Chương 734: Thánh Diệu hôn mê

Sau một hồi tìm hiểu.

Bọn người Lâm Hữu rất nhanh đã theo Đoàn Trường Phong đi vào căn cứ của Vạn Giới Đại Đế, trong quần thể lãnh địa biên giới Sâm Chi Thánh Vực.

Toàn bộ Sâm Chi Thánh Vực cực kỳ rộng lớn.

Xung quanh khắp nơi đều là thành thị và thôn trấn được xây dựng lên, rừng rậm vây quanh không ngừng khuếch tán ra phía ngoài, vô cùng phồn hoa.

Nhưng phồn hoa nhất vẫn là trung tâm Sâm Chi Thánh Vực.

Những nơi hắn cảm giác được, tất cả đều là những cây cổ thụ che trời, cùng với những quần đảo lơ lửng giữa không trung.

Hầu như mỗi một hòn đảo cùng rừng rậm các nơi đều có cư dân ở, thông qua phi hành toạ kỵ tới lui bay múa, hư không cùng chung quanh toàn bộ rừng rậm thoạt nhìn phi thường náo nhiệt.

Về phần trung tâm rừng rậm, dĩ nhiên chính là chỗ ở của người thống trị Sâm Chi Thánh Vực, bạn tốt của Đoạn Trường Phong.

Nhưng bọn hắn vì thuận lợi nên cuối cùng vẫn lựa chọn ở tạm ở bên ngoài, đi các thành thị xung quanh mua sắm vật tư cũng vô cùng thuận tiện.

Từ khi Chủ Thần vẫn lạc, Sâm Chi Thánh Vực vẫn bị Thần Quốc ức hiếp, muốn chiếm đoạt quốc thổ và tài nguyên của bọn hắn.

- Trong khoảng thời gian này, quan hệ hai bên càng ngày càng khẩn trương, có lẽ không bao lâu nữa sẽ khai chiến, cho nên các ngươi tới rất đúng lúc.

Thanh âm của Đoàn Trường Phong không ngừng quanh quẩn bên tai đám người Lâm Hữu, làm cho bọn hắn không khỏi âm thầm kinh hãi.

Tuy bây giờ Thần quốc giống như quần long vô thủ, nhưng còn có thập đại Thiên Vương và hơn trăm vị Thiên Thần cao cấp.

Lực lượng này ở bên trong cả Thần Vực cũng tuyệt đối thuộc về đứng đầu nhất, bọn hắn là quốc độ do một Thiên Thần thống trị, cũng dám khai chiến với Thần Quốc?

- Vị ở chỗ sâu trong rừng rậm kia, thật ra là tình nhân cũ của Trường Phong Đại Đế, nghe nói hắn bị Thần Quốc đuổi giết thì náo loạn muốn tấn công Thần Quốc, vẫn là Trường Phong Đại Đế khuyên rất lâu mới ngăn lại.

Lúc này, Nghiêm Liệt lại gần bên tai Lâm Hữu thấp giọng nói một câu.

- Tình nhân cũ?

Sắc mặt Lâm Hữu cổ quái, không khỏi nhìn Đoàn Trường Phong đi ở phía trước một chút.

Đoàn Trường Phong hiển nhiên cũng nghe được lời nói của Nghiêm Liệt, ho nhẹ hai tiếng, vẻ mặt có chút mất tự nhiên.

Đám người Lâm Hữu, Long Hoàng, Ngao Bạch giật nảy mình.

Đây là lần đầu tiên bọn hắn nhìn thấy Đoàn Trường Phong lộ ra vẻ mặt như vậy, nhịn không được âm thầm cười trộm.

Đoàn Trường Phong không để ý bọn hắn, mà là tiếp tục nói:

- Ngoại trừ Sâm Chi Thánh Vực ra, xung quanh còn có rất nhiều quốc gia lớn nhỏ, bởi vì bị ức hiếp Thần Quốc lâu dài cho nên đến lúc đó cũng sẽ liên hợp lại với chúng ta, cùng nhau tấn công Thần quốc.

- Nếu như lại thêm quốc gia khác, ngược lại là có thể liều mạng một phen với Thần Quốc không có Chủ Thần thống trị, đây cũng là chuyện Lâm Hữu nguyện ý thấy nhất.

Chỉ cần lại cho hắn một chút thời gian vững chắc thực lực, đến lúc đó tuyệt đối sẽ triệt để lật tung toàn bộ Thần quốc.

- Tốt, nên nói đều đã nói xong, trước mang các ngươi đi an trí lãnh địa đi.

Trong khi nói chuyện, đám người Lâm Hữu đã đi vào một mảnh rừng rậm um tùm có sắc thái ma huyễn.

Những nơi ánh mắt hắn nhìn tới, còn có thể nhìn thấy không ít lãnh địa Đại Đế được thành lập ở gần nơi này, câu thông với nhau vô cùng thuận tiện.

Cho đến lúc này, Lâm Hữu mới nghĩ đến cái gì, đột nhiên hỏi:

- Trường Phong Đại Đế, không biết ngươi có gặp qua Thánh Diệu Đại Đế hay không?

Đại Đế ở đây, ít nhất cũng có hai ba trăm người, cơ bản đều là những gương mặt quen thuộc, nhưng duy chỉ có Thánh Diệu Đại Đế là không thấy.

- Thánh Diệu hắn.

Bước chân Đoàn Trường Phong đột nhiên dừng lại, vẻ mặt trở nên ngưng trọng.

Phản ứng này,càng làm cho trong lòng Lâm Hữu lộp bộp một tiếng, sinh ra dự cảm không tốt.

- Hắn làm sao vậy? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì?

Lâm Hữu vội vàng hỏi.

Trước đó, hắn nghe mấy đại đế chạy trốn khỏi Đông Cực Ma Vực nói qua, Thánh Diệu Đại Đế là mang theo thân thể bị trọng thương trốn về phía Nam, theo lý thuyết hẳn là cũng được cứu mới đúng.

- Chẳng lẽ nửa đường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn?

- Ngươi đi theo ta, an trí lãnh địa cho những người khác trước.

Nói xong, hắn trực tiếp đi vào trong rừng rậm.

Lâm Hữu thấy thế, lập tức vội vàng đi theo.

Không lâu sau.

Bọn hắn đã xuyên qua bên ngoài rừng rậm, đi tới bên ngoài một căn nhà yên tĩnh, mở cửa, một đạo thân ảnh quen thuộc đập vào trong mắt, thân ảnh đó đang lẳng lặng nằm ở trên giường.

- Thánh Diệu Đại đế!

Trong lòng Lâm Hữu chấn động, cất bước đi tới bên giường.

Nhưng đáp lại hắn lại hoàn toàn yên tĩnh, Thánh Diệu Đại Đế dường như lâm vào trong hôn mê.

Lúc này, Đoàn Trường Phong cũng chậm rãi đi tới.

- Lúc ta gặp được hắn thì hắn đang bị một Chân Thần của Thần quốc truy sát.

Tuy rằng ra tay cứu hắn, nhưng lúc đó Không Gian Bản Nguyên của hắn đã bị hao tổn nghiêm trọng, là ta nhờ người bạn kia thi triển kỹ năng khôi phục của hệ Thực Vật mới thật không dễ dàng bảo trụ tính mạng của hắn.

- Nhưng muốn tỉnh lại, chỉ sợ rất khó.

Không Gian Bản Nguyên chính là linh hồn của Lãnh Chúa biến thành, cũng là nơi phát ra tất cả lực lượng của Lãnh Chúa.

Nhục thể bị hao tổn có thể thông qua kỹ năng trị liệu và dược phẩm khôi phục, nhưng linh hồn bị hao tổn thì không phải là đơn giản có thể khôi phục.

Nghiêm trọng một chút, thậm chí sẽ vĩnh viễn biến thành một người thực vật, vĩnh viễn đều khó có khả năng tỉnh lại.

Mà tình huống của Thánh Diệu lúc này chính là như thế.

Lâm Hữu ngẩng đầu hỏi:

- Không có cách nào khác có thể chữa trị linh hồn cho hắn sao?

- Linh hồn là căn bản của một Lãnh Chúa, một khi bị hao tổn thì gần như rất khó khôi phục lại, hắn có thể còn sống sót đã coi như là kỳ tích, trừ khi…

- Trừ khi cái gì?

- Trừ khi ngươi có thể mời được Chủ Thần hệ Thiên Sứ ra tay, dùng ma pháp Thánh Quang tu bổ linh hồn cho hắn, nhưng đối với Chủ Thần mà nói cũng là chuyện tiêu hao vô cùng lớn.

- Chủ Thần hệ Thiên Sứ sao?

Lâm Hữu nghe vậy lông mày nhíu lại thật sâu.

Vị Chủ Thần này hắn từng nghe nói qua, đang ở Thần Quốc phía Tây của Thần Vực, bên trong Thiên Đường Thần Thánh.

Lấy thực lực của hắn bây giờ muốn đuổi tới bên đó, sợ là phải hao phí mấy năm, thậm chí nhiều hơn.

Trước không nói Chủ Thần có thể đáp ứng loại thỉnh cầu này của hắn hay không, chỉ là bên phía Thánh Diệu Đại Đế, cũng không biết có thể chống đỡ đến lúc đó hay không.

Lâm Hữu không cam lòng hỏi:

- Chẳng lẽ không có cách nào khác sao?

- Thật đáng tiếc, ít nhất trong số các biện pháp ta biết, không có.

Đoàn Trường Phong lắc đầu, phát ra một tiếng thở dài.

Bây giờ, Lâm Hữu đã không so với lúc trước, trong thời gian ngắn như thế đã đạt đến cấp bậc giống như hắn.

Đợi một thời gian nữa, nhất định có thể phá tan tầng tầng trở ngại, trở thành một vị Thiên Thần cao cấp, với hắn mà nói tuyệt đối là một trợ thủ tốt để báo thù.

Về tình về lý, hắn đương nhiên hy vọng có thể bán nhân tình này cho Lâm Hữu.

Nhưng hiện thực chính là hiện thực.

Dù là Thiên Thần cấp 10 thì hắn cũng thúc thủ vô sách đối với linh hồn bị tổn thương, chỉ có thể nhìn mà cảm thán.

- Đương nhiên, Thần Vực rộng rãi như vậy, khẳng định còn có rất nhiều biện pháp tu bổ linh hồn.

Đoàn Trường Phong suy nghĩ một chút, nói.

- Người bạn kia của ta có một năng lực có thể uẩn dưỡng linh hồn, sẽ thường xuyên đến giúp đỡ, trong khoảng thời gian này trước hết để Thánh Diệu ở chỗ này tĩnh dưỡng đi.

Vâng Lâm Hữu yên lặng gật đầu.

Linh hồn bị thương hắn không hiểu, cũng không dám đụng loạn, chỉ có thể tạm thời đáp ứng.

Về phần biện pháp chữa trị, hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy, lại dùng cảm giác kiểm tra thân thể Thánh Diệu Đại Đế một lần nữa, sau đó đứng dậy rời khỏi thân cây, chuẩn bị tìm một lãnh địa thích hợp ở gần đây.

Nhưng hắn lại không ngờ.

Vừa chọn xong một cánh rừng bên cạnh hồ làm lãnh địa, Thiên Khung Đại Đế lại đột nhiên tìm tới hắn.

- Lâm Hữu, mấy Bán Nhân nô lệ ta mang tới nói, bộ tộc của bọn hắn ở gần đây, muốn trở về, ngươi xem xử lý như thế nào?

Không đợi Lâm Hữu trả lời, Đoàn Trường Phong ở bên cạnh đã kinh ngạc lên tiếng.

Nghi hoặc hỏi:

- Đúng rồi, lúc trước Lâm Hữu và các thương nhân mua về làm việc có vấn đề gì à?

Hơn ba mươi nô lệ Bán Nhân kia là lúc trước Lâm Hữu lưu lại giúp đỡ làm các loại việc vặt.

Tuy rằng quan hệ giữa bọn họ và Ma tộc đã vỡ tan, không cần thu mua vật tư nữa.

Nhưng những nô lệ này tốt xấu cũng coi là người của bọn hắn, lúc chạy trốn cũng bị bọn họ cùng nhau đưa đến bên người, để binh chủng mang theo.

Nhưng không ngờ bộ tộc của Bán Nhân tộc này lại ở gần đây.

- Bán Nhân tộc, trước kia ta ngược lại là nghe nói qua một truyền ngôn, nghe nói tuy Bán Nhân tộc không có cách nào tu luyện, nhưng bởi vì chủng tộc hỗn tạp nên có năng lực cảm tri phi thường cường đại đối với linh hồn.

- Đạt tới trình độ nhất định, thậm chí có thể điều khiển linh hồn, nói không chừng sẽ có biện pháp tu bổ linh hồn.

- Thật sao?

Sắc mặt Lâm Hữu vui vẻ, nhìn Thiên Khung Đại Đế:

- Hiện tại bọn hắn đang ở đâu? Ta sẽ tới ngay!

- Đang ở chỗ lãnh địa ta mới xây dựng, đi theo ta.

Hiển nhiên Thiên Khung cũng nghe các Đại Đế khác nói chuyện liên quan tới Thánh Diệu, không nói nhảm, lập tức triệu hoán toạ kỵ bay lên không trung, đi trước dẫn đường.

Lâm Hữu và Đoàn Trường Phong tạm biệt một tiếng, sau đó cũng vượt qua không gian đi theo.

Rất nhanh.

Hai người đã đến trước một toà giáo đường thần thánh ven rừng rậm, các nô lệ Bán Nhân vẻ mặt lo lắng chờ ở bên ngoài.

- Ra mắt đại nhân!

Nhìn thấy Lâm Hữu xuất hiện, các nô lệ lập tức tiến lên nghênh đón.

Cầm đầu là tiểu thiếu niên Long Nhân lúc trước bị Lâm Hữu đề bạt đến ký sổ.

- Vừa rồi ta đã nghe nói, các ngươi là muốn về bộ tộc của mình một chuyến à?

Lâm Hữu lắc mình một cái xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, trực tiếp hỏi.

- Vâng. Đúng vậy, kính xin đại nhân thành toàn!

Thiếu niên Long Nhân chần chờ nói ra, đồng thời lại vô cùng lo lắng, lo lắng Lâm Hữu tức giận trực tiếp giết bọn hắn.

Cho nên nguyên một đám đều run sợ trong lòng.

- Ta có thể đáp ứng các ngươi, thậm chí còn có thể để các ngươi trở về bộ tộc vĩnh viễn.

Nhưng không ngờ, đáp lại bọn họ lại là lời nói hiền lành của Lâm Hữu.

Các Bán Nhân kinh ngạc ngẩng đầu lên, có vẻ hơi kích động.

- Thật sao?

- Đương nhiên là thật, nhưng các ngươi phải trả lời ta một vấn đề trước.

- Mời đại nhân cứ nói.

- Ta nghe nói Bán Nhân tộc các ngươi rất am hiểu điều khiển linh hồn, vậy thì có biện pháp nào chữa trị linh hồn bị hao tổn hay không?

Thiếu niên Long Nhân trầm tư một lúc, nói:

- Trị liệu linh hồn sao? Bán Nhân tộc chúng ta đúng là cảm giác linh hồn rất mạnh, nếu là tộc trưởng thì chắc là sẽ có cách chữa trị linh hồn.

- Quả nhiên là thật!

Tinh thần Lâm Hữu chấn động.

Đúng vậy.

Thiếu niên Long Nhân gật gật đầu, cũng không chú ý tới biến hoá của Lâm Hữu:

- Khi còn bé ta từng bị một vong linh công kích, dẫn đến linh hồn tổn thương, chính là cha ta đã tìm tới tộc trưởng giúp ta trị tốt.

- Vậy tộc trưởng của các ngươi hiện tại ở đâu? Có thể dẫn ta đi gặp hắn không?

- Chuyện này…

Thiếu niên há to miệng, có chút do dự.

Lúc này, Thiên Khung lên tiếng nói ra:

- Bán Nhân tộc vô cùng căm hận đối với Lãnh Chúa, bình thường sẽ không nguyện ý để lãnh chúa bước vào lãnh địa của bọn hắn, dù là uy hiếp sinh mệnh bọn hắn cũng sẽ không khuất phục.

- Thì ra là thế.

Lâm Hữu bừng tỉnh đại ngộ.

Nhưng lập tức, thiếu niên nói tiếp:

- Đại nhân yên tâm, nếu tộc trưởng biết là ngài đã cứu chúng ta thì nhất định sẽ vô cùng cảm kích, đến lúc đó ta sẽ thỉnh cầu hắn đến đây giúp đỡ, ta lấy tính mạng của mình đảm bảo!

Thiên Khung kỳ lạ hỏi:

- Ngươi chỉ là một tiểu tử sao có thể bảo đảm mình mời được tộc trưởng?

- Bởi vì chúng ta đều có chung kẻ địch!

Đột nhiên, vẻ mặt của thiếu niên trở nên thâm trầm, trong mắt tràn đầy cừu hận.

Quê hương của bọn hắn cũng là bị lãnh chúa của Thần quốc huỷ đi.

Vì để cho hắn trốn về bộ tộc, chả của hắn, còn có người nhà và bằng hữu của hắn, tất cả đều bị đám người kia sát hại tàn nhẫn.

Bây giờ bọn người Lâm Hữu muốn là địch với Thần Quốc, đương nhiên là thành hi vọng báo thù của bọn hắn, cũng là hi vọng thoát khỏi chèn ép lâu dài của toàn bộ bộ tộc Bán Nhân.