Chương 688: Thế Giới Này Không Có Cách Li Sinh Sản À?

- Đến.

Ở lối vào Đông Cực Ma Vực, vẻ mặt mấy người Thiên Khung ngưng trọng nhìn đội ngũ xuất hiện ở phía xa.

Trước đó mấy phút, binh chủng của bọn hắn đã phát hiện ra đội ngũ này, đồng thời làm tốt chuẩn bị nghênh địch bất cứ lúc nào.

- Gần đây vẫn luôn trốn đông trốn tay, lâu lắm rồi chưa đánh một trận, không biết đám gia hoả này có đánh được hay không.

Tại Vạn Giới, Long Uyên giữa đã có danh xưng chiến đấu điên cuồng liếm liếm đầu lưỡi, trong mắt sắc bén tràn đầy chiến ý.

Hắn đã làm tốt chuẩn bị xuất thủ bất cứ lúc nào.

Dù sao dù nói thế nào, nơi này đã là cứ điểm của Lãnh Chúa Vạn Giới bọn hắn, nhất định phải bảo vệ tốt mới được.

- Đừng lỗ mãng, nơi này cũng không phải Vạn Giới.

Thiên Khung ở bên cạnh nhịn không được nhắc nhở.

Đồng thời binh chủng hệ Thiên Sứ bên cạnh cũng bay đến không trung, bày ra một bộ tư thái nghênh địch.

Mà Lâm Hữu nhận được tin tức cũng từ trong lãnh địa vội vàng chạy đến, xuất hiện ở ngoài cửa vào rừng rậm.

- Lâm huynh đệ, chúng ta đã đến.

Vừa vặn lúc này, ở trong đội ngũ xa xa truyền đến một tiếng la lớn.

Đội ngũ vật liệu vừa đến chú ý thấy trận thế phía ngoài cửa vào cũng đều là kinh ngạc một chút.

Nhất là sau khi cảm thấy được thực lực của ba người Thiên Khung thì càng dần dần thả chậm bước chân.

- Hai Chuẩn Thần cấp 8 một Chuẩn Thần cấp 7, mới có vài ngày mà bên cạnh hắn đã có nhiều giúp đỡ lợi hại như vậy.

Người thanh niên trong đội ngũ kia kinh ngạc nói.

Lần trước khi tới đây ngay, Lâm Hữu vẫn chỉ có một mình, một chớp mắt ấy đã có thêm ba chiến lực cấp cao, chuyện này cũng quá nhanh rồi.

- Hóa ra là các ngươi, các ngươi tới đưa vật liệu à?

Lâm Hữu vừa nhìn đã nhận ra người đến, lập tức ra hiệu bọn người Thiên Khung rằng không phải kẻ địch, sau đó cưỡi Tiềm Long rơi xuống trước mặt đội ngũ.

- Đúng vậy, trừ chúng ta ra còn có mấy người của các thương hội muốn bàn một chút chuyện hợp tác với Lâm huynh đệ, không biết thuận tiện hay không?

Người đàn ông trung niên dẫn đầu ngồi ở một trên lưng con Mãnh Mã Tượng cấp Truyền Kỳ, hỏi thăm nói.

Thương hội?

Lâm Hữu kinh ngạc nhìn mấy đội ngũ bên cạnh bọn hắn.

Nhất là người đàn ông nhìn qua có chút phúc hậu kia, thực lực lại đạt tới Chuẩn Thần cấp 9, ngay cả mấy người đi theo bên cạnh hắn cũng đều là cấp 12.

Xem ra chắc là người phụ trách những thương hội cỡ lớn gần đây.

Dám chạy tới hợp tác với hắn ở lúc danh tiếng của hắn xấu như vậy, quả nhiên là hành động của thương nhân, nơi nào có lợi ích thì đi đến đó, căn bản sẽ không quản đối tượng giao dịch là ai.

- Đi theo ta.

Lâm Hữu thấp giọng nói một câu, sau đó quay lưng đi về phía một bình đài ở cửa vào rừng rậm.

Đám người đối diện nghe vậy đều vui mừng, lập tức thúc đẩy binh chủng đuổi theo bước chân của hắn, đi tới trên bình đài bắt đầu dỡ hàng.

Nhất là tiểu đội của người đàn ông trung niên.

Sau khi giao dịch lần đầu trước đó, động tác của hắn rõ ràng thuần thục hơn rất nhiều, đảo mắt đã chất hàng hóa thành một núi nhỏ, phân loại rõ ràng.

Mà nhân viên của những thương hội đi theo kia thì kinh ngạc nhìn bốn phía, nhìn từng binh chủng hệ Thực Vật đang tuần tra xung quanh, chiếm cứ trong ngoài rừng rậm.

- Binh chủng Siêu Phàm!

Vương lão bản cầm đầu trợn tròn hai mắt, cả người đều ngu ngơ tại chỗ.

Binh chủng cấp bậc này, cho dù là cao tầng cấp 13 trong thương hội bọn hắn cũng chỉ có một hai loại mà thôi.

Nhưng hôm nay xuất hiện ở trước mặt hắn lại chừng mười mấy loại!

Một Lãnh Chúa cấp 12 lại có nhiều loại hình binh chủng Siêu Phàm như vậy, quả là vượt qua tưởng tượng của hắn.

Đừng nhìn Lâm Hữu chỉ là Chuẩn Thần cấp 6, nhưng có binh chủng Siêu Phàm tiềm lực cao gia trì, hắn tuyệt đối có thể nhẹ nhàng ngăn chặn một Chuẩn Thần cấp 9 như hắn!

Thì ra đây chính là thực lực của hắn à?

Trong lòng của Vương lão bản rung động không thôi, đồng thời lại vô cùng cao hứng.

Thực lực của Lâm Hữu càng mạnh thì nói lên càng có giá trị hợp tác.

Chỉ cần có thể mang đến lợi ích cho bọn hắn thì cho dù là bại hoại đầu nhập Ma Tộc thì như thế nào?

Lập tức.

Vương lão bản đã đi tới trước mặt Lâm Hữu, tự giới thiệu mình:

- Lâm Hữu các hạ, bỉ nhân là Vương Hữu Phúc quản sự của thương hội Vô Cực ở thành Đông Cực, đặc biệt đại biểu tổng bộ thương hội bàn chuyện hợp tác trao đổi vật tư với các hạ.

- Nói đi, các ngươi muốn hợp tác thế nào?

Lâm Hữu nói thẳng.

Vẻ mặt chẳng hề để ý đó càng làm cho Vương Hữu Phúc xác định thực lực chân chính của hắn trên mình, lại không dám có bất kỳ lòng khinh thị, vội vàng nói:

- Nghe nói các hạ muốn thành lập một tòa thành thương mại, bỉ nhân bất tài, muốn tận một phần sức mọn, từ trong thương hội đưa một nhóm người tới hỗ trợ, không biết ý của các hạ như thế nào?

- Ngươi muốn cái gì, nói thẳng đi.

Trên đời này không có cơm trưa miễn phí, Lâm Hữu đương nhiên sẽ không tin tưởng đối phương lại đặc biệt từ thật xa như vậy nơi chạy tới giúp hắn.

Nhưng bây giờ đúng là lúc hắn thiếu nhân thủ nhất, rất nhiều chuyện cũng không thể để lão làm như hắn tự thân đi làm, phải làm mấy người có thể giúp đỡ làm việc mới được.

Cho nên hắn cũng không lập tức từ chối đối phương.

Vương Hữu Phúc thấy thế, lập tức vui mừng.

- Các hạ cũng biết, chúng ta mở thương hội chính là muốn mở rộng tài lộ, nếu như đến lúc đó thành thị tạo dựng lên, chỉ cần để cho chúng ta thiết lập phân bộ ở đây là được, hơn nữa chúng ta cũng sẽ thành lập hợp tác lâu dài với các hạ, cách mỗi một đoạn thời gian sẽ đưa một nhóm vật tư tới, tuyệt đối bao ngươi hài lòng.

- Ngươi thật sự biết ra điều kiện.

Lông mày Lâm Hữu hơi nhíu lại, vô cùng kinh ngạc đối với sự can đảm của Vương Hữu Phúc.

Phải biết bây giờ, xú danh của hắn đang lan xa, bị nói thành bại hoại của Nhân tộc, bao nhiêu Lãnh Chúa đều muốn giết hắn để nhận thưởng.

Thành thị thương mại này còn không biết có thể tạo dựng lên hay không, nhưng Vương Hữu Phúc vẫn chạy tới nói là muốn mở phân bộ thương hội ở đây, còn muốn thành lập hợp tác lâu dài với hắn.

Không có một chút can đảm thì thật đúng là không làm được quyết định như vậy.

Chỉ cần không tốt một chút, thậm chí ngay cả thương hội của bọn hắn cũng sẽ gặp vạ lây.

- Được thôi, điều kiện này ta đáp ứng.

Lâm Hữu trầm ngâm, nói.

Dù sao bát tự vẫn còn chưa nhìn, trước tiên nhận người trước rồi lại nói.

Vương Hữu Phúc nghe vậy cũng vui mừng, lập tức quay đầu nói gì đó với mấy người trong đội ngũ, kéo mấy chiếc xe ngựa lồng giam đi qua.

Lâm Hữu nhìn trong lồng giam một chút, trong đó đang nhốt rất nhiều nửa người nửa thú, tất cả đều tràn ngập e ngại nhìn về phía hắn.

- Đây là…

- Á nhân loại.

Âm thanh của Vương Hữu Phúc hợp thời vang lên:

- Đây đều là á nhân loại do Nhân Tộc và Chủng Tộc khác kết hợp sinh ra, bởi vì huyết mạch hỗn loạn nên không có cách nào trở thành Lãnh Chúa, cho nên cơ bản đều sẽ bị xem như nô lệ để buôn bán, là thủ hạ nghe lời nhất.

- Hậu đại của Nhân Tộc và các Chủng Tộc khác à?

Lâm Hữu nao nao.

Như vậy cũng được à?

Chẳng lẽ thế giới này không có cách li sinh sản à?

Tốt thôi.

Bọn hắn có thể triệu hoán binh chủng chiến đấu đã đủ không hợp thói thường, không có cách li sinh sản giống như cũng không phải chuyện gì quá kỳ quái.

Thật đúng là thiên hạ rộng lớn không thiếu cái lạ.

Lập tức, hắn đã cùng Vương Hữu Phúc đi tới bên cạnh xe ngựa, đánh giá á nhân loại trong lồng giam.

Làm cho hắn ngạc nhiên là, những á nhân này trừ một bộ Phân Thân thể hiển lộ ra trạng thái thú ra thì cơ bản không khác gì Nhân Tộc.

Hơn nữa trong cơ thể bọn hắn còn ẩn chứa một khí tức có chút giống ma thú, để thực lực phổ biến của bọn hắn đều đạt tới cấp 6 trở lên.

Đối với khổ lực thì cấp 6 đã rất đủ.

- Thế nào? Các hạ có hài lòng không?

- Ừm, đều lưu lại bọn hắn đi.

Lâm Hữu yên lặng gật đầu.

Hắn không phải thiện nhân gì, nhưng nhưng vẫn không quá ưa thích cách làm cướp đoạt sự tự do của người khác, coi người như nô lệ để mua bán.

Sau khi đợi ròng rã 100 cái á nhân bị thủ hạ của Vương Hữu Phúc đưa đến trước mặt thì hắn mới trực tiếp lớn tiếng nói:

- Hiện tại, ta cho các ngươi một lựa chọn, rời khỏi hoặc là lưu lại.

- Chọn rời khỏi thì bây giờ có thể đi, ta sẽ thả các ngươi tự do.

- Người lựa chọn lưu lại, ta có thể bảo đảm an toàn cho các ngươi, cho các ngươi có thể có một nơi sinh hoạt ở đây, nhưng các ngươi phải hoàn toàn nghe lệnh của ta.

- Ta cho các ngươi năm phút cân nhắc.

Đã muốn dùng người thì phải dùng người cam lòng giúp ngươi.

Ép buộc tới, làm việc cơ bản cũng sẽ không tận tâm, hắn không cần loại bất tài này.

Dù sao loại sâu kiến này, ở trong Thần Vực có rất nhiều, hắn cũng không thiếu mấy người này.

Mà sau khi nghe thấy lời của hắn, biểu lộ của tất cả mọi người bao gồm Vương Hữu Phúc đều thay đổi một chút, hiển nhiên bọn hắn không ngờ rằng Lâm Hữu sẽ nói như vậy.

100 á nhân kia càng rối loạn lên, từng người vừa đã đảm lại do dự nhìn Lâm Hữu, sợ đây là Lâm Hữu cạm bẫy bày ra để kiểm tra lòng trung thành của bọn hắn.

Nhưng đối với khát vọng của bản thân, bọn hắn cuối cùng vẫn chiến thắng sợ hãi.

Sau khi do dự, rốt cục có mấy á nhân chậm rãi lui về phía sau, cẩn thận từng li từng tí rời khỏi đội ngũ.

Thấy Lâm Hữu không ngăn cản bọn hắn, cả đám lập tức vui mừng quá đỗi, quay người bỏ chạy ra xa.

Nhìn bóng người bọn hắn càng ngày càng xa, và Lâm Hữu không phản ứng chút nào, nhóm á nhân rốt cục tin tưởng lời hắn nói là thật.

Sau khi hết hỗn loạn, rốt cục có càng ngày càng nhiều người rời khỏi đội ngũ trốn ra phía ngoài.

Trong nháy mắt, một trăm nô lệ chỉ còn lại hơn ba mươi người.

Một bộ phận sau khi do dự thì lựa chọn lưu lại, có mấy người thì ánh mắt kiên định đứng tại chỗ, từ đầu đến cuối cũng không xê dịch qua một bước.

- Vì sao ngươi không đi?

Lâm Hữu hiếu kì nhìn về phía trong đó một nô lệ có cánh tay bị lân phiến phủ kín.

- Gia viên của chúng ta đã bị những Lãnh Chúa kia hủy đi, không có chỗ để đi, còn không bằng ở lại đây.

Nô lệ đó lên tiếng trả lời, xem ra thật có chút cốt khí.

Hơn nữa cũng giống như hắn, đều là bị Lãnh Chúa trong Thần Vực tai họa, điểm hắn này rất thích.

- Ngươi thì sao? Vì sao không đi?

Lâm Hữu nhìn về phía một tên nô lệ không xê dịch nửa phân khác nói.

- Ta muốn báo thù!

Tên nô lệ này trả lời càng trực tiếp hơn.

Từ trong mắt của hắn, Lâm Hữu nhìn thấy ánh sáng quen thuộc.

Đó là ánh sáng khi hắn bị Lãnh Chúa truy sát, Đại Đế Vạn Giới vì hắn mà khi chết, hắn đã quyết định phải hủy diệt toàn bộ Thần Vực.

- Rất tốt.

Lâm Hữu hài lòng gật đầu, hắn muốn chính là người như vậy.

Hắn lập tức quay đầu nhìn về phía ba người Thiên Khung cách đó không xa:

- Thiên Khung lão ca, những người này phiền các ngươi dẫn đi an bài một chút, ta còn có việc phải bàn với bọn hắn một chút.

- Giao cho ta đi.

Thiên Khung mỉm cười, trực tiếp mang theo hơn ba mươi nô lệ á nhân lưu lại xuống dưới, an bài chỗ ở và công việc cho bọn hắn.

Cho đến lúc này, Vương Hữu Phúc mới rốt cục nói đến chính sự.

- Lâm Hữu các hạ, không biết Thủ Lĩnh Độc Giao Ba Đầu kia có ở đây không?

Ta đây có một túi độc của Thủ Lĩnh Độc Giao Vương cấp 13, muốn cầm đến đổi chút tài nguyên với hắn.

Lời nói này xem như cho thấy ý đồ đến, cũng là thăm dò.

Dù sao thì tin tức quan hệ giữa Lâm Hữu và ma thú Thủ Lĩnh rất tốt đều chỉ là tin đồn thôi, không có mấy người thấy tận mắt.

Mà túi độc này chính là nước cờ đầu bọn hắn dùng để chứng thực việc này, xác nhận có cần thiết tiến một bước hợp tác với Lâm Hữu hay không.

- Nhân loại, lời này của ngươi là thật chứ?

Đột nhiên lúc này, một âm thanh vang dội vang lên.

Không đợi Lâm Hữu thông báo, một con Độc Giao Ba Đầu hình thể khổng lồ đã từ chỗ sâu Đông Cực Ma Vực gào thét mà đến, tốc độ nhanh đến cực điểm.

Chính là Thủ Lĩnh Độc Giao Ba Đầu định đến tìm Lâm Hữu phóng độc!