Chương 196: Ống săm, Diệt Hồn đinh.

Buổi chiều, tất nhiên xếp đặt diên tịch, toàn thành chè chén say sưa.

Bình thường Nam Bất Hưu uống thỏa thích với mọi người trong phủ thành chủ. Nhưng mà nhân vật chính lần này không phải hắn, mà là lần này mọi người ginfh được xếp hạn trong cuộc so tài này.

Trong sân nhà ngoài đại sảnh phủ thành chủ, hắn bố trí vài bàn cho người chiến thắng.

Dùng cái này đề tăng danh tiếng địa vị của bọn hắn.

Vương Đức Nghĩa kích động, bất kể là ai đến mời rượu đều uống một hớp, vô cùng hào khí, cũng vô cùng say. Không quá nữa tiệc rượu thì đã chạy tới giữa cánh rừng nôn mửa rồi.

Những người chiến thắng khác cũng không tốt gì, đại tu mời rượu, không ai dám từ chối mà rối rít nâng ly, rồi sau đó say xỉn.

Bên trong đại điện, tông chủ Ngô Kiềm tân nhiệm nói:

"Chư vị, ngày mai khi bắt đầu, tất cả nhất định phải phối hợp toàn lực với Hứa Phong chủ. Nếu như có người ngoài nóng trong lạnh, đừng trách ta không khách khí."

"Vâng."

Mọi người hô to đồng ý.

Ngô Kiềm lại nói: "Kính xin Hứa Phong chủ nói kế hoạch ngày mai, chúng ta sẽ phối hợp tốt."

Hứa Hành Xương gật đầu nói:

"Ngày mai ta sẽ quan sát địa mạch xung quanh Kê Sơn. Rồi sau đó điều chỉnh địa mạch, làm theo địa mạch xung quanh Kê Sơn thành."

"Trong lúc này cần các tông chủ, thành chủ, và các vị gia chủ, hợp tác toàn lực. Cho nên, từ mai, mong rằng chư vị chuẩn bị lấy dụng cụ cày, trâu cày, xẻng."

"Chuẩn bị theo ta mở núi, đào, đào giếng, thay đổi hướng đi của dòng sông ."

"Chúng ta nhất định phải phối hợp toàn lực với Hứa Phong chủ."

Mọi người đồng ý.

Hứa Hành Xương hài lòng gật đầu, cười nói: "Có cơ giáp ở đây, có thể sắp xếp địa mạch dễ dàng hơn nơi khác nhiều lắm, cho nên chư vị không cần lo lắng quá nhiều. Ngoại trừ bảo vệ của Tê Hà kiếm phái ra. Tất cả lực sĩ cơ giáp từ các phái hỗ trợ ta là được."

Mọi người gật đầu.

Bỉnh Văn Ngạn lại nói: "Cần bao nhiêu người, Hứa Phong chủ cứ nói, mấy chục vạn người ở Kê Sơn sẽ dốc toàn lực phối hợp với Hứa Phong chủ làm việc."

"Đúng vậy."

Hứa Hành Xương gật đầu cười mỉm, nâng ly uống thỏa thích.

Mọi người nâng ly.

Mãi cho đến đêm khuya, yến hội mới kết thúc.

Nam Bất Hưu về đến nhà sau Lưu Như Mạn và người khác về đến nhà.

Sau khi về nhà Lưu Như Mạn, Nhan Nguyệt Nhi mắt nhắm mắt ngủ thấy Nam Bất Hưu tắc vào phòng bế quan mở ra đủ loại pháp trận.

Hắn khoanh chân ngồi xuống, mở gia phả ra.

Cấp gia tộc: 2

Danh vọng gia tộc: 1335

Vận may của gia tộc: 1218546874

"Hơn một ngàn ba trăm danh vọng!"

"12 ức vận may!"

"Ôi."

Nào chỉ là một thứ trâu bò có thể nói rõ.

Hắn mở ra đại sự ký của gia tộc.

"Lịch Đại Hoang 655 năm, gia chủ Nam Bất Hưu của Nam gia một lòng vì dân, gánh trách nhiệm cho người Nam Sơn cách sản xuất cơ giáp khiến một đám đại tu kính nể, vô số người khen."

"Danh vọng tăng lên trên diện rộng, cấp gia tộc tăng cấp lên cấp 2."

"Thưởng một bộ pháp bảo ống săm. Thưởng một lần tiêu tai."

"Quả nhiên là pháp bảo!"

Nam Bất Hưu lấy ra Thần Vũ, đưa Thần Vũ vào chóp đỉnh mật thất, lập tức hào quang Thần Vũ che toàn bộ mật thất, bảo đảm không có bất kỳ khí tức nào lộ ra.

Lúc này hắn mới lấy ra ống săm.

«Tên pháp bảo: Ống săm »

«Cấp pháp bảo: Không thể đo cấp pháp bảo»

«Giới thiệu pháp bảo: Đo cát hung, đo vận thế, đo số mạng, đo tiền đồ, đo nhân duyên, đo. . . Tất cả.»

"Ồ."

"Có ống săm này thì mình không cần tiếp tục phải lo lắng bị tai ương rồi!"

"Ra ngoài tính một quẻ."

"Hiện chữ hung sẽ không đi ra, hiện chữ cát liền ra ngoài."

"Ha ha, sau này sẽ không còn bất ngờ."

Nam Bất Hưu mừng rỡ lấy ra ống săm.

Mặt ngoài ống săm khắc họa tượng kỳ quái phức tạp, trúc trong ống thăm có tốt nhất, trung thượng, bên dưới bên trên; trung thượng, trung trung, trung hạ; bên dưới bên trên, trung hạ, hạ hạ, chín cái.

Tổng cộng có 81 cái.

Phân biệt có cát hung có trình độ khác nhau.

Như sau bên dưới, chính là chiếu theo đại hung, là nguy hiểm đến tánh mạng.

Nam Bất Hưu cầm trong tay, hai tay đi lang thang.

"Thử xem, lần này Trường Sinh tông đến thì Nam gia thu hoạch."

Lắc chưa tới hai lần, một cái cái thẻ rớt ra.

Chỉ thấy trên đó viết: Tốt nhất.

Đại cát đại lợi!

"Ha ha, có ý tứ."

Nam Bất Hưu vui rạo rực cất thăm trúc vào trong ống, lại bắt đầu lắc lên.

"Thử xem, trở lại Khai Long thành sau đó cát hung."

Lại chưa lắc hai lần đã rơi ra một cái thăm trúc.

Chỉ thấy trên đó viết: Trung trung. Bình bình an an.

"Cũng rất tốt."

Để lại cho mấy tiểu tử Lưu Như Mạn, Nhan Nguyệt Nhi đo một hồi nhân sinh vận thế, kết quả đều là tốt nhất. Nói rõ cả đời đại phú đại quý.

"Có ý tứ, có ý tứ."

"Cả đời không phải lo rồi!"

Đương nhiên, đây không nói là cả đời này không nỗ lực.

Cả đời Vô Ưu cũng chia rất nhiều loại.

Hắn vui vẻ nhỏ máu nhận chủ, cất ống săm vào trong người.

Vừa nhìn về phía cái tiếp theo, "Đại Hoang lịch tam thất 655 năm, gia chủ Nam gia Nam Bất Hưu trao cơ hội cho lực sĩ cơ hội nổi danh, được vạn người ngưỡng mộ, danh vọng tăng mạnh."

"Tưởng thưởng tam giai thượng đẳng pháp khí Diệt Hồn đinh, tưởng

thưởng Tiêu tai một lần."

"Diệt Hồn đinh!"

"Tam giai thượng đẳng pháp khí."

"Vừa vặn có thể sử dụng!"

Nam Bất Hưu đem Diệt Hồn đinh lấy ra. Cả người nó màu có u tối, nhỏ hơn kim may, nếu mà không nhìn kỹ thì không thấy nó.

"Diệt Hồn đinh, linh hồn pháp khí, vô thanh vô tức, mặc kệ vòng phòng hộ, chuyên diệt linh hồn. Nguyên Anh trở xuống chạm vào sẽ chết, Nguyên Anh chạm vào một hồi, cũng có thể khiến Nguyên Anh bị thương nhiều."

"Đây là pháp khí hại người, giết người!"

Nhanh chóng nhỏ máu nhận chủ, cẩn thận tế luyện.

Đây chính là đòn sát thủ lợi hại hiếm có.

Mạnh hơn Đại Nhật Ánh Thiên.

Nam Bất Hưu nghiêm túc tế luyện, liên tiếp ba ngày, mới tế luyện thành công Diệt Hồn.

"Ra!"

Một tiếng quát nhẹ, Diệt Hồn đinh vô thanh vô tức bay ra, xuyên qua vòng phòng hộ, xuyên qua vách tường.

Trong cảm nhận của Nam Bất Hưu, Diệt Hồn đinh xuất hiện ra ngoài trăm mét trong chớp mắt, không giảm tốc tiếp tục bắn về phía trước.

Thần niệm Nam Bất Hưu khẽ động, Diệt Hồn đinh quẹo cua, nhanh chóng bay về.

"Đồ tốt!"

Nhận lấy Diệt Hồn đinh, cắm ở bên trong ống tay áo khoác.

Có thể ra tay bất cứ lúc nào.

"Một đợt so tài cơ giáp, chẳng những khiến danh vọng Nam gia tăng mạnh mà còn nhận được một kiện pháp bảo, một kiện pháp khí vô thất. Còn có 2 cái tiêu tai ". Thu hoạch có thể nói là phong phú!"

"Hôm nay có 2 cái tiêu tai và một cái cầu phúc."

"Hiện tại Nam gia phát triển không ngừng, người nhà cũng không có nguy hiểm khi đi ra ngoài, tạm thời để dành."

Nam Bất Hưu đứng dậy, mở phòng bế quan ra, đi ra ngoài.

Đi tới tiền viện, liền thấy trong sân chất đầy loại lễ phẩm, Nhan Hữu Hổ đang đăng ký, có không ít người, dọn lễ phẩm vào phòng kho.

"?"

"Hổ ca, ai đưa tới nhiều lễ phẩm như vậy?" Nam Bất Hưu buồn bực nói.

"Ha ha, có các gia tộc, có thương gia phường thị." Nhan Hữu Hổ vui rạo rực nói.

"Thương hộ ta hiểu vì mua cơ giáp. Những tiểu gia tộc kia tặng quà là sao? Nhờ nhà chúng ta giúp gì sao?" Nam Bất Hưu cau mày nói:

"Chúng ta xem có thể giúp hãy nhận, không giúp được gì cũng đừng nhận lễ nhà họ."

"Ha ha ha ha gia chủ sai rồi, bọn hắn cảm ơn ngài cung cấp cơ hội nổi danh cho bọn hắn, đặc biệt đến cám ơn ngài. Không phải tìm chúng ta để nhờ giúp gì." Nhan Hữu Hổ cười ha ha nói.

Hiện tại, người Nam gia ra ngoài thì nhất định sẽ được vô số người khen và tôn kính. Đưa hư vinh rất lớn cho hắn.

"Thì ra là như vậy." Nam Bất Hưu đăm chiêu: "Nhớ rõ tên bọn hắn rồi chờ nhà bọn hắn có việc mừng, lấy quà đáp lễ gấp đôi. "

Nhan Hữu Hổ gật đầu, nói: "Ừm."