Chương 2225: Dùng cái này để cảnh tỉnh đời sau.

Trên bầu trời vương thành người thú, Linh Nhi và Hư Nhị Vương vẫn còn đang tiếp tục chiến đấu.

"Kiệt kiệt kiệt ~~~ "

Hư Nhị Vương nhếch miệng cười, gằn giọng nói: "Mùi vị của ngươi không tệ, nếu nuốt ngươi thì hẳn là đủ để ta hoàn thành lần tiến hóa thứ ba rồi."

"Thứ xấu xí, ngươi còn muốn nuốt ta, nằm mơ đi!"

Linh Nhi quát lạnh một tiếng, giơ tay vung ra một tia ánh sáng xanh mang theo nguyên tố sinh mệnh nồng nặc tấn công về phía Hư Nhị Vương.

Khuôn mặt của Hư Nhị Vương rất khó coi, bị Tinh Linh Sinh Mệnh gọi là thứ xấu xí khiến hắn rất khó chịu.

Hai bên lại lao vào chém giết lần nữa, nguyên tố sinh mệnh và hư khí phân tán bốn phía, bị Lĩnh Vực Sinh Mệnh do cành cây Trà Thụ Sinh Mệnh tạo ra ngăn cản lại.

Thống Lĩnh Độc Xà ngẩng đầu nhìn trận chiến trên không trung, nói với sắc mặt ngưng trọng: "Rất khó phân ra thắng bại."

Nàng vừa dứt lời thì tình hình chiến đấu giữa Hư Nhị Vương và Linh Nhi càng ngày càng nghiêm trọng, mặt đất và vương thành chấn động kịch liệt giống như là gặp phải động đất cấp mười.

"Ầm ầm ~~~ "

Mảng lớn kiến trúc sụp đổ ầm ầm, người thú tránh ở bên trong vội vàng chạy ra ngoài, sợ hãi trốn dưới cành cây Trà Thụ Sinh Mệnh.

"Rầm rầm rầm ~ "

Trên không trung, Linh Nhi và Hư Nhị Vương di chuyển với tốc độ rất nhanh, trong mắt các người thú chính là hai bên giống như hai vệt sáng không ngừng va chạm nhau.

Đôi mắt như ngọc lục bảo của Linh Nhi có lưu quang bay lượn, Lĩnh Vực Sinh Mệnh vờn quanh người giống như cối xay gió cắn nuốt toàn bộ hư khí do Hư Nhị Vương tản mát ra.

Bàn tay thon dài của nàng vung lên, nhìn như nhẹ bỗng, kì thực uy lực mạnh mẽ, làm cho cánh tay của Hư Nhị Vương nổ tung thành thịt nát.

"A!!!"

Hư Nhị Vương phẫn nộ gầm lên, cánh tay biến mất mọc ra một lần nữa, tiếp tục chém giết với Tinh Linh Sinh Mệnh.

Sắc mặt của Linh Nhi lạnh như băng, trong lòng có chút lo lắng, tại sao cha vẫn chưa tới nữa, nàng sắp chống đỡ không nổi Hư Nhị Vương rồi.

Nàng đã rời đi Trà Thụ Sinh Mệnh quá lâu, hai bên cách nhau rất xa, cộng thêm kịch chiến với Hư Nhị Vương đến bây giờ nên nguyên tố sinh mệnh trong cơ thể bị tiêu hao với số lượng khổng lồ, nếu không bổ sung thì thực lực sẽ bắt đầu rơi xuống.

Nếu như chiến đấu ở phụ cận Trà Thụ Sinh Mệnh thì thực lực Linh Nhi càng mạnh, có thể đè nặng hành hung Hư Nhị Vương.

"Cha....."

Linh Nhi cắn môi dưới, tiếp tục chiến đấu với Hư Nhị Vương.

"Kiệt kiệt kiệt ~~~ "

Hư Nhị Vương cười gằn nói: "Ngươi sắp chống đỡ không nổi rồi, thực lực bắt đầu rớt xuống."

Vẻ mặt của Linh Nhi không thay đổi, lạnh lùng nói: "Thì sao chứ? Như vậy thì ta vẫn có thể hành hung ngươi."

Trong lòng nàng có chút lo lắng, âm thầm dùng ý thức liên lạc với Mục Lương, hy vọng có thể liên lạc hắn.

Trong mắt Hư Nhị Vương lộ ra sát ý, hắn tạo ra Lĩnh Vực Huyết Sắc, cơ thể tản ra như sương mù.

Thần sắc của Linh Nhi trở nên nghiêm túc, vừa định dùng Lĩnh Vực Sinh Mệnh phản kích thì lại phát hiện Lĩnh Vực Sinh Mệnh đã bị Lĩnh Vực Huyết Sắc chế trụ.

Thực lực của nàng bắt đầu rơi xuống, Lĩnh Vực Sinh Mệnh đã không thể chống đỡ được Lĩnh Vực Huyết Sắc của Vua Hư Quỷ.

"Kiệt kiệt kiệt ~~~ "

Hư Nhị Vương xuất hiện sau lưng Linh Nhi, cánh tay hóa thành trường mâu đen như mực rồi xuyên thủng một bên sườn của nàng với tốc độ nhanh như chớp.

"Phốc ~~~ "

Sắc mặt của Linh Nhi trắng bệch, xoay người đẩy lùi Hư Nhị Vương rồi dùng nguyên tố sinh mệnh bao trùm vết thương ở hông, ngăn chặn hư khí cảm nhiễm cơ thể.

Nàng căm tức nhìn Hư Nhị Vương, có loại cảm giác lực bất tòng tâm.

"Kiệt kiệt kiệt, ngươi không phải là đối thủ của ta."

Hư Nhị Vương cười đắc ý, nhanh chóng lao tới tấn công Linh Nhi.

"Ta phải kiên trì thêm một chút nữa."

Linh Nhi cắn răng, tiếp tục chiến đấu với Hư Nhị Vương.

Thời gian trôi qua, vết thương trên người nàng càng ngày càng nhiều, càng thêm lực bất tòng tâm.

Ngay sau đó, Linh Nhi suýt nữa bị Hư Nhị Vương chém eo, nếu như không phải nàng kịp thời tránh né thì rất có thể đã ôm hận nhắm mắt.

"Phốc ~~~ "

Cơ thể của Linh Nhi chao đảo, miễn cưỡng duy trì thân hình trên không trung, không có ngã xuống đất.

"Nàng ấy sắp chống chọi không được rồi!"

Thống Lĩnh Độc Xà kinh ngạc thốt lên.

Trên mặt Thống Lĩnh Hắc Hổ và Thống Lĩnh Đầu Chó lộ ra thần sắc âu lo, trong lòng cầu nguyện Linh Nhi có thể kiên trì thêm một chút nữa, cũng hy vọng nàng ấy có thể kích sát Hư Nhị Vương.

"Làm sao bây giờ?"

Thống Lĩnh Đầu Chó lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng.

Nếu như Linh Nhi không cản được Hư Nhị Vương, như vậy tất cả người thú trong vương thành đều sẽ chết.

Thống Lĩnh Hắc Hổ đột nhiên nói: "Hiện tại trốn kịp sao?"

"Trốn, ngươi muốn chạy nơi nào?"

Thống Lĩnh Độc Xà nhìn hai người với ánh mắt lạnh lẽo.

"Không biết."

Thống Lĩnh Hắc Hổ sợ hãi nuốt nước miếng đáp.

Thống Lĩnh Độc Xà hừ lạnh một tiếng: "Muốn chạy thì ngươi chạy một mình đi, cho dù có chết thì ta cũng phải chết ở chỗ này."

Thống Lĩnh Đầu Chó nói với thần sắc nghiêm túc: "Ta cũng không muốn chạy trốn, tuy ta sợ chết nhưng nơi này là nhà của ta, người thân và bạn bè của ta đều ở chỗ này."

"Ta chỉ nói một chút thôi, không phải thật sự muốn chạy."

Thống Lĩnh Hắc Hổ bĩu môi nói.

"Thứ xấu xí!"

Trên không trung truyền đến một tiếng quát, Linh Nhi bay ra ngoài, bị Hư Nhị Vương đánh trọng thương.

Các Thống Lĩnh người thú kinh ngạc thốt lên, nhìn chằm chằm Tinh Linh Sinh Mệnh rơi xuống mặt đất.

"Kiệt kiệt kiệt ~~~ "

Thân hình của Hư Nhị Vương lóe lên đuổi theo, muốn nhân cơ hội nuốt trọn Linh Nhi.

"Cha....."

Linh Nhi khẽ hô một câu trước khi rơi xuống đất.

"Ta đây."

Một giọng nói ôn hòa vang lên bên tai Linh Nhi

Phía sau Linh Nhi, một bóng dáng đột nhiên xuất hiện và vươn tay ôm nàng vào lòng, nguyên tố sinh mệnh nồng nặc bao bọc toàn thân thiếu nữ.

"Anh ~~~ "

Cơ thể của Linh Nhi run lên, phát ra tiếng rên thoải mái, vết thương trên người khép lại với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được.

Mục Lương ngưng tụ ra nguyên tố sinh mệnh chính là thuốc đại bổ đối với nàng, có thể cấp tốc bổ sung những tiêu hao của cơ thể.

"Cha!"

Linh Nhi vui mừng reo lên.

"Lần này ngươi vất vả rồi."

Mục Lương dịu dàng xoa đầu nàng.

Linh Nhi ủy khuất nói: "Cha, ngươi đến chậm chút nữa là sẽ không bao giờ nhìn thấy ta đó."

"Là lỗi của ta."

Mục Lương áy náy nói.

Hư Nhị Vương đang truy kích thấy thế chợt khựng lại, xa xa nhìn chăm chú vào Mục Lương, thần sắc trở nên nghiêm túc và ngưng trọng.

"Đó là Mục Lương bệ hạ!"

Các Thống Lĩnh người thú reo lên, ai nấy đều lộ ra thần sắc kinh ngạc và vui mừng.

Thống Lĩnh Đầu Chó quá đỗi vui mừng nói: "Thật tốt quá, cuối cùng thì Mục Lương bệ hạ cũng tới, chúng ta được cứu rồi!"

Các người thú hoan hô, sự lo âu trong lòng giảm nhẹ rất nhiều.

Mục Lương liếc nhìn vương thành người thú, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh hỗn độn, sắc mặt hắn lập tức âm trầm hơn vài phần.

Hắn nhìn về phía Hư Nhị Vương, nói với giọng điệu lạnh nhạt: "Ngươi chạy giỏi thật đấy, còn giỏi hơn nhiều so với đám đồng bọn của ngươi."

Đồng tử của Hư Nhị Vương co rút lại, lạnh giọng hỏi: "Ngươi gặp bọn họ rồi à?"

Mục Lương bình tĩnh vung tay lên, lấy ra thi thể một con Vua Hư Quỷ từ trong không gian tùy thân.

Sắc mặt của Hư Nhị Vương lập tức khó xem cực kỳ, mặc dù hắn không ưa mấy tên Vua Hư Quỷ còn lại, nhưng khi nhìn bọn họ bị loài người giết chết thì trong lòng vẫn là rất phẫn nộ.

"Ngươi đáng chết! "

Hắn phẫn nộ gầm lên, hư khí quanh thân trở nên kích động.

Mục Lương thu hồi thi thể Vua Hư Quỷ, nói với giọng điệu đạm mạc: "Yên tâm đi, chẳng mấy chốc thì ta sẽ tiễn ngươi đoàn tụ với bọn hắn thôi."

Giữ lại thi thể Vua Hư Quỷ vẫn còn hữu dụng, có thể lấy về làm thành tiêu bản, xây dựng viện bảo tàng rồi trưng bày ở đó, dùng nó để cảnh tỉnh đời sau.

Trừ cái đó ra, thi thể Vua Hư Quỷ còn có thể để Vưu Phi Nhi làm nghiên cứu, tác dụng sẽ nhiều hơn.