Chương 720: Thí Luyện Quỷ Dị

- Đây là binh chủng mới ta vừa lấy được.

Nhìn thấy phản ứng của Lâm Hữu, ánh mắt của Kỷ Vân Sương cong thành trăng lưỡi liềm, trên mặt hiện ra vẻ đắc ý hiếm thấy.

- Binh chủng mới?

Lâm Hữu nghi ngờ dò xét thuộc tính của binh chủng đó.

Một giây sau, lập tức hắn ngây ngẩn cả người.

【 Tên: Đọa Thiên Sứ Thủ Hộ (Vương tộc) 】

【 Chủng tộc: Thiên sứ (anh hùng) 】

【 Đẳng cấp: Cấp 12 (Chuẩn Thần cấp 8) 】

【 Lực lượng: 8.4 triệu 】

【 Thể chất: 9 triệu 】

【 Tốc độ: 8.8 triệu 】

【 Tinh thần: 9 triệu 】

[ Kỹ năng: Thủ Hộ Chi Bích, Cắn Nuốt Sinh Mệnh, Cực Ám Thiên Mạc, Quang Ám Luân Hồi.]

[Ám Đoạ Thiên Sứ: Tất cả công kích của Đoạ Thiên Sứ đều bổ sung nguyền rủa, bỏ qua 10% phòng ngự của kẻ địch, cũng giảm xuống 10% hiệu quả trị liệu.]

[Giới thiệu: Đoạ Lạc Thiên Sứ tự cam đoạ lạc, từ bỏ lực lượng Thánh Quang đầu nhập vào hắc ám, từ đó thức tỉnh lực lượng nguyền rủa cực kỳ khủng bố.]

- Binh chủng Vương Tộc!

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Lâm Hữu khiếp sợ không thôi.

Vừa mới qua bao lâu, không ngờ nàng đã thu được một binh chủng Vương tộc.

Hơn nữa bởi vì cấp bậc của hắn tương đối cao nên có thể tra xét ra tất cả tin tức về binh chủng này, nhất thời bị binh chủng này làm cho kinh hãi.

Thể tinh song đầy, còn là Đoạ Thiên Sứ mà lúc trước hắn đã gặp một lần ở trong Vạn Giới.

Quan trọng nhất chính là, cấp bậc của nàng trực tiếp từ Chuẩn Thần cấp 5 sơ kỳ tăng lên tới Chuẩn Thần cấp 8.

Xem ra Kỷ Vân Sương thu hoạch không nhỏ ở hai cửa thí luyện trước.

- Binh chủng này chính là binh chủng Siêu Phàm ngươi cho ta kia tiến hoá mà thành.

Kỷ Vân Sương tức thời giải thích:

- Lúc ở thí luyện ải thứ nhất, ta thức tỉnh một năng lực lãnh địa mới, đó là sau khi chiêu mộ ra Thánh Thiên Sứ đều sẽ tự động chuyển hoá thành Đoạ Thiên Sứ.

Đối với Lâm Hữu, nàng cũng không có giấu diếm chút nào, nói ra toàn bộ năng lực nàng mới giác tỉnh.

Lâm Hữu nghe xong cũng kinh ngạc vô cùng.

- Tự động chuyển hoá? Như vậy chẳng phải là kỹ năng cũng sẽ biến hoá theo à?

- Đúng vậy, hiệu quả trị liệu giảm xuống 20%, hơn nữa tất cả hiệu quả cũng đều biến thành hiệu quả mặt trái nguyền rủa.

- Mạnh vậy sao?

Lâm Hữu âm thầm kinh hãi.

Hiệu quả trị liệu giảm xuống một nữa, cũng không đơn thuần là giảm xuống lượng trị liệu, mà là có thể khiến cho năng lực trị liệu của nàng biến thành năng lực thương tổn.

Giống như kỹ năng trị liệu đơn thể Hoa Tinh Tự Nhiên Chi Tức của hắn.

Khôi phục mục tiêu chỉ định tương đương với 20% lực lượng tinh thần của bản thân.

Hạ thấp một nữa thì giảm xuống 40%, biến thành 20%, cũng sẽ chuyển hoá thành kỹ năng sát thương.

Hơn nữa kỹ năng trị liệu là trực tiếp khôi phục HP của mục tiêu, không bị phòng ngự ảnh hưởng.

Nói cách khác, sát thương này là hoàn toàn không nhìn phòng ngự!

Hiệu quả của tất cả kỹ năng trị liệu giảm xuống 200%, không phải tất cả đều biến thành kỹ năng gây sát thương không nhìn phòng ngự à?

Mặc dù độ phổ biến của kỹ năng trị liệu tăng thêm không cao, nhưng Lâm Hữu vẫn bị kết luận này hù doạ.

Bởi vì hắn có thể nhớ rõ, Kỷ Vân Sương có mấy kỹ năng trị liệu có thể khôi phục 100% HP.

Càng đừng nói một đống kỹ năng biến thành nguyền rủa kia được tăng thêm hiệu quả.

Kỷ Vân Sương đắc ý nói:

- Thế nào, có phải năng lực của ta rất lợi hại không?

Lâm Hữu nghiêm túc gật đầu, nói:

- Đúng là rất lợi hại.

Mặc dù sẽ mất đi năng lực trị liệu và tăng thêm, nhưng lại tăng lên rất nhiều năng lực tiến công, đối với Kỷ Vân Sương cũng chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt.

Hơn nữa tiềm lực của bản thân Vương tộc càng cao sẽ càng khiến cho thuộc tính của nàng có thể nghiền ép Lãnh chúa cùng cấp không có binh chủng Vương Tộc, sinh tồn cũng có sự bảo hộ.

Có lẽ không bao lâu nữa sẽ biến thành một đại chiến lực đỉnh phong trong căn cứ địa của Vạn Giới bọn hắn.

- Được rồi, không nói chuyện này nữa, thí luyện còn chưa kết thúc đâu.

Chia sẻ hết vui sướng trong lòng, Kỷ Vân Sương cũng không lãng phí thời gian nữa, một lần nữa đặt lực chú ý lên thí luyện.

Lâm Hữu nghe vậy vẻ mặt cũng run lên.

Nghĩ đến những Lãnh chúa còn lại rất có thể đã tiến vào Khởi Nguyên Thần Điện, nhất thời chuyển chủ đề, nói:

- Cửa thí luyện thứ ba này, ngươi có đầu mối gì chưa?

- Có một chút.

Kỷ Vân Sương gật đầu nói:

- Vừa rồi ta bị dịch chuyển đến một không gian cổ quái, thấy được toàn bộ quá trình Thần Vực từng sinh ra.

- Nếu như ta đoán không sai, thế giới này ngay từ đầu thật ra là có mười vị Chủ Thần, hoặc là nói, chỉ có thể có mười vị Chủ Thần.

Vừa rồi nàng cũng giống với Lâm Hữu, đều trải qua quá trình Thần Vực từng sinh ra, cũng chính mắt thấy lãnh chúa quật khởi, và trận đại chiến kinh thiên bao phủ cả Thần Vực kia.

- Chỉ có mười vị Chủ Thần thôi sao?

Lâm Hữu lặng lẽ nỉ non, vẻ mặt trầm ngâm.

Trước đó, khi nhìn thấy mười lực lượng sáng thế kia hạ xuống, hắn từng có suy đoán tương tự, khi nghe Kỷ Vân Sương nói như vậy cũng càng chắc chắn phỏng đoán của hắn.

Những lực lượng đó, mỗi một cỗ đều đại biểu cho một vị trí Chủ Thần.

Chỉ có khi Chủ Thần đời trước vẫn lạc, những người khác mới có thể thu được lực lượng này, trở thành Chủ Thần mới.

Nhưng vấn đề là.

Cho dù vị tính luôn vị vừa vẫn lạc kia thì số lượng Chủ Thần hắn biết trong Thần Vực cũng chỉ có bốn vị thống trị giả của tứ đại thần quốc mà thôi, chênh lệch với mười rất xa.

- Ngươi nói có một loại khả năng vị Ma Chủ trong Đông Cực Ma Vực kia cũng là một trong số các Chủ Thần hay không?

Lúc này, Kỷ Vân Sương đột nhiên lên tiếng.

Ma Chủ, thật ra cũng là Chủ Thần?

Lâm Hữu âm thầm giật mình, dường như bắt được cái gì, lông mày lập tức nhíu lại.

Có lẽ chuyện này là đầu mối quan trọng để đến cửa thí luyện thứ ba!

Nhưng đáng tiếc là.

Hiểu rõ của bọn hắn đối với Thần Vực vẫn quá thiếu thốn, cho dù là Đông Cực Ma Vực nơi bọn hắn đang ở cũng còn có rất nhiều bí mật mà bọn hắn không biết.

Bằng vào chút tin tức ấy căn bản là không suy tính ra cái gì.

Lâm Hữu bình tĩnh nói:

- Đúng là có khả năng này. Nhưng chúng ta biết quá ít tin tức, không biết có hữu dụng cho thí luyện tiếp theo không.

- Tóm lại chúng ta vẫn nên tiếp tục đi tới trước đi, động tĩnh chiến đấu phía ngoài đã biến mất, ta nghĩ có lẽ những lãnh chúa kia cũng sắp đi qua.

- Ừm, đi một bước tính một bước.

Nói xong, hai người không lãng phí thời gian nữa, quay đầu nhìn về một bên.

Cho đến lúc này, Lâm Hữu mới chú ý tới cảnh tượng xung quanh.

Bình đài hình tròn bọn hắn đang đứng đang bị một mảnh mê vụ bao phủ.

Mơ hồ trong đó còn có thể nhìn thấy mười bóng người uy nghiêm hình thái khác nhau đứng vững ở biên giới bình đài, dường như bễ nghễ chúng sinh.

Bên cạnh mỗi bóng người đều có một con đường dài kéo vào trong sương mù, không biết thông tới nơi nào.

Dường như là muốn để cho bọn hắn tiến hành lựa chọn.

Một khi chọn sai, chỉ sợ cũng sẽ bỏ lỡ cơ hội với vị trí Chủ Thần, thậm chí có khả năng gặp phải nguy hiểm.

- Bên kia!

Bỗng nhiên, ánh mắt Lâm Hữu khoá chặt một bóng người vĩ ngạn trong đó, kiên định đi tới.

Kỷ Vân Sương kinh ngạc hỏi:

- Ngươi chắc chắn chứ?

Nàng ở trong không gian và quang cảnh khác với Lâm Hữu nhìn thấy, cho nên cũng không thể phân biệt ra được những bóng người này khác nhau chỗ nào.

Lại thêm mê vụ vờn quanh, nàng càng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Dù sao đây chính là liên quan đến tranh đoạt Thần Vị.

- Hẳn là không sai được.

Lâm Hữu chắc nói rất chắc chắn.

- Ta cảm nhận được một khí tức vô cùng quen thuộc từ trên người hắn, rất có thể chính là Chủ Thần của Vạn Giới chúng ta.

- Hơn nữa vừa rồi ngươi cũng đã nói, chỉ có Chủ Thần đời trước vẫn lạc thì thần vị mới có thể trống ra, như vậy kết quả chỉ có một, con đường này là thông đến vị trí Chủ Thần!

Lâm Hữu bởi vì mang trên người Trung Tâm Thế Giới của chủ thần, cho nên sinh ra liên hệ kỳ dị nào đó với Chủ Thần của Vạn Giới, khiến hắn có thể rõ ràng cảm giác được mười bóng người này khác nhau.

Có lẽ đây chính là manh mối mảnh không gian quỷ dị kia cung cấp cho bọn hắn phá cục, đồng thời cũng là nhắc nhở cho bọn hắn.

- Chủ Thần của Vạn Giới à?

Kỷ Vân Sương kinh ngạc nhìn thoáng qua bóng người vĩ ngạn kia, không cảm giác được khác nhau chút nào.

Nhưng từ tín nhiệm đối với Lâm Hữu, nàng vẫn đi theo, cùng đi với Lâm Hữu, chậm rãi bước lên con đường kia, biến mất ở trong sương mù.

[Chúc mừng ngài đã thành công mở ra cửa thứ ba của Thần Chi Thí Luyện: Khởi nguyên của chúng thần.]

[Mời tiếp tục đi tới, tìm kiếm con đường thông đến nội điện, tiến vào nội điện tức là thí luyện thành công.]

Quả nhiên.

Nghe được nhắc nhở trong đầu, Lâm Hữu thầm thở phào nhẹ nhõm.

Thật ra hắn cũng không nắm chắc trăm phần trăm rằng mình đúng, chỉ là lựa chọn một đáp án có khả năng nhất mà thôi.

May mắn lựa chọn của hắn không sai, con đường này quả nhiên chính là thông đến cửa ải tiếp theo.

Quay đầu lại nhìn về phía sau lưng, phát hiện con đường lúc bọn hắn đến đã hoàn toàn biến mất.

Nói cách khác, một khi đã lựa chọn thì sẽ không có bất kỳ đường lui nào nữa, cũng không có bất kỳ cơ hội đổi ý nào.

- Vậy mà thật bị ngươi chọn đúng rồi!

Kỷ Vân Sương ngạc nhiên không thôi, không biết vì sao Lâm Hữu có thể đưa ra câu trả lời chính xác nhanh như vậy, ánh mắt nàng nhìn hắn cũng trở nên cổ quái.

Ban đầu, khi còn ở trong Vạn Giới, nàng cũng không ít lần nghe được có người nói Lâm Hữu là số mệnh chi tử, con riêng của Chủ Thần.

Hiện tại liếc một cái đã có thể tìm được phương hướng chính xác của Chủ Thần Vạn Giới bọn hắn, làm nàng cũng không thể không hoài nghi tính chân thật của chuyện này.

Nếu như Lâm Hữu biết ý nghĩ của nàng, có lẽ sẽ dở khóc dở cười.

Ở trong Vạn Giới quả thực có con riêng của Chủ Thần, nhưng lại không phải hắn.

- Ta cũng chỉ là đoán mà thôi, trước mắt chúng ta vẫn nên nắm chặt thời gian thông qua nơi này rồi nói sau.

Lâm Hữu không xoắn xuýt ở trên chuyện này, triệu hoán mấy Vương Tộc đến bên cạnh, bắt đầu quan sát hoàn cảnh bốn phía.

Lúc này, vị trí của bọn hắn là một con đường rộng rãi không nhìn thấy điểm cuối.

Xung quanh đều bị mê vụ bao phủ, che đậy tầm mắt và cảm giác, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy từng đạo hắc ảnh du đãng vừa đi vừa về.

Kỷ Vân Sương hỏi:

- Có muốn thử xem trong sương mù này có cái gì không?

Một đường đi tới này, bọn hắn đã cảm nhận sâu sắc được sự quỷ dị trong thí luyện của Khởi Nguyên Thần Điện, căn bản không thể dùng lẽ thường để phán đoán.

Vạn nhất con đường này là tử lộ, vụ khí xung quanh mới là lối ra, vậy bọn hắn cũng không cần uổng phí năng lực tìm kiếm khắp nơi.

- Được, để ta thử xem sao.

Lâm Hữu vừa nói vừa triệu hoán một binh chủng mọc thêm đến bên cạnh, để nó tiến vào trong sương mù.

- Hống!

Đột nhiên, một tiếng gầm giận dữ vang lên.

Binh chủng mọc thêm vừa bước vào sương mù không bao lâu thì liên hệ giữa Lâm Hữu và nó đã triệt để cắt đứt, biến mất không thấy gì nữa.

- Chết! Hơn nữa còn là trực tiếp bị giết chết!

Đừng nói Lâm Hữu, ngay cả Kỷ Vân Sương ở bên cạnh cũng biến sắc.

Nàng vô cùng rõ ràng binh chủng Siêu Phàm của Lâm Hữu mạnh bao nhiêu, như vậy cũng bị miểu sát lập tức, bọn hắn tiến vào trong kết quả có thể nghĩ.

- Xem ra chỉ có thể đi con đường này theo nhắc nhở mà thôi.

Lâm Hữu hít sâu một hơi, may mắn vừa rồi hắn phái ra là thể phân thân, nếu không thì hắn đã uổng phí một binh chủng Siêu Phàm.

Trong lòng Kỷ Vân Sương vẫn còn sợ hãi nói:

- Vậy thì đi thôi.

Sau đó hai người không dừng lại nữa, dọc theo đường đi tiếp tục tiến lên, vừa âm thầm cảnh giác.

Xung quanh vô cùng yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng bước chân và tiếng hít thở của hai người.

Kỷ Vân Sương nhìn thoáng qua bóng người cao lớn đi ở trước mặt mình và khuôn mặt bình tĩnh kia, đột nhiên cảm giác được một cảm giác an tâm.

- Chúng ta đã thật lâu không sóng vai chiến đấu giống như bây giờ rồi?

Nàng yên lặng nói, âm thanh quanh quẩn ở trên đường.

Nhưng đáp lại nàng lại là hoàn toàn yên tĩnh.

Không biết bắt đầu từ khi nào, xung quanh chỉ còn lại tiếng bước chân và tiếng hít thở của nàng.