Nam gia!!

Nhìn thấy hai chữ này khiến mọi người có cảm tưởng như hình ảnh một con chuột nhìn thấy một con mèo vậy, mỗi người ai nấy đều hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh trên đầu ào ào chảy xuống.

Một cái chân dài hơn con chuột lúc này tựa như tới từ địa ngục để thúc giục hồn sứ giả.

Khiến người người sợ hãi.

“ Nam... Nam... Nam gia làm sao có thể biết vậy chứ!”

Vương Đức Nghĩa run lập cập nói.

“ Chẳng lẽ đã có người tố cáo!”

Vừa nói vừa hung hãn nhìn về phía những người còn lại.

“ Không phải ta, không phải ta, ta chỉ vừa mới đến, chuyện gì cũng không biết hết.”

Viên Kiến Nguyên hoảng sợ khua tay.

“ Là ai!!”

Vương Đức Nghĩa không dám đối mặt với thanh văn bảo thử hung hăng đó, hướng về phía những người huynh đệ của hắn, không có một chút thương hại nào cả. Bộ dạng hung tàn giống như địa ngục của ác quỷ.

Tư Mã Phi ngưng mắt nhìn thanh văn bảo thử, khuôn mặt vô cùng khó coi.

Nam gia!

Nam gia tượng trưng cho cái gì chứ!

Là quái vật khổng lồ, là cấm kỵ mà hắn không dám chạm vào.

Ngồi chung một chỗ với đại tu Nguyên Anh, ngồi ngang hàng với cao thủ Kim Đan, còn có một sư tỷ Kim Đan sủng hắn vô cùng, hơn nữa còn có một tỷ phu là Nhạc Võ Quân, lại một mình giết chết yêu thú tam giai...

Một đống bằng hữu Trúc Cơ...

Còn có hai lão bà Trúc Cơ, ba thủ hạ Trúc Cơ, không phải, hiện tại là năm mới đúng.

Từng người từng người này xuất hiện đều có thể tùy tiện nghiền ép hắn, đem hắn bóp vỡ thành trăm mãnh.

Lúc này hắn nghe thấy tiếng gào thét của Vương Đức Nghĩa, trong mắt nhất thời thoáng qua vẻ tức giận, thằng ngu này.

Lúc này Tư Mã hi cũng không còn để ý đến cấp thượng hạ gì gì nữa rồi, giọng điệu nghiêm khắc:

“ Im miệng!”

Vương Đức Nghĩa bị quát một tiếng, nhất thời yên tĩnh hẳn.

“ Quân sư, không bằng chúng ta giết chết con linh thú này đi! Chúng ta có nhiều người như vậy, giết chết một con linh thú có gì khó đâu chứ. Giết nó xong xuôi, chúng ta lập tức chạy trốn thật xa! Chạy đến những thành phố khác!”

Trong mắt Vương Đức Nghĩa lóe lên một tia ác độc.

“ Ngu xuẩn, ngươi muốn hại chết ta đấy à?”

Tư Mã Phi vừa nghe, nhất thời kinh sợ, cả người đều toát mồ hôi lạnh.

Nhìn về phía thanh văn bảo thử, quả nhiên bắt gặp cảnh nó đang lạnh lùng âm hiểm nhìn mình.

Nhưng, cũng không có ý định công kích bọn hắn, cũng không có làm ra hành động nào khác. Tư Mã Phi thở dài một hơi, xem ra không phải đến đây để giết mình.

Trong thâm tâm thở phào nhẹ nhõm, run rẩy lẩy bẩy đứng dậy.

Nuốt một ngụm nước miếng.

Khuôn mặt Tư Mã Phi lộ ra nụ cười lấy lòng, khom lưng, nhún nhường hướng về phía thanh văn bảo thử hành lễ.

Bộ dạng thấp kém nói:

“ Đại nhân, Nam gia có điều gì muốn phân phó cho tiểu nhân hay sao?”

Thanh văn bảo thử khinh bỉ nhìn thoáng qua không có đầu khớp xương người, bỏ miếng ngọc giản lại vào trong miệng, cũng không quay đấu nhìn lại.

Thanh văn bảo thử rời khỏi. Tất cả mọi người đều thở dài một hơi, liền vội vàng lâu mồ hôi trên mặt.

“ Quân sư, vì sao không cùng nhau vây giết con chuốt đó?”

Vương Đức Nghĩa run run lâu mồ hôi, trong đầu còn suy nghĩ chuyện của văn bảo thử.

“ Ngươi đúng là ngu xuẩn! Câm miệng cho ta!!”

Tư Mã Phi tát một cái vào má Vương Đức Nghĩa.

“ Biết rõ đó là thứ gì không? Đó là thanh văn bảo thử, linh thú nhị phẩm, sau này lớn lên sẽ trở thành kinh thú bát phẩm. Bộ dáng ngu xuẩn này của ngươi đây, nó chỉ cần một vuốt là có thể bắt lại và giết chết ngươi rồi!”

“ Đi theo Trường Sinh tông mà ngươi lại quên mất mình đang mang họ gì hay sao?”

“ A! Ngu ngục chết đi được.”

Tư Mã Phi tức giận đến mức cả người run run. Làm sao lại tìm được một đồng đội không có đầu óc như này cơ chứ.

Mặt Vương Đức Nghĩa càng tái nhợt hơn, “ Li, linh thú nhị phẩm...”

Điều này giống như sự xuất hiện của linh thú nhị giai vậy, hắn làm sao đánh lại được!

“ Còn không mau đem ngọc giản ra đây!”

Tư Mã Phi tức giận quát to.

Lập tức liền có một tiểu đệ lảo đảo chạy tới, nhặt ngọc giản lên đưa cho Tư Mã Phi.

Tư Mã Phi nhận lấy ngọc giản, truyền vào một chút pháp lực, liền nghe một cổ âm thanh lạnh nhhuw băng truyền ra từ ngọc giản.

“ Đến Trúc Tâm lâu tìm ta.”

Nghe thấy âm thanh, sắc mặt của mọi người đều thay đổi, trở nên tái nhợt hơn.

“ Phải.... Là tiếng của Nam... Nam gia chủ !!”

Mọi người xung quanh ngẩng người, tất cả đều sợ hãi nhìn về phía Tư Mã Phi.

“ Quân... Quân sư, làm sao, làm sao bây giờ?”

Sắc mặt Tư Mã Phi tái nhợt, chỉ cảm thấy trước mắt toàn là bất lợi.

Nhìn thấy sắc mặt sợ hãi của một đám người này, tức giận giậm chân la hét –

“ Là ai đã bí mật báo cáo cho hắn ta !!”

“ Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao được chứ !!”

Hô xong, Tư Mã Phi giống như quả bóng xì hơi, ủ rũ cúi đầu đi ra ngoài cửa, ngay cả đồ ăn trên bàn đều không còn thơm nữa rồi.

Mẹ nó rốt cuộc chuyện này là sao vậy chứ, còn chưa kịp bắt đầu chuyện gì cả mà đã kết thúc rồi.

Từ trước đến giờ Tư Mã ta huy hoàng biết bao, hôm nay tại sao lại luôn lạc tới nơi này làm ruộng vậy!

Vừa mới nhìn thấy một tia hy vọng chớm nỏ, vừa nói sắp có thùng tiền thứ nhất, vậy mà tất cả đã tan tành rồi.

Haizzzz....

Thời điểm bất lợi.

Về cái chết, Tư Mã Phi trái lại không có cảm giác mình sẽ phải chết.

Nếu như Nam Bất Hưu muốn giết hắn, chỉ cần trực tiếp diệt hắn là được.

Hiện tại không giết hắn, chắc hẳn là còn có cơ hội cứu vãn.

“ Quân sư, ngài đi đâu vậy?”

Vương Đức Nghĩa ở phía sau gấp gáp la hét, do dự không biết có nên đuổi theo hay là đi tìm Hứa Hành Xương – đại lão Trường Sinh Tông, Hứa Hành Xương rất xem trọng mình. Nếu như có Hứa Hành Xương phù hộ bên cạnh, Nam Bất Hưu nhất định sẽ không dám động vào mình.

Ngay tại thời điểm hắn đang do dự, Tư Mã Phi đã đi xa.

“ Bang chủ, chúng ta có cần đi theo hay không?”

Mặt Viên Kiến Nguyên đầy sợ hãi, run rẩy hỏi.

Tại sao hắn lại gặp loại chuyện này a, vừa mới gia nhập nghĩa quân chưa được bao lâu, đã muốn giải tán rồi sao?

Vậy một đống linh thạch thượng phẩm kia còn có thể đòi lại hay không?

Vương Đức Nghĩa khẽ cắn răng, dậm chân một cái:

“ Các người ở yên đây đi, ta đi tìm Hứa Phong chủ. Nam Bất Hưu chỉ là một Trúc Cơ mà lại có thể một tay che trời hay sao? Ta không tin đến cả Nguyên Anh cũng không thể trị được hắn.”

Vừa dứt lời, Vương Đức Nghĩa liền nhanh chóng chui vào trong cơ giáp Chiến Vương, chạy từ từ về phía ngoại thành.

Tư Mã Phi nghe thấy động tĩnh ở sau lưng, thầm mắng một tiếng: Ngu xuẩn.

Bước nhanh về phía Trúc Tâm lâu, hắn sợ bị tên ngu ngốc kia hại chết mất.

Bên trong Trúc Tâm lâu.

Nam Bất Hưu cùng Đồng Quan uống rượu tán gẫu. Lúc này, Tiểu Thanh từ ngoài cửa sổ nhảy vào trong.

“ Chíp chíp chíp”

“ Biết là ngươi thích, thưởng cho ngươi một cái đùi gà, đến nơi góc tường ăn đi nào.”

Vừa nói vừa ném cho Tiểu Thanh một cái đùi gà, Tiểu Thanh vui vẻ nhảy cỡn lên tiếp lấy, hai cái móng trước ôm lấy, cắn xé một miếng lớn, mùi vị thơm ngon, đến nổi hai cái mắt nhỏ híp lại hết cả, vô cùng hưởng thụ.

Chỉ chốc lát sau.

Lối vào vang vọng tiếng bước chân ung dung, tựa hồ là muốn đẩy, vừa không dám đẩy.

Do dự một lúc lâu.

Nam Bất Hưu cũng không vội, vẫn tiếp tục uống chút rượu, trò chuyện.

Lại một lát sau, người ở lối vào tựa hồ đã hạ quyết tâm thật lớn, mạnh mẽ đẩy cửa vào.

Khong người bái kiến: “ Tội nhân Tư Mã Phi bái kiến Nam gia chủ!”

Nam Bất Hưu không để ý đến hắn, vẫn uống rượu, trò chuyện với Đồng Quan.

Tư Mã Phi khom người, không dám đứng lên, dáng vẻ thấp kém.

Mồ hôi lạnh trên trán ào ào chảy xuống, lộp bộp rơi trên mặt đất, cũng không dám đứng dậy.

Nội tâm sợ hãi, người kia càng bình tĩnh, hắn càng sợ hãi.

Nếu mà mắng hắn một trận te tua tơi tã, hoặc là cho hắn ngaon ngoãn dừng lại, như vậy hắn sẽ không sợ hãi, nhưng hiện tại, trầm mặc không nói gì mới chính là giết người không dao.

Bởi vì, ta không thể biết rõ bản thân sẽ bị hắn xử lý như thế nào.

Một khắc sau.

Nam Bất Hưu mới mở miệng nói chuyện, “ Tâm tính còn có thể.”

Tư Mã Phi thở dài một hơi, toàn thân mềm nhũn, thiếu chút nữa là quỳ xuống rồi.