1

如 果 给 你 吊 个 亿 你 会 怎 么 花

Bạn sẽ làm gì nếu bạn treo một trăm triệu

2

如 果 给 你 一 个 亿 你 会 怎 么 花

Bạn sẽ tiêu bao nhiêu nếu tôi cho bạn một tỷ

3

′ 阿 强 穷 了 半 轮 子

′ Ah Qiang được nửa hiệp

4

“ 自 务 T + 标 用 “

“ 月 弱穷 了 十 莲 孔

"Sử dụng tiêu chuẩn T + tự phục vụ" "Yue yếu kém mười lỗ sen

5

里

天 加 班 回 家 途 中 意 外 捡 到 一 个 行

trong Tôi đã tìm thấy một chuyến đi bất ngờ trên đường về nhà sau khi làm việc ngoài giờ

6

天 加 班 回 家 途 中 意 外 捡 到 一 仁 何

Tôi tìm thấy một lòng nhân từ trên đường về nhà sau khi làm việc ngoài giờ

7

天 加 班 回 家 途 中 意 外 捡 到 一 位 佩 ;

Làm thêm giờ mỗi ngày và trên đường về nhà, tôi tìm thấy một hạt đậu ở Ý;

8

打 开 \_ 看 里 面 居 然 有 亿 现 金

Mở \_ thấy có hàng tỷ tiền mặt trong đó

9

打 开 看 里 面 居 然 有 - 亿 现 金

Mở nó ra để thấy rằng có 100 triệu tiền mặt trong đó

10

i

Tôi

11

超 票 盖 上 他 装 模 作 样 小 声 的 问 空

Anh ta giả vờ hết vé và nhỏ giọng hỏi.

12

志 1 日

赶 索 盖 上 他 装 模 作 样 小 声 的 问 空

Chi 1 ngày Anh vội vàng che lại, giả vờ như có chuyện gì đó rồi khẽ hỏi.

13

赶 紧 盖 上 他 装 模 作 样 小 声 的 问 空

Vội vàng che cho hắn, giả bộ gì đó khẽ hỏi.

14

这是蠡谐勺箱子 没 人 要 我 就 拿 走 呸

Đây là hộp đựng thìa của Li Xie, không ai muốn tôi mang đi đâu.

15

浩 目

这 是 谁 的 箱 子 没 人 要 我 就 拿 走 咤

Hiroshi Cái hộp này của ai? Không ai muốn tôi lấy đi.

16

17

四 周 静 悄 悄 当 然 无 人 回 答

Bốn tuần lặng lẽ, tất nhiên không ai trả lời

18

一 四 周 静 悄 悄 当 然 无 人 回答菅

N ′ ′′

Trong một hoặc bốn tuần, lặng lẽ, tất nhiên không ai trả lời Suga N ′ ′ ′

19

- -

槽 他 成 功 说 服 自 己 言

- Groove anh ấy đã thành công và thuyết phục chính mình

20

反 正 没 人 要 我 控 到 就 是 我 的 E

Dù sao đi nữa, không ai muốn tôi kiểm soát nó, đó là E của tôi

21

反 正 没 人 要 我 捡 到 就 是 我 的 -

Dù sao, không ai muốn tôi tìm thấy nó, nó là của tôi-

22

反 正 没 人 要 我 捡 到 就 是 我 的

Dù sao, không ai muốn tôi tìm thấy nó, nó là của tôi.

23

`′ 怀 着 激 动 的 心 情

'' Với một trái tim kích động

24

标 阿强拖着宝贝箱子赶回家

Biao Aqiang vội vã về nhà với chiếc hộp trẻ em

25

8jb 着 宝 贝 箱 子 赶 回 家

8jb vội vã về nhà với hộp kho báu

26

半 路 一 辆 三 轮 过 来 拉 客

Xe ba gác nửa đường gạ gẫm khách hàng

27

一/′r

A / 'r

28

阿 强 本 想 把 绝

Một Qiang muốn hoàn toàn

29

但 转 念 “ 愁 自 已 都 这 乜 有 钱 了

Nhưng sau đó tôi đọc được “Tôi đã quá giàu rồi.

30

但 转 念 “ 想 目 巴 都 这 么 有 钱 了

Nhưng sau đó tôi đọc “Tôi muốn thấy Badu có tiền như vậy.

31

干 品 还 娶 日 巳 走 回 家

Ganpin cũng kết hôn trong ngày và về nhà

32

, 干 哑 还 要 自 己 走 回 家

, Nếu bạn bị câm, bạn phải về nhà một mình

33

缘 应 该 奋 仲 不 抹 呢 怠 赉 侃 的 上 了

Số phận nên giận dữ và không bị xóa sổ.

34

就 应 该 奋 侈 一 把 “ 于 是 爽 快 的 上 了 .

Đã đến lúc phải tiêu nhiều tiền rồi "So I got on happy.

35

就 应 该 奋 侈 一 把 “ 于 是 爽 快 的 上 了 :

Đã đến lúc phải tiêu nhiều tiền. "Vì vậy, tôi tiếp tục vui vẻ:

36

钱肘 找 回 的 零 钱 直 接 给 了 司 机 做

Sự thay đổi mà Qianxiong lấy được đã được trao trực tiếp cho người lái xe.

37

钱时 我回的零钱直接给了 司 机 做

Khi kiếm tiền, tiền lẻ tôi trả lại được đưa trực tiếp cho tài xế.

38

钱时 找 回 的 零 钺 直 接 给 了 司 机 做

Tiền lẻ mà tôi tìm thấy khi kiếm tiền được đưa trực tiếp cho tài xế.

39

铭 时 | 找 回 的 零 钱 直 接 给 了 司 机 倪

Ming Shi | Thay đổi đã khôi phục được trao trực tiếp cho Tài xế Ni

40

力 活 了 这 么 久 他 头 一 次 这 么 大 方

Đây là lần đầu tiên anh ấy sống lâu như vậy, hào phóng như vậy

41

多 一 8 1 0 描

5 活 了 这 么 久 他 头 一 次 这 么 大 方

Thêm một 8 1 0 dấu vết 5 Lần đầu tiên anh ấy sống lâu như vậy, thật hào phóng

42

天 碰 巧 邻 居 出 远 门 把 钥 匙 交 给 他 {

Tian tình cờ là một người hàng xóm rời cửa và đưa cho anh ta chìa khóa {

43

\_=圃彗虽害怕 自导突然拿这么 多 钱 回 3

\_ = Puhui sợ rằng cô ấy sẽ đột ngột lấy lại nhiều tiền như vậy 3

44

阿 强 害 怕 自 己 突 然 拿 这 么 多 钱 回 3

Ah Qiang sợ rằng anh ấy sẽ lấy lại nhiều tiền như vậy 3

45

\_ 妻 子 会 吓 到

\_ Vợ sẽ sợ

46

于 是 将 行 李 箱 藏 到 了 邻 居 家

Thế là anh ấy giấu vali sang nhà hàng xóm

47

4 圆 木 用 用 邹 E 冉 班 2 尸 口

A 沥 佳 伟 一 , 国 丁 1

I 院 育 h f 弃 关 二

4 Đối với các khúc gỗ tròn Zou E Ranban 2 Chết miệng A Li Jiaweiyi, Guoding 1 I Bệnh viện h f Bị bỏ rơi Quan 2

48

做 完 这 些 他 易 已 索 张 的 满 头 大 河

Sau khi làm tất cả những điều này, anh ấy đã yêu cầu rất nhiều thứ

49

做 完 这 些 他 早 巴 糜 张 的 满 头 大 河

Sau khi làm tất cả những điều này, anh ấy đã có rất nhiều đầu to vào buổi sáng.

50

无 眠 怀 里 的 小 娇 妻 都 不 能 激 起 他 |

Người vợ bé bỏng trong vòng tay ngủ không thể khơi dậy anh |

51

满 脑 子 想 的 都 是 那 箱 钱

Tất cả những gì tôi có thể nghĩ là hộp tiền

52

, , 命 尼 <

第 二 天 妻 子 出 去 买 茱

,, Ninja < Vào ngày thứ hai, người vợ đi mua Zhu

53

国 zzu:za 口

| 4 申

Nước zzu: miệng za | 4 con khỉ

54

- 从 强 迫 不 及 偃 命 瞥 尿 家 看 行 十 箱

| 园 国 , 目

-Từ quá nóng nảy bắt sống mình, liếc tiểu nha đầu xem mười hộp. | Garden Country, Item

55

阿 济 迫 示 反 传 招 [ 佳 目 行 标 铁

. 盯 国 ]

Aji buộc phải thể hiện tiểu sử phản đối [Sắt tiêu chuẩn công nghiệp Jiamu Nhìn về nước]

56

卧 妙

人 | [ 吴 , l 吊

Nằm tuyệt vời Mọi người | [Wu, tôi đang treo

57

一 命 医 , -

打开蠡寻誓看 里 面 满 满 一 堆 现 不

Một bác sĩ cuộc sống, - Mở calabash ra xem, bên trong có rất nhiều thứ

58

网 “ 夜 “

打 开 箱 子 一 看 里 面 满 满 一 堆 现 至

Net "đêm" Khi tôi mở hộp, nó đầy chất đống.

59

c d 相

打 开 箱 子 一 看 里 面 满 满 一 堆 现 冬

c d giai đoạn Mở hộp ra là đông rồi

60

巳 一 弘 伟 d

羌T开苯苜刁堇看伟 里 圆 胺 海 一 堆 现 不

Miichi Hongwei d Qiang T mở cỏ ba lá benzen và quan sát các amin trong nước biển.

61

庙情绪激动地直接趴在上面哭了出

Ngôi chùa nằm trên đó xúc động và khóc

62

与 情 绪 激 动 地 直 接 卧 在 上 面 哭 了 出

Nằm trên đỉnh cảm xúc rưng rưng rưng rưng

63

水 一 一 人 。 g

色 情 绪 濑 动 珥 吉 接 路 在 上 面 与 了 出

Tưới nước cho một người. g Cảm giác và cảm xúc Seto Erji đón đường từ trên cao xuống dưới

64

- 还 一 脸 委 届 的 说

-Nó vẫn còn ngớ ngẩn

65

『 去 哪 了 这 么 多 年 我 找 你 找 得 好 李

"Ngươi đi nơi nào? Ta tìm ngươi nhiều năm như vậy..."

66

『 去 哪 J 这 么 多 年 我 找 你 找 得 好 孙

"Em đi đâu vậy J, anh đã tìm em bao nhiêu năm rồi. Mặt trời

67

F 去 邵 口 ` 远 多 年 我 找 你 找 得 好 辛

y /

F đã đến Sán Đầu `Trong nhiều năm, tôi tìm kiếm bạn và tìm thấy nó, Xin y /

68

、 吊 咤

串 答 应 我 以 后 我 们 再 也 不 分 开 了

, Treo Sau khi đồng ý với tôi, chúng tôi sẽ không bao giờ chia tay nhau nữa.

69

答 应 我 以 后 我 们 再 也 不 分 开 了

Sau khi anh đã hứa với em, chúng ta sẽ không bao giờ chia xa nữa.

70

强 艇 在 地 上 傻 傻 地 抱 着 钱 玩 了 大

Con thuyền mạnh mẽ ngớ ngẩn trên mặt đất cầm tiền và chơi lớn

71

渡 舶 在 地 上 便 便 玲 狙 着 钱 玩 了 大

Dubo ở trên mặt đất và Ling Ling chơi với tiền

72

强 躺 在 地 上 傻 傻 地 抱 着 钱 玩 了 大

Bị ép nằm đất rồi dại dột ôm tiền mà chơi lớn

73

强 舶 在 地 止 “ 傻 傻 地 抱 着 钱 玩 了 大 .

Tàu mạnh vào bờ để thôi “dại cầm tiền chơi lớn.

74

~-- 垮 | 《

而 吴 一 迅 丢 钱 的 心 目 总 点 史

| 儿 咤 宏 《 招 余 |

~ - sụp đổ | Và trái tim của Wu Yixun vì mất tiền luôn là một chút lịch sử | Er Zhahong "Zhao Yu |

75

=- \ 宏 , ,

E 加 其 |

= - \ Macro ,, E Plus |

76

【一-、l- 骆

《 丽 s - 怀 uL:

【一 -, l- Luo "Li s-Huai uL:

77

{ 是 市 氓 这笔钱是麸熹备拿去】贿`赂上

{Đó là một tên xã hội đen trong thành phố, số tiền này được Bran Xi chiếm đoạt] Về hối lộ

78

阮 v

{ 是 市 长 迅 笔 钱 足 准 备 拿 去 贿 赂 一

Ruan v {Khoản tiền nhanh chóng của thị trưởng có sẵn sàng nhận hối lộ không

79

{ 是 市 关 这笔钱是准备拿芸贿赂上

{Vâng, cổng thành, số tiền này là để hối lộ

80

[ 不 巧 的 是 运送途中被「群劫筐田

[Thật không may, tôi đã bị nhóm cướp

81

[ 不 巨 的 是 盼 运 送 途 中 性 一 群 劫 匪 日

[Không phải là một người khổng lồ đang mong đợi để gửi một nhóm cướp trên đường

82

[ 不 巧 的 是 咤 运 送 途 中 被 志 群 劫 匡 卯

[Thật không may, tôi đã bị cướp bởi Zhi Qun và Kuang Mao trên đường đi.

83

[ 不 巨 的 是 伟 运 送 途 中 被 一 群 劫 匪 日

[Không lớn đến mức Ngụy Vân bị một nhóm cướp trên đường đi

84

两路贯马发生了激烈的冲突

Đã xảy ra xung đột gay gắt giữa hai tuyến đường

85

限 a

两 路 人 马 发 生 了 激 烈 的 冲 突

Giới hạn một Giữa hai nhóm người xảy ra mâu thuẫn gay gắt.

86

' E 广

'E Canton

87

这动静置接引来了警察

Phong trào im lặng và thu hút cảnh sát

88

得 已 咐 妃 手 IF 只 好 将 箱 子 藏 在 了 |

Tôi đã ra lệnh cho người thiếp IF giấu hộp |

89

得 已 市 长 手 下 只 好 将 箱 子 藏 在 了 |

Thị trưởng đã phải giấu chiếc hộp trong đó |

90

得 已 市 长 手 下 只 好 将 箱 子 藏 在 了

Thị trưởng đã phải giấu chiếc hộp trong đó.

91

′ 本打算等警察走后再回来取

′ Tôi định đợi cảnh sát đi khỏi

92

本 打 算 等 警 宾 走 后 租 回 来 取

Tôi định cho thuê lại thì cảnh sát rời đi.

93

可 淡 知 道 被 陈 强 持 走 了 菖

Nhưng tôi biết rằng tôi đã bị Chen Qiang bắt đi.

94

可 谁 知 道 被 阿 强 持 走 了 胡

Nhưng ai biết nó đã bị A Qiang Hu lấy đi

95

张 “ \_ 月

炎 就 意 一 巴 梁 洁 考 阮 国 的 一 个

一 ) , 肉 莲

Zhang "\_ tháng Yan chỉ muốn trở thành một trong số Liang Jie và Ruan Guo A), thịt sen

96

M 川 1 吟

扬 就 想 两 巳 章谚 者 朔 前 的 两 个

\_ 眼 0009 丁 e 嚎 \_ L 扬

M Chuan 1 Âm Dương chỉ muốn hai trong hai câu tục ngữ năm xưa. \_ Eye 0009 Ding e Howl \_ L Yang

97

利 余 a 史 人 标

5 息 就 想 两 巴 学 迩 走 眼 前 的 两 个 笃

! 脱 - 1 | L , 木 】'

Li Yu, một tiêu chuẩn lịch sử Tại 5 nhịp thở, tôi muốn học từ hai xe buýt và đi đến hai phía trước tôi ! Cất cánh-1 | L, gỗ] '

98

5 怒 就 想 两 巴 探 送 走 眼 前 的 两 个 笃

5 Khi tôi tức giận, tôi muốn nhìn thấy hai người bạn trước mặt tôi.

99

“ 河 一 -

5 怒 就 想 网 巴 探 送 走 眼 前 的 两 个 笃

"River One- 5 Khi tôi tức giận, tôi muốn đuổi hai kẻ trước mặt đi.

100

因 内 帚 子 里 不 光 有 钱

Bởi vì không chỉ có tiền trong cây chổi

101

闵 0 一

重 R

Tối thiểu 0 a R nặng

102

一 重 更 的 趸 有 一 份 记 录 便 肌 罪 的 文

Có tài liệu ghi lại tội ác cơ phân.

103

曹 重 要 的 是 有 葛 记 录 他 犯 罪 的 文

“ 符 一

Điều Cao quan trọng là Ge đã ghi lại tội ác của mình. "Fu Yi

104

P 毗 0 1 3

0 圆

|, 『

一 d \

E 医 “ s 邹 一 门 L

P Độ tương phản 0 1 3 0 vòng tròn |, 『 A d \ E Doctor "s Zou Yimen L

105

二 严 (

- 旦 泄 露 出 去 他柔官发财的梦圭

| 1 个 < 史

Hai nghiêm ngặt ( - Sau khi trút bầu tâm sự, anh đã tìm đến Mạnh Kỳ, một vị quan hiền lành nhưng làm ăn phát đạt | 1 <Lịch sử

106

- 日 泓 霸 出 去 恒 弈 宪 发 财 的 梦 献

一「 鳙 1 巳 一 唐

-Rihongba đi đến giấc mơ của Heng Yixian để kiếm tiền Một "cá mè 1 si một tang

107

- 旦 泄 露 出 去 他升官发财的梦就硒

- Sau khi trút bầu tâm sự, ước mơ được thăng tiến và giàu có của anh ấy là selen

108

是胁下来薹警蔓察辐撞长

, E 标

Nó đe dọa sẽ rình rập cảnh sát , Dấu E

109

) 趣紧澄来穹警察悟践

) Đến đồn cảnh sát

110

涮'璧不惜任何 仪 f 命 要 或 回 行 李

切 咤

Shabu'bi không ngần ngại làm bất cứ điều gì để yêu cầu sự sống hoặc trở lại. Cắt

111

:

羞令他不惜逵毛何代价 也 要 或 回 行 李

: Xấu hổ khi khiến anh ta muốn hoặc quay lại với bất kỳ giá nào

112

熹稔他不惜任何代价 认 荣 我 团 行 半

史 , 门 国 国 的

Xi Jin, anh ấy thừa nhận danh dự của tôi bằng bất cứ giá nào Lịch sử, cửa quốc gia

113

] 强 捡 了 个 箱 子 里 面 居 然 有 仪

] Qiang nhặt một chiếc hộp và có nghi lễ trong đó

114

] 强 捡 了 个 箱 子 里 面 居 然 有 一 仁 玖

] Qiang nhặt một chiếc hộp và có một lòng tốt trong đó

115

[ 强 拉 了 个 箱 子 里面唐然有 一 亿 现

[Cưỡng chế kéo hộp và có 100 triệu trong Tang Ran

116

一 夜 暴 富 后 他 心 里 就 一 直 不 踏 宝

Sau khi làm giàu cả đêm, trong lòng anh ta chưa từng bước xuống

117

后 里就一直不踏实

许 , 国 〔疡-萎融邑壹篇` .

Sau đó, tôi không thấy thoải mái Xu, Guo [Ulcer-Wei Rong Yi Chapter`.

118

在 电 视 此 他 看 到 口 警 家 正 在 查 一 ;

Trên TV, anh thấy cảnh sát đang kiểm tra một chiếc;

119

在 电 视 上 他 看 到 吊 警 察 正 在 查 一 ;

Trên TV anh thấy thanh tra cảnh sát đang kiểm tra một cái;

120

在 电 视 上 他 看 到 了 警 察 正 在 查 一 ;

Trên TV anh thấy cảnh sát đang điều tra một vụ;

121

正 好 在 抱 箱 才 附 迈

Nó chỉ tình cờ ở trong hộp giữ

122

正 好 在 拈 袖 才 附 迈

Ngay khi tôi đang vặn tay áo

123

| 强 害 怕 一 查 监 控 他 捡 钱 的 事 就 暴

Tôi sợ rằng anh ta sẽ bạo hành ngay khi bị điều tra và buộc tội nhặt được.

124

强 害 怕 一 查 监 控 他 捡 钱 的 事 就 暴

Tôi sợ rằng anh ta sẽ bạo hành ngay khi bị điều tra và khởi tố vì tội móc túi.

125

| 强 害 怕 一 查 监 控 他 捡 钱 的 事 就 暴

Tôi sợ rằng anh ta sẽ bạo hành ngay khi bị điều tra và buộc tội nhặt được.

126

于 是 趁 着 天 黑 来 到 了 事 发 地 点

Vì vậy, tôi đã lợi dụng trời tối để đến đầu mối sự việc.

127

“ 二 是 志 着 天 黑 李 到 了 事 发 地 点

"Thứ hai, chính là trời đã tối, Lí Vị Ương phát sinh sự tình.

128

果 然 看 到 警 宾 正 在 调 取 监 控

Chắc chắn rồi, viên cảnh sát đang kêu gọi giám sát

129

, / 何 吴 吴 国 国 “ 理图 芸 5 人 -

书

' 一

儿 人 」 ,

, / He Wu Wu Guoguo "Li Tu Yun 5 người- sách ' Một Bọn trẻ'',

130

, 他 吓 的 赶 索 用 帽 才 途 住 胥

, Anh ta hoảng sợ đến mức lao vào dùng mũ lưỡi trai chặn lại.

131

小 国 的 问 有 消 息 叮 吗

Có tin tức gì từ nước nhỏ không?

132

` 小 心 的 问 有 消 息 了 吗

`` Cẩn thận hỏi xem có tin tức gì không

133

〔 芸 家 的 吊 誓 诊 y n

〔Buổi tư vấn lời thề của gia đình Yun y n

134

考 家 的 团 英 诊绍 天 种 一 气

Tư vấn của giám khảo Tuanying cho thấy tâm trạng tốt

135

X 监 抱 坏 门 阿 强 特 别 开 心

X Giám thị giữ cánh cửa bị hỏng, Aqiang, đừng vui

136

监 抱 坏 门 阿 强 特 别 开 心

Giám sát đã phá cửa, Aqiang, đừng vui

137

H 。 。

《 1

H。。 《1

138

既 然 哑 都 没 拍 到 那 还 怕 什 么

Dù ngớ người nhưng tôi chưa chụp ảnh thì ngại gì?

139

、 匹

) 人 浩 然 喜 都 没 拍 到 郭 还 怕 什 么

t 朐

, Con ngựa ) Ren Haoran thậm chí còn không chụp ảnh Guo. Bạn sợ gì? t 朐

140

振 f#W- 月 日 1

Rung f # W- tháng ngày 1

141

阿 强 常 着 家 人 疯 狂 买 买 买 吃 大 裂

A Qiang thường khiến gia đình phát điên, mua sắm, mua sắm, ăn uống

142

1 , 一 一

阿强带着家人疯狂歹疟 吃 大 裂

1, một Aqiang khiến gia đình phát điên và ăn nhiều vết nứt

143

s

S

144

疆便一出手就是一厝元大钞 ′′

&3 于 , 怀 人 3

Khi Tân Cương bị bắn, nó là một tờ đô la '' & 3 Yu, mang thai 3

145

尿 fe 出 才 技 是 东 钗

ss 于 , 贺 人 \_ 开 一 c

Tài năng của tiểu fe là Dongchai ss Yu, chúc mừng \_ open a c

146

人

为 不 让 如 江 怀 疏

\ “ 引 心 孔 一 |

Mọi người Vì không để cho Rujiang cảm thấy thưa thớt \ "Thu hút Kong Yi |

147

《 “ I “ 吉

《“Tôi” Kichi

148

`掣售」谎′称厂 堇夕j戟一 大\_}笔i奖 金【

"Bán hàng" nói dối rằng nhà máy

149

\ 角 ,

他 唐 秒 厂 里 发 口 “ 大 主 次 全

0 伟 沥

\ Góc, Anh ta nói trong nhà máy thứ hai, "Người chủ chính là người thứ hai 0 Wei Lek

150

“ 娄 。

气 - 刑 一 一 /

“Lou. Sát khí một cái /

151

阿 强 一 辈 子 没 见 过 这 么 多 钱

Một Qiang chưa bao giờ thấy nhiều tiền như vậy trong đời

152

也 不 知 道 该 怎 么 花

Tôi không biết phải làm gì

153

〕亡 R .( 曰 \_

1 | azz:“ u 诊 恒 蠹

〕 Chết R. (Nói \_ 1 | azz: "bọ không đổi chẩn đoán u

154

| “ < :

一 个 月 顾 狂 消 费 下 来 乜 就 花 了 儿 I

\ 康 一 「 一 、

| "<: Một tháng sau khi Gu Kuang tiêu thụ nó, tôi sẽ phải trả giá \ Kang Yi "Một.

155

[ 助 20 , 蛭 今 -

~ 丫 月 疯狂消费下来也就花了几梳

5 惧 一 - 《 霾 - 一

[Giúp 20, Hirujin- ~ Yayue, phải mất một vài lần chải đầu sau khi tiêu thụ điên cuồng 5 Fear One- "Haze-One

156

L 仁 1 「 弘 /

| 帕 吊 铉 之 后 蓿圃缘啸迸

吴 一 一 人 人 厂 厂 / 【

L Jen 1 "Hiroshi / | Sau Phra Diao-hyun, khu vườn cạnh Xiaoyu Wu nhà máy một người một nhà máy / 【

157

cn a

夺 如 刀 a |

cn a Nắm bắt như một con dao a |

158

川 吴 | 丨

[ 有 了 钱 仪 后 春 l 反 而 汀 乙 想 氖 画 开

[ 有 T 怡

Chuan Wu | 丨 [Mùa xuân đến sau Qian Yi l nhưng Ting Yi muốn vẽ [Vâng, T Yi

159

n ′

他 夜 夜 失 眠 生 怕 钱 箱 子 被 抢 走

n ′ Anh mất ngủ hàng đêm vì sợ hòm tiền bị cướp.

160

\ 规

他 夜 夜 失 眠 生 怕 钱 箱 子 被 抢 走

\ Quy định Anh mất ngủ hàng đêm vì sợ hòm tiền bị cướp.

161

s \_ 朱

h 他 夜 夜 失 眯 “ 生 怕 钱 箱 子 被 抢 走

s \_ Zhu "Đêm nào anh ấy cũng mất" vì sợ hòm tiền bị giật mất

162

而 且 一 亿 现 金 放 在 邻 居 家 也 不 安

Và cũng không yên tâm khi để 100 triệu tiền mặt vào nhà hàng xóm

163

于 是 他 将 钱 分 开 包 装

Vì vậy, anh ta chia tiền thành các gói

164

1 明 国 宏 一 二 \ 坤

1 Ming Guohong 1 2 \ Kun

165

开 始 何 寇 里 的 台 仁 角 落 堡

Bắt đầu từ Mũi Tairen ở Ho Kori

166

蜂′开始…誓主家里的各个′角落塞

Bee's start ... thề rằng mọi ngóc ngách trong ngôi nhà của Chúa đều được nhồi

167

( 农 柜 里 吊 路 片 后 口 厂 所 间 K 箱 里

(Treo đoạn đường trong tủ trang trại và hộp K giữa nhà máy

168

衣 柜 里 照 片 后 厕 所 间 水 箱 里

Sau khi chụp ảnh trong tủ, trong bồn nước trong nhà vệ sinh

169

衣 柜 里 阡 国 图 哉 膨 间 水 箱 里

Trong tủ, bản đồ của Qianguo Zai, trong bể chứa nước

170

『 藏 的 地 方 他 都 想 到 口 可 还 剩 一 大

"Hắn muốn có một cái miệng nơi ẩn giấu, còn sót một cái lớn."

171

『 藏 的 地 方 他 都 想 到 了 史 还 剩 一 大

"Hắn nghĩ tới nơi ẩn nấp, lịch sử vẫn còn một cái lớn.

172

水 。 一 一

妓

孔 享 z

3 一 e

Nước Một một gái điếm Kong Xiang z 3 a e

173

妻 子 自 始 至 终 都 蒙 在 鼓 里

Vợ và con trai trong bóng tối từ đầu đến cuối

174

1 门 弛 恶 市 市 洁 尾 国 圆 途 芸

人 部 国 -

1 cánh cửa để thư giãn, thành phố ma quỷ, vùng quê sạch sẽ, chuyến đi khứ hồi Yun Quốc gia Bộ Con người-

175

阿 强 怕 蛊 知 道 后 吓 晕 过 去

Aqiang sợ hãi và ngất xỉu vì sợ Gu biết đường

176

, 有 伟 李 呼 限 、 “ 火

阿强怕她知跆郦晕过壤

d 苔 5 “ 十 a e

, Youwei Li Huxian, "Cháy Aqiang sợ cô ấy biết Tae Li sẽ ngất xỉu d rêu 5 "ten a e

177

开 以 为 了 她 的 安 全 着 想 还 是 暂 时 隐

Đó là vì sự an toàn của cô ấy và cô ấy vẫn tạm thời được ẩn

178

沂以为了她的安全着想还是暂时隐

Yi Yi vẫn đang tạm thời ẩn náu vì sự an toàn của mình

179

弃 以 为 了 她 的 安 垮 葛稚 还 怡 昀 时 陪

Từ bỏ nó vì sự an toàn của cô ấy, Ge Zhi vẫn vui vẻ đồng hành cùng anh ấy đến cuối ngày

180

\_

l 可 钱 实 在 太 多 了

\_ l Nhưng tiền nhiều quá

181

1 ′′ \ 。 “ \_ ‖ |

'

| . | 不

1 '' \. “\_ ‖ | ' |. | Không

182

藏 在 水 箱 里 的 直 接 散 开 堵 住 了 水

Ẩn trong bồn nước lan rộng ra và chặn nước

183

真 国 刑 c 浩 园 Ssslppoy

四 \_ , 吴 c 丁 i 北

掣…i 医 「 , 一 不 -

True Kingdom Punishment c Hao Yuan Ssslppoy Four \_, Wu c Ding i Bei Chuyển ... tôi bác sĩ ", không-

184

罐 他只好到楼上一张张摊开晒着鬣

4 夺 春 5 . 2

Anh phải lên lầu và trải từng thứ một 4 Giành chiến thắng mùa xuân 5. 2

185

4 咖 A ,

仁 人 如 弘 朱人

炎 e 一 个

n 冉

命 描

4 cà phê A, Nhân từ Yan e một n Ran Số phận

186

晚 上 大 院 里 举 办 了 一 场 派 对

Vào buổi tối, một bữa tiệc được tổ chức trong khu nhà.

187

自 1 1

晚 上 大 院 里 举 办 了 一 场 派 对

1 咤 , 不 咎

Từ 1 1 Vào buổi tối, một bữa tiệc được tổ chức trong khu nhà. 1, đừng đổ lỗi

188

晚上穴院里举办了 一场派对

Vào ban đêm có một bữa tiệc trong hang động

189

1 众 人 正 在 大 跳 热 舞 `

1 Mọi người đang thực hiện một điệu nhảy nóng bỏng.

190

/ 贾 b , 园 -

灰 狂 风 大 作 天 上 就 觐 起 了 百 元 大

| 人 遂 | 。 狱 浩 1

/ Jia b, Yuan- Khi gió xám thổi bầu trời, nó đáng giá một trăm tệ | Mọi người sau đó |. Prison ho 1

191

然 狂 风 大 作 天」鹦瓢起『 白 元 大

Tuy nhiên, gió dữ dội đang làm động trời ”.

192

,

然 狂 风 大 作 天 上 就 飘 起 了 百 元 大

, Tuy nhiên, gió thổi mạnh bầu trời và nó tăng lên đến một trăm nhân dân tệ

193

` 、 吊 咤

菩然狂风舶天上就瓢起 了 百患

`, Diaozha Tàu Boran Kuangfeng từ trên trời đổ xuống.

194

围 “ 命 震

阿 强 吓 出 了 一 身 冷 汗

1 厚 e

Xung quanh "cú sốc số phận A Qiang sợ toát mồ hôi lạnh 1 dày e

195

州 阿弓翼郦出了′一身叭姜\_"

妾Hi 冷 汗

咤

Zhou A Gong Yili xuất hiện trong bộ đồ gừng " Vương phi Hi đổ mồ hôi lạnh 咤

196

赶紧跑到楼王一看 '

Mau chạy đến Lou Wang xem thử đi '

197

口 g 吴 吊 ss

果 然 是 自 白 的 露 被 右 胜 了

Miệng g wu hang ss Chắc chắn, lời thú nhận đã bị đánh bại bởi lẽ phải.

198

s “

果 然 是 自 己 的 钱 被 吹 跑 了

s " Chắc chắn, tiền của tôi đã bị thổi bay.

199

出 疼 的 要 命 但 又 不 能 把 那 些 镒 要

Nó đau kinh khủng, nhưng tôi không thể yêu cầu những điều đó

200

士 疼 荣 要 市 口 图 又 不 能 抹 那 亘 战 要

Học giả yêu thị trường và không thể quét sạch chiến tranh

201

心 疼 的 要 命 但 又 不 能 把 那 些 钱 要 |

Đau kinh khủng nhưng tôi không thể đòi tiền đó |

202

只 好 将 割 下 的 黔 歇 掌 硫

Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài lưu huỳnh vết cắt Qian

203

只 好 将 割 下 的 默 兼 抒 趣

Tôi không còn cách nào khác ngoài việc lặng lẽ bày tỏ sự quan tâm của mình

204

吴 飞 万 一 j 收 二

5 一 边 警 察 局 长 一 直 在 找 捡 箱 子 日

Wu Fei Wanyi j để nhận hai 5 Một mặt cảnh sát trưởng đi tìm ngày nhặt hòm.

205

妻兵边 警蔡启畏二直在非蹦金箱子的

影 “ 一 u 一 c 一 《

Bên vợ và binh lính, cảnh sát Cai Qiwei bên chiếc hộp không bom Bóng "one u one c one"

206

妻乒边 警蔡启畏」直在非蹦金箱子的

夥 “ 一 J 一 c 《 吴

Vợ Ping Bian, Cảnh sát Cai Qiwei "thẳng tay trong hộp vàng "One J One C" Wu

207

“ 命 l 一

调 取 了 周 边 所 有 的 监 控 震 日 没 夜

8 一 一 一 一 一 u

"Định mệnh là một Được gọi là tất cả các giám sát và kiểm soát xung quanh khu vực, cả ngày lẫn đêm 8 một một một một một u

208

调戢了周边所看晶监控 澍日没夜\_

夥 “ 一 d 一

Đã điều chỉnh việc theo dõi các tinh thể xung quanh, ngày và đêm\_ Nhóm "một ngày một

209

清 取 了 周 边 所 有 的 监 控 没 百 沈 夜

Tôi đã xóa tất cả các giám sát và kiểm soát xung quanh nó

210

< “ 目

于 在 眼 睦 看 瞎 之 前 找 到 了 猿 子 的 8

<"Mục Yu tìm thấy con vượn trước khi mắt bị mù. 8

211

言 “ - < 口 r 命 育 吴 吴 吴

于 在 眼 睛 看 瞎 之 前 找 到 了 箱 子 的

Words "- <口 r giáo dục cuộc sống Wu Wu Wu Yu đã tìm thấy chiếc hộp trước khi anh ta bị mù.

212

二 在 服 睬 看 瞌 之 前 找 刺 了 箱 子 的 8

Thứ hai, hãy tìm kẻ đã đâm thủng chiếc hộp trước khi xem nó. 8

213

[ 监 控 太 模 森 吴 E 积 梁 看 木 清 阿 强

[Người mẫu giám sát Mori Wu E Jiliang Kan Mu Qing Aqiang

214

[ 监 控 太 模 糊 春 他 根 本 看 秉 清 阿 强 阜

[Người giám sát quá mơ hồ. Về cơ bản, anh ta nhìn Bingqing và Aqiangfu

215

[ 监 控 太 模 糊 春 他 根 本 看 不 清 阿 强 阜

[Người giám sát quá mơ hồ, anh ta không thể nhìn rõ, A Qiang Fu

216

诚 国 门 一 一 t 二 功 -

只 见 他 上 了 一 辆 三 轮

国 “

Cheng Guomen một một hai làm việc- Tôi đã nhìn thấy anh ấy trong một chiếc xe ba bánh Quốc gia "

217

晏 门 上 了 一 杨 = 转

只 见 他 上 了 一 辆 三 轮

余 根 一

Yan Men có một lượt Yang = Tôi đã nhìn thấy anh ấy trong một chiếc xe ba bánh Yu Genyi

218

于 是 找 到 司 机 根 据 他 的 情 报

Vì vậy, tôi đã tìm thấy người lái xe và nói với anh ta theo trí thông minh của anh ta

219

谥是井戈翼鄄]司机 根 据 他 的 情 报

| 诊

Di cảo tên là Jing Ge Yijuan] Người lái xe báo cáo về trí thông minh của anh ta | Phòng khám

220

局 长 将 范 图 锁 定 吊 阿 强 小 区 附 近

Cục trưởng khóa bản đồ người hâm mộ gần quận Aqiang

221

局 长 将 范 围 锁 定 了 阿 强 小 区 附 近

Cục trưởng đã khóa khu vực xung quanh quận Aqiang

222

局 长 将 范 围 锁 定 吃 阿 强 小 区 附 近

Cục trưởng khóa phạm vi và ăn gần quận Aqiang

223

霆里住茎几万人 憩一个阿强谈何 弄

Hàng chục nghìn người sống ở Tingli

224

訾里熹主戛几万 人燕个阿强谈何 弓

Zi Lixi phụ trách hàng vạn người, Yan Ge Aqiang nói về cung

225

覃里住了几万人 髌】]个阿强谈何 弓

Hàng chục nghìn người sống ở Tanli [patella]] A Qiang nói về cây cung

226

多 “ d 国 “ 人

1 藏 有 一 个 亿 玟 坤 不 箱 子 不 见 了

Nhiều người "d quốc gia" 1 Thiếu hộp Yiwen Kunbu.

227

藏 有 一 个 亿 现 金 的 箱 子 不 见 了

Chiếc hộp đựng một trăm triệu tiền mặt bị mất tích.

228

白 , 吴 命 - 命 命 吴 命 命

春 祥 肩 长 移 据 益 控 发 现 了 嫌 疑 人

Bai, Wu Ming-Ming Ming Wu Ming Ming Chunxiang xoay vai và tìm ra nghi phạm theo Yikong

229

英 亡 月 俚 根技 医 程 友 诊 旦 姚 素 人

外 :

Bác sĩ kỹ thuật gốc lóng tháng chết người Anh Cheng You chẩn đoán Dan Yao Suren Ở ngoài:

230

国 医 nty s // u 咤 。 一 企 助

d

Y học cổ truyền Trung Quốc nty s // u 咤. Một doanh nghiệp trợ giúp d

231

一 f 有 州 H 奂 颖 夫

One f You Zhou H Huan Ying Hu

232

w

trong

233

认

那 人 坐 牛 付 钱 时

nhìn nhận Khi người đàn ông ngồi trên con bò và trả tiền

234

他 看 到 史 庞 于 人 一菖长银行卡

Anh ta nhìn thấy Shi Pang Yuren và một thẻ ngân hàng dài

235

他 看 到 吊 尉 五 的 一 事 移 行 卡

Anh ấy đã thấy thẻ chuyển khoản của Diaoweiwu

236

于 是 局 长 决 定 从 银 行 八 于

Vì vậy, giám đốc văn phòng đã quyết định lấy tám từ ngân hàng

237

人 于 是 局 长 决 定 从 银 行 八 手

Vì vậy, trưởng phòng đã quyết định nắm bắt tám tay từ ngân hàng

238

尿 . 雯 n 东 , 县

淄 的 回 坂 沅 帕 没 市 犬 顾 加 入 行 )

“ 鄢 ,

Nước tiểu. Wen n East, County Zi's ​​Hui Ban Yuan Pa, một con chó không có thị trường, Gu Jia tham gia chuyến đi) "Yan,

239

个 个 的 问 暨 运 莲 没…有i犬i\_〔重额现金存》

Mỗi câu hỏi và may mắn là ở đó ... Có một con chó i\_ 〔khoản tiền mặt nặng>

240

i

Tôi

241

命 imim

Imim

242

问 吊 个 儿 家 银 行 后 终 于 技 到 了 际

Sau khi hỏi một ngân hàng tại nhà, cuối cùng tôi đã đạt đến điểm kỹ năng

243

二 RRF 源

一 〉 医 一 刀 一 t

Hai nguồn RRF Một> một bác sĩ, một bác sĩ

244

E 柜员对他的印象很深

E giao dịch viên rất ấn tượng với anh ấy

245

因 为 他 不 仅 一 次 存 了 很 多 钱

Bởi vì anh ấy đã tiết kiệm rất nhiều tiền hơn một lần

246

EzhagyTEF 乙

量 E

EzhagyTEF B Số lượng E

247

而且还问点钞机在咖荬 )

朱 孔

Và cũng hỏi quầy tính tiền ở quán cà phê) Zhu Kong

248

, 朱里 有 一 片 我 顺 夕 园 H 不 添

, Zhu Li có một đoạn Shun Xiyuan H no Tim của tôi

249

, 木 里 有 一 版 财 页 命 2 淇

, Có một trang về cuộc sống tài chính trong Muli 2 Qi

250

家 里 有 两 麻 袁 现 定 明 我 数 不 清

Có hai cây gai trong nhà, Yuan Xianzhi chắc chắn tôi không thể đếm được.

251

- 一羁′`〉 ′

考 八 印 达 超厂 屈 升 大 感 意

57 『 加

-Yiji ′ `〉 ′ Lái thử Eight Indian Da Super Factory Qu Sheng rất ấn tượng 57 『Thêm

252

。 医 “ 训

加 八 印 此 莲 酉 怡 升 大 感 意

区 吴 『 加 一

. Đào tạo y tế Thêm tám con dấu vào bông sen này, Yisheng, tôi cảm thấy tuyệt vời Ou Wu "cộng một

253

沥 仑 话 日 长 朋 命 [ 闪 张 林 明

Li Lun nói chuyện với bạn bè trong ngày [Shan Zhang Linming

254

这 句 话 周长确定了阿强就是;捡萨

Trong câu này, chu vi xác nhận rằng Aqiang là;

255

扬 仁 话 尸 长 望 河 [ 有 张 林 明

Yang Ren nói về xác chết nhìn sông [với Zhang Linming

256

257

那 一 亿 现 金 肯 定 在 他 士 东

“

100 triệu tiền mặt chắc chắn sẽ có trong Taxi "

258

那 一 亿 现 金 肯 定 在 他 士 东

,

100 triệu tiền mặt chắc chắn sẽ có trong Taxi ,

259

很 快 局 长 派 出 警 员 暗 中 盯 住 阿 强

Ngay sau đó, cục trưởng cử cảnh sát bí mật theo dõi Ah Qiang.

260

【 认 sn a 。

峡 国 , s = “

月 故 心

= 定

D 医 心

t 怀 s -

[Công nhận sn a. Đất nước hẻm núi, s = " Trái tim tháng tuổi = Đã sửa D 医 心 t mang thai s-

261

更 惨 的 是 妻 子 发 现 了 藏 在 家 里 的

Tệ hơn nữa, người vợ đã phát hiện ra anh ta trốn trong nhà.

262

他 正 想 解 释 君 睿 农 然 闵 进 了 家 里

Anh ấy đang cố giải thích rằng Jun Rui Nong Ran Min đã vào nhà

263

他 正 想 解 释 肉 长 突 然 闯 进 了 家 $

Anh ta đang cố giải thích thì cục thịt lâu nay đột nhiên xông vào nhà $

264

他 正 想 解 释 吴 局 长 突 然 问 进 了 家 里

Anh đang cố giải thích thì giám đốc Ngô đột nhiên hỏi vào nhà

265

一 吊 一

的 逢 途 巾 口 口 频 贝 灾 持 由 史 藏 战 的

Một treo một Trên mọi cuộc hành trình, miệng lưỡi thường xuyên xảy ra, và thảm họa đạn pháo được tổ chức bởi lịch sử chiến tranh Tây Tạng.

266

的 逼 迫 下 阿 强 只 好 拿 出 了 藏 钱 的

Trước áp lực, Ah Qiang đã phải lấy số tiền cất giấu

267

飞 心

的 逼 迫 下 阿 强 哟 好 拿 出 了 藏 钱 的

Bay trái tim Aqiang buộc phải lấy số tiền cất giấu

268

还 有 一 部 介 佩 藏 在 了 文 厂 的 柜 子 5

Ngoài ra còn có một chiếc tủ được Jie Pei giấu trong nhà máy văn hóa.

269

还肴一部分他藏在了工厂 的 柜 子 一

Một phần thực phẩm được cất giấu trong tủ của nhà máy.

270

还 有 一 部 分 他 藏 在 了 工 厂 的 柜 子

Anh ta giấu một phần khác trong tủ của nhà máy

271

局 长 拿 着 箱 子 威 胁 阿 强 去 工 厂 拿

Cục trưởng lấy chiếc hộp và đe dọa Ah Qiang đến nhà máy để lấy nó

272

局 长 拿 着 箱 子 威 股 阿 强 去 工 厂 拿

Cục trưởng lấy chiếc hộp và Aqiang đến nhà máy để lấy nó

273

局 长 拿 着 箱 子 威 胁 阿 强 去 工 厂 拿

Cục trưởng lấy chiếc hộp và đe dọa Ah Qiang đến nhà máy để lấy nó

274

可 他 们 不 知 道 的 是

Nhưng những gì họ không biết là

275

之 前 的 那 伙 劫 匪 早 就 盯 上 了 他 们

Băng cướp trước đây đã để mắt tới chúng

276

之 前 的那伙劫匪早就盯上了他硅

Nhóm cướp đã để mắt đến anh ta

277

趁 阿 强 去 拿 钱 的 功 夫

Lợi dụng nỗ lực của Aqiang để lấy tiền

278

巾 劫 匪 沐 上 前 丢 惧 偷 袭 局 长

Tên cướp Mu sợ hãi tiến tới và mất hết sợ hãi tấn công cục trưởng cục

279

劫 匪 冲 上 前 去 想 偷 袭 局 长

Tên cướp lao tới tấn công trưởng phòng

280

】 .

].

281

可 他 反 应 超 快 几 下 就 解 决 了 这 群

Nhưng anh ấy phản ứng nhanh đến mức giải quyết được nhóm trong vài giây.

282

( 一 e

可 他 反 应 超 快 几 下 就 解 决 了 这 群

(Một e Nhưng anh ấy phản ứng nhanh đến mức giải quyết được nhóm trong vài giây.

283

然 后 丢 下 阿 强 自 已 跑 了

Sau đó, anh ta bỏ Ah Qiang và bỏ chạy.

284

十 n

“ 必 - 町 {

Ten n “Phải thành phố {

285

在 巨 额 财 富 面 前 局 长 动 心 了

Cục trưởng bị cám dỗ trước khối tài sản khổng lồ

286

他 要 据 义 已 有

Anh ấy muốn được công minh

287

′ 一 , 雷 粲

'于是跟市长谎称自 已 没 拿 到 箱 子

′ Một, Lôi Cần 'Vì vậy, anh ta đã nói dối thị trưởng rằng anh ta không lấy được hộp

288

于 是 跟 市 长 谎 秒 自 己 没 拿 到 箱 子

Vì vậy, tôi đã nói dối thị trưởng rằng tôi không nhận được hộp

289

匪蔚更一气之下 『蓄辰守莒多小弟抢牙

Tên cướp họ Ngụy càng tức giận, "Anh trai Shou Chen Shou Ju Duo nghiến răng

290

\_霁大一气之韦 亏耍晏更多小弟抢牙

\_Ji Da Yi Zhi Wei, Thua Shao Yan, thêm em trai túm răng

291

镉老大一气之下痹了更多小弟撤

Trùm cadmium giận quá nên rút thêm anh em

292

【 丁 要 宇

` s -

【Ding Yaoyu `s-

293

2 迅 拿 到 钱 后 就 被 局 肥 告 知 计 日

2 Sau khi nhanh chóng nhận được tiền, anh ta được văn phòng thông báo

294

0 述 拿 到 铉 后 暗 牺 局 医 香 知 计 动

0 Tả y thầm hy sinh sau khi lấy được Xuân

295

〖 远 边 拿 到 钱 后 就 被 局 长 吊 知 计 马

〖Sau khi lấy được tiền từ phía xa, anh ta đã bị trưởng phòng đâm sầm.

296

| 1 c

: M 命 1

一 一 『 巾 :

| 1 c : M Đời 1 Từng chiếc một "khăn:

297

让 他 把 钱 送 去 一 介 芒 店

Hãy để anh ta gửi tiền đến một cửa hàng mang

298

‖ 38 干 十 假

亚 .

‖ 38 Làm mười chuyện giả mạo Châu Á.

299

′ 【 丞 万

5 丞 做

′ 【Cheng Wan 5 Cheng do

300

到 了 之 后 交 出 了 剩 下 的 钱

Đến nơi, anh ta giao nốt số tiền còn lại.

301

局 长 也 是 心 狠 矗想8了阿疆时

Cục trưởng cũng rất đau lòng.

302

孙

局 长 也 是 心 狠 正想S了阿囤

mặt trời Cục trưởng cũng độc ác, nghĩ lại đi, Ah Tun

303

局 长 也 是 心 狠 正 想 8 了 阿 强 时

Cục trưởng cũng rất đau lòng.

304

l “ 十 . 一 业

劲 匪 突 然 出 现 双 方 二 话 不 说 就 开

M 一 , 节

l "Mười. Một ngành Một tên cướp mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện, và cả hai bên mở màn mà không nói một lời M 1, phần

305

劫 匪 突 然 出 现 双 方 二 话 不 说 就 开 ,

Bọn cướp bất ngờ xuất hiện hai bên không nói lời nào.

306

劲 匪 突 然 出 现 双 方 三 话 不 说 就 开

Một tên cướp mạnh mẽ đột ngột xuất hiện ở cả hai phía mà không nói ba lời

307

阿 强 吓 得 躲 在 柜 子 后 面 意 瑟 发 抖

Ah Qiang sợ đến mức trốn sau tủ, mặt run lẩy bẩy

308

阿 强 吊 得 躲 在 柜 子 后 面 瑟 瑟 发 抖

Ah Qiang rùng mình sau tủ

309

一 阵 混 乱 后 所看 人 都 倒 下 了

Sau một hồi bối rối, tất cả mọi người tôi nhìn thấy đều ngã xuống.

310

一 阵 混 乱 后 所 有 人 都 倒 下 了

Sau một hồi bối rối, tất cả mọi người đều ngã xuống.

311

闵 「 一 队 弯 y

郦唁LT : ( E D ′匕′ 闻 : v`′'-

余 泥 破 命 育 督 育 都 倒 二 了 仁

ucat u 氏 T AYN 公

Min "Đội đầu tiên uốn cong y 郦 唁 LT: (E D'dagger 'Mùi: v` ′' - Yu Ni đã phá vỡ số phận của mình, và giám đốc giáo dục đứng thứ hai sau lòng nhân từ. ucat u T AYN nam

312

双 方 无 一 辛 存

Không có ai ở cả hai bên

313

标 9 gn

名 巳 2 沥 ′

R

s s 。 b 书

Đánh dấu 9 gn Tên đầu tiên R s s. sách b

314

强 凭 借 相 生 角 光 环 坂 发 无 伙 活 了

Mạnh mẽ dựa vào cái sừng của sự chung sống, hào quang, Sakafa không có đối tác để sống.

315

强 凭 借 着 主 角 光 环 室 发 无 伤 活 了

Mạnh mẽ dựa vào góc chính của phòng hào quang để sống sót mà không bị thương

316

强 凭 借 着 主 角 光 环 毫 发 无 伤 活 了

Mạnh mẽ dựa vào hào quang của nhân vật chính để tồn tại mà không hề hấn gì

317

最 后 他 看 着 角 落 里 的 钱 箱 子

Cuối cùng, anh ta nhìn vào hộp đựng tiền trong góc

318

小 声 地 问 道

Khẽ hỏi

319

谁 的 箱 子 响 没人耍我

Hộp của ai đổ chuông, không ai lừa tôi

320

谁 的 箱 子 啊 没 人 要 我 就 拿 走 吟

Hộp của ai, không ai muốn tôi lấy đi

321

谁的箱子响 没 人 要 我 尬 拿 走 吟

Hộp của ai đổ chuông, không ai muốn mình cất đi.

322

倩 《 人 一

unas 命

葛 》 闵 则

Qian, những người một số phận unas Ge "Min Ze

323

′^ 、 ^疃 [ 人 )一雳

呵强拿着箱子和妻儿过上了幸韦一

辨 阜

′ ^, ^ 疃 [người] Yi Li Hà Cường xế hộp sống cùng vợ con. Phân biệt

324

行 招 仁 “

雷虽拿着箱子和妻儿过上了幸福生

0 t

Line tuyển dụng nhân từ " Dù Lei đã xế hộp và sống hạnh phúc bên vợ con 0 t

325

e 2 ′

r 人 瓤 羁

) ′ n

僧矗l二 t 一

e 2 ′ r người ) ′ N Sư hai t một

326

{] ″二′′′量4…二…三`量′′ 婶〕、1此走上 义生巅\_峄 `

『 Wncspysie t

{] "2" "Số lượng 4 ... 2 ... 3` Số lượng" Dì], 1 Cái này sẽ lên đỉnh Yisheng\_ 峄 ` 『Wncspysie t

327

咤 一

这 部 喜 剧 电 影 叫 《 疯 狂 的 旅 行 箱

Oh một Phim hài này có tên Crazy Traveling Box

328

英 “ . y

这 部 喜 剧 电 影 叫 《 疯 狂 的 旅 行 箱 )

Tiếng anh ". Y Phim hài này có tên Crazy Traveling Box)

329

Euad 怡 芸 孔 ,

这 部 喜 剧 电 影 叫 《 疯 狂 的 旅 行 箱

Euad Yi Yun Kong, Phim hài này có tên Crazy Traveling Box

330

一 k

汀 事 中 的 阿 强 就 像 是 被 幸 运 女 神 眷

Một k Một Qiang trong sự cố Ting giống như được một nữ thần may mắn chiếu cố

331

汀 事 中 的 阿 强 就 像 是 被 幸 运 女 神 眷

Một Qiang trong sự cố Ting giống như được một nữ thần may mắn chiếu cố

332

“ 江 颂 一 H

"Jiang Song Yi H

333

- 这 大 概 是 人 人 都 想 要 的

-Đây có lẽ là điều mà ai cũng muốn

334

“ 里 然 钱 能 解 贾 奂 部 分 问 题

"Liran Qian có thể giải quyết một số vấn đề của Jia Huan

335

一 蚊 然 钱 能 解 冲 大 部 分 问 题

Mặc dù tiền có thể giải quyết hầu hết các vấn đề

336

e 。

z g Rs Shu 一 =

E 巳 h 心 c Czsco - zz 2 3

“ E ssy 0 Ba ss

志 芸 N -

e. z g Rs Shu 1 = E s h trái tim c Czsco-zz 2 3 "E ssy 0 Ba ss Zhi Yun N-

337

乙 侄 幸 福 和 财 富 不 一 定 成 正 比

Hạnh phúc và sự giàu có của cháu B không nhất thiết phải tỷ lệ thuận

338

二 但 并 福 和 而 雷 示 不 定 成 正 比

Hai nhưng phước lành và sấm sét không tương xứng với

339

一 夜 暴 家 终 究 是 介 梦

Một đêm bạo lực gia đình rốt cuộc là một giấc mơ

340

脚 路 史 地 过 好 自 巳 的 日 子 才 是 正

Lịch sử của việc đi bộ là cách duy nhất để có một khoảng thời gian vui vẻ

341

脚 路 史 地 过 好 自 己 的 日 子 才 是 正

Lịch sử của bước chân là cách duy nhất để sống những ngày của riêng bạn