Chương 752: Truyền Thừa Sau Cùng

Pháp Tắc Sinh Tử là một trong những điều kiện cần thiết để trở thành Chủ Thần.

Hắn rốt cục đã lĩnh ngộ!

Nhìn giao diện cá nhân trước mắt, trong lòng Lâm Hữu bùi ngùi mãi thôi.

Mà sau khi lên tới Thiên Thần cấp 8, thuộc tính của hắn rốt cục triệt để vượt qua Thiên Thần cấp 10, ngay cả hiệu quả của hai đại pháp tắc Không Gian và Thời Gian cũng đều được tăng lên nhiều.

Không chỉ có phạm vi và số lần tăng lên mà ngay cả tiêu hao cũng giảm xuống một nửa.

Càng quan trọng hơn là, Pháp Tắc Không Gian còn trực tiếp đạt đến viên mãn, sử dụng không còn tiêu hao lực lượng pháp tắc!

Có thể nói.

Đây tuyệt đối là một lần tăng lên lớn nhất từ trước tới nay của hắn.

- Lâm Hữu, ngươi... Ngươi lĩnh ngộ Pháp Tắc Sinh Tử?

Cảm nhận được khí tức phát ra trên người Lâm Hữu, Đoạn Trường Phong nghi ngờ hỏi.

Loại tình huống vừa rồi chỉ có lĩnh ngộ Pháp Tắc Sinh Tử, chính thức nắm giữ sinh tử mới có thể xảy ra loại thay đổi này.

Nếu không thì chỉ sợ Lâm Hữu sớm đã biến thành một thi thể.

Thậm chí những Thiên Vương chưa rời khỏi trung tâm chiến trường quá xa, còn có Ma tộc cũng đều cảm nhận được khí tức khủng bố vừa bạo phát ra, ào ào dừng bước lại.

- Không ngờ hắn lại... Lĩnh ngộ Pháp Tắc Sinh Tử?

- Ta lên tới Thiên Thần cấp 10 nhiều năm như vậy mà cũng không lĩnh ngộ thành công, sao hắn làm được?

- Chẳng lẽ là bởi vì truyền thừa của Chủ Thần hay sao?

Bao gồm Thiên Thần sơ cấp và Chân Thần đang chiến đấu ở các nơi trong chiến trường, tất cả đều bị biến cố bất thình lình này trấn trụ, ánh mắt không khỏi tụ tập về phía trong chiến trường.

Chỉ thấy Lâm Hữu được một luông khí tức sinh mệnh mênh mông vờn quanh, chậm rãi bay lên không.

Toàn bộ thiên địa bởi vì sự xuất hiện của hắn mà trở nên ảm đạm phai mờ, hắn dường như trở thành mặt trời chói mắt nhất trên bầu trời.

Mà ở phía sau hắn, một hư ảnh Cây Thế Giới to lớn đứng thẳng giữa thiên địa, vẩy xuống phía dưới một mảnh sinh cơ cuồn cuộn.

Binh chủng Vương Tộc và Siêu Phàm của hắn đang trọng thương lại khôi phục với tốc độ mà mắt thường thấy được, đảo mắt đã khôi phục đến trạng thái toàn thịnh.

Tính cả những binh chủng đã chết không được bao lâu cũng đều liên tiếp đứng lên.

- Ngươi quả nhiên đã lĩnh ngộ Pháp Tắc Sinh Tử!

Đối diện, Quý Canh kinh hãi rống lên, hắn hoàn toàn không ngờ Lâm Hữu lại lĩnh ngộ được loại lực lượng này trong thời khắc sống còn này.

Phải biết lúc trước hắn vì chưởng khống sinh tử đã trải qua không biết bao nhiêu thống khổ, hao phí bao nhiêu thời gian, có mấy lần suýt nữa vứt bỏ cả tính mạng.

Nhưng hôm nay, Lâm Hữu chỉ là một lãnh chúa hạ giới tấn thăng không bao lâu, không ngờ lại cũng thu được lực lượng giống như hắn.

Làm sao hắn có thể tiếp nhận được?

- Ngươi không thực sự nghĩ là lĩnh ngộ Pháp Tắc Sinh Tử sẽ là đối thủ của ta chứ?

Vẻ mặt của Quý Canh dần dần biến thành lạnh lẽo, trong mắt rót đầy sát ý.

Nhưng đáp lại hắn lại là ánh mắt bình thản của Lâm Hữu, ngăn cách không gian yên lặng nhìn hắn, giống như đang suy nghĩ, lại như là đang nhớ lại.

Sau đó, hắn chậm rãi mở miệng:

- Lúc trước, khi ta vừa trở thành lãnh chúa đã đứng trước Vạn Giới gặp nạn.

- Lúc ấy thực lực của ta còn thấp nên chỉ có thể từng bước một khó khăn cầu sinh, giết ra một đường máu, rốt cục thành công còn sống sót.

- Nhưng sau khi đi vào Thần Vực, ta vẫn không thể nào thoát khỏi kiếp số, bị các ngươi một đường truy sát, thậm chí không thể không lấy thân phận lãnh chúa để gia nhập Ma tộc.

- Sau cùng lại bị Ma tộc phản đánh, muốn lấy tính mạng của ta.

- Tất cả những thứ này đều là do ngươi ban tặng.

Thanh âm của hắn không lớn nhưng lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ chiến trường, thậm chí các đại thế lực ngoài chiến trường lén tới tìm hiểu tình báo cũng đều nghe rõ ràng rành mạch.

Chỉ mấy câu ngắn ngủi nhưng lại đã bao hàm gian khổ mà người thường khó có thể tưởng tượng được, làm cho bọn hắn cũng không khỏi có chút động dung.

Nhất là nhóm Đại Đế của Vạn Giới là bị cảm động nhất, nguyên một đám cắn chặt răng, thân thể run rẩy lên.

Bọn người Nghiêm Liệt vừa mới thăng cấp Thiên Thần chạy tới, lúc này cũng ngừng lại, ánh mắt rung động nhìn chăm chú lên bóng người cô độc trên bầu trời, giống như thấy được khó khăn lúc trước cầu sinh của mình.

Bọn hắn chỉ là vì muốn còn sống mà thôi.

Chẳng lẽ như vậy cũng là có lỗi sao?

- Tốt, lời nên nói ta đã nói xong, cũng là lúc tiễn ngươi lên đường.

Đột nhiên, lời nói của Lâm Hữu xoay chuyển, ánh mắt trở nên lăng lệ.

Trong lòng của Quý Canh giật mình, vô ý thức lui lại nửa bước, nhưng ngay lúc đó hắn lại thẹn quá thành giận, kịp phản ứng.

- Tốt một câu tiễn ta lên đường, hôm nay ta sẽ cho ngươi xem một chút chênh lệch thực lực giữa chúng ta!

Hắn gầm thét, không nói nhảm nữa, khí tức tử vong hủy thiên diệt địa lại lần nữa bạo phát, hóa thành một mảnh hắc mang khủng bố cuốn về hướng Lâm Hữu.

- Không tốt, là Pháp Tắc Sinh Tử, mau lui lại!

Vẻ mặt của hai người Đoạn Trường Phong và Thiên Thần và Ma tộc xung quanh chiến trường đại biến, lập tức mang theo binh chủng chạy ra ngoài khu vực trung tâm chiến trường.

- Lâm Hữu cẩn thận!

Bọn người Kỷ Vân Sương chạy tới nơi xa kinh hô một tiếng, theo bản năng muốn nhắc nhở Lâm Hữu.

Dù sao thì hắn cũng chỉ vừa lĩnh ngộ Pháp Tắc Sinh Tử, mà Quý Canh thì lại lĩnh ngộ không biết bao lâu thời gian, đối kháng chính diện sợ là không chiếm được chút chỗ tốt nào.

- Thực lực của ngươi cũng chỉ có chút trình độ ấy thôi sao?

Nhưng không ngờ.

Lâm Hữu chẳng những không lui lại, ngược lại hắn cười khẽ một tiếng.

Hắn nhấc cách tay lên, hư ảnh Cây Thế Giới sau lưng đột nhiên bạo phát một cỗ lực lượng sinh mệnh mênh mông, thẳng tắp nghênh tiếp Pháp Tắc Tử Vong của Quý Canh.

Một giây sau, chuyện quỷ dị đã xảy ra.

Chỉ thấy khi Pháp Tắc Tử Vong của Quý Canh chạm đến Khí Tức Sinh Mệnh thì lập tức phi tốc tan rã, hóa thành từng mảnh từng mảnh huỳnh quang vẩy xuống bầu trời.

Nhưng nơi huỳnh quang vẩy xuống giống như cây khô gặp mùa xuân, trên mặt đất tràn đầy máu tươi nhanh chóng bị bao trùm lên một tầng xanh biếc, tràn ra toàn bộ chiến trường.

Tính cả binh chủng trước đó Quý Canh dùng Pháp Tắc Sinh Mệnh triệu hoán ra cũng đều đứng ngay tại chỗ, biến thành từng cây thực vật từ mặt đất vụt lên.

- Phốc!

Lực lượng phản phệ, Quý Canh trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt tràn đầy không thể tin.

- Không thể nào!

Quý Canh một tay che ngực, chấn kinh nhìn tất cả trước mắt.

Pháp Tắc Sinh Tử của mình lại dễ dàng bị Lâm Hữu phá giải như vậy!

Chẳng lẽ Lực Lượng Sinh Tử hắn vừa lĩnh ngộ còn mạnh hơn của mình hay sao.

Không.

Tuyệt đối không thể!

Trên đời này tuyệt đối không có Thiên Thần nào có thể mạnh hơn Pháp Tắc Sinh Tử của hắn!

Trong nháy mắt, Quý Canh lâm vào trong hoài nghi chính mình thật sâu.

Nhìn bóng người lạnh nhạt đạp không đứng đối diện, trong mắt hắn đầy vẻ kinh ngạc.

Nhưng hắn lại không biết, Lâm Hữu bởi vì có Bản Nguyên Song Sinh, hai Thế Giới Bản Nguyên gia trì nên vừa lĩnh ngộ Pháp Tắc Sinh Tử thì hiệu quả đã trực tiếp biến thành gấp đôi ban đầu.

Mặc dù thời gian hắn lĩnh ngộ lâu hơn, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là Thiên Thần cấp 10, không thành công bước ra một bước kia.

Miễn hắn còn là Thiên Thần thì vĩnh viễn không thể nào là đối thủ của Lâm Hữu.

- Nói đi, ngươi còn có di ngôn gì không?

Lâm Hữu từ tốn nói.

Mấy Vương Tộc theo sát xuất hiện, hình thành vòng vây xung quanh Quý Canh, lập tức ngăn cản đường đi của hắn.

- Di ngôn? Không, ngươi không giết chết được ta, cho dù ngươi lĩnh ngộ Pháp Tắc Sinh Tử thì cũng không giết chết ta! Sao ta có thể sẽ chết trên tay lãnh chúa hạ giới hèn mọn như ngươi!

Quý Canh điên cuồng hô to, trong mắt tràn ngập không cam lòng.

Chỉ thiếu chút nữa là hắn đã có thể đạt được toàn bộ truyền thừa, đứng hàng Chủ Thần, đứng ở trên đỉnh của toàn bộ thế giới.

Hắn không cam tâm.

Không cam tâm mình thất bại như vậy.

Tại sao Thiên Mệnh Chi Tử kia lại không thể là hắn!

- Ha ha ha ha.... Ngươi không giết chết được ta!

Quý Canh ta mới là Thiên Mệnh Chi Tử kia, không ai có thể giết chết được ta!

Điên rồi.

Lúc này, Quý Canh đã hoàn toàn điên rồi.

Nhiều năm nỗ lực như vậy nhưng lại thành nước chảy về biển đông, rốt cục làm cho hắn lâm vào trong điên cuồng, trong hai mắt trợn to phủ đầy tia máu, nhìn chằm chằm vào Lâm Hữu, giống như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

Không biết vì sao.

Nhìn thấy hắn biến thành như vậy, Lâm Hữu đột nhiên cảm giác hắn vừa đáng hận vừa đáng thương.

Lâm Hữu lắc đầu, cũng không nói thêm gì nữa.

Tâm niệm hơi động, hư ảnh Cây Thế Giới sau lưng hắn bắt đầu nhanh chóng điêu linh, một luồng khí tức tử vong kinh khủng hơn đột nhiên bạo phát trên người hắn, đồng thời giam cầm toàn bộ không gian và thời gian trong chiến trường trung tâm!

- Ông…

Hắc mang vô biên lướt qua bầu trời, lập tức cắn nuốt Quý Canh hầu như không còn.

Quý Canh lâm trong vào điên cuồng, động tác hơi ngưng lại, trong ánh mắt lập tức trừng lớn đến cực hạn.

Sau đó sinh cơ phi tốc tiêu tán, tại từng đôi mắt nhìn soi mói, chậm rãi rơi vào trong rừng rậm Lâm Hữu vừa sáng tạo ra.

- Ầm!

Thi thể của hắn trùng điệp rơi xuống mặt đất.

Giống như là một thanh trọng chùy hung hăng đánh tới trên ngực của mặt của bọn hắn, làm cho trái tim bọn hắn đột nhiên ngừng lại.

Chết rồi.... Người chưởng khống toàn bộ Thần Quốc, thủ phạm hủy diệt sinh linh Vạn Giới lại chết như thế.

Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn thi thể kia, thật lâu không thể nào hoàn hồn.

Nhóm Đại Đế Vạn Giới còn sống càng giống như giống như cách một thế hệ, trong đầu lóe qua từng bức họa đã từng xảy ra.

Vẻ mặt đội ngũ lãnh chúa Chúng Thần Chi Đỉnh thì là tràn đầy chấn kinh, không thể tin được nhìn tất cả mọi chuyện, ngay cả đang tiến hành chiến đấu cũng dần dần ngừng lại.

Toàn bộ chiến trường chỉ còn lại một mảnh im ắng.

Chỉ có thể nghe được tiếng gió đìu hiu truyền đến bên tai.

Mang theo mùi huyết tinh nhàn nhạt và hương thơm lá non mới lướt qua bên cạnh, nghênh ngang rời khỏi, cũng triệt để thổi tan chiến trường mù mịt.

- Thành công!

- Quý Canh chết!

- Trời xanh có mắt, chúng ta rốt cục đã báo thù cho những tộc nhân và đồng bạn đã chết rồi!

Rất nhanh, nhóm Đại Đế Vạn Giới kịp phản ứng, nhất thời nguyên một đám vui đến phát khóc, kích động ôm nhau.

Có người thì mang theo đội ngũ vội vàng hướng về phía Lâm Hữu.

Nguyên bản tinh thần bọn người Kỷ Vân Sương vẫn luôn căng cứng cũng đều thở dài một hơi, đi theo đám người bọn hắn đi đến bên cạnh Lâm Hữu, tiếng hoan hô truyền khắp bốn phía.

Cho đến lúc này.

Trên thi thể Quý Canh mới rốt cục sáng lên một mảnh ánh sáng sinh mệnh, hóa thành một luồng năng lượng cuồn cuộn phóng lên tận trời, đâm thẳng vào trong mây xanh.

Ngay sau đó.

Một gốc Cây Thế Giới được ánh sáng bao phủ nhanh chóng sinh trưởng, đảo mắt đã trưởng thành một gốc đại thụ che trời, dù là đứng cách mấy ngàn dặm cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.

- Truyền thừa của Chủ Thần!

Xa xa, trong lòng Thiên Thần và Ma tộc chấn động, lộ ra vẻ mặt khát vọng.

Nhưng khi bọn hắn nhìn đến bên cạnh Lâm Hữu thì lại lập tức thu hồi phần tâm tư này, từ bỏ ý nghĩ tiến lên cướp đoạt.

Ngay cả tồn tại như Quý Canh cũng bị hắn chém giết nhẹ nhàng, bây giờ bọn hắn xuất thủ cũng chỉ là chịu chết vô ích mà thôi.

Đã không có người nào có thể ngăn cản lãnh chúa hạ giới trở thành Chủ Thần nữa rồi.

- Đi thôi, đó là lực lượng thuộc về ngươi.

Đoạn Trường Phong đứng bên cạnh Lâm Hữu nói nhỏ, trên mặt không có bất kỳ vẻ tham lam nào.

- Ý ngươi là muốn ta hấp thu một phần truyền thừa sau cùng?

Lâm Hữu nhìn hắn một cái, ánh mắt có chút phức tạp.

Trận đại chiến này, gần như là một mình Đoạn Trường Phong phát khởi, cũng là hắn một mực nỗ lực triệu tập nhân thủ, cứu bọn hắn từ trong tay Ma tộc ra.

Thậm chí khi ở trong Vạn Giới, hắn còn không tiếc mai danh ẩn tính, ẩn núp tháng năm dài đằng đẵng.

Nguyên nhân chính là vì đánh vào Thần Quốc, đoạt lại truyền thừa của Chủ Thần.

Có thể nói.

Tất cả mọi chuyện đều có quan hệ rất lớn với Đoạn Trường Phong.

Nếu như không có hắn thì chỉ sợ bọn hắn đã sớm chết ở trong Vạn Giới, ngay cả Thần Vực cũng không vào được.

Nhưng hôm nay.

Hắn lại chắp tay nhường ra truyền thừa, khiến Lâm Hữu cũng không khỏi có chút động dung.

- Nguyện vọng lớn nhất của ta chính là một lần nữa đoạt lại căn cơ của Chủ Thần, giết Quý Canh báo thù.

- Bây giờ đại thù đã báo, lực lượng Chủ Thần với ta đã không còn tác dụng gì nữa, ngươi là người được Chủ Thần chọn trúng, truyền thừa này đương nhiên phải giao cho ngươi.

Đoạn Trường Phong mỉm cười, nói.

- Tốt, vậy ta sẽ không khách khí.

Lâm Hữu hít sâu một hơi, quay người đi về phía Cây Thế Giới kia, đồng thời trong lòng cũng không ngừng rung động.

Nỗ lực nhiều như vậy, cuối cùng hắn đã sắp lấy được một phần truyền thừa sau cùng.