Chương 195: Chưa kết thúc

Ngay sau đó tất cả đều trịnh trọng hành lễ nói: "Nam gia chủ xin yên tâm, chúng ta nhất định sẽ dồn hết toàn lực ẩn dấu Nam gia ngài, đi, các huynh đệ theo chúng ta ca tụng thành chủ."

"Đi."

Mọi người đứng dậy vội vã chạy vào trong đám người.

"Nhớ đến Nam gia lãnh thưởng."

Nam Bất Hưu hô.

Những người đó khoát khoát tay, chui vào đám người.

"Đại Đông ca thưởng cho mấy người này thay ta. Không thể bạc đãi các huynh đệ . Ngoài ra, ngươi cũng đưa tất cả bức thư tới ca tụng thành chủ."

Nam Bất Hưu trịnh trọng nói.

"Biết rồi. Giao cho ta là được."

Cố Đại Đông gật đầu, gọi tới mấy tiểu nhị biết ăn nói để phân phó một phen, bọn hắn phân tán ra ngoài bốn phía, có người đi thay đổi hướng gió của dư luận, có người đi thông báo cho tất cả gia chủ.

Đương nhiên, không có gia tộc Trúc Cơ trở lên, đều là gia tộc nhỏ.

Nam Bất Hưu nhìn đám người náo nhiệt mà đăm chiêu, Nam gia có nên làm một đường giây tin tức không.

Nếu không phải hôm nay hắn ngủ muộn với có linh cảm, thì đúng là không nhất định sẽ nghe thấy âm thanh của dân chúng tầng dưới cùng.

Nếu như không phát hiện mà không thể ngăn lại, mặc cho dư luận càng thêm mãng liệt thì tất nhiên sẽ đẩy hắn tới trên đỉnh ngọn sóng.

Một khi bị người ta cố ý lợi dụng thì hậu quả khó mà lường được.

Nhẹ thì cùng sinh ra khoảng cách giữa Bỉnh Văn Ngạn, hai người trực tiếp quậy phá, bức Nam gia không thể không chạy trốn tha hương từ nơi xa. Nặng thì, bị người ta hại chết mà không biết.

Lúc trước Nam gia nhỏ yếu, không uy hiếp người khác được, danh vọng từ dư luận đều có lợi với mình.

Hiện tại, Nam gia đã từng bước lớn lên, đã đủ để uy hiếp được một nhóm người rất lớn.

Thật sự nếu không xây dựng con đường tin tức chỉ thuộc về mình thì hắn bị người ta lừa cũng không biết. Hơn nữa, có đôi khi bản thân cũng cần dư luận tạo thế cho mình.

Cho nên, cần phải thiết lập cơ cấu tình báo cho Nam gia.

Chỉ là không có nhân tài này.

Trong chốc lát, trong đầu hắn nghĩ tới một người.

Hắn nói với Cố Đại Đông: "Đại Đông ca, nếu mà có thêm chuyện liên quan đến ta thì lập tức báo cho ta."

"Được, hôm nay ta không có nghĩ cho ngươi. Sau này dư luận có nói chuyện liên quan tới ngươi, ta sẽ cho người đè xuống." Cố Đại Đông nói.

Hắn có quen biết với Đại Đông, quan hệ với các tiểu gia tộc cũng không tệ, mạng lưới quan hệ cũng rộng, muốn đè một chuyện thì rất là dễ dàng.

"Ừ. Đa tạ Đại Đông ca."

"Đều là huynh đệ, nói đa tạ làm gì."

Nam Bất Hưu không nói thêm gì nữa, hai người lấy trà thay rượu, vừa uống trà vừa quan sát màn hình bự.

Trong đó chiến đấu cực kỳ kịch liệt.

Bởi vì Vương Đức Nghĩa thành danh khiến cho tất cả mọi người đều thấy được hy vọng, mỗi người đều dùng hết sức lực, chết dũng mãnh mà chiến đấu.

Lại có cao thủ trước không tham dự được nhìn Vương Đức Nghĩa thành danh nên ghen tị rồi rối rít gia nhập vào trong đoàn chiến đấu lần này.

Giống như cao thủ Trang Hưng, Dương Dũng, Dương Thanh, Liễu Như Uyên của Tôn gia đã sớm chờ ngày thành danh, rối rít gia nhập. Nếu không phải Hạng Kế thăng cấp đến Trúc Cơ cảnh thì nhất định lần này có bóng hình của hắn.

Còn có đám luyện khí sĩ tầng chín của kiếm phái Tê Hà, kiếm phái Thương Nguyệt, kiếm phái Thương Sơn. Bọn hắn là tồn tại cao hơn một tầng với gia tộc trấn thế tông môn, đại biểu là mặt mũi của các phái nên không dám thua.

Thất bại thì chẳng những bọn hắn mất thể diện ở môn phái, trở về cũng không khỏi bị trách mắng.

Cho nên mỗi người đều liều mạng.

Điều này cũng đã tạo thành sự chiến đấu cực kỳ kịch liệt trên lôi đài.

Trên lôi đài nhỏ hẹp, mọi người đều ôm quyết tâm tất thắng.

Cho nên, một khi lên đài thì dùng toàn lực mà chiến đấu, liều mạng xông về phía trước.

Gần như vừa tiếp xúc, liền có ba đến năm chiếc cơ giáp bị đánh nát, người ở bên trong bị trọng thương.

Tốc độ kết thúc cũng nhanh, mỗi cách đều có một chỗ sai lầm, chính là kết cục toàn diệt.

Trong bốn năm nhịp thở thì một trận đấu đã kết thúc.

Cón người còn chưa phát huy đâu thì đã bị đánh ra khỏi lôi đài. Hoặc cơ giáp mất chức năng.

Chiến đấu vừa thảm thiết, vừa nóng máu.

Đoàn chiến chiến đấu kịch liệt hơn vài cấp so với một mình chiến đấu.

Hứa Hành Xương không khỏi kích động, hắn hô to cố lên vì coi trọng đội ngũ Vương Đức Nghĩa, còn dư lại một đợ, liền gào khóc trong thời gian dài.

Hoàn toàn trở thành fan cuồng cơ giáp.

Người trong Trường Sinh tông thấy tràng diện đối chiến kịch lịch này thì đều kích động gào gào thét, mặt đỏ tía tai. Ngay cả tiểu sư muội kia, liên y áo lót đã bung ra mà không cảm thấy gì.

Lữ Bạc Thiến vào nam ra bắc có kiến thức rộng rãi nên không cgiống Hứa

Hành Xương đánh mất hình tượng, nhưng mà hắn rất hứng thú quan sát đại chiến phía dưới.

Đệ tử Lữ gia phía sau lại không có nhiều cố kỵ như vậy, bọn hắn cũng như đệ tử Trường Sinh tông, mỗi người đều hưng phấn gào khóc.

Mười chiếc cơ giáp đánh nhau trong nháy mắt, công kích ra ánh sáng, va chạm phát ra tiếng vang, không phải người trẻ tuổi nhiệt huyết thì không có khả năng ngăn cản. Trực tiếp khơi dậy nhiệt huyết trong lòng bọn hắn.

Khán giả thấy nhiệt liệt, trên sân chiến kinh tâm động phách.

Ầm.

Mười chiếc cơ giáp đụng nhau, tiếp tục công kích thẳng vào chỗ yếu.

Một khắc này,võ kỹ gì đó, kỹ pháp nào đó cũng mất tích, chỉ có chiến đấu thuần túy nhất, chỉ có nguyên thủy nhất.

Từng chiêu trí mạng, đánh vào chỗ yếu không rời.

Căn bản chưa từng có thời gian suy nghĩ nhiều, cũng không nhảy vọt lên cao chuyển không gian, hoàn toàn là hận thù đôi bên khó thể nhường nhịn. Nghĩ cách trong thời gian ngắn nhất đánh bại đối thủ mà mình đứng yên.

Ầm.

Đụng nhau trong nháy mắt, sau một khắc có người đứng yên, có người ngã xuống.

Người đứng nhìn đối phương là kẻ địch, trong nháy mắt lại đánh nhau, nhìn thoáng qua thì thắng bại đã chia.

Âu Hạo chờ trọng tài hô to tuyên bố kết quả.

Người thua chán nản xuống đài.

Người chiến thắng giơ thẳng lên trời thét dài khiến khán giả cuồng hô tên họ.

Mỗi một khắc đều có người rạng danh, tên của họ được mọi người biết, được vạn người khen ngợi.

Đại chiến kịch liệt kéo dài đến chạng vạng tối.

Trải qua tam luân đối chiến, quyết định đoàn chiến thắng lợi đội ngũ.

Trong đó đội ngũ kiếm phái Tê Hà cầm giải nhất, Dương Dũng, Liễu Như Uyên tạo thành chiến đội lấy giải hai, Tôn Hưng lấy giải ba, dù sao bọn hắn là người tiếp xúc cơ giáp sớm nhất, cũng là cao thủ trong đó.

Mà Thương Nguyệt kiếm phái, Thương Sơn kiếm phái cầm giải bốn, giải năm. Sau khi trở về, không biết rõ có thể bị khiển trách hay không.

Đội ngũ Vương Đức Nghĩa cũng không tệ, thành công chen vào top 10, xếp hạng thứ 9.

Trong lúc nhất thời, khán giả hô to họ tên người chiến thắng, bầu không khí nồng cháy, sóng âm rung trời.

Hướng theo tưởng thưởng phát hạ.

Cuộc so tài cơ giáp lần thứ nhất chính thức kết thúc.

Hứa Hành Xương vỗ đùi điên cuồng gào thét:

"Không đã ghiền, không đã ghiền."

Khán giả đều chưa thỏa mãn. Hận không thể luôn kéo dài.

Nhưng cuộc sống phải tiếp tục. Mặc dù mọi người tiếc nuối, nhưng mà biết rõ phải kết thúc.

Chỉ là tất cả mọi người đều không muốn rời khỏi rất lâu, hoan hô với người chiến thắng.

Nam Bất Hưu trong lòng hơi động đậy, hắn bay đến bầu trời hô to:

"Ngày mai có cuộc so tài cơ giáp lần thứ hai thì tất cả mọi người đều có thể đến lôi đài tỷ thí! Tất cả khán giả cũng có thể vào sân quan sát."

"Nhưng mà chọn người, khán giả vào sân đều cần giao nạp phí vào sân nhất định. Dùng để kiến trúc bảo vệ tràng quán."

"Được."

Mọi người kích động.

Khi trong trận có người không phục, muốn chiến thắng, những người thắng cũng không hàm hồ rối rít ứng chiến.

Đám khán giả vừa nghe ngày mai còn có chiến đấu, vui mừng rối rít, hết sức phấn khởi đi về nhà. Mong đợi trận chiến ngày mai.

Đương nhiên, Nam Bất Hưu sẽ không an bài chiến đấu giữa ban ngày, mà là an bài vào chạng vạng tối, khi tất cả mọi người đã hết bận. Xem như tiêu khiển, giải trí.

Hứa Hành Xương vô cùng hài lòng, bận rộn một ngày, còn có quyết đấu cơ giáp, cuộc sống này rất vui vẻ, hắn đã quyết định, mỗi đêm đều đến nhìn một cuộc. Quá hăng hái.