Chương 692: Thần Quốc người tới

- Nhân vật lớn à?

Nghe thấy lời nói của vị Đại Đế kia, Lâm Hữu và những người khác không khỏi dừng bước lại, nhìn sang hắn.

Lại có thể để cho Điện Chủ điện Vạn Thần tự mình nghênh đón, không cần nghĩ cũng biết, thân phận của người đến tất nhiên rất không đơn giản.

Chẳng lẽ là người từ "Thần Quốc" tới?

Lâm Hữu kinh nghi bất định.

Chỉ một điện Vạn Thần đã làm cho hắn lâm vào nguy cơ mấy lần, nếu như lại đến người lợi hại hơn, sợ là với những ma thú Thủ Lĩnh kia cũng chưa hẳn có thể giúp đỡ được hắn.

- Thật ra thì ta cũng chỉ là xa xa nhìn thấy mà thôi.

Vị Đại Đế kia nói tiếp:

- Nhưng Điện Chủ điện Vạn Thần đúng là đã xuất hiện, hơn nữa bên cạnh còn đi theo mấy trưởng lão, xem ra hình như cực kỳ trọng thị.

- Nghe ngươi nói như vậy, ta cũng nhớ đến.

Lúc này, một vị Đại Đế khác cũng chen vào nói:

- Trước đó, trong lúc đào vong đúng là đã gặp phải một người có thực lực hết sức khủng bố tới điện Vạn Thần, giống như không phải người của vùng đất phía Đông này, ngay cả những trưởng lão kia thấy cũng phải tất cung tất kính.

- Lại có việc này?

Nhóm Đại Đế kinh ngạc không thôi.

- Hẳn là không sai, ta đoán người này rất có thể chính là thế lực sau lưng điện Vạn Thần, cũng chính là đám người đã phái Ma Thiên đến hủy diệt Vạn Giới chúng ta.

- Hóa ra là bọn hắn!

Vẻ mặt của nhóm Đại Đế trầm xuống, trên người nhao nhao hiện ra một luồng khí lạnh nhiếp nhân tâm phách.

Khi còn ở Vạn Giới, đám người kia đã phái người xâm lấn giới vực bọn hắn, ý đồ hiến tế Linh Hồn của tất cả mọi người bọn hắn để một lần nữa ngưng tụ Hạch Tâm Thế Giới.

Càng ngăn chặn con đường thông đến Chủ Thế Giới, muốn toàn bộ bọn hắn bị vây chết ở trong đó.

Bây giờ gặp mặt cừu nhân, bọn hắn đương nhiên hết sức đỏ mắt, hận không thể lập tức tiến lên giết sạch bọn hắn để an ủi những vong hồn lãnh chúa Vạn Giới bị bọn hắn hại chết.

- Mọi người vẫn nên tỉnh táo một chút đi.

Thấy khí tức từng người bọn hắn xao động, Thiên Khung vội vàng lên tiếng nhắc nhở.

Lấy thực lực của bọn hắn bây giờ, đối phó với một điện Vạn Thần cũng quá sức, huống chi là thế lực không biết càng thêm cường đại đó?

Cho dù có đi nhiều người hơn thì chẳng qua là chịu chết vô ích mà thôi.

Nhóm Đại Đế đương nhiên cũng không phải người dễ xúc động, sau khi hít sâu một hơi cũng đều dần dần tỉnh táo lại.

- Ngươi nói đúng, chuyện chúng ta phải làm bây giờ chính là mau chóng tăng lên thực lực của bản thân, còn có phái người đi điều tra tình huống bên phía điện Vạn Thần, như vậy cũng dễ đưa ra đối sách ứng phó hơn.

- Điều tra thì cứ giao cho ta đi, hệ Vong Linh của ta tương đối nhiều năng lực ẩn nấp, hơn nữa gần đây vừa kiếm được một binh chủng Linh Hồn cấp Truyền Kỳ.

- Được, vậy mấy chúng ta sẽ phụ trách việc liên lạc với các Đại Đế xung quanh đây, tận lực triệu tập bọn hắn tới, lãnh địa của chúng ta đành phải phiền phức Lâm Hữu huynh đệ chiếu cố một chút.

- Yên tâm đi, có ta ở đây sẽ không có người phá hư lãnh địa của các ngươi đâu.

Lâm Hữu gật đầu trả lời, hắn rất tán thưởng đối với hiệu suất làm việc của nhóm Đại Đế.

Có bọn hắn gia nhập, hắn không còn là chiến đấu một mình nữa, trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn không ít.

Bây giờ, chuyện phải làm tiếp theo chính là mau chóng tăng thực lực lên tới cấp 13 trước khi kẻ địch đến, như vậy hắn mới có thể có năng lực tự bảo vệ mình.

Còn có mấy Đại Đế Chuẩn Thần cấp 9 trở lên kia chắc là cũng có thể thăng cấp trong khoảng thời gian ngắn, đến lúc đó cho dù không dựa vào Ma Tộc thì bọn hắn vẫn có thể liều mạng với điện Vạn Thần một phen.

Về phần Ngưu Phỉ và Cửu Anh có thể giúp hắn trong lúc nguy cấp hay không thì nói thật, hắn cũng không ôm hi vọng quá lớn.

Dù sao một Lãnh Chúa cấp 12 như hắn ở trước mặt bọn hắn chẳng qua cũng chỉ là một quân cờ mà thôi, bỏ qua không có chút nào đau lòng, cũng chưa chắc sẽ vì hắn mà khai chiến với Lãnh Chúa của đối phương.

Cho nên cuối cùng vẫn phải dựa vào chính mình.

Chỉ có của thực lực của mình đủ mạnh thì mới có thể đứng vững gót chân ở Thần Chi Lĩnh Vực, lời nói mới có thể có trọng lượng ở trước mặt các thế lực.

Giúp nhóm Đại Đế dàn xếp xong lãnh địa, toàn bộ khu vực ngoài cửa vào Ma Vực cũng trở nên náo nhiệt, liếc nhìn lại tất cả đều là phòng tuyến từ lãnh địa tạo dựng thành.

Trên bầu trời càng còn thường xuyên các các binh chủng thuộc nhiều Chủng Tộc lướt qua, điều tra tình huống xung quanh, để tránh ngoại địch xâm phạm.

Làm xong những chuyện này, Lâm Hữu cũng cưỡi Tiềm Long rời khỏi lãnh địa, đến chỗ sâu đi thăm dò xem Thủ Lĩnh Độc Giao Ba Đầu thăng cấp tới đâu rồi.

Cùng lúc đó.

Trên một bình đài ở phía Tây phạm vi quản hạt của Điện Vạn Thần.

Điện chủ điện Vạn Thần và một đám trưởng lão đã sớm chờ ở đây, ánh mắt ngắm nhìn phương xa.

- Các ngươi nói xem lần này phía trên sẽ phái người nào xuống đây?

Lục trưởng lão xếp ở cuối cùng nhất thấp giọng hỏi.

- Phía trên cực kỳ coi trọng Hạch Tâm Thế Giới, ta nghĩ người xuống lần này sẽ không là nhân vật đơn giản, lát nữa nói chuyện phải chú ý một chút.

Ánh mắt của Điện Chủ không thay đổi, chăm chú nhìn nơi xa.

Giống như là vì đáp lại lời của hắn, lúc này trên bầu trời cuối tầm mắt xuất hiện một chi đội ngũ khổng lồ, đang nhanh chóng tới gần bên này.

- Đến rồi!

Trong lòng các trưởng lão chấn động, lập tức đứng thẳng người.

Các chấp sự và thành viên tùy hành sau lưng cũng xếp thành hai nhóm, bày ra một bộ tư thế nghênh tiếp.

Sau đó không lâu lắm, đội ngũ kia đã tới trước mặt bọn hắn.

Đó là những chiến xa thần thánh được những binh chủng phi hành nâng lên bay trên không trung, xung quanh có một đội Lãnh Chúa cấp 13 cưỡi binh chủng phi hành đi theo hộ giá.

Xung quanh đội ngũ càng có Sí Thiên Sứ cấp 13 bay lượn, vãi xuống đến từng mảnh thánh quang.

- Thật mạnh!

Các trưởng lão của Điện Vạn Thần lập tức kinh hãi, chỉ xuất hành mà đã có nhiều Lãnh Chúa cấp 13 đi theo như vậy.

Có thể nghĩ người ngồi ở trong xe ngựa đến cùng là tồn tại kinh khủng bực nào.

- Điện chủ điện Vạn Thần, Mạnh Tín Huyền mang theo các trưởng lão và chấp sự cung nghênh các hạ!

Hai tay của Điện Chủ nâng lên, hơi hành lễ về phía đội ngũ trên không trung, hô to thành tiếng.

- Ngươi chính là Mạnh Tín Huyền à?

Trong một mảnh âm thanh lượn lờ, một lão giả mặc bạch bào thánh khiết, cả người tản ra uy nghiêm vô thượng đột nhiên xuất hiện, đứng giữa hư không.

Cấp 14!

Tâm thần bọn người Mạnh Tín Huyền đều chấn động.

Đạp không mà đứng, đó là chỉ có cường giả cấp bậc Thiên Thần mới có thể làm được.

Độ ổn định của Không Gian Bích Lũy của Thần Chi Lĩnh Vực đâu chỉ mạnh hơn Hạ Giới vạn lần.

Muốn phá vỡ không gian, nắm trong tay không gian cũng chỉ có người đạt tới cấp 14 mới làm được.

Không tá trợ binh chủng đạp không mà đứng, đây chính là Thiên Thần chi danh tồn tại!

Không ngờ phía trên lần vậy mà lại phái cấp bậc cường giả này này tới, quả là nằm ngoài dự tính của bọn hắn.

- Tốt, đều miễn lễ đi.

Lão giả đưa tay lên trước, một luồng lực lượng vô hình nâng mọi người lên.

Sau đó, trong chiến xa bên cạnh đột nhiên truyền đến một âm thanh trẻ tuổi mà tản mạn:

- Đã đến rồi à?

Màn cửa xốc lên, một thanh niên dựa lưng vào trong nhô ra ánh mắt lãnh khốc, đạm mạc nhìn chăm chú lên đám người điện Vạn Thần phía dưới, bộ dáng rất cao cao tại thượng.

- Thần Tử, phía trước chính là Đông Cực Ma Vực.

Lão giả quay đầu từ tốn nói, giọng nói hòa hoãn hơn vừa rồi không ít.

Nhưng lời của hắn lọt vào trong tai mấy người Mạnh Tín Huyền lại giống như một tia sét giữa trời nắng.

Thần Tử!

Đối phương lại gọi người trẻ tuổi kia là Thần Tử!

Đây chẳng phải là nói là, vị ở trong chiến xa này chính là người thừa kế đời sau của Thần Quốc à?

Bọn hắn là thế lực dưới sự thống ngự của Thần Quốc nên vô cùng rõ ràng phân lượng trong lời xưng hô này, tuyệt đối không phải là người bọn hắn có thể chọc được.

Tuy ở trong Thần Quốc không chỉ một vị Thần Tử.

Nhưng chỉ cần là người có thể trở thành Thần Tử thì tuyệt đối đều là người có thiên phú mạnh nhất trong toàn bộ Thần Quốc, có thể xưng là vô địch cùng cấp bậc.

Vừa rồi nhìn liếc qua, bọn hắn đã cảm thấy được cấp độ của vị Thần Tử này.

Rõ ràng là một Chân Thần cấp 10!

Tương đương với Mạnh Tín Huyền, nhưng lại trẻ tuổi hơn Mạnh Tín Huyền nhiều lắm.

Đây chính là thiên phú kinh khủng của Thần Tử à?

- Nơi này chính là Đông Cực Ma Vực vẫn luôn đối nghịch với chúng ta à? Ta thấy cũng chả có gì đặc biệt.

Âm thanh ngạo mạn của Thần Tử từ trong chiến xa truyền ra, có vẻ hơi khinh thường.

- Dù sao nơi này chỉ là bên ngoài mà thôi, chỉ có đến nơi càng sâu thì mới có thể đụng phải những Ma Tộc cấp cao kia.

- Lần này ngươi tới là vì để mang Hạch Tâm Thế Giới về, tăng sức cạnh tranh của mình trong số Thần Tử, nhất định không thể phớt lờ.

Trong Thần Quốc có nhiều Thần Tử, người ủng hộ vô số.

Lão giả hiển nhiên chính là người đứng ở bên phía vị Thần Tử này, phụ tá hắn thượng vị, đương nhiên không hi vọng hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Nhưng hắn vừa nói dứt lời, biểu lộ không hề bận tâm lại đột nhiên thay đổi.

- Làm sao vậy?

Cảm nhận được sự thay đổi của hắn, âm thanh của Thần Tử lại lần nữa truyền đến.

- Là con Độc Giao Chín Đầu trấn thủ bên ngoài Đông Cực Ma Vực, hắn đã phát hiện ta tồn tại.

Vẻ mặt lão giả ngưng trọng nói.

Ma Tộc đế vương ở bên ngoài Đông Cực Ma Vực, Cửu Anh, chính là tồn tại cấp 14 giống như hắn.

Cho dù là hắn cũng không dám có bất kỳ khinh thị.

- Hắn đã khóa chặt khí tức của ta, xem ra nếu ta không đi gặp hắn là sẽ không được, Thần Tử ngươi trước hết đi với bọn hắn đến thành Vạn Thần đi, ta phải tạm thời rời khỏi một đoạn thời gian.

Nói xong, hắn không cho những người khác cơ hội phản ứng, lắc mình một cái đã biến mất tại chỗ, có lẽ là đến chỗ sâu Đông Cực Ma Vực tìm con Độc Giao Chín Đầu kia.

Thần Tử không để ý đến hắn, nhìn thoáng qua phương hướng hắn biến mất, sau đó lại lần nữa dựa vào về trên chỗ ngồi.

- Dẫn đường đi.

Vừa nói hết câu, mấy người Mạnh Tín Huyền cũng lập tức kịp phản ứng.

Không dám thất lễ, lập tức cưỡi lên tọa kỵ phi hành bay lên không trung, dẫn đường trước mặt toàn bộ đội ngũ Thần Quốc, bay trở về hướng thành Vạn Thần.

Ở một bên khác.

Lâm Hữu vừa mới từ sào huyệt của Thủ Lĩnh Độc Giao Ba Đầu gấp trở về, rất nhanh đã nhận được một tin tức mới.

- Các vị, bên phía điện Vạn Thần có tin tức mới truyền về!

Đại Đế phụ trách điều tra động tĩnh của điện Vạn Thần cưỡi binh chủng phi hành nhanh chóng rơi xuống, âm thanh lập tức truyền khắp lãnh địa của tất cả Đại Đế.

Lâm Hữu giật mình, vội vàng rời khỏi lãnh địa đi ra ngoài rừng rậm, phát hiện mấy người Thiên Khung Đại Đế phụ trách lưu thủ đã chạy đến, đang tụ trên một mảnh đất trống.

- Đã nghe được tin tức gì à?

Lâm Hữu đi tới bên cạnh bọn hắn, hỏi.

- Đúng vậy, buổi trưa hôm nay, ta nhìn thấy một đội ngũ xa lạ đi theo bọn người Điện Chủ điện Vạn Thần đi vào trong thành Vạn Thần, rất có thể là người phía trên bọn hắn tới!

Đại Đế kia vội vàng nói.

- Nhanh như vậy à?

Nhóm Đại Đế kinh ngạc.

- Có dò xét được thực lực cụ thể của bọn hắn không? Tổng cộng có bao nhiêu người?

U La hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất.

- Đại khái khoảng một trăm người.

Đại Đế kia đáp nói:

- Lúc ấy ở cách rất xa nên không có cách nào dò xét rõ ràng thực lực cụ thể của đối phương, nhưng có thể xác định là, chí ít có hơn một nửa trong số đó là cấp 13!

- Một nửa? Năm mươi lãnh chúa cấp 13?

Đừng nói nhóm Đại Đế, cho dù là Lâm Hữu thấy nhiều Lãnh Chúa cấp 13 cũng đều bị con số này làm kinh hãi.

Thế lực sau lưng điện Vạn Thần lại có thể khủng bố như thế à?

Thế này còn đánh thế nào được nữa?