Chương 683: Huyên Náo Càng Lớn Càng Tốt

Cuối cùng.

Mấy Lãnh Chúa vẫn đáp ứng điều kiện của Lâm Hữu, mang theo tin tức kinh người này quay trở về.

Không có cách nào.

Hiện tại quyền chủ động hoàn toàn nằm trong tay Lâm Hữu.

Dù sao thì cũng chỉ là truyền bá tin tức mà thôi, có thể kiếm thêm 10 ngàn Tinh Thạch, chỉ có đồ đần mới không nguyện ý.

Hơn nữa tin tức này đối với bọn hắn cũng tuyệt đối là một tin tức nặng ký.

Thậm chí có khả năng sẽ thay đổi cách cục của toàn bộ khu vực xung quanh Đông Cực Ma Vực!

Quả nhiên.

Khi bọn hắn mang tin tức này về chỗ trong thành thị bọn hắn đã lập tức gây nên một mảnh sóng to gió lớn.

- Thành lập thành thị thương mại à? Tin tức này là thật hả?

- Thế mà hắn lại muốn thành lập thành thị ở cửa vào Đông Cực Ma Vực, thật sự là quá phách lối!

- Không phải đầu óc của tên Lãnh Chúa hạ giới này có vấn đề cứ.

- Cao tầng Ma Tộc sẽ để cho hắn làm như thế à?

- Lại giúp Ma Tộc làm việc, quả là mất mặt Lãnh Chúa!

Mấy Lãnh Chúa mang tin tức về đều là cấp 12, cũng coi là một đoàn đội có chút danh tiếng ở trong thành thị này, cho nên cũng không có bao nhiêu người hoài nghi lời nói của bọn hắn.

Nhưng tin tức này quá kinh bạo, làm cho bọn hắn đều thật không dám tin tưởng.

Thậm chí có người cảm thấy đây là Ma Tộc cố ý để Lâm Hữu tung tin tức giả, lừa bọn hắn qua đó chịu chết.

Cho nên rất nhiều người đều vẫn duy trì thái độ quan sát, cũng không dám thật sự bốc lên nguy hiểm tính mạng tới gần Đông Cực Ma Vực.

Mà tin tức này được rất nhiều người truyền miệng, rất nhanh đã truyền đến trong các thế lực lớn xung quanh.

Nhất là hai đại cự đầu điện Vạn Thần và Diệt Thần Minh thống trị vùng này thì lại càng khiếp sợ không thôi.

- Quá phách lối! Lại nói cái gì muốn thành lập thành thị thương mại, hắn thật sự cho chúng ta đã không làm gì được hắn à?

Trong đại điện của điện Vạn Thần, một đám trưởng lão tề tụ đúng cùng một chỗ, vẻ mặt mỗi người đều rất âm trầm.

Bọn hắn là thế lực duy nhất từng tiến vào lãnh địa của Lâm Hữu, đương nhiên biết vì sao Lâm Hữu lại dám làm như thế.

Đơn giản chính là dựa vào những ma thú kia làm chỗ dựa thôi.

Một khi rời xa những ma thú kia, hắn chẳng qua cũng chỉ là một Lãnh Chúa cấp 12 bình thường, ở trong mắt bọn hắn hoàn toàn không đáng nhắc tới.

Nhưng như vậy còn dám tuyên bố ra phía ngoài thành lập thành thị, quả thật chính là không để điện Vạn Thần bọn hắn vào mắt!

- Điện Chủ, xin ngài cho chúng ta qua đó bắt hắn một lần nữa, lần này phái thêm mấy người qua nữa, ta không tin hắn còn có thể trốn được.

Tam trưởng lão không khỏi nhìn về phía Điện Chủ vẻ mặt trầm tư ngồi ở chủ vị.

Lần trước là bọn hắn sơ sẩy, không ngờ rằng trong lãnh địa của Lâm Hữu lại có Thủ Lĩnh cấp 13 hỗ trợ, cho nên mới bị đánh không kịp trở tay.

Lần này chỉ cần lại phái thêm một hai trưởng lão, bọn hắn tuyệt đối có nắm chắc có thể kéo lại đầu Thủ Lĩnh Độc Giao Ba Đầu kia, thành công bắt sâu kiến đến từ hạ giới trở lại.

- Đừng vội.

Điện Chủ hơi đưa tay lên, đè xuống lửa giận của các trưởng lão.

- Chỉ là Thủ Lĩnh cấp 13, tùy tiện có thể giải quyết.

- Bọn hắn chỉ đều là thủ hạ tầm thường nhất dưới đáy của đầu Độc Giao Chín Đầu kia, chuyên môn phụ trách trấn thủ khu vực ngoài Đông Cực Ma Vực thôi.

- Nếu tên Lãnh Chúa hạ giới này đã dám trắng trợn tuyên dương việc này như thế, chỉ sợ đã được Ma Tộc cho phép, ta thấy vẫn không nên khinh cử vọng động thì tốt hơn.

Lúc này, cấp độ hắn đã đạt tới Chân Thần cấp 10, bên cạnh càng có binh chủng Vương tộc, thực lực thật ra cũng cao hơn ma thú Thủ Lĩnh không ít.

Nhưng thủ hạ của Độc Giao Chín Đầu lại không chỉ có riêng ma thú cấp 13 mà thôi.

Chỗ càng sâu hơn còn có rất nhiều ma thú khủng bố đạt tới cấp 14, tuyệt đối không phải điện Vạn Thần bọn hắn có thể chọc được.

Trước khi chưa xác định quan hệ giữa Lâm Hữu và Ma Tộc đến cùng đạt tới loại tình trạng nào thì tốt nhất vẫn nên quan sát một chút.

Nếu không đến lúc đó lỡ như gặp phải ma thú cấp 14 hỗ trợ thì bọn hắn sẽ không một ai trốn thoát, không đáng liều lĩnh làm chuyện phiêu lưu như vậy.

Trước hết để cho người của thế lực khác đi dò đường là ổn thỏa nhất.

- Thế nhưng thời gian phía trên cho chúng ta đã không nhiều, nếu như không thể lấy được Hạch Tâm Thế Giới trong đoạn thời gian này, ta sợ sẽ trách tội xuống.

Hai trưởng lão bình thường cực ít lộ diện, phụ trách truyền lại tin tức lo lắng nói.

- Không có việc gì, phía trên ta sẽ đi giải thích, dù sao thì khoản thời gian này bọn hắn cũng không rảnh quản chuyện ở một nơi nhỏ như chúng ta đâu.

Điện Chủ nói nhỏ.

- Hiện tại cần gấp nhất chính là tra rõ ràng phân lượng của Lãnh Chúa hạ giới kia trong Ma Tộc, nếu như Ma Tộc không quá coi trọng hắn thì chúng ta sẽ trực tiếp động thủ, đến lúc đó ta cũng sẽ tự mình đi qua một chuyến.

- Vậy thì tốt.

Các trưởng lão nghe vậy không khỏi thở dài một hơi.

Có Điện Chủ xuất mã, chỉ là ma thú Thủ Lĩnh hoàn toàn không đáng kể, bắt lấy một Lãnh Chúa cấp 12 còn không phải dễ như trở bàn tay à?

Cho nên rất nhanh.

Bọn hắn đã tan họp rời khỏi, tăng thêm nhân thủ đi điều tra tình huống lãnh địa của Lâm Hữu.

Nhưng bọn hắn lại không biết.

Phản ứng của bọn hắn chính là ý muốn của Lâm Hữu.

Sở dĩ Lâm Hữu tuyên bố với bên ngoài là mình sắp thành lập thành thị chính là muốn để những người này biết phân lượng của mình ở trong Ma Tộc, không dám tùy tiện động thủ, tranh thủ đầy đủ thời gian trưởng thành.

Đồng thời mượn cơ hội này mở rộng danh tiếng của mình, để các Đại Đế khác của Vạn Giới biết được hắn ở đây, nếu như có thể tìm được mấy người Thánh Diệu Đại Đế và Nghiêm Liệt thì đương nhiên là tốt nhất.

Bởi vì lực lượng cá nhân một người ở Thần Vực này thực sự là quá nhỏ bé, nhất định phải tận khả năng làm lớn mạnh thế lực của mình mới được.

Hơn nữa hắn cũng tin không được Lãnh Chúa trong Thần Vực.

Nếu hắn muốn báo thù thì nhất định phải mượn nhờ lực lượng bên phía Ma Tộc, còn có Vạn Giới lực lượng nhóm Đại Đế.

Nhất là những Đại Đế uy tín lâu năm kia.

Trước khi bọn hắn tiến vào Thông Thiên Chi Lộ thì thực lực đều đã rất gần cấp 13, nếu như tập hợp lại tuyệt đối là một chiến lực vô cùng mạnh mẽ.

Một ngày nào đó.

Hắn muốn để tất cả mọi người nghe thấy tên Lâm Hữu đều run rẩy!

Trong lòng Lâm Hữu âm thầm quyết định, sau đó cũng bắt đầu mang theo binh chủng bận rộn ngoài lãnh địa, thuận tiện thông báo mấy Thủ Lĩnh phái thủ hạ tới lấy vật tư.

Sáu Lãnh Chúa cũng sẽ không ngờ.

Giá tiền các thủ lĩnh cho hắn thật ra là 40 ngàn Tinh Thạch.

Hắn lấy 30 ngàn mua xuống những vật tư này, qua tay một cái là có thể ăn 10 ngàn tiền hoa hồng, quả thực chính là mua bán một vốn bốn lời.

Nếu đến thêm mấy lần, hắn đều có thể kiếm được đầy đủ Tinh Thạch, trong thời gian ngắn lên tới cấp 13.

Cho nên thành lập thành thị thương mại với hắn cũng không hoàn toàn là chuyện xấu.

Đương nhiên, đây chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch hắn làm thay Cửu Anh mà thôi.

Hiện tại hắn cần làm nhất chính là làm sao để qua cửa của Ma Tộc.

Dù sao thì hắn cũng chỉ lâm thời khởi ý làm ra quyết định này, còn không biết phản ứng của Ma Tộc cao tầng bên kia thế nào.

Đang nghĩ ngợi, một âm thanh lại từ đằng xa truyền đến.

- Nhân loại, Cửu Anh đại nhân muốn gặp mặt ngươi.

Cửu Anh.

Đế Vương thống trị toàn bộ khu vực bên ngoài Đông Cực Ma Vực, rốt cục cũng muốn gặp mặt mình.

Nói thật, trong lòng Lâm Hữu cũng vô cùng lo lắng.

Mặc dù sau lưng của hắn có Ngưu Phỉ làm chỗ dựa, nhưng nơi này dù sao cũng là địa bàn của Cửu Anh, hắn gây sự như vậy, đối phương một ngụm ăn hắn cũng có thể.

Hơn nữa hắn nghe Ngưu Phỉ nói hình như ở chỗ sâu Ma vực có đại nhân vật nào đó thông qua phương pháp chuyển sinh, chuyển sinh thành bộ dáng hiện tại, thực lực vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại trình độ trước kia.

Nếu thật đánh lên thì cũng khó mà nói trước kết quả được.

Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể kiên trì.

Rất nhanh.

Hắn được một con Độc Giao Sáu Đầu cấp 14 dẫn đường đi tới dưới chân một ngọn núi lửa cách lãnh địa của hắn khoảng một ngàn cây số.

Xung quanh đều là dung nham, liệt diễm kinh khủng không ngừng xông ra khỏi mặt đất, phát ra tiếng vang ầm ầm.

Nơi này cũng không phải là chỗ ở của Cửu Anh.

Mà là suối nước nóng Cửu Anh ngẫu nhiên tới tắm, mà suối nước nóng này chính là nham tương trong núi lửa.

- Cửu Anh đại nhân, người đã đưa đến.

Độc Giao Sáu Đầu nằm rạp trên mặt đất, cung kính hành lễ về phía trên miệng núi lửa.

Ánh mắt của Lâm Hữu xuyên thấu qua cảnh tượng ánh lửa ngút trời, hiếu kì quan sát phía trên miệng núi lửa, tìm kiếm kẻ thống trị trong truyền thuyết kia.

Nhưng mà một giây sau, vẻ mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi, sau đó gần như không chút nghĩ ngợi lùi nhanh ra ngoài, cả người cũng hóa thành một mảnh tàn ảnh.

- Ông ——

Một luồng ba động vô hình bộc phát, bao phủ hắn ở trong.

Nguyên bản tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn lại giống như hãm sâu vào vũng bùn, nháy mắt chậm lại.

Pháp Tắc Thời Gian!

Hai mắt của Lâm Hữu kinh hãi.

Lúc này lực lượng đang bao phủ hắn đúng là Pháp Tắc Thời Gian mà hắn vô cùng quen thuộc!

Hắn nào còn dám suy nghĩ nhiều, cũng phát động Pháp Tắc Thời Gian, bao phủ phạm vi hai trăm mét xung quanh, tốc độ thời gian trôi qua tăng lên 20 lần.

Trong lúc đó.

Thời gian chậm chạp xung quanh hắn lập tức khôi phục bình thường, hai lực lượng Thời Gian triệt tiêu lẫn nhau.

Thì ra đây chính là chiến đấu giữa Pháp Tắc Thời Gian à?

Lại có thể triệt tiêu lẫn nhau.

Đây chẳng phải là nói, Pháp Tắc Thời Gian của ai mạnh hơn thì sẽ chiếm quyền chủ động lớn hơn à?

- Cũng không tệ lắm, quả nhiên giống như Ngưu Phỉ nói, ngươi có thể sử dụng lực lượng Thời Gian.

Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, một âm thanh hỗn tạp chín loại ngữ khí từ trên đỉnh núi lửa truyền ra, toàn bộ nham tương trong núi lửa cũng đang cuồn cuộn kịch liệt.

Không cần phải nói, đối phương tất nhiên chính là Cửu Anh trong truyền thuyết không thể nghi ngờ.

Nhưng mà làm cho Lâm Hữu thất vọng là, đối phương lại không có ý định hiện thân.

Nham tương cuồn cuộn qua đi cũng dần dần bình tĩnh lại, hình như hắn chỉ trở mình mà thôi.

Lấy núi lửa làm bồn tắm.

Hình thể này phải lớn đến loại tình trạng nào mới có thể làm được?

Lâm Hữu lần đầu tiên kiến thức được sự khủng bố của ma thú cấp 14, bắt đầu sinh ra hoài nghi đối với việc mình liệu có thể thay thế đối phương.

Nhưng câu nói tiếp theo của đối phương lại làm cho trong lòng của hắn giật mình.

- Chuyện của ngươi, ta đã nghe thủ hạ nói, ngươi sẽ không phải tưởng là ta không biết Ngưu Phỉ đang tính toán điều gì chứ?

Âm thanh của Cửu Anh giống như có được một loại lực lượng nào đó xuyên thấu Linh Hồn, làm cho tâm thần Lâm Hữu chấn động.

Đối phương lại biết kế hoạch của Ngưu Phỉ!

Vậy chẳng phải là hắn đang gặp nguy hiểm à?

Dưới sự sợ hãi, lập tức hắn làm tốt chuẩn chạy trốn bị bất cứ lúc nào.

- Yên tâm, ta không có ý định giết ngươi.

Nhưng không ngờ, lúc này âm thanh của Cửu Anh lại lần nữa truyền đến, đánh gãy động tác của hắn.

- Ngược lại, ta muốn ngươi làm chuyện này lớn hơn một chút, càng lớn càng tốt.

Làm lớn chuyện này?

Trong lòng của Lâm Hữu giật mình.

Chuyện này hoàn toàn không giống trong dự đoán của hắn.

Hắn vốn cho rằng, đối phương sẽ trực tiếp phủ định việc hắn thành lập thành thị thương mại, hắn như vậy cũng dễ mượn sườn núi xuống lừa, giảm bớt một phen khí lực.

Nhưng kết quả lại vượt quá dự liệu của hắn.

- Thật bất ngờ đúng hay không?

Đúng lúc này, âm thanh của Cửu Anh ung dung truyền đến.

- Thật ra thì ngươi làm lớn chuyện này, đối với ta cũng có chỗ tốt.

- Nếu cái tên Ngưu Phỉ kia đã cho ngươi quyền lợi, vậy ta đương nhiên phải lợi dụng cho tốt.

- Tài nguyên bên phía Nhân Tộc chảy vào Ma Tộc càng nhiều, ngươi đoán cuối cùng thu lợi sẽ là ai?

Âm thanh tràn đầy uy nghiêm quanh quẩn khắp ngọn núi lửa.

Con ngươi Lâm Hữu co rụt lại, hắn rốt cuộc hiểu rõ ý tứ của đối phương.

Hắn là muốn mượn tay mình để trắng trợn thu thập tài nguyên bên phía Lãnh Chúa, dùng để lớn mạnh thực lực của Ma Tộc, đồng thời suy yếu thực lực của Thần Vực!

Một khi cân bằng bị đánh vỡ thì hậu quả khó mà lường được.

Nhưng… Đây chẳng phải là kết quả hắn muốn à?