“ Kể một chút đi, nói rõ lai lịch của ngươi, đến từ chỗ nào, sau khi đến thành Kê Sơn thì làm những gì, làm bằng cách nào! Nếu nói tốt, ngươi có thể sống, nói không chừng còn tặng ngươi một cuộc sống đại phú quý. Nói không xong, vậy thì vĩnh viễn ở lại nơi này đi là vừa.”

Nam Bất Hưu băng lãnh nhìn về phía Tư Mã Phi.

Toàn thân Tư Mã Phi chấn động, hắn biết rõ cơ hội của hắn đã đến.

Tuy Nam Bất Hưu vừa mở miệng nói muốn giết hắn, nhưng khoảng thời gian lâu như thế không hề động thủ, nếu thực sự không có ý định giết người thì mạng nhỏ của hắn liền có thể giữ được rồi.

Điều bây giờ phải làm là cố gắng nắm bắt cơ hội này.

“ Tuân lệnh.”

Tư Mã Phi cung kính hành lễ một cái, trong lúc cúi xuống, trong đầu hắn đã lập tức tính toán xong nên làm như thế nào.

Nói thẳng ra hết. Đem mọi chuyện của bản thân đều nói ra là được rồi.

Để cho Nam Bất Hưu nhìn thấy năng lực tài hoa của mình, như thế thì mới có thể nắm bắt cơ hội.

“ Tôi tên là Tư Mã Phi, nguyên là Tư Mã gia thuộc thành Hải Thiên. Tư Mã gia của tôi ở thành Hải Thiên cũng là một trong số hai đại tộc. Xưng bá một phương.

Nhưng mà sau khi yêu ma tấn công phá tan phòng tuyến Long Thành thì người của Tư Mã gia bị trọng thương, một vị lão tổ Kim Đan đã hy sinh trong trận chiến.

Lại gặp kẻ thù tập kích, một vị lão tổ Kim Đan khác và phần lớn Trúc Cơ trong nhà đều tử trận cả.

Nếu không phải Thiên Sát Quân đến kịp lúc, Tư Mã gia chúng tôi khả năng cao đã không còn nữa.

Sau đó, những tộc nhân còn thừa lại di chuyển từ Tư Mã gia đến Thượng Dương vực Nam Liêu Thành. Vốn cho rằng đây là một khởi đầu mới, không ngờ người bản địa của Tiền gia liên hợp với những gia tộc khác, khi dễ người quá mức.

Thế mà lại tách tất cả chúng tôi ra, dần dần chúng tôi yêu ớt, không còn tiếng nói nữa. Chúng tôi không cam tâm, và dĩ nhiên đây cũng là khởi đầu của sự mâu thuẫn.

Đang yên đang lành, đột nhiên có mấy gia tộc trở mặt, trong lúc nhất thời Tư Mã gia tôi liền trở thành mũi tên chịu sào. Người trong nhà hầu hết đều tử trận, tôi liều mạng trọng thương, thoát khỏi Nam Liêu Thành.

Trằn trọc lê thân mình đi tới thành Kê Sơn.

Nhưng mà, thân bị trọng thương, bắt buộc phải cần một lượng lớn đan dược mới có thể khôi phục thương thế.

Trùng hợp khi đó, truyền đến thông tin ngài muốn cử hành cuộc so tài cơ giáp.

Tôi cảm thấy đây là một cơ hội tốt. Nên lập tức đến tìm Vương Đức Nghĩa nói chuyện, lấy được sự tín nhiệm của hắn, để hắn tham gia trận đấu.

Không nghĩ rằng hắn vì sỉ diện, nhất quyết không muốn tham gia.

Thấy vậy, ta biết cơ hội đã tới rồi. Hắn không bỏ được sự sỉ diện, những người của các đại gia tộc khác càng không muốn mất thể diện. Lập tức ta bắt đầu thuyết phục hắn.

Vốn dĩ định lợi dụng Vương Đức Nghĩa làm đại cục, lấy cờ bạc nhanh chóng kéo tiền tài đến, chuẩn bị kiếm được một bộn tiền, mua sắm thuốc chữa trị.

Không ngờ, bị ngài phát hiện, hơn nữa còn bị nghiêm khắc ép xuống.”

Nói đến đây Tư Mã Phi cười khổi một cái, tiếp tục:

“ Từ đó phương pháp kiếm tiền nhanh chóng không còn nữa, hết cách rồi, nên chỉ có thể để cho Vương Đức Nghĩa tận lực lấy được thứ hạng cao.

Sau đó lấy thanh danh của hắn, quy tụ nhân thủ, mở rộng sòng bạc. Kiếm nhiều tiền một chút.

Không ngờ, Vương Đức Nghĩa kia lại bị đồng tiền che mù đôi mắt, lòng tham bành trướng muốn đi thu phí bảo hộ. Và rồi, ngài liền phái người đến.”

Tư Mã Phi cười khổ nói.

“ Thực sự có chút khôn vặt đấy, nhưng mà ở thời điểm đó làm điều đó chỉ là vô ích mà thôi.”

Nam Bất Hưu lắc đầu.

Có thể từ thông tin hắn tiến hành cuộc so tài cơ giáp để bắt đầu xây dựng bố cục, bắt lấy kỳ ngộ, quả thực sự nhanh trí không hề nhỏ, nhưng chỉ vì cái lợi trước mắt mà mở sòng bạc, hành động này lại cực kỳ ngu xuẩn.

Khôn vặt có, nhưng mà lại không có trí tuệ.

Từ thời khắc Tư Mã gia bọn hắn phá thành yêu ma còn công kích bọn họ, là đã biết bọn hắn không có được lòng người khác rồi.

Thông minh có thừa, trí tuệ chưa đủ.

Loại người này sẽ phải chịu đủ loại lận đận cả đời.

Oán trời trách đất, cho rằng ông trời cho mình quá ít ỏi. Kỳ thực đều là do hắn tự mình chuốc lấy.

Giống như Tư Mã Phi đây.

Thành thành thật thật, chăm chỉ chịu khó, tại sao không thể ra mặt? Hết lần này tới lần khác làm Thiên Môn, đi oai đạo,

Đương nhiên, lời này không có nghĩa nói Tư Mã Phi không tốt, mà ngược lại. Từ lúc tin tức cuộc tranh tài cơ giáp nổ ra, hắn có thể từ đó nhìn thấy cơ hội, nhân cơ hội vớt vác đôi chút. Loại bản lãnh này, không phải người bình thường nào cũng có được.

Nếu như không phải mình trừng trị nghiêm, vừa phát hiện đánh bạc liền lập tức chèn ép, thì bây giờ hắn có lẽ là đã vớt đủ tiềm, núp trong bóng tối vui vẻ đếm tiền rồi cũng nên.

Thành Kê Sơn có mấy trăm ngàn người, chỉ có hắn nhìn thấy được cơ hội và lập ra kế hoạch hành động. Có thể thấy hắn rất thông minh, cực kỳ nhạy bén với tin tức.

Nếu thay Nam gia thu thập tin tức, xây dựng một cơ cấu tình báo, thì dư dả có thừa. Có điều, phải cần được tôi luyện.

Cho hắn biết điều gì nên làm và điều gì không nên làm.

“ Ta cần ngươi làm một chuyện, nếu làm được, ngươi không cần phải lo lắng kẻ thù tìm đến cửa nữa, một nửa đời còn lại có thể sống trong vô lo vô nghĩ, nếu làm sai, thì chỉ có thể trách ngươi không có bản lãnh.”

“ Nếu như là vậy, ngươi sẽ không nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào từ ta. Có dám nhận hay không?”

Nam Bất Hưu lành lạnh nói ra.

Tư Mã Phi cực kỳ vui mừng, “ Xin hỏi Nam gia chủ muốn tôi làm chuyện gì? Tiểu nhân nhất định sẽ sắp xếp ổn thỏa.”

“ Làm cho vạn dân tự nguyện đồng ý để thành chủ Bỉnh Văn Ngạn xây dựng một tòa tượng đồng.” Nam Bất Hưu cân nhắc nói.

“ Hả?”

Tư Mã Phi ngạc nhiên.

Vạn dân đồng ý để thành chủ xây tượng đồng?

Cái này cũng được coi là nhiêm vụ à?

“ Biết rõ nhiệm vụ rồi thì đi làm ngay đi. Ta sẽ xem biểu hiện của ngươi thế nào.” Nam Bất Hưu khoát tay nói.

“ Rõ.”

Tư Mã Phi hồi phục lại tinh thần, vội vàng khom người lùi về sau rời đi.

Lúc đi ngang cửa, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, nói ra:

“ Chuyện là, Vương Đức Nghĩa sợ ngài muốn đối phó hắn, nên hắn đã đi tìm phong chủ Trường Sinh tông. Kính mong ngài cẩn thận một chút.”

Nam Bất Hưu khẽ nhíu mày, “ Đúng là loại động vật ăn cây táo rào cây sung mà. Lão Tử để ngươi thành danh, ngươi lại có tâm tư muốn chơi chó với Lão Tử. Qủa thực không thể bỏ qua được!”

Liền lấy pháp loa truyền âm ra, truyền tin cho Bỉnh Văn Ngạn.

Chỉ trong chốc lát, một đội Kiếm vệ rời khỏi phủ thành chủ, đi đến Trúc Tâm lâu, cầm danh sách ngọc giản nhanh chóng biến mất.

Không bao lâu sau, ở thành nội các truyền đến âm thanh thảm thiết.

Vương Đức Nghĩa ra khỏi cửa thành hỏi thăm được tung tích của phong chủ Hứa Hành Xương, nhanh chóng chạy đến.

Xa xa nhìn thấy Hứ Hành Xương đang đứng ở gò cao phía trên quan sát xung quanh, Vương Đức Nghĩa vô cùng vui mừng, tốc độ nhanh hơn.

Làm cho kiếm tu Tê Hà xung quanh chú ý đến, rối rít đuổi theo phương hướng của Vương Đức Nghĩa, lúc này, một đạo truyền thư bay đến vào trong tay một vị kiếm tu Trúc Cơ dẫn đầu.

“ Người này có ý đồ bất chính, giết không tha!!”

“ Rõ.”

Xoạch xoạch xoạch.

Hơn mười đạo kiếm đồng thời phát sáng, Vương Đức Nghĩa kia cũng không kịp kêu la đã bị chia làm mấy chục khúc trong nháy mắt.

Không lâu sau, trên cửa thành Kê Sơn liền treo lên một cái đầu người.

Phía trên ghi rõ: Có lòng tốt giúp đỡ, vậy mà không nghĩ đến việc chăm chỉ làm ăn mà lại mở sòng bạc, thu phí bảo hộ, khiến cho người khác nhà tan cửa nát. Tội lỗi đáng bị xử trảm.

Đầu người máu chảy dầm dề, Tư Mã Phi hoảng sợ, toàn thân toàn mồ hôi lạnh.

“ Thế lực Nam gia thống trị, thì ra khủng bố như vậy!”

Nếu hắn không đi Trúc Tâm lâu, thì có lẽ bây giờ trên tường thành sẽ có thêm một cái đầu được treo lên là hắn.

Trong thâm tâm vừa sợ hãi Nam gia vừa suy tư nhiệm vụ Nam Bất Hưu đã giao cho hắn.

Đồng ý để thành chủ lập pho tượng.

Còn phải để cho vạn dân tự lập!

Thành chủ không nói điêu đâu nhỉ? Để người đó lập pho tượng thì sẽ không đánh chết ta?

Còn nữa, ta phải làm thế nào để vạn dân đồng ý để thành chủ lập pho tượng đây?

Tư Mã Phi không có đầu mối nào, chỉ có thể mù mờ dạo quanh nội thành. Tìm kiếm cơ hội để thành chủ lập pho tượng. Hỏi thăm sự chuyện trước đây của Bỉnh Văn Ngạn.