Chương 197: Mời người

"Đúng rồi, Trường Sinh tông bên đó như thế nào?"

Nam Bất Hưu dò hỏi.

"Mấy ngày nay trên Trúc Cơ, Kim Đan phụng bồi bọn hắn kiểm tra địa mạch, địa thế bốn phía Kê Sơn thành, trở nên sau đó chuẩn bị điều chỉnh địa mạch. Gia chủ yên tâm, người của chúng ta đều đã chuẩn bị xong. Chỉ cần bọn hắn cần, người của chúng ta có thể lập tức đúng chỗ. Dù sao, Nam gia chúng ta có nhiều người nhất ở toàn bộ Kê Sơn thành."

Nói tới chỗ này, Nhan Hữu Hổ liền sinh lòng kính nể.

Có thể có mấy vạn người đều là do gia chủ thu được. Không thì, hiện tại bọn hắn cũng biết Nam gia như những người khác buồn rầu vì ít người mà.

Bất cứ lúc nào đều có thể điều tra nhờ số người lớn.

"Ừ. Phối hợp với người Trường Sinh tông, dù sao họ cũng chia đất cho chúng ta. Đúng rồi, khi người Trường Sinh tông người khai hoang linh điền, nhớ để cho Đồ Mục Sinh dẫn người tới giúp đỡ. Có thể học trộm một chút."

Nam Bất Hưu lại nói.

"Đã hiểu."

Sau đó, Nam Bất Hưu lại hỏi thăm sản nghiệp khác, chuyện nhân viên trong nhà rồi rời đi.

Hắn đến chủ trạch chơi đùa với Lưu Như Mạn, Nhan Nguyệt Nhi hơn một canh giờ.

Lúc này mới thần thanh khí sảng rời khỏi.

Đi đến trước sân thi đấu.

Trong sân thi đấu.

Mười lôi đài có tám người đang chiến đấu, hấp dẫn hơn vạn người đang quan sát, hò reo khen ngợi cỗ vũ.

Âu Hạo và người khác vẫn làm trọng tài ở chỗ cũ.

Nam Bất Hưu cũng không quấy rầy bọn hắn, hôm nay tràng quán cũng có sản nghiệp Nam gia, mỗi ngày thu vé vào cửa là có thể thu được không ít tiền.

Người phụ trách tràng quán chính là đại nhi tử Nhan Hữu Hổ Nhan Nghĩa Tân, Nhan Hữu Hổ muốn để cho hắn thành tài, kết quả, Nhan Nghĩa Tân không có căn cốt. Sau đó, Nhan Hữu Hổ thành quản gia Nam gia. Hắn cũng học quản sự, hôm nay đã có thể một mình đảm đương một phía rồi.

"Mấy ngày này sinh ý thế nào?" Nam Bất Hưu cười nói.

"Kiếm lời lớn!" Nhan Nghĩa Tân hưng phấn nói: "Mỗi ngày có số người gần bốn, năm vạn người, mỗi ngày có thể có lợi từ bốn, năm vạn linh thạch hạ phẩm, kiếm lời lớn."

"Ối nhiều như vậy!" Nam Bất Hưu khiếp sợ.

Bốn, năm vạn linh thạch hạ phẩm đó chính là 4, 5 khỏa thượng phẩm linh thạch.

Một ngày kiếm lời nhiều như vậy cũng không phải là ít.

Nghĩ lại, Nam Bất Hưu đã biết bởi vì cuộc tranh tài cơ giáp dư nhiệt vẫn không hết, chờ cuộc tranh tài cơ giáp hết nóng thì số người sẽ không có nhiều như vậy, nhiều lắm là có một ngàn tám trăm người cũng là không tệ rồi.

Nhưng, điều này cũng có thể.

Phải biết, đây chính là ngồi thu tiền được lãi!

Chẳng qua chỉ là phí bảo vệ tốn rất nhiều.

Nếu mà luôn duy trì độ hot, vậy coi như có thể luôn kiếm ra tiền!

"Ngươi nghĩ biện pháp, mỗi tháng đều an bài mấy cao thủ nổi danh so sánh một đợt, kéo theo độ hot của cơ giáp." Nam Bất Hưu phân phó.

"Biết rồi gia chủ."

Nhan Nghĩa Tân vui vẻ rạo rực đáp ứng, đây là lần đầu tiên hắn một mình đảm nhận một phía.

Nam Bất Hữu đi dạo một vòng rồi mới rời đi, đi tới căn cứ sản xuất cơ giáp ở Nam Sơn.

"Vừa ca, đơn đặt hàng thế nào?"

"Mỗi ngày vạn chiếc cơ giáp ra lò, tất cả đều tiêu thụ hết sạch. Lữ gia đã an bài chuyển vận đến các thành xung quanh. Đúng rồi, ngươi nhanh chóng chế tạo chuyển vận khôi lỗi. Vận chuyển tới thành thị xa hơn."

"Ừm."

Nam Bất Hưu gật đầu, sau hai tháng, hắn toàn lực luyện chế khôi lỗi vận chuyển.

Luyện chế Kiến yêu hồn, Thiên Túc Trùng yêu hồn, thiết sí châu chấu yêu hồn toàn bộ trên cơ giáp, khoảng chừng hơn ba nghìn chiếc. Lại mở rộng quy mô Huyền Viên đến chín tổ 63 chiếc.

Trong đó khôi lỗi vận chuyển Thiên Túc Trùng là lớn nhất, dài 200m, rộng 20m, một lần có thể vận chuyển gần ngàn chiếc Lực Vương cơ giáp, số lượng vận tải tăng nhanh.

Ngoại trừ thiết sí châu chấu cũng dài hai mươi, ba mươi mét, cùng số lượng vận tải, nhưng có thể bay có thể bò, lại càng dễ thích ứng đủ loại địa hình.

Hai loại đều là vận chuyển đường dài.

Thiết giáp kiến vận chuyển cơ giáp tắc phụ trách vận chuyển cơ giáp đến thành phố gần đó.

Giải quyết chuyện vận chuyển cơ giáp.

Nam Bất Hưu lại đi tìm Đồng Quan đểhuẩn bị thiết lập cơ cấu tình báo Nam gia.

Trong những người hắn quen biết, người thích hợp nhất chính là Đồng Quan.

Đồng Quan tuy rằng thích làm hành động nhỏ, nhưng không thể nghi ngờ là có bản lãnh. Tin tức thông thạo hơn thành chủ.

Nếu mà đào hắn tới được để thành lập cấu tình báo Nam gia cơ, xử lý một ít chuyện thì không thể tốt hơn nữa.

Tùy tiện tiến vào điện chấp sự.

Hắn nói bản thân đã rất lâu không đến điện chấp sự.

Trong Điện chấp sự, vừa nhìn Nam Bất Hưu tới đây, tất cả đều đứng lên cung kính hành lễ.

Tưởng tượng năm đó hắn lần đầu tiên bước vào điện chấp sự.

Nhìn lại hiện tại, tất cả đều không giống với lúc trước.

Nam Bất Hưu cười nói: "Tối nay mời chư vị đến Trúc Tâm lâu ăn một bữa tiệc lớn, do Nam gia trả."

"Đa tạ Nam gia chủ."

"Nam gia chủ phóng khoáng."

"Nam gia chủ hào sảng."

"Ha ha, chư vị vất vả vì dân, thả lỏng một chút cũng là phải." Nam Bất Hưu ha ha cười nói.

Lúc này Đồng Quan nghe thấy tin tức thì ra đón.

"Nam tiền bối đến. Thật là khiến vãn bối thụ sủng nhược kinh!" Đồng

Quan hét to.

Nam Bất Hưu âm thầm liếc mắt, biết rõ lão gia hỏa này để mình cho mình đưa tên của hắn lên.

Hắn phối hợp nói:

"Có chuyện phiền phức, Đồng lão ca, mong rằng Đồng lão ca theo ta đi một

chuyến."

"Ha ha ha tiền bối tương chiêu, phái người điện thoại cho là được. Hà tất phải tự đi một."

"Đương nhiên là do Đồng lão ca có địa vị cao trong lòng ta."

Nam Bất Hưu cười nói.

Khiến Đồng Quan cười ha ha, tâm hư vinh đã nhận được sự thỏa mãn cực lớn.

Hai người kết bạn đi ra điện chấp sự.

Mới vừa đi ra, bên trong điện chấp sự liền sôi sùng sục.

"Oa Đồng Lão thật sự là không bình thường. Xưng huynh gọi đệ với đại tu Trúc Cơ."

"Đây chính là Nam gia chủ a! Là người ngồi ăn cơm với Nguyên Anh đại, vậy mà xưng huynh gọi đệ với Đồng Lão. A đây... "

"Đồng Lão không đơn giản!"

"Ha ha, những người mới tới như các ngươi này không biết. Liên quan tới chuyện hai vị này quen biết, ta biết rất rõ."

"Ồ vậy nhanh nói cho chúng ta."

"Đó là một ngày..."

Hai người đi bộ đi tới Trúc Tâm lâu.

Dọc theo đường đi không ít người hành lễ với Nam Bất Hưu.

Đồng Quan thẳng ngực, cùng có tự hào thực sự.

Hắn tùy tiện ngồi vào chỗ, chọn một bàn thức ăn ngon.

Nam Bất Hưu bày cái pháp trận cách âm rồi nói với Đồng Quan:

"Đồng lão ca, ta có một chuyện muốn nhờ."

"Cứ nói đừng ngại. Có thể giúp ngươi là vinh hạnh của ta." Đồng Quan nghiêm túc nói.

Hắn biết rõ, chuyện cao thủ Trúc Cơ tuyệt đối không có chuyện nhỏ.

"Ta định thiết lập cơ cấu tình báo của Nam gia."

Sau đó, liền nói chuyện Cố Đại Đông đụng trúng trên gian hàng.

"Nếu không phải ta đối đáp kịp thời, hiện tại ta đã bị đặt lên trên nướng. Nhất định thành chủ sẽ có hiềm khích với chúng ta, cho nên, ta muốn có một cơ cấu tình báo có thể ảnh hưởng tới dư luận bất cứ lúc nào. Phòng ngừa chuyện ta và Nam gia trước. Cũng giúp đỡ phản chế. Đồng lão ca, người ta muốn chỉ có ngươi là thích hợp nhất. Ngươi có nghĩ tới chuyện rời khỏi điện chấp sự, đến Nam gia nhậm chức? Yên tâm, tiền lương phong phú."

Thấy Đồng Quan cau mày, Nam Bất Hưu lập tức nói.

Không nghĩ rằng Đồng Quan lắc đầu nói: "Không phải vấn đề tiền lương. Mà là ta không thể gia nhập Nam gia. Dù sao ta đã để lại họ tên ở điện chấp sự Tê Hà. Một khi thoát khỏi điện chấp sự, nhất định sẽ khiến điện chấp sự điều tra kỹ. Ngươi cũng biết lão ca ta, có thể không chịu nổi."

"Thì ra là như vậy!"

Nam Bất Hưu cau mày.