Chương 721: Pháp Tắc Không Gian

Biến hóa đột nhiên xuất hiện làm Kỷ Vân Sương tâm tình còn có chút phức tạp giật mình, bỗng nhiên dừng chân lại.

Khi nàng nhìn về phía Lâm Hữu thì lại phát hiện thân thể của hắn đang bắt đầu phi tốc vặn vẹo, biến thành một cái miệng lớn khủng bố, ngay cả đường lát đá xung quanh cũng biến thành một mảnh mê vụ.

Ảo giác!

Kỷ Vân Sương quá sợ hãi, nàng hoàn toàn không biết mình lâm vào ảo cảnh từ khi nào, mà lại bất tri bất giác rời khỏi con đường, đi vào trong sương mù.

Nào dám do dự, nhiều năm qua bồi dưỡng ra ý thức nguy cơ làm cho dưới chân nàng đột nhiên nổ vang, cả người hoá thành tàn ảnh bạo lui ra ngoài.

Nhưng tốc độ của cái miệng lớn kia còn nhanh hơn!

Nàng vừa làm ra phản ứng nó đã ầm ầm rơi xuống, gần như có thể nuốt trọn cả người nàng.

- Vèo!

Đúng lúc này, một tiếng xé gió vang lên.

Mấy cây dây leo xông vào sương mù dày đặc, từng chút một buộc ở trên lưng của nàng.

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, dây leo bỗng nhiên kéo một phát, kéo nàng ra khỏi cái miệng lớn kia, rốt cục thành công rời khỏi mê vụ, một quay lưng trở xuống.

- Cẩn thận, những quái vật này biết kỹ năng gây ảo ảnh.

Âm thanh của Lâm Hữu vang lên bên tai nàng.

Lúc này, hắn cũng vừa trốn ra từ trong sương mù, tay áo rách nát, bị quái thú không biết tên xé thành mảnh nhỏ.

- Ngươi cũng bị ảo cảnh ảnh hưởng?

Kỷ Vân Sương nhanh chóng đi tới bên cạnh Lâm Hữu, quan tâm hỏi.

- Ừm, những quái vật này rất kỳ quái, thực lực thay đổi theo cấp bậc của chúng ta, không cẩn thận sẽ trúng chiêu.

Lâm Hữu gật gật đầu, vẻ mặt cảnh giác nhìn sương mù bốn phía.

Hắn vốn cho rằng mảnh sương mù này chỉ là vì hạn chế người tham gia thí luyện tiến vào, lại không ngờ, quái vật ở trong đó lại có thể tạo thành ảnh hưởng đối với bọn hắn, ngay cả thực lực của hắn hôm nay cũng suýt nữa trúng chiêu.

Cửa thí luyện thứ ba này quả nhiên không đơn giản như trong tưởng tượng của bọn hắn.

- Nếu như là hiệu quả kỹ năng của ma thú, vậy thì giao cho ta đi.

Nói xong, Kỷ Vân Sương lập tức tâm niệm nhất động, hai quang cầu nắm giữ vũ dực màu đen hiện ra ở bên cạnh, bám vào sau lưng hai người, vừa nhìn giống như là phía sau bọn hắn sinh ra một đôi thiên sứ vũ dực.

- Thiên Sứ Quang Huy. Thiên sứ thuần chủng của hệ Thiên Sứ phụ trợ.

Tất cả bốn kỹ năng đều là hệ phụ trợ, không có bất cứ thủ đoạn công kích nào, trước đó Lâm Hữu cũng ngẫu nhiên nhìn thấy lãnh chúa hệ Thiên Sứ dùng qua.

Nhưng hôm nay bị chuyển hoá thành Đoạ Thiên sứ, ánh sáng trên người lại mang theo một loại ăn mòn mãnh liệt.

Vừa mới phụ thân đến sau lưng bọn hắn, cánh chim màu đen đã nhanh chóng thu lại, hình thành một vòng hộ thuẫn màu đen ở bốn phía bọn hắn.

Nhìn ra nghi hoặc của Lâm Hữu, Kỷ Vân Sương vội vàng giải thích:

- Sau khi binh chủng này biến thành Đoạ Thiên Sứ, Thánh Thuẫn triệt tiêu công kích biến thành hiệu quả công kích, chỉ cần bị kỹ năng ảnh hưởng sẽ dẫn phát nổ tung phạm vi nhỏ, cũng hữu hiệu đối với ảo cảnh và tinh thần.

- Thì ra là vậy.

Nhìn hộ thuẫn xuất hiện trên người, Lâm Hữu ngạc nhiên không thôi.

Kỹ năng này không thể nói là quá mạnh, nhưng chỉ cần bị ảo cảnh ảnh hưởng thì sẽ dẫn phát nổ tung, như vậy đã đủ để cho bọn hắn sớm kịp phản ứng.

Giải quyết xong vấn đề lớn nhất, hai người cũng không dám dừng lại nữa, tiếp tục nắm chặt thời gian đi về phía cuối đường.

Quả nhiên cũng không lâu lắm, hộ thuẫn trên người Kỷ Vân Sương phịch một tiếng vỡ vụn, nổ tung thành một vòng hắc mang.

Lâm Hữu có thể cảm giác được rõ ràng, một luồng năng lượng tinh thần bao phủ về phía Kỷ Vân Sương.

- Coi chừng!

Hắn hô hô một tiếng, Không Minh trên đỉnh đầu lập tức phát động kỹ năng Tịnh Hoá.

Hào quang chói mắt bùng nổ, lập tức chiếu sáng cả con đường và sương mù xung quanh, xua tan luồng sức mạnh tinh thần kia.

Sau đó hắn lập tức nghe được trong đám sương mù kia truyền đến mấy tiếng kêu thảm thiết, bóng đen tới gần biên giới nhanh chóng rụt trở về.

Kỹ năng Tịnh Hoá cũng có thể tạo thành thương tổn đối với những quái vật kia?

Lâm Hữu kinh ngạc nhìn thoáng qua hắc ảnh biến mất không thấy gì nữa, đây là một tin tức tốt.

Ánh mắt của Kỷ Vân Sương lúc đầu có chút đờ đẫn, cả người cũng chấn động, từ trong ảo giác khôi phục lại.

- Ảo cảnh thật lợi hại!

Vừa rồi nếu không phải có hộ thuẫn nhắc nhở thì chỉ sợ nàng lại sẽ giống như vừa rồi, bất tri bất giác đi vào trong sương mù, đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào.

Nàng càng không dám dừng lại, một lần nữa mặc lên hộ thuẫn, tăng thêm tốc độ đi vào chỗ sâu.

Cứ như vậy một đường tiến lên một đường cảnh giác, rất nhanh bọn hắn đã bỏ lại cửa vào xa xa đằng sau, biến mất ở trong con đường mênh mông.

Cùng lúc đó.

Phía sau rất nhiều lãnh chúa cũng đã có không ít người thông qua ải khảo nghiệm thứ nhất, tụ tập vào trong điện.

Khi biết được mỗi lần chỉ có thể có mười người tiến hành thí luyện, cả đám nhất thời ra tay đánh nhau, điên cuồng tranh đoạt mười quyển trục thí luyện kia.

Toàn bộ trước điện biến thành một mảnh hỗn loạn, có người không bị cửa thí luyện thứ nhất đào thải, ngược lại bị lãnh chúa còn lại đào thải, trực tiếp dịch chuyển rời khỏi Thần Điện.

Duy nhất không bị ảnh hưởng chính là những Thần Tử kia.

Bằng vào thực lực cường đại của bọn hắn, rất dễ dàng đoạt được danh ngạch, đều mở ra cửa thí luyện thứ hai.

Trong đó nhanh nhất chính là Tư Đồ Thắng.

Hình như Hắn vô cùng hiểu rõ bố cục trong Khởi Nguyên Thần Điện, vẫn luôn dẫn đầu ở phía xa, đã bỏ xa mọi người một mảng lớn, vượt qua cửa thí luyện thứ hai, đi vào trong phiến không gian quỷ dị trước đó Lâm Hữu từng ở.

Còn có nữ tử mắt lạnh từng chiến đấu với Lâm Hữu, cùng mấy Thần Tử không nổi danh cũng đều ào ào vượt qua tiền điện, theo sát phía sau.

Chỉ sợ không được bao lâu là sẽ bắt kịp tiến độ của bọn người Lâm Hữu.

- Lâm Hữu, ngươi mau nhìn kìa, sương mù trước mặt tản đi!

Trong cửa thí luyện thứ ba, Kỷ Vân Sương kinh hỉ nhìn con đường phía trước.

Sau cẩn thận cảnh giác đi gần ba giờ, sự vật trước mắt bọn hắn rốt cục xuất hiện thay đổi.

Mảnh mê vụ giống như Hỗn Độn cuối tầm mắt tán đi, một pho tượng to lớn dần dần đập vào trong mắt.

Vừa nhìn thì giống như đã đi đến cuối con đường này.

- Đi, đi qua nhìn một chút, nhớ chú ý phải cẩn thận.

Trong lòng Lâm Hữu chấn động, lập tức mang theo binh chủng vội vàng tiến đến pho tượng, rất nhanh hắn đã đi vào một bình đài có chút giống hình tròn.

Mà pho tượng kia toạ lạc ở chính giữa bình đài, bốn phía có sương mù vờn quanh, đã không có thể lại tiếp tục đi tới được nữa.

Rất rõ ràng.

Thông qua cửa thí luyện thứ ba quan trọng ở đây.

- Kỳ quái, pho tượng này không phải là pho tượng trước kia sao?

Kỷ Vân Sương nghi hoặc nhìn pho tượng bị sương mù bao phủ trước mắt, nàng nhìn thế nào cũng thấy giống một trong mười pho tượng nhìn thấy ở cửa vào trước đó.

Chẳng lẽ nói, bọn hắn đi thời gian dài như vậy, chỉ cũng chỉ là đi đến trước mặt pho tượng này mà thôi à?

Nếu như vậy thì điều này cũng quá quỷ dị rồi!

- Quả thật chính là pho tượng chúng ta nhìn thấy.

Lâm Hữu ngửa đầu, cẩn thận đánh giá.

Mặc kệ là tư thái hay khí tức, pho tượng này đều mang đến cho hắn một cảm giác giống như đúc.

Xem ra mảnh không gian này cũng bị động tay chân rồi.

Tuy cách bọn hắn rất gần, nhưng lại hao tốn mấy canh giờ mới đi đến trước mặt pho tượng.

Bằng vào chiêu này thôi đã mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần pháp tắc không gian của bọn hắn lúc ở trong Vạn Giới.

Hơn nữa không biết vì sao.

Thời điểm đi tới bình đài, Lâm Hữu rõ ràng cảm nhận được một cỗ tác động mãnh liệt, làm cho hắn vô ý thức hướng đi về hướng pho tượng, đưa tay phóng tới trên đó.

Một giây sau, chuyện quỷ dị đã xảy ra.

Sương mù vốn bao phủ ở xung quanh pho tượng bỗng nhiên nhanh chóng tản đi, dần dần hiển lộ ra hình dạng của bóng người cao lớn cao ngạo kia.

Ngay cả Kỷ Vân Sương đang đánh giá bốn phía cũng bị biến cố này làm cho kinh hãi, lập tức cảnh giác.

Nhưng mà.

Khi bọn hắn thấy rõ khuôn mặt pho tượng lại lập tức ngây ngẩn cả người.

- Đây là… Tư Đồ Kiếm?

Đúng vậy!

Lúc này khuôn mặt xuất hiện ở trước mắt bọn hắn quả thực giống như đúc với Tư Đồ Kiếm.

Trừ thoạt nhìn tương đối trầm ổn nội liễm, mang theo tang thương ra thì ngươi nói đây là bức tượng điêu khác Tư Đồ Kiếm bọn hắn cũng tin.

- Quả nhiên là vậy.

Sau khi kinh ngạc, Lâm Hữu lập tức giật mình.

Một đường đi tới này, hắn đã sớm có suy đoán đối với thân phận của Tư Đồ Kiếm.

Bây giờ nhìn thấy pho tượng Chủ Thần này, hắn rốt cục cũng xác nhận suy đoán trong lòng.

Đó là Tư Đồ Kiếm bọn hắn quen biết ở trong Vạn Giới.

Cũng là hậu nhân của Chủ Thần!

Mà Trường Phong Đại Đế bên cạnh hắn cũng không phải là cha ruột của hắn, mà chính là một trong Bát Đại Thiên Vương thủ hạ của cha hắn.

Xem ra hình như Trường Phong Đại Đế cũng không phải giống như đồn đãi, bởi vì cấu kết với Ma tộc hại chết Chủ Thần mới bị Thần Quốc truy sát.

Mà chính là có ẩn tình khác.

Nếu không thì cũng không thể mang theo hậu nhân của Chủ Thần chạy trốn tới trong Vạn Giới, mai danh ẩn tính.

Nhưng nếu thật là như vậy.

Nguyên nhân cái chết của Chủ Thần đó là gì?

Một nghi vấn khác lại dâng lên trong lòng Lâm Hữu.

Tin tức có liên quan đến việc Chủ Thần vẫn lạc duy nhất mà hắn nghe được cũng chính là lúc vừa tới Thần Vực nghe được từ trong miệng lãnh chúa khác.

Nhưng đó cũng chuyện xảy ra mấy chục ngàn năm trước, hơn nữa Thần Vị của hai vị Chủ Thần kia hôm nay đã sớm bị lãnh chúa còn lại kế thừa, hoàn toàn không liên quan. Với vị trước mắt này

Dù sao thì Vạn Giới xuất hiện biến cố cũng chỉ là ở mười ngàn đến hai mươi ngàn năm mà thôi.

Tính cả Pháp Tắc Thời Gian của Chủ Thần gia tốc, có lẽ trong Thần Vực cũng không trôi qua bao nhiêu năm.

Xem ra sau này trở về phải điều tra một chút chuyện có liên quan đến Chủ Thần mới được.

- Lâm Hữu, thân thể của ngươi xảy ra chuyện gì vậy?

Trong lúc hắn đang nghĩ ngợi, bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô của Kỷ Vân Sương.

Lâm Hữu cúi đầu xuống, phát hiện thân thể của mình lại bị một tầng khí tức sinh mệnh nồng hậu dày đặc bao phủ, tản ra ánh sáng yếu ớt sáng chói.

Quang mang theo cánh tay lan tràn cả người, rót vào trong cơ thể hắn, hoá thành một dòng lũ lớn đột nhiên rót vào trong Vạn Giới, để cả người hắn run lên.

Ngay sau đó, một tiếng ầm vang vang lên.

Quang mang vô cùng cường thịnh bùng phát trên người hắn và pho tượng, hoá thành một đạo quang trụ phóng thẳng lên cao, khiến cho toàn bộ Khởi Nguyên Thần Điện cũng bắt đầu chấn động kịch liệt theo đó.

Bất kể là lãnh chúa đang tham gia thí luyện hay là người ở ngoài Thần Điện đều bị dị tượng này làm cho cả kinh dừng động tác, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

- Khí tức thật khủng bố!

- Chẳng lẽ là ai đó đã đạt được truyền thừa của Chủ Thần rồi à?

- Không phải chứ? Khởi Nguyên Thần Điện chỉ mới mở ra không tới một ngày mà thôi.

- Hay là xuất hiện quái vật lợi hại gì?

- Có lẽ là vậy, nghe nói thí luyện trong Thần Điện một cửa còn biến thái hơn một cửa.

Bên ngoài Khởi Nguyên Thần Điện có lực lượng Pháp Tắc ngăn cản nên ngoại trừ cửa vào ra thì căn bản không có cách nào tới gần, khiến cho bọn hắn chỉ có thể ở ngoài chỉ trỏ.

Mà lãnh chúa trong Thần Điện thì mang theo vẻ mặt lo lắng.

- Vị trí này, giống như là ở trung tâm của Thần Điện, đã có người đi đến trước rồi.

- Không sai được, nhất định là mấy tên bại hoại đi theo Ma tộc kia.

- Chỉ là lãnh chúa hạ giới cũng muốn nhúng chàm Thần Vị, xem ta đuổi kịp bọn hắn hay không!

- Không sai, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn còn sống rời khỏi Thần Điện!

Trong tiếng mắng mỏ giận dữ, các lãnh chúa đều tăng tốc độ, tiếp tục một đi vào cửa thí luyện, chuẩn bị sau khi Lâm Hữu đoạt được Thần vị sẽ cản hắn lại.

Mà lúc này, trong đầu Lâm Hữu cũng vang lên từng tiếng nhắc nhở.

[Chúc mừng ngài đã đạt được sự tán thành của Chủ Thần.]

[Bản nguyên thế giới bị yếu hoá, hiệu quả của Pháp Tắc Thời Gian xảy ra thay đổi.]

[Lĩnh ngộ năng lực mới: Pháp Tắc Không Gian.]

[Mời tự ngài xem xét trong giao diện cá nhân.]

Thành công thông qua cửa thứ tám của Thần Chi Thí Luyện, phần thưởng: Tăng lên 1 cấp độ.]

[Cấp độ hiện tại: Chân Thần cấp 8.]