Nam Bất Hưu ngạc nhiên một lúc liền cảm nhận được có điều gì đó không đúng.

Đại lãnh đạo và tiểu lãnh đạo đều có mặt ở đây, mọi người đều nhiệt tình hô tên mình, không phải đây là ấm ức cho mình sao?

Giống như là để những nhà lãnh đạo này cho rằng mình có quyền cao chức trọng vậy.

Bất kể là làm gì, ở đâu, vẫn luôn là Sở Trang vương, không muốn phủ đầu ai cả. Dám phủ đầu, chờ đợi chịu ủy khuất là vừa.

Làm người khiêm tốn, làm việc hết mình, mới chính là điều đúng đắn.

Như việc Nam Bất Hưu tạo ra cuộc thi so tài cơ giáp, đưa vào khắp thành phố, nhắc nhở mọi người đến trước thành hoan hô. Cái này gọi là làm việc hết mình.

Không giành công lao, không kiêu ngạo , đem lại danh tiếng lan tỏa đi xa, đây chính là người khiêm tốn.

Chủ động nhường công, đừng tưởng rằng bản thân bị ủy khuất, bị đối xử không công bằng. Không phải vậy, không có ai là kẻ đần độn cả, mình làm việc gì, không làm việc gì đều sẽ bị người khác để vào trong mắt.

Nếu là của mình, sớm muộn gì cũng là của mình. Càng chậm, thứ mình đạt được sẽ càng nhiều.

Đương nhiên, đây là trường hợp gặp được người sáng suốt, còn nếu mà có người khiến mình bị gò bó, ngại gì mà không chơi hắn, nghĩ biện pháp chơi chết hắn.

Nam Bất Hưu biết rõ tiếp tuc kêu tên mình nhất định sẽ không ổn, nên liền tranh thủ rót pháp lực vào trong âm thanh, la lớn:

“ Nam Bất Hưu ta có thể cử hành cuộc so tài cơ giáp này, đều là nhờ thành chủ ủng hộ, đều là nhờ thành chủ cung cấp cho chúng ta một bối cảnh an toàn như vậy.”

“ Đã giúp ta có thời gian rãnh rỗi, có tinh lực và điều kiện để cử hành cuộc so tài con rối này.”

“ Nói thật, công lao của ta so với thành chủ hoàn toàn giống như ánh sáng của đom đóm phát ra so với ánh trăng sáng vậy.”

“ Cho nên theo ta, công lao này là của thành chủ, người mọi người cần cảm tạ dĩ nhiên là thành chủ đại nhân.”

“ Chúng ta hãy cùng nhau hoan hô tên thành chủ Bỉnh Văn Ngạn, vì ngài đã bảo đảm an toàn cho chúng ta nào!”

“ Mọi người cùng nhau hô to theo ta:”

“ Bỉnh Văn Ngạn!”

“ Bỉnh Văn Ngạn!”

Nam Bất Hưu dùng pháp lực nói, đột nhiên trực tiếp ép âm thanh của tất cả mọi người xuống, chỉ đôi lời đã làm bách tính cuồng nhiệt, cùng Nam Bất Hưu kêu tên Bỉnh Văn Ngạn.

Tất nhiên trong này, bản thân Bỉnh Văn Ngạn xác thực cũng là người vì sự tồn tại của dân. Không chỉ Bỉnh Văn Ngạn, các Kim Đan, Trúc Cơ khác đều vì thành Kê Sơn mà bỏ ra rất nhiều.

Hắn nói Bỉnh Văn Ngạn ra, nhưng không có nói nhiều về kiếm phái Tê Hà là bởi vì muốn để cho Bỉnh Văn Ngạn có không gian nói chuyện tiếp.

Không thì, lời khen gì cũng nói hết thì còn gì để nói nữa chứ.

Trừ phi bất đắc dĩ, nếu không thì không muốn vượt cấp báo cáo. Điều này sẽ bị người khác ghi hận.

“ Bỉnh Văn Ngạn!”

“ Bỉnh Văn Ngạn!”

Mấy chục vạn người lớn tiếng hô hào, sóng âm khuynh đảo, chấn động đến mức sắc mặt Bỉnh Văn Ngạn đỏ ửng, chóng mặt. Ngây ngô cười ha ha.

Hắn cũng không nghĩ đến sẽ nhận được sự hò hét của bách tính.

Điều này chúng tỏ điều gì, chứng tỏ Bỉnh Văn Ngạn hắn trong lòng bách tính vẫn là rất nặng.

Đứng lên, cảm thấy tất cả mọi chuyện đã làm trước đây, đều là xứng đáng.

Ta không bỏ rơi các ngươi, các ngươi cuối cùng cũng không phụ ta.

Một khắc này, trong tâm Bỉnh Văn Ngạn tràn ngập sự vui mừng. Hít sâu một hơi cất cao giọng nói:

“ Ta, Bỉnh Văn Ngạn không phải là người đại năng gì cả, không có bản lĩnh nhất niệm tiêu diệt tất cả yêu ma.”

“ Nhưng ta, đứng trước mặt mấy chục vạn bách tính, ngay trước tông chủ đại trưởng lão, trước cao tu Trường Sinh tông và đứng trước mặt cao nhân Lữ gia,”

“ Ở nơi này bảo đảm,”

“ Chỉ cần Bỉnh Văn Ngạn ta còn sống sót dù chỉ một ngày, cũng sẽ không để cho yêu ma tiến vào thành Kê Sơn một bước!”

“ Trừ khi ta chết, bọn chúng dẫm đạp lên thi thể của ta trước.”

“ Không chỉ là ta, còn có mỗi một người trong tất cả Bỉnh gia chúng ta !!”

Bỉnh Văn Ngạn hào khí rống to.

Tất cả mọi người trong ngoài tràng quán đều trở nên yên tĩnh hẳn, hào hứng nhìn về Bỉnh Văn Ngạn. Bọn hắn cũng muốn cùng nhau rống to.

Nhan Như Luật, Lương Diệc Tiên, Cao Thiện Chi, Tống Trọng Thư và đại tu Kim Đan, Tôn Chiến, Nam Bất Hưu, Hoa Văn Phong và một nhóm Trúc Cơ, tất cả đều đồng loại đứng lên, lớn tiếng nói:

“ Chỉ cần chúng tôi còn sống sót dù chỉ một ngày cũng sẽ tuyệt đối không để cho yêu ma tiến vào thành Kê Sơn một bước!”

“ Trừ phi ta chết, bọn nó dẫm đạp lên thi thể của ta trước.”

“ Không chỉ là ta, còn có Nhan gia, Lương Cao, Tống, Tôn, Nam, Hoa..... Mỗi một người trong chúng ta !!”

Đám đại tu cùng nhau cuồng hô, trong ngoài tràng quán, tất cả bách tính, tất cả người có máu mặt đều vô cùng bừng bừng ý chí, nhiệt huyết sôi trào.

Đồng loạt đứng lên, lớn tiếng nói:

“ Chỉ cần chúng tôi còn sống sót dù chỉ một ngày cũng sẽ tuyệt đối không để cho yêu ma tiến vào thành Kê Sơn một bước!”

“ Trừ phi ta chết, bọn nó dẫm đạp lên thi thể của ta trước.”

“ Không chỉ là ta, còn có Vương, Dương, Hồ, Lưu, Liễu, Hạng, Lý, Tiêu, Đỗ, Nguyên, Cố, Khai..... Mỗi một người trong chúng ta !!”

Mấy chục vạn người cuồng nhiệt hô to, như thể là đang thề thốt với trời đất vậy, vừa trang trọng lại vừa nghiêm túc.

Tông chủ Ngô Kiềm, đại trưởng lão Tống Thanh Phong, và kiếm phái Tê Hà, tất cả đều ngồi thẳng người, cùng chung một lòng tự hào.

Khoảnh khắc này, thâm tâm bọn họ bắt đầu rung động, ánh mắt kiên nghị.

Trường Sinh tông Hứa Hành Xương và những ngời khác một lòng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, trong miệng lẩm bẩm:

“ Cao tu không sợ cái chết, dám lấy thân che chở dân; dân chúng không sợ chết, dám lấy thân chiến đấu với yêu ma. Ý chí chiến đấu dữ dằn như vậy, lo gì không địch lại được! Nhân tộc ta như thế này, thì sợ gì yêu ma !!”

“ Thiện tai!”

“ Đại thiện ư!!”

“ Thành Kê Sơn.”

“ Ta đến đúng chỗ rồi.”

Lữ Bạc Thiến đồng loạt chấn động, nuốt nước miếng, áp chế tiếng hô hào kích động ra ngoài, duy trì bộ dạng thục nữ vốn có.

“ Đoàn kết như thế này, trên dưới một lòng như vậy, Lữ gia ta cũng muốn.”

Nhìn lướt qua người của Lữ gia sau lưng, thấy mắt người nào người nấy đều đỏ lên, hô hấp dồn dập, nàng biết rõ, chỉ cần nàng đứng lên mở miệng, anh chị em nhà mình sẽ cuồng nhiệt hô hào theo. Nhưng nàng không thể đứng lên. Dù sao cũng là khách, không thể đoạt danh tiếng của chủ nhà được!

“ Đương nhiên, thành Kê Sơn chúng ta có thể trụ lại sừng sững ở đời, không thể thiếu công lao đánh chết đại yêu, bào vệ an toàn cho chúng ta của kiếm phái trấn thế tông môn Tê Hà được, Hơn nữa phải cảm tạ tông chủ Ngô Kiềm, đại trưởng lão Tống Thanh Phong, và chư đồng đạo Tê Hà.”

“ Phía dưới chúng ta cùng nhau kêu tên Tê Hà nào.”

“ Tê Hà!!”

“ Tê Hà!!”

Bỉnh Văn Ngạn dẫn đầu, Nhan Như Luật, Lương Diệc Tiên đến Kim Đan, Tôn Chiến, Nam Bất Hưu rồi đến Trúc Cơ cùng nhau hô hào.

Trong chốc lát kéo theo mấy chục vạn bách tính thành Kê Sơn, cùng nhau kêu tên Tê Hà.

Mặt Ngô Kiềm ửng đỏ, có cả sự tự hào xen lẫn.

Đại trưởng lão Tống Thanh Phong kích động đứng lên, muốn lớn tiếng đáp trả, liền cảm giác có một cổ sát khí kéo tới bên cạnh. Nhìn sang thì thấy Ngô Kiềm đang lành lạnh nhìn hắn. Cười gượng hắc hắc một tiếng, trưởng lão Tống Thanh Phong thành thành thật thật ngồi xuống.

Hắn cảm thấy Ngô Kiềm không thể đại diện cho kiếm phái Tê Hà nói chuyện được, dù sao cũng là người mới đến. Còn mình lại là người vẫn luôn ở đây. Mặc dù phần lớn thời gian mình đều tọa trấn tông môn. Nhưng so với ngươi vẫn có đủ tư cách nha!

Ngô Kiềm lúc này mới hài lòng nhìn về phía bách tính thành Kê Sơn, không khỏi cảm thấy việc đến Kê Sơn là quyết định đúng đắn.

Tê Hà được yêu mến như thế, trước đây hắn chưa từng nghĩ đến bao giờ.

Một mực chờ bách tính hô mười mấy lần Tê Hà, Ngô Kiềm mới chỉnh chỉnh áo mũ, đứng lên.

Tống Thanh Phong liền vội vàng đứng lên theo, phía sau lần lượt từ Bắc Minh Kiếm Tông, đến đám Trúc Cơ của kiếm phái Tê Hà cùng nhau đứng lên. Những kiếm tu của kiếm phái Tê Hà trấn giữ Hạ Long ở Nam Sơn cũng đứng lên.

“ Tê Hà có được sự ưu ái của các vị là chi phúc của Tê Hà chúng tôi, là may mắn của chúng tôi.”

“ Ngô Kiềm ta, không giỏi nói ra những lời cao sang mỹ miều, nhưng ta biết mọi người ở Tê Hà chúng tôi nhất định xông pha trước các vị, giết yêu ma, trấn thủ cương vực.”

Ngô Kiềm cao giọng cuồng hô.

Mấy chục vạn người đồng thanh cao giọng vô vang tên Tê Hà.

“ Tê Hà !!”

“ Tê Hà !!”

Bách tính phấn khích, bầu không khí tưng bừng, vang vọng khắp trời, âm thanh truyền xa trăm dặm.