Chương 2142: Hư Quỷ băng qua Kênh Sương Mù.

"Cộp cộp cộp ~~~ "

Mục Lương và Ly Nguyệt đi vào cung điện, liếc mắt một cái thấy được đám người Tân Tây và Vân Vân.

"Bệ hạ đã trở về rồi."

Diêu Nhi hô một tiếng.

Vân Vân nghe vậy phản xạ có điều kiện đứng lên, cung kính hô: "Bệ hạ vạn an."

Mục Lương gật đầu, kinh ngạc nói: "Các ngươi trở về rất nhanh."

Ly Nguyệt nghiêm túc quan sát, nói: "Còn bị thương."

"Chúng ta gặp Vua Hư Quỷ."

Tân Tây nói với giọng khàn khàn.

Mục Lương nhìn thấy vết thương trên người Tân Tây, giơ tay lên ngưng tụ ra một đoàn nguyên tố sinh mệnh rơi vào trên người Tân Tây.

Cơ thể nàng khẽ run lên, vết thương trên người cấp tốc khép lại với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cuối cùng không để lại chút vết tích nào.

Tân Tây khiếp sợ, mới đó mà đã khép lại rồi?

Mục Lương trầm giọng nói: "Các ngươi nói tường tận tình huống lúc đó đi."

Vân Vân vội vàng đáp: "Để ta nói, chuyện là như vậy, chúng ta đã đến bên ngoài Kênh Sương Mù, nước biển nơi đó bị nhuộm đen, còn tản ra mùi hôi thối của Hư Quỷ. Biết đã tìm đúng chỗ nên chúng ta đi xuống đáy biển điều tra tình huống bên dưới, không ngờ lại đụng độ hai con Vua Hư Quỷ! Sau đó ta và Tân Tây nãi nãi…."

Thiếu nữ kể lại chuyện mình trải qua sinh động như thật, từ lúc gặp phải Vua Hư Quỷ rồi đến mạo hiểm đào sinh, làm cho tiểu hầu gái đứng nghe bên cạnh không khỏi mướt mồ hôi.

"Thật là đáng sợ."

Diêu Nhi khẩn trương nói.

Vân Vân nói với giọng điệu sống sót sau tai nạn: "Nếu không phải nhờ Vịt Chạy Nhanh tới đón chúng ta, e rằng cả hai thật sự không trở về được nữa."

Tròng mắt màu đen của Mục Lương hiện lên tia sáng lạnh lẽo, trầm tư nói: "Mộc Phân Thân tìm không được Vua Hư Quỷ, hóa ra là bọn chúng ở Kênh Sương Mù."

Tân Tây trầm giọng nói: "Đáy biển có một thông đạo rất dài, sâu không thấy đáy, ta giải quyết một đám Hư Quỷ cấp cao, tiếp tục đi xuống thì gặp phải Vua Hư Quỷ."

Ánh mắt của Mục Lương lấp lóe, lạnh lùng nói: "Ta đi một chuyến."

"A, hiện tại sao?"

Vân Vân sửng sốt một chút.

"Ừm, tới giờ cơm không cần chờ ta."

Mục Lương lên tiếng.

Mộc Phân Thân Mục Lương muốn lưu thủ tại đại lục cũ, hiện tại người có thể một lần giải quyết hai con Vua Hư Quỷ và bầy Hư Quỷ cấp cao cũng chỉ có hắn thôi.

Vân Vân cắn môi dưới, do dự một chút nói: "Bệ hạ cần ta dẫn đường sao?"

"Không cần, Tiểu Kim sẽ chỉ đường cho ta."

Mục Lương nhàn nhạt nói.

Vân Vân sửng sốt một chút: "Tiểu Kim?"

"Vịt Chạy Nhanh."

Mục Lương thuận miệng nói.

"Ồ, vậy bệ hạ chú ý an toàn."

Vân Vân chớp mắt.

"Ừm, các ngươi nghỉ ngơi đi."

Mục Lương bỏ lại một câu rồi xoay người rời đi cung điện.

"Ông ~~~ "

Mục Lương thi triển năng lực Nhảy Vọt Ám Ảnh rời đi Khu Vực Trung Ương, sau mấy lần nhảy đã rời đi lưng rùa, phi nhanh dọc theo vùng biển bão táp vực.

"Ông ~~~ "

Mục Lương gia tăng tốc độ đến vị trí mà Vịt Chạy Nhanh nói với hắn.

Sắc trời dần dần tối lại, cuối cùng biến thành vươn tay không thấy được năm ngón, nơi này là giao giới của Kênh Sương Mù và Vùng Nước Mặn, trên bầu trời không trăng không sao.

Nơi đây tối tăm không có ánh sáng, nhưng mà lại không hề ảnh hưởng tới tốc độ của Mục Lương, tiếp tục thẳng tiến đến khu vực biển có Hư Quỷ.

Phải qua nửa đêm Mục Lương mới tới gần khu vực biển xuất hiện Hư Quỷ, khí tức Hư Quỷ nồng nặc lập tức đập vào mặt.

Mục Lương hơi chuyển động suy nghĩ, nguyên tố ánh sáng ngưng tụ chiếu rọi xung quanh, lúc này hắn mới thấy rõ nước biển đen như mực kia.

Hắn thả mình xuống dưới, khi đến gần thì nước biển tự động tách ra hai bên.

Nguyên tố ánh sáng lại hội tụ lần nữa, chiếu rọi hoàn cảnh dưới biển, tầm nhìn gia tăng phạm vi mười mét.

"Xem ra là nơi này."

Mục Lương nhìn chăm chú bên dưới, thấy được khe vực dưới đáy biển do Vua Hư Quỷ đào ra, nó đen nhánh và sâu không thấy đáy.

Mục Lương bơi về phía vực sâu, khí tức Hư Quỷ ngày càng nồng nặc.

Mục Lương hơi chuyển động suy nghĩ, cấp tốc tạo ra Lĩnh Vực Sinh Mệnh, tinh lọc khí tức của Hư Quỷ.

Hắn quan sát bốn phía vực sâu, thấy được rất nhiều dấu vết đánh nhau, suy đoán đây là vết tích lưu lại khi Tân Tây chiến đấu với Vua Hư Quỷ.

"Kiệt kiệt kiệt ~ Lại có nhân loại đến nạp mạng rồi."

Giọng nói khàn khàn vang lên, Hư Thập Nhất Vương và Hư Thập Nhị Vương xuất hiện từ chỗ sâu khe vực.

Hư Thập Nhất Vương trầm giọng nói: "Tới nhanh thật đấy."

Mục Lương ngừng rơi xuống, lạnh nhạt nhìn bọn chúng.

Hắn trầm giọng hỏi: "Các ngươi ở chỗ này làm gì?"

Hư Thập Nhị Vương hoạt động hai tay, cười quái dị nói: "Kiệt kiệt kiệt, đây không phải là chuyện mà một người chết nên biết."

Hư Thập Nhất Vương trầm giọng nói: "Đừng nói nhảm với hắn nữa, mau tiêu diệt hắn đi rồi đi hội hợp với những tên khác."

"Biết rồi, ngươi tới hay là ta tới?"

Hư Thập Nhị Vương bĩu môi hỏi.

"Để ta."

Hư Thập Nhất Vương bỏ lại một câu rồi lao ra, trong chớp mắt đã đến trước mặt Mục Lương, mở miệng phun ra một luồng thổ tức màu đỏ sậm.

Mục Lương vẫn bình tĩnh đứng yên, tùy tiện vung tay lên, Vặn Vẹo Không Gian hình thành một cái lỗ đen xoay tròn trước mặt, nuốt chửng thổ tức không lưu lại chút gì.

Thấy vậy, sắc mặt của Hư Thập Nhất Vương chợt biến đổi, hắn nhận ra Mục Lương không phải kẻ đơn giản.

Mục Lương khẽ hất hàm, đạm mạc nói: "Nếu không nói, vậy ta chỉ có thể dùng chút thủ đoạn thôi."

Cơ thể hắn lóe lên biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa đã tới phía sau Hư Thập Nhị Vương, tiếp đó vươn tay muốn chạm vào đầu đối phương.

Cơ thể của Hư Thập Nhị Vương run lên, sắc mặt khiếp sợ vô cùng, hắn vừa tránh thoát nguy hiểm trong đường tơ kẽ tóc.

"Đáng chết, tên nhân loại này mạnh thật đấy."

Hư Thập Nhị Vương sợ hãi nói.

Đồng tử của Hư Thập Nhất Vương co rút lại, trên mặt lộ vẻ sợ hãi, nói: "Hắn cho ta cảm giác giống như là đang đối mặt với La Y đại nhân."

Mục Lương không nói tiếng nào, lại biến mất tìm không thấy.

Sắc mặt của Hư Thập Nhất Vương và Hư Thập Nhị Vương khó coi vô cùng, cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, không biết giây kế tiếp Mục Lương sẽ xuất hiện ở nơi nào.

"Hắn ở đâu?"

Hư Thập Nhất Vương cảnh giác tột độ, khí tức Hư Quỷ quanh thân khuếch tán ra ngoài, muốn dùng nó để cảm thụ vị trí của Mục Lương.

Trên mặt của Hư Thập Nhị Vương lộ ra thần sắc hồ nghi: "Chẳng lẽ hắn chạy trốn rồi?"

Ngay sau đó, một bàn tay im lặng vươn ra từ không gian phía sau Hư Thập Nhị Vương rồi đè ở trên cổ của hắn.

"Phanh ~~~ "

Hư Thập Nhị Vương nhận ra nguy hiểm, cơ thể lập tức vặn vẹo với góc độ quỷ dị, ngay sau đó tiếng nổ tung vang lên, cơ thể hắn bị nổ làm đôi, nửa người trên bay ra ngoài, nửa người dưới đã biến mất.

"A.. A.. A.. ~~~ "

Hư Thập Nhị Vương kêu la thảm thiết, mới vừa rồi nếu hắn chậm một bước thì sợ là đã ngỏm củ tỏi.

"Không tệ, cảm giác nguy hiểm rất mạnh."

Mục Lương nhàn nhạt bình luận.

Hư Thập Nhất Vương kinh thanh hỏi: "Ngươi là ai?"

Huyết nhục tại miệng vết thương của Hư Thập Nhị Vương đang ngọ nguậy, chẳng mấy chốc đã mọc ra nửa người dưới, nhưng mà khí tức lại trở nên uể oải hơn rất nhiều.

"Mục Lương."

Mục Lương bình tĩnh đáp.

"Ngươi chính là Mục Lương!"

Hư Thập Nhất Vương khiếp sợ thốt lên.

Cơ thể của Hư Thập Nhị Vương run rẩy, sợ hãi nói: "Cường giả mạnh nhất của Nhân tộc, chúng ta không đánh lại."

"Xem ra các ngươi đều biết ta."

Mục Lương hơi nhướng mày.

Hư Thập Nhất Vương và Hư Thập Nhị Vương liếc nhìn nhau, lập tức xoay người đào tẩu về phía vực sâu.

Mục Lương hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng đuổi theo.

Hai con Vua Hư Quỷ chưa chạy được bao xa thì không gian trước mặt đột nhiên dao động, bị không gian vặn vẹo cản đường.

Một giây kế tiếp, Mục Lương xuất hiện trước mặt bọn hắn, đôi mắt đen nhánh lấp lóe, thi triển liên tục nhiều loại năng lực.

Tơ Nhện Ám Ảnh hạn chế hành động của Vua Hư Quỷ, đồng thời cơ thể bắt đầu thạch hóa, Mục Lương còn rót Máu Độc vào trong cơ thể của bọn hắn, cái này có thể tạo thành thương tổn sâu trong linh hồn.

"A ~ "

Hư Thập Nhất Vương và Hư Thập Nhị Vương kêu rên thảm thiết liên hồi, vô cùng thê lương.

"Kiệt kiệt kiệt ~~~ "

Sâu trong khe vực, bầy Hư Quỷ cấp cao xuất hiện, bắt đầu công kích Mục Lương.

"Tìm chết."

Mục Lương lạnh giọng mở miệng, thi triển năng lực biến thành Ba Đầu Sáu Tay, chừa ra một đôi tay để khống chế không gian xung quanh.

"Phanh ~"

Không gian dưới vực sâu lập tức đổ nát vặn vẹo, bầy Hư Quỷ cấp cao bị không gian xé rách thành thịt vụn, dòng máu màu đen tan vào trong nước biển.

Trong mắt Hư Thập Nhất Vương lộ ra sự sợ hãi, cơ thể không thể động đậy, sâu trong linh hồn thì đau nhói vô cùng, giống như có hàng tỉ con kiến đang gặm cắn.

"A.. A.. A.. ~~~ "

Hắn kêu thê lương thảm thiết, lúc này chỉ hi vọng La Y đại nhân có thể xuất hiện.

Mục Lương vươn tay lên rồi nắm lại, phong kín giọng nói của Vua Hư Quỷ, khiến cho tiếng kêu thảm thiết của hắn biến mất.

Hắn lấy ra vũ khí Phong Cấm, nhốt hai con Vua Hư Quỷ vào trong, khí tức Hư Quỷ dưới vực sâu lập tức tiêu tan không ít.

Mục Lương nhìn về phía lũ Hư Quỷ còn lại, bắt đầu ra tay tàn sát hàng loạt, toàn bộ Hư Quỷ trong tầm mắt đều bị giết chết.

"Ầm ầm ~~~ "

Mục Lương ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu, nước biển xung quanh đã bị hắn rửa sạch, có thể nhìn thấy rõ ràng độ cao vực sâu.

"Phải lấp kín nơi này mới được."

Mục Lương vươn tay, khống chế nguyên tố thổ phạm vi xung quanh.

Đáy biển chấn động, vực sâu sụp đổ, từng cục đá lớn giáng xuống, bắt đầu chôn vùi vực sâu.

Khi Mục Lương làm xong hết thảy mới tiếp tục bơi tới trước.

Hắn nhìn hoàn cảnh phía trước bị nguyên tố ánh sáng chiếu rọi, sắc mặt nghiêm túc lẩm bẩm: "Nhìn tình hình này, có vẻ như Vua Hư Quỷ muốn băng qua Kênh Sương Mù."

"Xem coi ta có thể đuổi kịp nhóm Vua Hư Quỷ còn lại hay không."

Mục Lương đề cao tốc độ phi hành.

Muốn đi ngang qua Kênh Sương Mù, ngồi thuyền buồm cần thời gian mười ngày, phi thuyền vận chuyển dùng hết tốc lực cũng phải mất ba ngày, Cửa Truyền Tống chỉ cần nửa giờ.

Lấy tốc độ của Vua Hư Quỷ, muốn đào thông đạo dưới đáy biển nhanh nhất cũng cần hai tháng.

Lấy tốc độ bây giờ của Mục Lương, đi ngang qua Kênh Sương Mù cũng cần suốt cả ngày.

Không có Trà Thụ Sinh Mệnh che sương mù dày đặc, phi hành dựa vào bản thân sẽ phải cần thời gian dài hơn.

Đây là đặc điểm của Kênh Sương Mù, sương mù rất quỷ dị, giống như là chất chồng các không gian gãy lên nhau, nhìn thấy khoảng cách không xa, nhưng thực tế phi hành sẽ rất lâu.

Nếu như không có sương mù dày đặc thì có thể rút ngắn thời gian phi hành rất nhiều.

“Ông ~~~ "

Mục Lương nhìn thẳng phía trước, không cảm nhận được khí tức của Vua Hư Quỷ, nhưng mà trên đường đi lại gặp phải rất nhiều Hư Quỷ, tất cả đều bị hắn tiện tay giải quyết.

"Hư Quỷ càng ngày càng nhiều."

Mục Lương tự lẩm bẩm: "Chỉ sợ là đã có Hư Quỷ đến đại lục mới."

Đại lục mới quá lớn, hải vực cũng lớn hơn so với Vùng Nước Mặn tại đại lục cũ, nếu Hư Quỷ đi ngang qua Kênh Sương Mù đến bên kia, chúng nó sẽ giống như từng đoàn tôm tiến vào biển lớn, rất khó tiêu diệt toàn bộ.

"Hy vọng là còn không có."

Mục Lương mím môi, lặng lẽ tăng nhanh tốc độ tiến tới.

Bên trong cung điện, Khu Vực Trung Ương.

Nguyệt Thấm Lan và đám người Ngôn Băng đang chờ đợi Mục Lương trở về, chỉ là đã qua nửa đêm mà vẫn không thấy bóng dáng của hắn.

Nguyệt Phi Nhan có chút lo lắng nói: "Tại sao còn chưa trở về nữa chứ?"

"Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"

Hi Bối Kỳ khẩn trương.

Ngải Lỵ Na tức giận nói: "Ngươi nói cái gì đó, lấy thực lực của Mục Lương, coi như gặp phải mấy con Vua Hư Quỷ thì cũng có thể dễ dàng giải quyết!"

"Cũng đúng, ta nói sai rồi."

Hi Bối Kỳ phồng má.

Nguyệt Thấm Lan nhẹ giọng trấn an: "Mọi người đừng quá lo lắng, có thể là Mục Lương gặp chuyện gì nên về trễ một chút thôi."

Nguyệt Phi Nhan gật đầu nhận đồng: "Ừ đúng rồi, ta cũng cảm thấy như vậy, nếu Mục Lương xảy ra chuyện gì thì Tiểu Huyền Vũ đã đi tìm hắn rồi."

"Cho nên các ngươi đừng quá lo lắng, tất cả đều đi nghỉ ngơi đi, đã khuya lắm rồi, ngày mai còn phải làm việc nữa."

Nguyệt Thấm Lan ưu nhã khuyên giải.

Các cô gái liếc nhìn nhau, sau đó lần lượt đứng đứng dậy rời đi, trong chính sảnh chỉ còn lại Nguyệt Thấm Lan và các tiểu hầu gái.

"Thấm Lan đại nhân không đi nghỉ ngơi sao?"

Ba Phù nhỏ giọng hỏi.

Nguyệt Thấm Lan thầm thở dài một tiếng, xua tay nói: "Ta không buồn ngủ, rót cho ta ly trà đi."

"Tốt."

Ba Phù vội vàng đi đến phòng bếp pha trà.

Tiểu Tử và các tiểu hầu gái khác liếc nhìn nhau, ai cũng hiểu rõ Bạch Nguyệt Thấm Lan đang lo lắng cho Mục Lương, ngoài miệng nói không lo lắng nhưng thực tế lại nôn nóng hơn bất cứ ai.

Nguyệt Thấm Lan nhíu mày, thấp giọng tự lẩm bẩm: "Vua Hư Quỷ muốn băng ngang Kênh Sương Mù, nếu bọn chúng thành công đi đến đại lục mới, như vậy đại lục mới sẽ trở nên rối loạn."

Hiện tại Hư Quỷ đối với người tại đại lục mới có thể nói là sự tồn tại hoàn toàn xa lạ, chỉ mới nhìn thấy ở trong phim ảnh tại vương quốc Huyền Vũ, nhưng cũng chỉ có một ít người xem qua mà thôi.

Lúc này nàng mới thật sự cảm nhận được cảm giác cấp bách, lấy thực lực hiện tại của vương quốc Huyền Vũ thì ứng đối thủy triều Hư Quỷ là không thành vấn đề, nhưng mà những vương quốc còn lại thì sao?

"Lại không biết phải chết bao nhiêu người đây."

Nguyệt Thấm Lan thở dài một tiếng.

Nàng không hy vọng phát sinh chiến tranh, sinh linh đồ thán đối với vương quốc Huyền Vũ mà nói không có chỗ tốt, chỉ khiến bọn họ kiếm ít tinh thạch ma thú hơn thôi.

Tiểu hầu gái bưng trà nóng tới, cùng ngồi chờ Mục Lương trở về với Nguyệt Thấm Lan.

Bên trong Thiên Điện, Ngải Lỵ Na và những người khác không ai ngủ được, các nàng vẫn luôn lưu ý động tĩnh tại chính sảnh.

Tất cả mọi người đợi cho đến hừng đông nhưng mà Mục Lương vẫn chưa trở về.