Chương 690: Ùn Ùn Kéo Đến

Ngay khi Lâm Hữu lên tới Chuẩn Thần cấp 7, thực lực tăng nhiều thì ở trong Diệt Thần Minh cách xa ngàn dặm, một vị trưởng lão cưỡi tọa kỵ phi hành nhanh chóng rơi xuống, đi vào trong một tòa đại điện ở trung ương nhất.

- Báo cáo Minh Chủ, Đông Cực Ma Vực truyền về tin tức mới!

Âm thanh vang dội, gần như truyền khắp toàn bộ đại điện.

Minh Chủ đang ở trong đại điện hấp thu Tinh Thạch nâng cao thực lực đột nhiên mở ra hai mắt, nhìn về phía người tới.

- Nói!

- Người chúng ta phái đi Đông Cực Ma Vực tìm hiểu tin tức vừa gửi về tin tức, phát hiện Thủ Lĩnh Độc Giao Ba Đầu cấp 13 ở ngoài lãnh địa của Lãnh Chúa hạ giới kia, đồng thời cũng có quan hệ rất thân thiết với Lãnh Chúa hạ giới đó.

- Thủ Lĩnh cấp 13 à? Quả nhiên…

Minh Chủ Diệt Thần Minh chính là một người đàn ông cao lớn mày kiếm mắt tinh.

Hắn chỉ ngồi ở chỗ đó nhưng cũng tỏa ra một luồng khí tức cực kỳ cường hãn, gần như bao phủ toàn bộ đại điện.

Hắn giống với Điện Chủ điện Vạn Thần, cũng là một vị Chân Thần cấp 10, chỉ cách cấp bậc Thiên Thần một bước.

Nhưng lúc hắn, này lại là một bộ dáng nhăn mày.

- Xem ra lần trước điện Vạn Thần bại lui chắc cũng có liên quan đến con ma thú Thủ Lĩnh đó.

- Minh Chủ, bây giờ chúng ta nên làm gì?

Trưởng lão kia không khỏi hỏi:

- Mặc dù hiện tại người biết Hạch Tâm Thế Giới đang ở trên người của Lãnh Chúa hạ giới không nhiều, nhưng nếu kéo dài quá lâu sợ là sẽ sinh ra biến cố.

- Không vội.

Minh Chủ hơi nhấc tay lên, mặt lộ vẻ trầm tư:

- Ta biết con Độc Giao Ba Đầu đó, nó là một trong ba đại phó tướng dưới tay Cửu Anh, đã sắp đến thời điểm then chốt lột xác thành Lãnh Chúa.

- Ma thú cấp Lãnh Chúa?

Trưởng lão kia âm thầm giật mình:

- Đó chẳng phải là ngay cả Minh Chủ cũng khó đối phó à?

- Đúng vậy.

Minh Chủ yên lặng gật đầu:

- Ta đoán điện Vạn Thần chính là vì chuyện này cho nên cố ý phong tỏa tin tức, muốn để người của chúng ta qua đó chịu chết.

- Chuyện này…

Trưởng lão sửng sốt.

Minh Chủ của bọn hắn cũng giống với Điện Chủ điện Vạn Thần, cả hai đều chỉ có được một binh chủng Vương tộc mà thôi, tính đến bản thân bọn hắn, tối đa cũng chỉ miễn cưỡng bất phân thắng bại với ma thú Lãnh Chúa.

Nếu như trưởng lão phía dưới đụng phải, thậm chí sẽ có nguy hiểm bị đánh giết.

Thì ra điện Vạn Thần liên tục án binh bất động là đang đánh chú ý này.

Quả nhiên là tâm cơ thật sâu!

- Xem ra chúng ta vẫn quá coi cái Lãnh Chúa hạ giới kia, lại có thể dính líu quan hệ với phó tướng của Cửu Anh.

Ba đại phó tướng dưới trướng Cửu Anh, tất cả đều là ma thú Thủ Lĩnh cấp 14, phân biệt trấn thủ ba phương hướng khu vực ngoài Đông Cực Ma Vực, tồn tại gần như tương đương với thần giữ cửa.

Cho dù là bọn hắn cũng không dám tùy tiện trêu chọc.

Nếu như chuyện này thật sự đúng như tin tình báo thì có lẽ bọn hắn phải thay đổi kế hoạch trước đó mới được.

Trầm ngâm một hồi lâu sau, Minh Chủ rốt cục ngẩng đầu lên:

- Đi, truyền tin tức này đến Thần Quốc, nói là chúng ta phát hiện tung tích của Hạch Tâm Thế Giới nhưng không có cách nào đối phó với những Ma Tộc kia, nói bọn hắn phái người xuống hỗ trợ.

- Chúng ta thật sự phải kinh động phía trên à?

Sắc mặt trưởng lão biến đổi, giống như nghe được quyết định kinh người gì đó.

- Không có việc gì, dù sao thì Thần Quốc phía trên điện Vạn Thần cũng đã sớm biết tin tức này, có lẽ không bao lâu nữa sẽ phái người xuống đây, Hạch Tâm Thế Giới quan hệ trọng đại, chúng ta nhất định phải vượt lên trước một bước mới được, công lao này không cần cũng được.

Diệt Thần Minh và điện Vạn Thần vốn đã bất hòa, đương nhiên bọn hắn không hi vọng chí bảo bực này rơi vào trong tay đối phương, nếu không thì hậu quả khó mà lường được.

Quan trọng nhất là, bọn hắn cũng không có nắm chắc có thể bắt đi Lãnh Chúa hạ giới được một ma thú Lãnh Chúa bảo hộ.

Một khi làm lớn chuyện này dẫn tới mấy phó tướng kia, đối với bọn hắn sẽ tuyệt đối là đả kích hủy diệt, cho nên bọn hắn hoàn toàn không cần thiết phải mạo hiểm như vậy.

- Vậy thì tốt, ta sẽ đi liên hệ bên kia, truyền đạt tin tức này lên trên, chắc là không tới nửa tháng người ở phía trên sẽ có thể chạy tới, cùng lắm để cho Lãnh Chúa hạ giới kia sống thêm mấy ngày thôi.

Thấy Minh Chủ cũng nói như vậy, trưởng lão cũng không nói nhảm nữa, sau khi cáo lui thì vội vã rời khỏi đại điện, đi ra ngoài truyền đạt tin tức.

Ở một bên khác.

Ngoài Đông Cực Ma Vực.

Lâm Hữu cũng không biết rằng điện Vạn Thần và Diệt Thần Minh đã bắt đầu triển khai một loạt biện pháp nhằm vào hắn, chuẩn bị kéo ngoại viện tới hỗ trợ.

Sau khi lên tới Chuẩn Thần cấp 7, hắn cũng đi ra ngoài xem xét tình huống của những nô lệ á nhân kia.

- Bái kiến đại nhân.

Các nô lệ đang xây dựng nhà gỗ trong rừng rậm nhìn thấy hắn thì lập tức ngừng công việc trong tay, nhao nhao chạy tới.

Bọn hắn là á nhân loại, yêu cầu đối với hoàn cảnh sinh hoạt cũng không cao, cho nên lựa chọn xây dựng nhà gỗ trong rừng rậm làm chỗ nghỉ lại.

Nói này cách cửa vào tương đối gần nên bất cứ lúc nào cũng có thể hưởng ứng bọn người Lâm Hữu triệu hoán, khi có người đưa vật tư tới còn có thể lập tức xuất hiện.

- Các ngươi có ai biết tính toán không?

Lâm Hữu nhìn lướt qua ba mươi mấy nô lệ xanh xao vàng vọt trước mặt, nói.

- Đại nhân, ta biết.

Một nô lệ trong đó đứng dậy.

Lâm Hữu nhìn về hướng âm thanh phát ra, phát hiện chính là một trong mấy thiếu niên tràn ngập cừu hận đối với Lãnh Chúa ngày hôm qua.

- Rất tốt, vậy sau này có người đưa vật tư tới, chuyện tính toán sẽ giao cho ngươi, có gì không rõ cứ hỏi ta.

- Vâng!

Thiếu niên lập tức lớn tiếng đáp lại.

Các á nhân thì đều quăng tới ánh mắt hâm mộ.

Sau khi trải qua gần nửa ngày quen thuộc, bọn hắn đã biết Lâm Hữu chính là chủ nhân nơi này.

Có thể được hắn trọng dụng thì ít nhất địa vị cũng sẽ cao hơn những nô lệ khác một chút.

- Đúng rồi.

Lúc này, Lâm Hữu đột nhiên nghĩ đến cái gì.

- Các ngươi là từ đâu bị bắt tới?

- Bẩm đại nhân, là từ bên phía Thần Quốc tới.

Thiếu niên cung kính trả lời.

- Thần Quốc? Đó là cái gì?

Mặt của Lâm Hữu lộ vẻ kinh ngạc.

Hắn đi tới Thần Vực lâu như vậy nhưng đây vẫn là lần đầu tiên hắn nghe đến cái tên này, vừa nghe đã biết là một nơi khó lường.

- Đại nhân thứ tội, thật ra thì chúng ta cũng không hiểu nhiều cái gì là Thần Quốc, chỉ nghe nói đó hình như là một quốc gia do một vị Đại Thần Minh cường đại nào đó thành lập, vô số Thần Minh cư trú trong đó, là nơi rất nhiều Lãnh Chúa hướng tới.

- Quốc gia do Thần Minh thành lập à?

Ánh mắt của Lâm Hữu ngưng lại, lâm vào trong trầm tư.

Hắn đến Thần Vực đã được một đoạn thời gian, nhưng lại chỉ biết hiện tại mình đang ở địa khu phía đông của Thần Vực, thế lực lớn nhất quanh đây cũng chỉ là điện Vạn Thần và Diệt Thần Minh mà thôi.

Về phần nơi xa hơn một chút thì hắn không biết được, cũng chưa nghe bao nhiêu Lãnh Chúa nghị luận qua.

Như thế xem ra.

"Thần Quốc" này chắn chắn rất không đơn giản, thậm chí chắc là quốc gia do Thiên Thần Chủ Thần nào đó thành lập, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường.

Xem ra sau này phải nghe ngóng tin tức phương diện này nhiều một chút mới được, tránh sau này không cẩn thận chọc phải đại phiền toái.

Dù sao thì lấy thực lực của hắn bây giờ vẫn không có cách nào chống lại loại tồn tại cấp độ đó.

Nghĩ xong, hắn âm thầm ghi nhớ chuyện này, sau đó nói:

- Nếu các ngươi đã bị ta mua về thì chính là người của ta, chỉ cần giúp ta làm việc cho tốt thì ta là sẽ không bạc đãi các ngươi, những thức ăn này các ngươi lấy trước đi phân đi, ăn no mới có thể có sức làm việc.

Nói, hắn từ từ trong không gian cá nhân lấy ra thịt khô trước đó, trực tiếp chồng đến trước mặt bọn hắn.

Sau khi các nô lệ nhìn thấy đồ ăn thì hai mắt lập tức tỏa ánh sáng, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, có người bụng càng kêu lên ục ục.

Bọn hắn làm nô lệ, đương nhiên không được đối đãi như người bình thường.

Cho nên bình thường lấy được đồ ăn cơ bản đều chỉ có thể miễn cưỡng duy trì sinh mệnh mà thôi, nơi nào thấy qua nhiều thịt như vậy?

Nhìn thoáng qua Lâm Hữu, lại chần chờ một lát, rốt cục bọn hắn cũng nhịn không được nữa, nhao nhao xông lên cầm lấy một miếng thịt cắn từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn.

Nhìn bọn hắn vừa rơi lệ vừa ra sức cắn thịt ăn, có thể nghĩ trước đó bọn hắn đã sống thê thảm cỡ nào.

- Sau khi ăn xong lại tiếp tục làm việc đi.

Lâm Hữu không nói thêm gì, sau khi nói vừa dứt câu thì quay lưng rời khỏi.

Có một số việc cũng không cần nói quá nhiều.

Ngươi đối xử tốt với người khác, người khác đương nhiên cũng có thể cảm nhận được.

Cũng giống như những nô lệ á nhân này chỉ dừng lại có thể làm cho bọn hắn ăn no đồ ăn mà thôi, sự e ngại đối với Lâm Hữu cũng dần dần biến thành kính sợ.

Sau khi ăn xong, bọn hăn bắt đầu càng thêm cố gắng làm việc.

Toàn bộ trong ngoài rừng rậm tràn ngập từng bóng người bận rộn.

Trong chớp mắt.

Lại là năm ngày qua đi.

Ngay khi bọn người Lâm Hữu và ba người Long Uyên đang thảo luận tiếp theo nên làm gì thì ngoài lãnh địa của bọn hắn đột nhiên nghênh đón một nhóm khách, mười Lãnh Chúa phong trần mệt mỏi đi tới.

- Long Uyên, Thiên Khung, rốt cuộc ta cũng tìm được các ngươi!

Lãnh Chúa cầm đầu một khí thế không kém nhìn thấy hai người Long Uyên và Thiên Khung thì lập tức kích động tiến lên chào hỏi.

Mà bọn người Long Uyên vừa đi ra khỏi lãnh địa thì là hai mắt mở to, vô cùng ngoài ý muốn nhìn những người vừa xuất hiện này.

- Là các ngươi! Các sao ngươi cũng tới đây?

Không sai.

Mười Lãnh Chúa vừa đến chính là các Đại Đế ở trong Vạn Giới!

Hơn nữa có không ít người còn nhận biết Long Uyên và Thiên Khung, lập tức giống như lão hữu gặp mặt, kích động ôm chặt nhau.

Lâm Hữu chạy tới sau cũng cũng vô cùng ngoài ý muốn, hắn hoàn toàn không ngờ rằng chỉ một lần lại có nhiều Đại Đế Vạn Giới đến như vậy.

Thậm chí trong đó có rất nhiều gương mặt quen hắn từng thấy qua.

- Có thể lại nhìn thấy các ngươi thật sự là quá tốt! Ta còn tưởng rằng các ngươi đều chết rồi.

Thiên Khung cảm khái nói.

- Còn không phải sao, không gian loạn lưu trước đó đã đánh tan tất cả chúng ta ra, nếu không phải ngẫu nhiên thăm dò được tin tức của Lâm Hữu huynh đệ thì chúng ta cũng sẽ không biết các ngươi cũng đang ở đây.

Lãnh Chúa cầm đầu kia nói xong thì nhìn về phía Lâm Hữu, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.

Bọn hắn một đường tới đây cũng nghe không ít tin đồng có quan hệ đến Lâm Hữu.

Biết được hắn đã gia nhập Ma Tộc, sau đó còn đánh bại điện Vạn Thần và các thế lực lớn.

Nhóm Đại Đế đã từng từng chịu đựng điện Vạn Thần truy sát này lập tức đạt thành nhận thức chung, chạy tới tìm Lâm Hữu nương tựa.

- Lâm Hữu huynh đệ, chúng ta mặt dạn mày dày tới chỗ ngươi đòi hỏi một chỗ an cư lạc nghiệp, không biết có hoan nghênh hay không?

Hàn huyên xong, nhóm Đại Đế nhao nhao nhìn về phía Lâm Hữu, trưng cầu ý kiến của hắn.

- Chào mừng, đương nhiên chào mừng!

Trên mặt của Lâm Hữu treo đầy ý cười, trong lòng càng mừng rỡ không thôi.

Những người này đều là Lãnh Chúa thành công xuyên qua Thông Thiên Chi Lộ, thực lực cơ bản cũng đạt tới Chuẩn Thần cấp 5 trở lên.

Có bọn hắn gia nhập, số lượng Lãnh Chúa cấp 12 bên phía hắn sẽ nháy mắt tăng vọt đến gần hai mươi người, trực tiếp đuổi kịp những đại thế lực kia, chỉ có đồ đần mới có thể từ chối.

Cho nên rất nhanh, Lâm Hữu đã mang theo bọn hắn đi tới cửa vào, bắt đầu cho bọn hắn chọn lựa vị trí đặt lãnh địa thích hợp.

Mà đúng lúc này, trong đội ngũ đột nhiên truyền đến một âm thanh.

- Đúng rồi, có một việc quên nói, hôm nay khi chúng ta tới đây đã nhìn thấy Điện Chủ điện Vạn Thần tự mình mang theo một đội ngũ rời khỏi thành Vạn Thần, giống như muốn đi nghênh đón đại nhân vật nào đó.