“ Vị này là cửu công tử của hoàng gia Hoàng Châu mới nổi – Hoàng Vô Ứng, có điều, hắn không thể so sánh với Hoàng Vô Cực được. Bởi vì mẫu thân của hắn là đại phu nhân của hoàng gia.”

Tề Đông Dương giới thiệu.

“ Hân hạnh được gặp cửu công tử!”

Nam Bất Hưu hành lễ, nhìn mặt mũi của hắn, có mấy phần giống như người lúc trước mà Nam Bất Hưu đã đốt chết.

Trong lòng bỗng nhiên kinh sợ, lẽ nào người đốt chết lần đó thật ra là Hoàng Vô Cực?

Lúc trước nghe Lưu Như Mạn giới thiệu, trong thâm tâm từng có suy đoán, nhưng, hôm nay nhìn thấy Hoàng Vô Ứng, mới có thể xác định, người bị đốt chết kia là Hoàng Vô Cực.

“ Ừm.”

Hoàng Vô Ứng mỉm cười gật đầu: “ Lấy thân phận tộc trưởng của tiểu gia tộc, cùng chúng tôi ngồi chung một bàn, chủ Nam gia, bãn lĩnh của ngươi cũng lớn đấy!”

“ Đa tạ cửu công tử khen ngợi!” Nam Bất Hưu cười nói.

Hoàng Vô Ứng gật đầu.

“ Vị này là Lân Châu Long Khang Văn, con trai đích tôn của Lan Châu Long. Phụ thân trấn giữ chức tướng quân trấn thủ ở thành Khai Long.” Tề Đông Dương chỉ về phía một thiếu niên với một con mắt rồng hổ giới thiệu.

“ Hân hạnh được gặp Long công tử.” Nam Bất Hưu hành lễ.

“ Miễn lễ.” Long Khang Văn khẽ gật đầu.

Trong lòng Nam Bất Hưu khẽ động, hỏi:

“ Long công tử, hôm qua ta đã cùng một người tên là Long Ngạo Thiên giao đấu, đối phương mang kiếm phù cao giai, không biết có quan hệ gì với Long gia người hay không?”

Tuy rằng đã từ miệng Mạc Trường Mệnh biết được Long Ngạo Thiên là người của khu vực Thương Dương Thủy Thành mới, nhưng từ thủ đoạn của hắn có thể thấy, xuất thân của hắn không phải là tiểu gia tộc nào đó.

“ Long Ngạo Thiên?”

Long Khang Văn nghiềm ngẫm cái tên này, một lát sau lắc đầu nói: “ Long gia ta đời này không có ai kiêu ngạo như vậy. Với cả, ai lại đặt biệt danh như vậy chứ, không sợ bị đánh hay sao? Hơn nữa người của Long gia ta, dù sao cũng giống như tôi tớ của ngươi mà. Nếu hắn chọc giận ngươi, không cần phải để ý đến cảm nhận của Long gia, cứ giết đi là được.”

“ Như vậy cũng không đến mức giết người, chỉ là giao đấu qua về một chút mà thôi.” Nam Bất Hưu nói.

Nói đôi câu thì không nói nữa.

Nhưng mà, Nam Bất Hưu biết rõ, Long Khang Văn nhất định sẽ phái người đi thăm dò lai lịch của Long Ngạo Thiên.

Tề Đông Dương chỉ về phía ánh mắt kiên nghị cuối cùng, toàn thân có một cổ thiết huyết, giới thiệu: “ Vị này là truyền nhân của nhà Trung Châu Nhạc tên Nhạc Phi Vũ, Nhạc Võ Quân chính là do tổ tiên nhà hắn lập nên.”

“ Không dám, không dám. Không có mọi người, Nhạc gia ta cũng không thể gây dựng Nhạc Võ Quân được.” Nhạc Phi Vũ khiêm tốn nói.

Có điều đáy mắt của hắn lại lộ ra một tia tự hào, vẫn có thể cảm nhận được hắn là một người phi thường kiêu ngạo, có phần tự hào đối với chuyện tổ tiên lập ra Nhạc Võ Quân.

“ Hân hạnh được gặp Nhạc sư huynh.”

Nam Bất Hưu hành lễ, không để lộ ra quá nhiều sự nhiệt tình. Bởi lẽ lúc trước đối với những nhà khác đều không quá mặn mà, lúc này nếu biểu hiện nhiệt tình quá, thì trong mắt những người khác, mình giống như là xem thường bọn họ.

Biểu hiện bình thường một chút vẫn hơn.

“ Được rồi, đều đã biết nhau cả rồi. Về sau mọi người đều là bằng hữu, trước tiên cùng uống một ly nào.” Lý Trường Ninh cười nói.

“ Cụng ly cụng ly. ha ha”

Nam Bất Hưu thận trọng ứng phó.

Trong bữa tiệc, các đại đỉnh cấp đệ nhị cũng không có kiêu ngạo gì, nên được một phen uống thỏa thích, khách và chủ đều vui vẻ.

Lầu trên uống rất nhiệt tình.

Dưới lầu Lưu Như Mạn và Nhan Nguyệt Nhi đều bị cả đám người đuổi theo tâng bốc. Đủ loại lời khen thổi phồng lên.

Lưu Như Mạn và Nhan nguyệt Nhi chỉ có thể khéo léo đối đáp.

Âu Hạo hô hoán hào khí của các bằng hữu không được. Mấy người Lam Mục, Đông Phương Dục Hiểu, Mạc Trường Mệnh cũng tán loạn trên các bàn nhậu, cùng người quen uống rượu tám chuyện.

Ngũ Cừu và một đám đệ tử Bắc Minh Kiếm Tông ngồi nghiêm chỉnh, không dám làm mất mặt mũi tông môn nhà mình.

Hà Văn Tuấn và những người khác nhìn đệ tử hào môn đại tông xung quanh, ai nấy đều ngây ngô cười ha hả, dù cho ai mời rượu đều uống sạch một hơi. Không ngừng nổ lực thể hiện hào khí của bản thân nhiều như thế nào.

Nghiên Yên vốn là nữ tử theo sát Nhan Nguyệt Nhi. Nhưng nàng lại mặc kệ tất cả, chỉ nhìn chằm chằm rượu ngon thịt ngon trên bàn, dùng sức nhét vào trong miệng.

Từ trước đến nay nàng chưa từng ăn món ngon đến như vậy, thật đáng thương, một bàn rượu và thức ăn nhị phẩm như này có thể so với của cải Nghiêm gia của nàng.

Lưu Như Mạn nhìn Nghiêm Yên, càng quan sát càng thích. Ăn được là phúc!

“ Tiểu Tam, ngươi thế này là chuẩn bị gả vào Nam gia sao ?” Nhan Nguyệt Nhi cười đùa nói.

Nghiêm Yên ăn một hớp lớn, nói năng không rõ ràng, giả bộ hồ đồ nói :” Tiểu Tam? Tiểu tam gì chứ?”

“ Trước hết, muốn trở thành Tiểu tam của Nam gia không hề đơn giản, chúng ta sẽ là người điều tra thân phận gốc gác của ngươi. Hễ mà có một điểm sai sót nào đều không được vào Nam gia môn của bọn ta.” Nhan Nguyệt Nhi cười hì hì nói.

“ Ực ực”

Nghiêm Yên lập tức nuốt hết thức ăn trong miệng, vội vàng nói: “ Tỷ tỷ, ai nói muốn ở bên phu quân tỷ chứ. Muội chỉ mới ăn miếng cơm, cũng không đến mức đem bản thân gả đi đâu?”

Nhan Nguyệt Nhi không trả lời lại, gắp thức ăn vào trong chén nàng, cười nói : “ Yêu đi, hì hì, yêu thì về sau mỗi ngày đều có thể ăn ngon.”

“ Đúng vậy nha “ Nghiêm Yên hai mắt sáng lên, “ Vậy muội sẽ cân nhắc một chút hì hì”

Thầm nghĩ, trước hết ăn uống một chút đã rồi tính tiếp.

Để mình gả cho một người có cảnh giới Trúc Cơ? Hừ hừ làm sao có thể chứ.

Ít nhất Kim Đan thì mới xứng với mình được.

Có điều, Kim Đan toàn là mấy lão đầu tử trăm tuổi. Haizzz thật là phiền não.

Mặc kệ, ăn no bụng trước rồi tính sau.

Ngon thật đấy.

Tiệc rượu kéo dài suốt hai tiếng, chủ khách dần ra về.

Nam Bất Hưu mang theo đám người Lưu Như Mạn, sau khi chúc mừng xong liền rời khỏi Anh Hùng lâu.

Trên đường gặp gỡ không ít người, tất cả đều nhiệt tình chào hỏi Nam Bất Hưu, còn có người hỏi thăm cơ giáp khôi lỗi nữa. Nam Bất Hưu để lại địa chỉ rồi lại tiếp tục rời đi.

Một đường nhộn nhịp huyên náo.

Lầu ba cạnh cửa sổ, Lý Trường Ninh và những người bình thường khác đang quan sát Nam Bất Hưu rời đi.

“ Ngươi cảm thấy Nam Bất Hưu là người như thế nào?” Lý Tường Ninh chậm rãi nói.

“ Chu đáo chu toàn cái đầu nhà ông. Không có người trẻ tuổi nào bốc đồng như vậy, tiến thủ chưa đủ, giữ lại chỉ thêm thừa thãi.” Tề Đông Dương lắc đầu: “ Hắn không xứng để ngươi phải hao tâm tổn sức đâu.”

Lý Trường Ninh trầm mặc. Trước đó quan sát không nghĩ hắn lại là loại người như vậy. Vốn định bồi dưỡng hắn một chút, nhưng đáng tiếc là không thích hợp!

“ Ban nãy ta dùng thiên nhãn dò xét hắn đôi chút, phát hiện có một thần quang bao bọc quanh người hắn, đúng thật là có đại nhân nào đó đang bảo vệ hắn. Khả năng cao là không thuộc cùng một phe với chúng ta. Ta nghĩ không nên quá thân thiết.”

Mặt Hoàng Vô Ứng không chút thay đổi nói.

“ Thật ra ta ngược lại không đồng ý lời Tề huynh đã nói.” Nhạc Phi Vũ cau mày: “ Căn cứ vào quan sát của ta, thần quang bên trong hắn thu lại, thần hoa bên trong cũng thu, láu lỉnh chỉ là biểu hiện cho chúng ta nhìn thấy mà thôi. Nếu như gặp phải chuyện, Nam bất Hưu tuyệt đối sẽ không chút do dự xông pha, là người có thể gánh vác chuyện quan trọng. Hơn nữa, ban nãy ta có suy nghĩ một chút về căn nguyên Nam gia. Nghĩ đến một người tên Nam Đạo Hồng.”

“ Nam Đạo Hồng? Người đó là ai?”

Mọi người mù mịt nhìn về phía Nhạc Phi Vũ.

“ Là quân chủ đời đầu cùa Thiên Sát Quân. Mọi người đều biết Thiên Sát Quân là nơi một khi đã bước vào nếu không phải là ngươi chết thì kẻ mất mạng là ta mà. Nơi này được gọi là Máu khô không cạn, tử chiến Bất Hưu lớn lên từ nơi này. Mà Máu không khô cạn, tử chiến Bất Hưu chính là tổ huấn cùa Nam gia. Nam Đạo Hồng tường tận chỉ dạy tổ huấn, mang theo đám đệ tử thành lập sát đường, sau đó tạo ra Thiên Sát Quân uy danh hiển hách.

Nếu không phải Nhạc gia ta có giáo huấn, khắc ghi các đời Anh Liệt, ta cũng không nghĩ ra người này.”

Nhạc Phi Vũ giải thích nói.

“ Chà còn có loại chuyện này à, sao có thể như vậy được chứ, chắc là bốc phét thôi.” Lý Trường Ninh không hiểu nói tiếp: “ Vậy thì vì sao Nam gia không có danh hiệu lưu lại ở Đại Hoang?”

“ Gặp địch thì tiến, tử chiến không lùi. Đệ tử ưu tú lần lượt chết trận, nói thật, Nam gia còn có huyết mạch di truyền, ta cũng vô cùng kinh ngạc. Đây là nhà trung liệt đấy! Nhạc gia ta cũng không nhiều như vậy.”

Nhạc Phi Vũ cảm khái nói: “ Không nên đưa Nam Bất Hưu vào kế hoạch. Cho hắn thêm thời gian, nói không chừng Nam gia sẽ lần nữa trở thành nhân tộc bình phong che chở.”

“ Haizzzz”

Lý Trường Ninh từ chối cho ý kiến.

Nam gia trở thành nhân tộc bình chướng, vậy Lý gia ta là cái gì chứ?

“ Được rồi, nếu ai cũng không đồng ý đưa hắn vào tổ chức của chúng ta vậy thì coi như xong. Chỉ cần lấy tinh anh phổ thông đối đãi là được.”

“ Ừ.”

Mọi người gật đầu.

Nhạc Phi Vũ nhìn bóng lưng rời đi của Nam Bất Hưu, khá thú vị.