Chương 182: Mỹ vị

[Đinh]

[Chiến sĩ của ngươi tiêu diệt Lãnh chúa Nhân loại, ngươi nhận được 72000 điểm kinh nghiệm, 47000 hồn tinh!]

…..

Trên đường bay về phía Shinrikyo, Hoàng Vũ vừa vặn nhận được thông báo nhắc nhở đã đánh chết Lãnh chúa Cylonda.

Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy Briana đã nhảy xuống khỏi Báo Ô Lân, nhấc một chiếc đầu người dính đầy ô uế ở trên mặt đất lên, biểu diễn về hướng của hắn.

Xuyên thấu qua mái tóc tán loạn và huyết dịch, Hoàng Vũ có thể nhìn thấy hai mắt chứa đầy hối hận, hoảng sợ, phẫn nộ và chết không nhắm mắt kia.

Hoàng Vũ tùy ý vẫy tay một cái, ra hiệu cho Briana vứt thứ đồ kia ra xa một chút, sau đó lòng không chút gợn sóng, hạ xuống mặt đất, đi về phía Giáo đường giáo hội Chân Lý.

Lúc này, vì Giáo hội Chân lý không có nhiều chức giả Thần, toàn bộ rùa rụt cổ đều ở trong giáo đường, quỳ trên mặt đất mà cầu khẩn.

Còn bên ngoài Giáo đường thì lại xuất hiện một vòng bảo vệ màng trắng nửa trong suốt, dưới sự va chạm của mấy con Thú Thạch giác, lung lay sắp đồ.

Nhìn thấy vòng phòng hộ của Giáo đường va chạm trong thời gian ngắn sẽ không mở ra, Hoàng Vũ lấy Thư Sáng tạo từ trong Không gian giới chỉ ra, lật đến trang thứ ba.

[Pháp thuật tán loạn]

[Cấp bậc: Siêu việt]

[Giới thiệu: Có tỉ lệ giải trừ hiệu quả của một pháp thuật hoặc là năng lực phòng ngự nhất định!]

…..

Hoàng Vũ giải phóng Pháp thuật tán loạn.

Một đạo pháp thuật chập chờn không dễ phát hiện, đụng vào bên trên vòng phòng hộ của Giáo hội Chân Lý.

Lại như yên lặng mà nổ tung bọt, vòng phòng hộ nửa trong suốt thoáng cái liền run rẩy lên, biến mất ở trong không khí.

Nhìn thấy cảnh này, các chức giả Thần ở bên trong Giáo hội Chân lý trong lúc nhất thời đều hoảng hốt lên.

‘Thần thuật – Thiêu đốt Tín ngưỡng!’

Tên giáo chủ kia cho Lãnh dân phổ thông chuyển hóa mà thành, trong lúc tay chân luống cuống, phóng ra một Thần thuật, gia trì ở trên người của các Võ sĩ Thánh.

Nhất thời, sự hoảng sợ trong ánh mắt của những tên Võ sĩ Thánh này đều biến mất.

Sắc mặt của bọn họ không hề có cảm xúc, trong ánh mắt tràn đầu ánh sáng trắng, áo giáp ở trên người bay lên như ngọn lửa màu trắng nhũ, vũ khí ở trong tay lớn lên, khí thế trong nháy mắt đã tăng lên rất nhiều.

“Chịu chết đi, dị đoan!”

Giáo chủ nổi giận mà gầm lên một tiếng, mệnh lệnh cho Võ sĩ Thánh tiến công.

Trên người của những Võ sĩ Thánh kia mọc ra một đôi cánh ánh sáng, cầm lưỡi dao sắc bén mà bay về phía Hoàn Vũ.

Còn hắn thì lại đang phóng ra các loại thần thuật với những Mục sư và Tu sĩ còn lại.

Thuật bạo bụi, Thuật tường đất, Hỗn loạn lực từ trường…

Thần thuật của các chức giả Thần, tất cả đều bị pháp thuật phóng thích ra của Pháp thuật sư trung hòa rồi rơi xuống.

Chỉ còn lại hơn mười tên Võ sĩ Thánh, giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa, bay về phía Hoàng Vũ.

Vèo vèo vèo!

Các Dũng sĩ Sparta cần đoản mâu ở trong tay, phát ra tiếng gió thê lương, trong nháy mắt liền bao trùm lấy mười tên Võ sĩ Thánh ở trên không trung.

Những tên Võ sĩ Thánh kia đều bị đoản mâu đâm vào, bay ngược ra ngoài.

Có điều, chuyện quỷ dị là vết thương ở trên người của bọn họ lại không chảy ra một giọt máu nào.

Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của Giáo chủ lộ ra vẻ tuyệt vọng, nhìn về phía Hoàng Vũ mà hô lên:

“Dị đoan!”

“Thần Chân Lý chắc chắn sẽ không tha thứ cho cử chỉ khinh nhờn của ngươi!”

“Ngươi nhất định sẽ phải chịu sự thống khổ nhất của Thế giới…”

Xèo!

Lời còn chưa dứt, Arrteris đi theo ở bên cạnh Hoàng Vũ liền ném trường mâu ở trong tay ra.

Trường mâu trúng ngay yết hầu của Giáo chủ, đóng tên Giáo chủ xuống tượng thần ở Đại diện giáo đường.

Máu tươi từ trong miệng của Giáo chủ tuôn ra, Giáo chủ ngẩng đầu lên nhìn về phía Tín ngưỡng Thần linh của mình, trên mặt hiện ra một nụ cười ước mơ.

Thế nhưng, lúc con ngươi của hắn bắt đầu khuếch tán, lại có chớp mắt hoảng sợ xảy ra.

Khuôn mặt mỉm cười lập tức bắt đầu trở nên quỷ dị.

Hả?

Bàn tay của Linh hồn!

Hoàng Vũ cảm thấy không đúng lắm, lập tức triển khai Bàn tay của Linh hồn, vồ lấy linh hồn của Giáo chủ.

Thế nhưng, lúc Bàn tay của Linh hồn chạm vào Giáo chủ, không bắt được cái gì cả.

Ngược lại là xuyên qua cơ thể của Giáo chủ, chạm vào bức tượng thần ở sau lưng của hắn.

Hô----

Lực lượng tinh thần biến thành Bàn tay của Linh hồn, truyền đến một mảnh bóng tối vô tận ở bên trong ý thức, mơ hồ có thể nhìn thấy linh hồn của Giáo chủ đang nhanh chóng biến mất ở bên trong không gian tối tăm.

Ngay khi Hoàng Vũ đang chuẩn bị thu hồi lại Lực lượng tinh thần.

Đột nhiên, bên trong không gian bóng đêm vô tận, đột nhiên lại mở ra tròng mắt lút nha lít nhít, to to nhỏ nhỏ.

Tròng mắt này được tơ máu che kín, tỏa ra các loại năng lực phụ như hỗn loạn, khủng bố, điên cuồng…

Bàn tay của Linh hồn được Hoàng Vũ ngưng tụ ra từ lực lượng tinh thần lập tức tán loạn, cũng lan đến gần linh hồn của hắn.

Trong nháy mắt, ý thức của Hoàng Vũ chỉ còn lại trống rỗng, hắn cảm giác được trong đầu của mình giống như là muốn nổ tung, ý thức cũng không thể nào khống chế được cơ thể, trong đầu toàn bộ chỉ là tiếng âm thanh vang vọng.

Một âm thanh hắn hoàn toàn không quen biết, nhưng có thể nghe ra được hàm nghĩa.

“Mỹ vị!”

…..

“Lãnh chúa đại nhân!”

Không biết đã qua bao lâu, Hoàng Vũ mới nghe được tiếng thủ hạ la lên từ trong hỗn độn.

Hắn cố gắng mở mắt ra, thế giới ở trước mắt hoàn toàn đỏ ngầu, thỉnh thoảng còn hiện ra mấy vết nứt màu đỏ ngòm.

Giơ tay lên chuẩn bị dụi mắt, Hoàng Vũ mới ngạc nhiên phát hiện, không biết từ lúc nào, bản thân đã hóa thành hình thái Cự Long rồi.

Đồng thời duỗi vuốt rồng ra, ở trong khe hở của vảy, còn có một chút tóc thưa thớt.

Kẻ cướp đoạt thể chất ẩn giấu năng lực gien đặc biệt, xông ra toàn bộ, đương nhiên không biết chuyện đã mất khống chế.

Ngoài ra, ở các vị trí như mí mắt, khe hở, xoang mũi, tựa như còn có một chút thịt mầm buồn nôn, không cần soi gương, Hoàng Vũ cũng biết hiện tại bản thân mình chắc chắn đã trở thành một con quái vật khủng bố vặn vẹo.

Thế nhưng sau khi mình dần dần khôi phục tỉnh táo lại, những thịt mầm này cũng lập tức biến mất.

Dưới sự chống đỡ của lực lượng tinh thần và cơ thể mạnh mẽ, tình trạng của hắn đã bắt đầu nhanh chóng trở về bình thường.

Hoàng Vũ khống chế Kẻ cướp đoạt thể chất, lại ẩn giấu đi những thứ đặc biệt này, trở về hình thái bình thường của nhân loại.

“Lãnh chúa đại nhân!

Đám người Briana và Arteris lập tức đi lên, đỡ lấy Hoàng Vũ đang lung lay sắp té ngã.

“Đại nhân, ngài không sao chứ!”

Trên mặt của đám người Briana còn có chút sợ hãi, hiển nhiên là bị dáng vẻ vừa rồi của Hoàng Vũ dọa cho sợ.

Có điều, chuyện này hiển nhiên là vẫn không làm dao động đến sự trung thành của họ đối với Hoàng Vũ, dù sao thì năng lực có thể biến thành Cự Long của Hoàng Vũ, hắn cũng chưa từng che giấu với bọn họ, tuy rằng lần này thay đổi quá lớn, những cũng nằm trong giới hạn chịu đựng tâm lý của bọn họ.

“Ta không sao.”

Hoàng Vũ thoát khỏi sự nâng đỡ của thủ hạ, đứng vững lên, nhìn vào tượng thần Thần Chân Lý được xây dựng ở trong Giáo đường.

Toàn thể bức tượng thần là màu trắng, ngồi ở trên mặt đất, tứ chi dài nhỏ không có kết cấu chân tay, chỗ ngực có ba lỗ trống to nhỏ không đều.

Ngũ quan bóng loáng không có, chỉ có một vết nứt như là bị người khác tùy tiện tạc ra.

Trên đỉnh đầu có một thân đốt ngã rũ, tướng tạo trắng đỏ đan xen lẫn nhiêu, ở chỗ cổ có cánh hoa giống như xếp tầng lên.

“Cái vừa rồi…”

Ánh mắt của Hoàng Vũ kiêng kỵ mà nhìn về phía tượng thần.

Trong cơ thể hắn ngoại trừ Thiên phí Nguyên tố Chúa Tểm những năng lực khác vừa rồi đều mất khống chế toàn bộ.

Mà nguyên nhân, giống như là lực lượng tinh thần của mình đi theo lin hồn của Giáo chủ, bước vào một nơi chưa biết, sau đó nhìn thấy một nhân vật đáng sợ.

Chỉ là một chốc lát, lực lượng tinh thần của hắn đã hoàn toàn tan vỡ, thậm chí là không có cách nào để chống chế thân thể và năng lực của mình.

“Mỹ vị!”

Hai chữ này vẫn vang vong ở trong ý thức của hắn như trước.

Hoàng Vũ thở phào một hơi, xử lí vết máu ở trên mạch địch, xoay người đi ra khỏi đường Shinrikyp, hờ hững mở miệng.

“Đem tòa Giáo đường này, san thành bình địa!”