Chương 817: Khôi phục thần trí

Rầm rầm rầm--!

Đủ mọi màu sáng nổ tung ở trên bầu trời, những con quái vật ‘Đại Thần Quan’ kia còn chưa kịp phản ứng, liền bị đủ các loại kỹ năng đả kích, giống như là sóng biển đánh đến, uy năng vô hạn, khiến cho bọn nó đều bị ‘bao phủ’ lại!

“Đập!”

“Đập chết các ngươi!”

Mộc Linh Nhi tức giận mở miệng, trong lòng âm thầm rầu rỉ, bản thân biểu hiện không tốt như thế, nói không chừng lúc quay về sẽ bị công tử chê cười!

Càng nghĩ càng giận, nàng trực tiếp vận chuyển lực lượng của toàn thân, bắt nguồn từ lực lượng bổn nguyên của ba cái nghề nghiệp màu vàng kia, đều bị chức nghiệp Thần thoại chuyển hóa thành một cái ‘lỗ đen’ nhỏ, vận chuyển ở trong cơ thể của nàng, lực lượng ba màu tuôn ra, không ngừng diễn hóa thành các loại uy năng!

Đồng thề, cô gái ra lệnh một tiếng, Ác Mộng 001 và Yêu của rừng rậm lập tức xuất thủ, một con khống chế lực lượng Ác mộng siêu phàm, một con nắm giữ lực lượng hủy diệt cơ hội sống, đều có thể so sánh với quái vật Hư không Truyền kỳ!

Đương nhiên, hai con đánh ‘Liệp Sát Giả huyết nhục’ giống như là đang chơi đùa, một trận đánh tơi bời!

Rất nhanh, chiến đấu trời cao hạ màn kết thúc!

Sự chênh lệch giữa Truyền kỳ và Boss vẫn rất lớn, mặc dù cấp bậc chưa đủ, nhưng cũng hiện ra tư thế nghiền rép.

Chỉ chốc lát sau, ‘Liệp Sát Giả huyết nhục’ liền bị đánh tan.

Ác Mộng 001 và Yêu của rừng rậm sải bước phóng đi, tiến công về phía ‘Đại Thần Quan’.

Giết! Giết! Giết!

Trên bầu trời, có âm thanh uy vũ truyền đến, xung quanh không ngừng chấn động.

Bên trên khuôn mặt già nua của ‘Đại Thần Quan’ hiện lên một tia tang thương.

Một khắc sau, hai con Truyền kỳ được triệu hóa trực tiếp ra tay, Lực lượng của Ác Mộng ở trên người của Ác Mộng 001 hóa thành một liêm đao siêu phàm, cách mười ngàn thước, trong nháy mắt liền chém rụng ‘Đại Thần Quan’!

Cơ thể khổng lồ của Yêu của rừng rậm vừa vẫy, mấy tăm đầu rễ cây to lớn từ dưới đất chui lên, mang theo lực lượng ‘héo rũ’ và ‘hủy diệt’, vây khốn bốn phía!

Chỉ nghe thấy một tiếng ‘lệ’, không gian giống như là cũng bị chém nát.

Quyền trượng huy vũ của ‘Đại thần Quan chống lại’, thế nhưng dưới sự vây công của hai con sinh vật Truyền kỳ, nó liên tục lùi lại, hoàn toàn không có cách nào để chiếm giữ ưu thế.

Lúc này, Ác Mộng 001 đã tìm được cơ hội, chế tạo ra một thanh ‘Mâu của Ác Mộng’, trực tiếp xuyên thủng đầu của ‘Đại Thần Quan’!

Lực lượng siêu phàm của Ác Mộng, trực tiếp ăn mòn mộng cảnh, cố gắng tạo ra thương tổn chân thực, giết chết quái vật!

“Hống--!!”

‘Đại Thần Quan’ bị đẩy vào trong giấc mộng, bắt đầu trở nên đần độn, nhân cơ hội này, hai con Truyền kỳ được triệu hoán hung mãnh công kích, liên tục cắt đứt tay trái và chân phải của ‘Đại Thần Quan’.

Vài giây sau, cũng không biết là ‘Đại Thần Quan’ đã nhìn thấy thứ gì đó ở trong giấc mộng, nó bỗng nhiên khôi phục lại thần trí, một đôi mắt không còn đục ngầu như trước.

“Đây là vận mệnh sao?”

Nó lùi lại một bước, chặn lại sự công kích của hai con quái vật Triệu hoán, vung tay lên, bị Ngô Trì dùng ‘Lĩnh vực Minh Nguyệt’ ngăn chặn lại, lực lượng của Lĩnh vực thu hồi lại, vây xung quanh hắn, cắt đứt hai con Truyền kỳ được triệu hoán ở bên ngoài!

Cùng lúc đó, ở phương xa, chúng nữ đang quan sát chiến trường cũng đã nhận ra.

Tần Khả Khanh giật mình, lập tức mở ‘Thiên nhãn’ quét qua,

Một khắc sau, nàng ngạc nhiên mà hô lên một tiếng, bay đến bên cạnh Ngô Trì.

“Công tử, thuộc tính của con quái vật kia đã thay đổi!”

.....

‘Đại Thần Quan’

(Truyền kỳ)

(Ẩn bớt)

Thể chất: 5000+ 2000.

Tinh thần: 20000+ 40000.

Giới thiệu: Mượn mộng cảnh nên tạm thời đã khôi phục thần trí.

.....

“Lực lượng của Mộng cảnh còn có loại tác dụng này sao?”

Ngô Trì ngẩn ra, chỉ hơi trầm ngâm, một bước đạp không mà bay đi!

Một con kia, Mộc Linh Nhi vỗ dĩ đang chờ đợi chiến thắng, nhưng chợt nhìn thấy kẻ địch thoáng cái liền bỏ đi, nhất thời có chút gấp gáp, hô lên: “Mau! Ba người các ngươi cùng nhau tiến lên, giết chết nó cho ta!”

“Linh Nhi, công tử đến rồi.”

Lưu Vân vội vàng vỗ vào vai của cô gái, người phía sau ngạc nhiên.

Vừa quay đâiu lại, liền nhìn thấy Ngô Trì đang vội vã đi về phía ‘Đại Thần Quan’ kia!

Suy nghĩ một lát, nàng cũng đi theo, thuận tiện triệu hoán ba con vật Triệu hoán đến đây.

“Các ngươi là... nhân loại?”

“Là sinh linh của Dị thế giới sao?”

Khuôn mặt già nua của Đại Thần Quan hiện lên một tia kí ức.

“Hả, con quái vật này biết nói chuyện!”

Mộc Linh Nhi trừng to mắt.

“Ha ha, nói ta là quái vật cũng không sai.”

Đại Thần Quan cũng không để ý, lại lộ ra một nụ cười, mở miệng nói: “Văn minh của ta...”

Nói được một nửa, nó nhìn xung quanh, cười khổ nói: “Quả nhiên là đã bị hủy diệt.”

“Vậy nên, sau này ngươi định làm như thế nào?”

Ngô Trì mỉm cười, vận chuyển ‘Hoàng Đế Pháp’ ở trong người, khí tức siêu phàm ở trên người như thâm uyên, giống như là Đại Thần Quan có gì đó không đúng, nếu đấu đá, thì sẽ nghiền nát!

“Ta sao?”

Đại Thần Quan mê man mà nhìn vào Tế đàn ở dưới chân, lẩm bẩm nói: “Ta đã không còn gì để có thể làm.”

“Văn minh đã hủy diệt, thế giới sa đọa, tất cả đều là vận mệnh định sẵn!”

“Ta từng là ánh sáng của Quần tinh, nhìn thấy được sinh linh của những thế giới khác.”

“Con người, người thú, yêu quái, quỷ dị, thi thể...”

“Ta của trước đây, trầm mê với quan sắc của dị giới, biết được màu sắc của từng thế giới!”

“Mãi cho đến... nhìn thấy thứ không nên nhìn.”

Đại Thần Quan lẩm bẩm, lời nói có chút hỗn loạn!

Thế nhưng Ngô Trì cũng có thể nghe ra, thế giới hủy diệt, giống như là bắt nguồn từ thứ mà Đại Thần Quan đã nhìn thấy!

Là cái gì chứ?

Tà trùng?

Hay là...

Thần!?