Chương 883: Hành tinh Ma Thần

Thời đại Chư Thần đã kết thúc, thế nhưng đau đớn của thời đại kia để lại, vẫn còn giữ đến nay.

Thời đại Chư Thần, là một thời đại được vô số người truyền xướng, dưới sự hướng dẫn của Chư Thần, từng Thần Quốc xuất hiện, cả Thế giới được các Sinh linh khai phát, thậm chí là các nguyên tố vị diện lớn, các bán vị diện, bóng ma vị diện, thứ bậc vị diện cũng đều có tung tích của bọn họ!

Thế nhưng...

Sau lần Triều dâng Vong Linh đầu tiên, tất cả đều tan thành mây khói, vì để chống đỡ Triều dâng Vong Linh, Chư Thần rơi xuống, vô số Thần Quốc bị hủy diệt.

Nhưng một vài Thần khí của Thần chỉ cổ xưa vẫn còn giữ lại, ‘Thần khí’ này chỉ là một cái xưng hô, ý là bảo vật do Sứ thần dùng.

Như ‘Đồng hồ đêm tối’ ở trên tay của Andrew, có thể cho Andrew biết trước mức độ uy hiếp của đối phương đối với mình, chưa từng xuất hiện nhầm lẫn!

“Pháp sư Anrew, ngươi nói là thật sao?”

Ở chỗ này cơ bản đều là Cường giả đỉnh cao của Thế giới này, ngoại trừ Nữ Vương Suối Trăng, những sinh linh khác đều là cảnh giới ‘Bán thần’!

Đương nhiên, trong tay bọn họ ít nhiều cũng có một hai món bảo vật nhưu thế, rất hiểu rõ về ‘Đồng hồ đêm tối’!

“Đương nhiên là thật!”

Sắc mặt của Andrew nghiêm túc, trầm giọng nói: “Thực lực của những Sứ thần kia sử dụng đều không đồng nhất, nhưng cơ bản đều là cảnh giới Bán thần siêu việt, vô cùng thần bí.”

“Nhưng hình như cảnh giới của bọn họ đã đạt đến, sức chiến đấu lại chênh lệch cực lớn, cảm thấy có một vài Sứ thần gần tương đương với ta, có một vài Sứ thần lại giống như là một ngọn núi cao!”

“Mà chỉ có vị Ngô thần bí kia, ta cảm thấy giống như là đang đối mặt với Thần Chí Cao vậy, Đồng hồ đêm tối phát ra báo động điên cuồng!”

Nghe thấy lời nói của Lão Pháp sư, đám người trầm mặc.

Ngô Trì cũng không xuất thủ công kích, chỉ là đứng ở bên cạnh, cũng có thể khiến cho ‘Đồng hồ Đêm tối’ điên cuồng báo động, đủ để chứng minh sự đáng sợ của hắn!

“Đây cũng là chuyện tốt, không có những Lãnh chúa của Thế giới khác do Thần Chí Cao mời đến này, sao chúng ta ngăn cản được Triều dâng Vong Linh chứ?”

Vua Sư tử cười nhạt, trong con ngươi hiện lên một tia yếu ớt.

Người Hồ Ly cũng mỉm cười, nhìn về phía Nữ Vương Suối Trăng, lạnh nhạt nói: “Thống lĩnh, ta đi chỉ huy tác chiến.”

“Được!”

Nữ Vương Suối Trăng nói đơn giản một chút, sau đó, Vua Sư tử và mấy người Andrew cũng rời đi, chỉ để lại Nữ Vương Suối Trăng mặc đồ đen đang lặng lẽ nhìn lên bầu trời.

“Xem ra, ta chỉ có một lựa chọn.”

.....

Vong Linh giống như là thủy triều, vô cùng vô tận!

Vết rách trên bầu trời sâu đen không thể dò xét, thủy triều Vong Linh từ trong vết rách khuynh đảo xuống, rậm rạp, mạnh yếu đều có!

Một tiếng.

Mười hai tiếng.

Hai mươi bốn tiếng...

Một ngày trôi qua,

Ba ngày trôi qua...

Toàn bộ Thế giới Úc Lai Ân, đã bị phá hủy ba phần mười, cơ bản đều là phạm vi bên ngoài, Triều dâng Vong Linh đang cuốn trôi vào phía vòng trong.

Điên cuồng lại khủng bố.

Từng vị Lãnh chúa đang liên tục giết chóc Vong Linh, kiếm lấy chiến công, đồng thời, cố gắng làm chậm lại tốc độ tấn công của Triều dâng Vong Linh.

Ngươi tới ta đi, giằng co, thanh trừ, quét ngang...

Trên đường lớn khổng lồ, diễn ra các loại chiến sự!

Mà trong một vùng núi, Ngô Trì đang ở trên tường mây chỉ huy tác chiến có chút nhàm chán, ngáp một cái!

Thời gian ba ngày, Tháp phòng ngự và quân đội liên tục công kích, ‘Một đao 999’, có trời mới biết đã ít đi bao nhiêu Vong Linh, gần như là đã dọn dẹp sạch sẽ Vong Linh ở xung quanh.

Thực lực của Vong Linh không kém, nhưng cũng chưa từng xuất hiện con trên cấp 80, là da dòn ở trước mặt của chúng nữ ‘Thành Thái Âm’, một đao quét một mảnh, mỗi một người đều có thể mở vô song!

Thế nhưng...

Một là tiêu hao của Kết tinh hư không có hơi lớn, hiện nay vẫn còn có thể tiếp nhận, thứ hai, chính là quá nhàm chán!

“Khô khan vô vị, còn không bằng đi luyện kiếm.”

Ngô Trì nhổ nước bọt một câu, đạp không mà đi ra, đánh ra mộ chưởng, phong áp ngưng tụ thành hình tròn, đánh sập một ngọn núi nhỏ ở phía xa xa, hàng ngàn con Vong Linh bị nghiền nát thành mảnh nhỏ.

Phát tiết một cái, trong lòng Ngô Trì cũng thoải mái hơn rất nhiều, chuẩn bị tiếp tục quét sạch.

Bỗng nhiên, bên tai hắn khẽ động, ngẩng đầu lên nhìn lại.

Bầu trời vốn dĩ vẫn đang rơi xuống quái vật, bây giờ lại ngừng lại!

“Hết rồi?”

“Thời gian hơn ba ngày, lại không còn quái vật nữa?”

Trong lòng Ngô Trì khẽ động, trực tiếp bay lên không, nhanh chóng bay về phía chân trời, đồng thời mở ‘Thiên nhãn’ ra, cẩn thận nhìn trộm qua.

Theo khoảng cách gần đến, Thần thông ‘Thiên nhãn’ cuối cùng cũng bắt đầu có hiệu lực, không chỉ nhìn thấy đợt Vong Linh cường đại cuối cùng, còn nhìn thấy tình huống ở phía sau vết rách…

Phía sau vết rách, là một bóng đen!

Một cái khổng lồ như hành tinh, cả người ma ảnh khủng bố đen nhanh!

Ma ảnh này đang gắng sức lấy tay bắt lại vết nứt, thế nhưng vết nứt đang không ngừng ‘tự mình chữa trị’, vậy nên Ma ảnh cũng chỉ có thể duy trì ở trạng thái hiện tại.

“Cái này…”

Ngô Trì có chút kinh ngạc.

Lúc này, vị Ma Thần kia giống như là cảm giác được có người đang nhìn trộm, nổi giận gầm lên một tiếng, một cỗ uy áp tà ác cuồn cuộn xuyên qua thế giới mà đến, dù cho đã bị giảm tước đi vô số lần, cũng hóa thành một đạo ánh sáng sóng màu đỏ có thể nhìn thấy được, tràn ngập trên trời cao!

Ngô Trì quả quyết bay xuống phía dưới, tránh được tia sáng kia.

“Không hổ là Ma Thần.”

“Đó cũng không phải là Ngụy Thần của Thế giới Úc Lai Ân, mà là một vị Ma Thần chân chính, nói không chừng đẳng cấp cũng trên cấp 200!”

“Đối kháng với hắn, chắc hẳn là Ý thức Thế giới của Thế giới này.”

Ngô Trì có chút trầm ngâm.

Một vị Ma Thần, muốn xâm lấn một thế giới thực ra cũng không đơn giản, Lãnh chúa chính là một trường hợp đặc biệt, Vạn giới Chư thiên, đa số các Sinh linh đều không thể rời khỏi Thế giới của mình, càng đừng nói đến là xâm lấn.

Mà Thần Vong Linh này...

Chắc có lẽ là đầu xỏ của ‘Triều dâng Vong Linh’!

“Có lẽ, đây chính là mấu chốt để ta giải quyết hết Triều dâng Vong Linh!”

Ngô Trì sờ sờ cằm, rơi vào trầm tư.

Suy nghĩ một lát, hắn bay trở về ‘Thành Thái Âm’!

Các Anh hùng vẫn còn đang ‘một đao 999’, vẻ mặt của Mộc Linh Nhi hưng phấn mà loạn sát khắp nơi, ba cái chức nghiệp đều được nàng dùng linh hoạt, chính là đại pháo đánh con muỗi.

Là Vật Triệu hoán Truyền kỳ, ‘Ác Mộng 001’ được nàng ra lệnh chạy tới chạy lui, có thể nói là thê thảm.

Lúc này, nhìn thấy Ngô Trì đến đây, Mộc Linh Nhi quả quyết buông bỏ chuyện xử lí quái vật, bay trở về.

“Công tử!”

Nàng giang hai tay ra, đôi mắt lấp lóe ánh sáng, Ngô Trì ôm lấy nàng, cũng không màn hương thơm như ngọc của tiểu mỹ nhân, đi tìm đám người Tiết Bảo Thoa, nói lại những chuyện mới vừa nhìn thấy.