xuống, hắn trực tiếp khôi phục lại 50% Lực Lượng Pháp Tắc.

- Đây là!

Ánh mắt của Thất trường lão kinh dị, nhìn Nhật Nguyệt Quang Huy trên đỉnh đầu Lâm Hữu.

Vừa rồi rõ ràng hắn đã cảm giác Lực Lượng Pháp Tắc của Lâm Hữu đã sắp hao hết sạch, nhưng một lúc sau lại lần nữa khôi phục.

Đây rốt cuộc là kỹ năng gì?

Binh chủng hệ Thực Vật có kỹ năng khôi phục năng lượng biến thái như vậy à?

Trong lúc khiếp sợ, hắn không khỏi nhìn về phía Tinh Quỳ bên cạnh Lâm Hữu, sau đó con ngươi đột nhiên co rụt lại.

- Vương tộc!

- Sao ngươi lại có binh chủng Vương tộc!?

Vào lúc này, Thất trường lão đã thật sự bị kinh ngạc triệt để.

Hắn cao hơn Lâm Hữu 1 cấp nên đương nhiên có thể dò xét được thông tin thuộc tính của Tinh Quỳ.

Khi nhìn thấy hai chữ "Vương tộc" đằng sau tên Tinh Quỳ thì trong lòng hắn có thể nói là cực kỳ rung động.

Phải biết.

Cho dù là Điện Chủ của bọn hắn đã bước nửa chân vào cấp 14 mà cũng chỉ có một binh chủng Vương tộc mà thôi.

Tên trước mắt này mới chỉ là Lãnh Chúa cấp 12 mà cũng có được binh chủng cấp bậc này.

Sao chuyện này có thể xảy ra được!

Pháp tắc Thời Gian và binh chủng Vương tộc, không ngờ cả hai lại đồng thời xuất hiện ở trên người một Chuẩn Thần cấp 3, đây rốt cuộc là yêu nghiệt tuyệt thế gì vậy?

Không được!

Tuyệt đối không thể để cho hắn chạy thoát.

Nếu không sau này chắc chắn sẽ trở thành tai họa lớn của điện Vạn Thần bọn hắn.

Trong lúc đó, trong mắt Thất trường lão bắn ra sát ý, khí thế cả người hắn càng tăng vọt đến cực hạn, dần dần rút ngắn khoảng cách với Lâm Hữu.

Lâm Hữu thầm mắng một tiếng, lần nữa tăng tốc, vội vàng chạy ra ngoài điện Vạn Thần.

Dưới sự hoảng hốt chạy bừa, hắn hoàn toàn không chú ý rằng mình đã bất tri bất giác đi vào phía sau cùng của điện Vạn Thần, trong một mảnh kiến trúc bị liệt diễm đốt cháy.

Địa Hỏa!

Trong ánh mắt của Lâm Hữu đang chạy trốn sáng lên, hắn không chút do dự đâm vào trong khu vực có ngọn lửa, đồng thời phát động kỹ năng Huyễn Ảnh Hành Giả, chia ra thánh từng Phân Thân cho địa hỏa đốt cháy.

Tuy Phân Thân không có Không Gian Bản Nguyên nến không thể nào sử dụng pháp tắc Thời Gian, nhưng năng lực và kỹ năng của hắn lại có thể sử dụng.

Sau khi Phân Thân xuất hiện, Thất trường lão đuổi theo tới cũng khởi xướng tấn công, quấy nhiễu hắn hành động.

- Chết đi!

Thất trường lão vừa nhấc cánh tay lên, kiếm mang màu vàng đã chém mấy đạo Phân Thân.

Nhưng số lượng Phân Thân quá nhiều vẫn ngăn chặn bước chân của hắn, làm tốc độ của hắn trở nên chậm hơn.

Mượn cơ hội này, Lâm Hữu triệu hoán Thôn Thiên ra, sử dụng Đếm Ngược Đến Giây Cuối Cùng cho Tinh Quỳ, làm cho kỹ năng trước đó của nàng khôi phục lại trạng thái 1 phút trước.

Sau đó lại lần phát động Nhật Diệu, Nguyệt Thực, Quang Hợp, Lực Lượng Pháp Tắc nháy mắt lại tràn đầy, tiếp tục duy trì Pháp Tắc Thời Gian.

Nhưng hắn lại không dám xem thường, bởi vì một khi Pháp Tắc Thời Gian hết hiệu lực thì hắn sẽ không có bất kỳ thủ đoạn nào để kiềm chế lại đối phương, bằng vào Phân Thân và Vương tộc thì căn bản không thể nào là đối thủ.

Lại thêm bên kia còn có một Đại trưởng lão có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

Nhất định phải nghĩ biện pháp bỏ lại đối phương mới được.

- Chủ nhân, phía trước có tình huống.

Trong lúc hắn đang nghĩ ngợi, bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng nhắc nhở của Thôn Thiên.

Lâm Hữu nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía trước cách đó không xa, quả nhiên phát hiện tại một mảnh cột đá nằm san sát ở trung ương liệt diễm, một quái vật khổng lồ sừng trâu đỏ như máu, trên người bị vô số xiềng xích trói chặt ở nơi đó, làm cho hắn không khỏi giật mình.

Bởi vì hắn phát hiện quái vật kia lại chính là quái vật bị điện Vạn Thần dùng lồng giam áp giải trở về mà hắn nhìn thấy trên đường trước đó.

Hóa ra là giam giữ ở loại nơi như thế này.

Hao phí sức lực lớn như vậy để trấn áp ở đây, thực lực của thứ này tuyệt đối không tầm thường, rốt cục để cho hắn tìm được hi vọng phá cục.

- Nếu các ngươi đã muốn chơi, vậy thì ta sẽ chơi một trận lớn với các ngươi!

Lâm Hữu hừ lạnh một tiếng, sau đó tăng tốc bạo lướt về phía ác ma đầu trâu kia.

Cũng là đến lúc này, ác ma đầu trâu bị xích sắt trói chặt đang cúi đầu thấp xuống cũng cảm ứng được hắn tới gần, bỗng nhiên ngẩng đầu lên.

Sau khi thấy hắn đang bị trưởng lão điện Vạn Thần truy sát, mắt của nó lập tức bắn ra ánh sáng màu đỏ.

- Nhân loại, mở ra phong ấn cho ta, ta có thể giúp ngươi tiêu diệt hắn!

Âm thanh rất uy nghiêm và bá khí từ trong miệng hắn truyền ra, làm cho trong lòng Lâm Hữu đang đến gần cũng không khỏi chấn động.

Thực lực của quái vật này còn kinh khủng hơn trong tưởng tượng của hắn nhiều!

Mà Thất trường lão đang đuổi theo phía sau thì lại quá sợ hãi, vội vàng lo lắng la lên:

- Đừng chạm vào phong ấn đó!

Nếu như quái vật đó bị thả ra, sau này toàn bộ Thần Vực đều sẽ gặp nạn!

- Ta thèm quan tâm Thần Vực này à, nếu cả đám các ngươi đều muốn mạng của ta, vậy thì cùng chết đi!

Một đường tao ngộ này rốt cục triệt để chọc giận Lâm Hữu.

Chỉ thấy hai mắt của hắn đỏ như máu, căn bản lười suy nghĩ ý tứ trong lời nói của đối phương, lực lượng cả người hắn đột nhiên bộc phát, đánh một quyền về phía một cột đá cách hắn gần nhất.

Mà ác ma đầu trâu bị xích sắt phong ấn, khóe miệng cũng lộ ra một nụ cười quỷ dị.