Chương 736: Đại Quân Tập Kết

Trước đó khi thành lập Thông Thiên Chi Lộ, Lâm Hữu đúng là đã từng nhận được nhắc nhở.

Khi lãnh chúa từ trong Thế Giới Bản Nguyên của hắn tiếp dẫn đi lên thì thực lực của hắn cũng sẽ thu hoạch được tăng thêm ngoài định mức.

Lúc ấy hắn không để ý lắm.

Hiện tại xem ra, hình như tăng thêm này cho hắn lực lượng còn cao hơn trong tưởng tượng của hắn một chút, để phạm vi Thế Giới Bản Nguyên của hắn mở rộng một ít, ẩn ẩn có xu thế bước vào Thiên Thần cấp 3.

Nguyên bản hắn lên tới cấp 14 cũng cảm giác tăng cấp trở nên chậm hơn rất nhiều, ngay cả hiệu quả gia trì của cư dân của Vạn Giới lúc đầu cũng yếu đi không ít.

Nhưng phát hiện này lại làm cho hắn tìm được biện pháp tăng tốc độ tăng lên thực lực.

- Trước tiên xây dựng Thông Thiên Chi Lộ đi.

Tiễn các Đại Đế đi, Lâm Hữu lập tức đến dưới Cây Thế Giới, ấn mở giao diện chức năng xây dựng thông đạo dịch chuyển.

Trước đây, khi Khởi Nguyên Thần Điện giáng xuống, hắn vì để phòng ngừa vạn nhất nên đã tạm thời đóng Thông Thiên Chi Lộ lại.

Bây giờ đã gần ba ngày trôi qua.

Dựa theo tốc độ thời gian trôi qua gấp 40 lần của hắn thì Thế Giới Bản Nguyên đã sớm là mấy tháng sau, chắc là lại sinh ra không ít lãnh chúa cấp cao.

Còn về lãnh địa ở Đông Cực Ma Vực kia thì đã bị hắn chặt đứt liên hệ, biến thành năng lượng biến mất không thấy gì nữa, để phòng có người khác từ khí tức trong lãnh địa của hắn tìm được vị trí hiện tại của hắn.

Dù sao thì bây giờ hắn cũng chỉ mới là Thiên Thần cấp 2 mà thôi.

Nhóm Đại Đế phần lớn là cấp bậc Chân Thần, còn chưa tới cấp độ có thể đối cứng với các đại thế lực của Thần Quốc.

Cho nên bọn hắn cần tu sinh dưỡng tức một thời gian ngắn, mau chóng phát triển thế lực mới được, có thể nói thời gian vô cùng gấp gáp.

- Hống!

Đúng lúc này, một tiếng rồng ngâm cao vút truyền đến.

Đỉnh núi cao ngoài rừng rậm, một con Cự Long Băng Hệ cả người màu băng lam thổi ra gió lạnh, vừa đi vừa về xoay quanh ở trên hư không lãnh địa của Long Hoàng.

Những nơi nó bay qua, bông tuyết bay xuống, từ không trung vẩy xuống vô số bông tuyết.

Ngay cả đỉnh núi cũng bị hàn khí này đông lạnh thành một mảnh băng vực, cho dù cách thật xa cũng có thể cảm nhận được lạnh cả người.

- Là binh chủng Vương Tộc Băng Sương Long Vương của Long Hoàng!

- Khí tức thật khủng bố, so với cấp Siêu Phàm thì mạnh hơn nhiều lắm!

Các Đại Đế ngửa đầu nhìn lên bầu trời, trong mắt tràn đầy hâm mộ.

Những Đại Đế được Đoàn Trường Phong cứu đã sớm xây dựng lạnh địa ở gần đây, cả đám cũng đều nghe tin chạy đến, khiếp sợ nhìn quái vật khổng lồ kia.

Khi biết được binh chủng Vương Tộc này lại đến từ tay Lâm Hữu thì càng một mảnh xôn xao.

Vương Tộc hệ Băng, hơn nữa còn là huyết thống Long Tộc cao quý.

Bình thường sẽ có ma pháp Hàn Băng cực kỳ cường đại, còn bổ sung các loại hiệu quả đóng băng hoặc giảm tốc độ, tuyệt đối là ác mộng của kẻ địch trên chiến trường.

Lần này, Long Hoàng thật đúng là được binh chủng lợi hại.

Nhưng còn chưa chờ bọn hắn nghị luận bao lâu thì trong một sơn cốc khác, hắc quang mãnh liệt đột nhiên phóng lên trời.

Trong lãnh địa của Kỷ Vân Sương, quân đoàn Thiên Sứ lấy Đoạ Thiên Sứ Thủ Hộ cầm đầu chậm rãi bay lên không trung, trong một tiếng chuông lớn, lông chim đen nhánh rơi xuống.

Nàng đạt được tài nguyên, lúc này cũng thành công lên tới Chân Thần cấp 3, thực lực lại lần nữa tăng vọt.

Chuyện này đã trấn trụ nhóm Đại Đế vừa chạy tới, cả đám trợn mắt hốc mồm.

Đều là đi ra từ trong Vạn Giới, đều là bị Thần quốc truy sát trở về từ cõi chết.

Thế mà đám gia hoả biến thái từ Đông Cực Ma Vực tới này, cấp bậc phổ biến cao hơn bọn hắn coi như xong, lại còn một lúc xuất hiện hai binh chủng Vương Tộc.

Quả thực chưa từng nghe qua!

Ngay cả tiếng thở dốc trong một toà cung điện ở trung tâm Sâm Chi Thánh Vực cũng bị cắt đứt, Đoàn Trường Phong thuấn di ra ngoài, đạp không mà đứng.

Có điều rất nhanh, hắn đã cảm giác được động tĩnh này là do nhóm Đại Đế làm ra, nhất thời yên lòng.

- Lâm Hữu, cái này là ngươi không đúng, có binh chủng Vương Tộc cũng không giúp ta làm một cái.

Trong lãnh địa của Lâm Hữu, Nghiêm Liệt và Tư Đồ Kiếm nhận được tin tức rất nhanh đã tìm đến, lôi kéo giọng lớn hô.

- Ngươi cho rằng binh chủng Vương Tộc là rau cải trắng sao, ta cũng chỉ có một con này mà thôi, trùng hợp Long Hoàng có thể sử dụng nên mới cho hắn.

Lâm Hữu bĩu môi, Nghiêm Liệt người này, đi vào Thần Vực trở thành Chân Thần, nhưng vẫn tuỳ tiện giống như trước đây.

Nhưng cũng chính bởi vì tính tình ngay thẳng này của hắn nên bọn hắn mới có thể trở thành bằng hữu, cũng coi như là một ưu điểm của hắn.

Tư Đồ Kiếm ở bên cạnh hỏi:

- Nghe nói tấm lệnh bài kia là giết ngươi một Thiên Thần lấy được?

Lâm Hữu nhìn Tư Đồ Kiếm:

- Ừm, trong rèn luyện ở Khởi Nguyên Thần Điện gặp được, ngươi thân là hậu nhân của Chủ Thần, chắc không thiếu thứ này chứ?

Hôm nay bởi vì bận rộn xem xét tình huống của Thánh Diệu Đại Đế, lại phải an trí binh chủng thăng cấp lãnh địa nên hắn còn chưa kịp hỏi thăm chuyện có quan hệ tới thân phận của Tư Đồ Kiếm.

Nào ngờ hắn vừa ra khỏi miệng, vẻ mặt Tư Đồ Kiếm trở nên có chút mất tự nhiên.

Một hồi lâu, hắn mới rốt cục gật gật đầu:

- Ừm, lúc trước, nghĩa phụ ta… Cho ta hai khối.

Sau khi đi vào Thần Vực, biết được thân thế của mình, mâu thuẫn giữa Tư Đồ Kiếm và Đoàn Trường Phong đã triệt để không còn, hắn cũng đã nhận Đoàn Trường Phong làm nghĩa phụ.

Nhưng dù là đến bây giờ, trong lòng của của hắn vẫn vô cùng phức tạp, trong thời gian ngắn khó có thể tiếp nhận sự thật này.

Vẻ mặt Nghiêm Liệt khó chịu nói:

- Thôi đi, được tiện nghi còn khoe mẽ, ai muốn cho lệnh bài ta Vương Tộc thì ta nhận hắn làm cha ruột cũng được.

Lúc này, hắn nhờ vào quan hệ với Tư Đồ Kiếm nên cũng nhận được không ít chiếu cố của Đoạn Trường Phong, đã đạt tới Chân Thần cấp 5, tương đương với đám người Long Hoàng.

Nhưng mỗi lần nhìn thấy thực lực Tư Đồ Kiếm cao hơn mình 5 cấp và những binh chủng Vương Tộc khác khác thì trong lòng hắn lại mỏi nhừ, hâm mộ muốn chết.

Dù sao hắn làm cha con với Trường Phong Đại Đế lâu như vậy, trong lúc nhất thời không quen cũng bình thường.

Lâm Hữu mỉm cười, hắn đương nhiên có thể hiểu được cảm nhận của Tư Đồ Kiếm.

- Được rồi, dù sao cũng đã qua lâu như vậy, không nói cái này nữa.

Tư Đồ Kiếm khoát khoát tay, lần nữa nhìn về phía Lâm Hữu:

- Trước tiên nói về Lâm Hữu ngươi đi, ta nghe nói ngươi đạt được truyền thừa của Chủ Thần ở trong Khởi Nguyên Thần Điện?

- Xem như là như thế đi, chẳng qua là một trong mấy truyền thừa do Chủ Thần lưu lại mà thôi, hình như ta đã đoạt thứ vốn nên thuộc về ngươi?

- Chỉ có truyền thừa Chủ Thần mới có, cái này cũng không phải là thứ thuộc về ta.

Tư Đồ Kiếm lắc đầu, trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn đã coi nhẹ đối với thân phận hậu nhân Chủ Thần của mình rất nhiều.

Mà Lâm Hữu lấy được truyền thừa này, thậm chí hắn cũng rất vui khi nhìn thấy.

Dù sao Lâm Hữu xem như là một trong số ít người làm cho hắn đối xử thật lòng trong toàn bộ Vạn Giới Thần Vực.

- Sở dĩ hôm nay ta đến đây gặp ngươi là muốn nói cho ngươi một chuyện, nếu như ngươi muốn tìm một phần truyền thừa cuối cùng thì có khả năng rất lớn sẽ ở trong Thần Quốc, trong lãnh địa của Chủ Thần lưu lại.

Lâm Hữu thầm giật mình:

- Ngươi chắc chắn chứ?

Hắn hoàn toàn không ngờ rằng mình sẽ biết được tin tức có liên quan đến truyền thừa của Chủ Thần ở trong loại tình huống này, chuyện này nhất thời làm cho hắn kích động.

Vẻ mặt của Tư Đồ Kiếm nhớ lại nói:

- Sau khi đi vào trong Thần Vực, ta cũng cảm giác bên Thần Quốc kia có một luồng khí tức đang triệu hoán ta, rất tương tự với khí tức ta cảm nhận được ở trong Khởi Nguyên Thần Điện thông qua pháp trận dịch chuyển.

- Thì ra là vậy, xem ra đúng là vậy.

Ánh mắt Lâm Hữu dần dần trở nên thâm trầm.

Trong Thần Hải, chính là vị trí lãnh địa của Chủ Thần, cũng là nơi linh hồn cuối cùng của Chủ Thần tiêu tán.

Nếu như hắn có lưu lại truyền thừa gì thì đúng là có khả năng rất lớn ở đây.

Nhưng vấn đề là, hiện tại toàn bộ Thần quốc và các đại thế lực xung quanh đều đang tìm kiếm tung tích của hắn, hắn muốn chui vào đó gần như không thể.

Một khi bị phát hiện, bị bảy đại Thiên Vương đồng thời tiến hành vây công, cho dù thực lực của hắn có mạnh hơn nữa cũng khó thoát khỏi cái chết.

Quả nhiên.

Ta vẫn phải phải đề thăng một ít thực lực mới được.

Lấy thực lực của hắn bây giờ, tuỳ tiện tiến vào Thần quốc sẽ chỉ chịu chết không công mà thôi.

Nhưng mà cũng tốt.

Từ khi đi vào Thần Vực, hắn vẫn ở đào vong bốn phía, không có một ngày được sống cuộc sống an ổn, giờ cũng là lúc nên tĩnh dưỡng một chút.

Dù sao đã nhận được tin tức trọng yếu như vậy, không cần vội vã nhất thời.

Cứ như vậy.

Ba người lại trò chuyện một chút tình hình gần đây của mỗi người, sắc trời bên ngoài cũng dần dần tối xuống.

Nghiêm Liệt và Tư Đồ Kiếm cáo biệt một tiếng, rồi cưỡi toạ kỵ rời khỏi.

Lâm Hữu nhìn thoáng qua hình chiếu mặt trăng và điểm điểm tinh quang trong hồ nước xa xa, cũng quay người về lãnh địa, biến mất trong bóng đêm đen kịt.

Sáng sớm hôm sau.

Lâm Hữu đang ngủ mơ màng bị âm thanh huyên náo ngoài rừng rậm đánh thức.

Thông qua liên hệ với Phỉ Thuý Lục Long, rất nhanh hắn đã nhìn thấy xa xa có từng đội ngũ khổng lồ do lãnh chúa và binh chủng tạo thành, đang từ bốn phương tám hướng hướng tiến về Sâm Chi Thánh Vực.

Nếu như hắn đoán không sai thì đây chính là đội ngũ mà Đoàn Trường Phong nói, muốn cùng bọn hắn tấn công Thần Quốc.

Mặc dù chỉ vừa chạy tới chỉ là một phần trong đó mà thôi, nhưng quy mô như vậy cũng đã rất lớn, lập tức làm cho cả thành trấn xung quanh Sâm Chi Thánh Vực trở nên náo nhiệt hơn, cũng có rất nhiều lãnh chúa cấp thấp đến rèn luyện.

- Các người mau nhìn! Bên kia có rất nhiều binh chủng!

Trong một đội ngũ cách bọn Lâm Hữu gần đây, một đám lãnh chúa thiếu niên, còn có chút ngây ngô rất nhanh đã chú ý tới từng toà lãnh địa rộng rãi ở biên giới và bóng người to lớn bay lượn trên bầu trời Sâm Chi Thánh Vực, phát ra từng tiếng kinh hô.

Rất nhiều người trong số bọn hắn đều là vừa thức tỉnh không bao lâu, phổ biến đều ở cấp 8 trở xuống.

Nơi nào thấy qua cảnh tượng hùng vĩ như thế?

Ngay cả những lãnh chúa cấp 10 trở lên trong đội ngũ kia cũng đều vẻ mặt sợ hãi, bọn hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy binh chủng và lãnh địa khí thế khủng bố như vậy.

- Nhìn cái gì vậy!

Lúc này, một người đàn ông cấp 12 dẫn đầu đột nhiên quay đầu.

- Bên đó là chỗ ở của các Chân Thần của Sâm Chi Thánh Vực, nghe nói hôm qua còn có một vị Thiên Thần tới, không muốn chết thì đừng tuỳ tiện tới gần.

- Thiên Thần!

Mọi người phía dưới nghe vậy thì ánh mắt lập tức trừng lớn, không hẹn mà cùng nhìn về phía ven rừng rậm.

Cấp độ như bọn hắn, nơi nào thấy qua loại tồn tại tầng thứ này?

Đây chính là Thiên Thần đó!

Ở trong cả Thần Vực đều là đại nhân vật đứng đầu nhất.

Đừng nói là Thiên Thần.

Dù là Chân Thần thì bọn hắn cũng chỉ từng từ xa nhìn qua một chút mà thôi, ngay cả như thế nào cũng không thấy rõ.

Một thiếu niên hệ Vong Linh vẻ mặt khao khát nói:

- Các ngươi nói xem vị Thiên Thần kia có chọn truyền nhân trong số chúng ta không?

- Tỉnh lại đi, với binh chủng Hiếm Có cấp ban đầu của ngươi, Thiên Thần sẽ coi trọng ngươi sao?

- Đúng vậy, ít nhất phải là Siêu Phàm cấp mới được, hơn nữa còn phải thức tỉnh thiên phú cực tốt.

- Không biết Thiên Thần có hình dạng như thế nào, chắc cũng đã sống mấy chục ngàn năm rồi nhỉ?

- Nên đi rồi, nếu có thể nhìn thấy thì tốt rồi.

Nói xong, các lãnh chúa tuổi trẻ lại không khỏi nhìn về phía bầu trời xa xa bị màn sáng bao phủ kia, tràn ngập chờ mong.