Trúc Tâm lâu.

Đồng Quan cười nói: “ Ngươi cố tình giao cho hắn một nhiệm vụ không thể hoàn thành được sao? Thế nào, không hài lòng à?”

Nam Bất Hưu lắc đầu cười nói: “ Không hài lòng thì hắn đã sớm chết rồi. Chẳng qua muốn tôi luyện hắn một phen.”

“ À”

Hai người nhìn nhau cười một tiếng.

“ Lần này phải đa tạ Đồng lão ca rồi, giúp cho ta tìm ra một nhân tài hiếm có.”

“ Ha ha đúng vậy.”

Có nhân lực, trong lòng Nam Bất Hưu như trút được gánh nặng lớn.

Mấy ngày qua quan sát Tư Mã Phi, phát hiện hắn đang cố gắng thu thập tin tức.

Nam Bất Hưu âm thầm gật đầu. Liền khai báo cho Nhan Hữu Hổ, để hắn chú ý Tư Mã Phi một chút. Lúc cần thiết có thể bảo vệ mạng sống cho hắn.

“ Ta cũng nên khởi hành đi thành Khai Long rồi.”

“ Nhân ca, bốn tên tiểu gia hỏa này giao cho huynh đấy. Nếu bọn chúng nghịch ngợm thì cứ đánh thật mạnh vào, tuyệt đối đừng sợ đánh đau chúng.”

Nam Bất Hưu nói.

Nhan Hữu Nhân gật đầu: “ Yên tâm đi đi, ở chỗ này của ta không chịu khổ được đâu.”

Nam Bất Hưu nhìn về phía Tiểu Định Thiên nói: “ Định Thiên, con là lão đại, nhớ phải chăm sóc kĩ đệ đệ và muội muội của con. Nếu gây rắc rối, trở về ta sẽ không tha cho con đâu đấy.”

“ Con rõ rồi thưa cha. Có con ở đây, bọn chúng đều sẽ thật ngoan ngoãn, tuyệt đối không quấy rối đâu.” Tiểu Định Thiên vỗ ngực đảm bảo nói.

Hai người Tiểu Định Huyền, Tiểu Phượng Chiếu trợn mắt.

“ Các con hãy ngoan ngoãn ở nhà, một vài tháng sau ta và mẫu thân sẽ quay trở lại.”

Lưu Như Mạn, Nhan Nguyệt Nhi trấn an mấy tên tiểu tử kia một lát rồi cùng nhau bay về phía thành thị.

Vì ba người Tiêu Thiên Thần, Đỗ Thiên Ngạo, Cao Cửu Hà vừa mới tân hôn, còn đang tận hưởng tuần trăng mật nên tạm thời không về thành Khai Long.

Nam Bất Hưu cũng không chờ bọn họ, gọi Âu Hạo, Mạc Trường Mệnh và những người khác cùng trở về thành Khai Long.

Vừa ra khỏi thành Kê Sơn liền thấy trên bầu trời, mỗi người Trường Sinh tông đều cầm một chiếc la bàn, tra xét những thứ xung quanh.

Tứ phương đều có người của kiếm phái Tê Hà bảo vệ.

Nam Bất Hưu và những người quen chào hỏi lẫn nhau, rồi mang theo hai nàng rời khỏi, bay về thành thị.

Tới nơi vừa vặn có một chiếc thuyền buôn đi đến thành Khai Long.

Nam Bất Hưu ngồi lên, bay về thành Khai Long.

Đến thành Khai Long, sau khi đến chấp sự điện báo cáo đôi chút, Nam Bất Hưu liền đi tìm Long Khang Văn. Cửa hàng của Âu Dương Thiến Nhi sư tỷ hắn không thể tới được. Bởi vì sau khi cuộc so tài cơ giáp kết thúc, Âu Dương Thiến Nhi liền mang theo mấy sư đệ, sư muội của Đại Đỉnh Tiên Tông đến thành Khai Long. Bọn họ nhất định sẽ có mặt trong cửa hàng.

Nam Bất Hưu không muốn làm khó sư tỷ, cũng không muốn nhiều người cùng chen chúc trong một tòa tiểu lâu. Cho nên, trước hết đi tìm Long Khang Văn, để hắn mua giúp một cửa hàng ở thành Khai Long đã.

Hắn chuẩn bị mở một cửa hàng cơ giáp khôi lỗi ở thành Khai Long, không những để làm phương tiện cho bản thân, còn có thể thu về không ít lợi nhuận nữa.

Phải biết là, hắn mở cửa hàng bán giáp ở thành Khai Long, so với thành Kê Sơn đắt gấp 10 lần đấy.

Tìm đến nơi ở của Long Khang Văn.

“ Long thiếu đã đi theo đại tiểu thư để làm nhiệm vụ rồi, bọn họ mấy ngày nay vẫn chưa trở về.” Người ở lối vào chấp sự nói với Nam Bất Hưu.

“ Không có ở nhà?!”

Nam Bất Hưu cau mày.

Chuyện này không phải toang rồi sao? Muốn mình ở khu nhà nhỏ rách nát kia?

Nam Bất Hưu suy nghĩ một hồi, trực tiếp đi đến tửu lâu, thanh toán ba tháng tiền phòng.

Hiện tại mình là người có tiền, không nhất thiết phải bạc đãi bản thân làm gì.

Sau đó tụ tập một đám người cùng nhau uống rượu. Mở quyển nhiệm vụ ra, tìm kiếm nhiệm vụ mới nhất, để ngày mai đi làm nhiệm vụ luôn.”

“ Ồ nhiệm vụ Oanh Tạc Phong không có ai làm hết à? Vừa hay, ngày mai cùng nhau đi hoàn thành nhiệm vụ.”

Một đêm yên tĩnh.

Sáng sớm hôm sau, ba người vừa đi ra khách sạn liền bất ngờ đụng phải một người.

--- Nghiêm Yên!

“ Nghiêm Yên, ngươi lại hết tiền à?”

Không thể trách Nam Bất Hưu nói như vậy được, thật sự là nhìn hoàn cảnh hiện tại của Nghiêm Yên có chút thảm thương.

Nghiêm Yên lúc này so với trước kia càng thảm hơn nhiều, y phục rách tung tóe, không ít chỗ thủng một lỗ lớn, tóc cũng xốc xếch vô cùng, trên mặt bụi bám lem nhem.

Giống như là bị ai đó hung hăng đánh một trận vậy.

“ Xem thường ai thế?”

Nghiêm Yên xoay người trừng mắt, động tác trừng mắt này vô tình trụng trúng vết thương trên mặt, nhất thời làm nàng la lên vì đau.

“ Đây là 100 khối linh thạch thượng phẩm trả lại cho ngươi, về sau chúng ta không nợ không nần gì hết đâu đấy.”

Nghiêm Yên ném một cái túi đựng đồ về phí Nam Bất Hưu rồi rời đi, không thèm quay đầu nhìn lại.

“ Uầy, không cần, chờ sau này trả cũng được.”

Nam Bất Hưu cầm lấy túi trữ vật hô to.

Nghiêm Yên vung tay, vội vã hòa vào trong dòng người.

“ Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy?”

Nam Bất Hưu buồn bực, cướp đoạt của ai mà bị đánh thành bộ dạng như vậy thế.

Có người hiểu rõ nội tình kể lại:” Hôm qua Nghiêm cô nương đi tới núi Hầu Nhi, chắc hẳn là bị đám hầu tử kia đánh rồi.”

Nam Bất Hưu trong lòng hơi động nói:

“ Núi Hầu Nhi? Nơi đó có nhiều Hầu Tử không?”

“ Không ít, có điều, ta khuyên các người tốt nhất không nên đến đó. Hầu tử ở núi Hầu Nhi không biết xảy ra chuyện gì, khoảng thời gian này thực lực của chúng bỗng nhiên tăng cao, vốn dĩ chỉ là Yêu Hầu nhị giai hạ đẳng, bây giờ thực lực ngày ngày tăng lên. Có không ít Hầu Tử đã đạt đến cấp nhị giai trung đẳng rồi.

Hơn nữa, mỗi người đều học thuật quăng ném, độ chính xác cao đến dọa người. Không ít người đều đã bị bại trận ở đó. Tiểu đội thông thường không thích hợp tới đó đâu.”

Người kia nói xong liền đi mất.

Có thể nhìn thấy trên đầu của hắn có một cái túi phồng lên, nghĩ lại đúng là thua thiệt không ít.

Trong lòng Nam Bất Hưu quả thực hơi dao động, hôm nay yêu hồn của cơ giáp Huyền Viên đã sắp không theo kịp tiết tấu của hắn rồi. Vừa hay cần yêu hồn cao cấp hơn thay thế.

Có điều, nếu như là nhị giai thượng đẳng thì tốt biết mấy, có thể kéo dài đến khi kỳ Kim Đan của hắn kết thúc.

Nhị giai trung đẳng vẫn hơi thấp một chút. Tìm kiếm núi Hầu Nhi trong quyển nhiệm vụ chợt phát hiện, chỗ đó toàn là nhiệm vụ tam tinh trở xuống. Không thích hợp để hắn ra tay.

Lắc lắc đầu, cũng không cần bận tâm quá nhiều.

“ Trung đẳng có chút thấp, không biết thời gian sau có lên được đến thượng đẳng hay không, lên được tam giai thì tốt quá.”

“ Đi. Trước tiên đi đến núi Qủy Khốc đã, diệt Oanh Tạc Phong rồi tính tiếp.”

Tiêu diệt tổ Oanh Tạc Phong, nhiệm vụ cấp năm sao.

Oanh Tạc Phong có rất nhiều con ong đực có thực lực nhị giai trung đẳng và thực lực nhị giai thượng đẳng, Phong Hoàng thì có tam giai hạ đẳng.

Chỉ là, tuy rằng Phong Hoàng đẳng cấp cao, nhưng chiến lực không quá nổi trội.

Bởi lẽ Phong Hoàng bình thường đều núp ở trong tổ ong, cực kỳ ít đi ra ngoài.

Hơn nữa, thủ đoạn công kích của Phong Hoàng cực ít, chỉ có một cái công kích bằng sóng âm. Thủ đoạn công kích của nó cũng không quá lợi hại, chỉ là sản sinh cuồng phong mà thôi.

Sản sinh cuồng phong vô hạn mới là chỗ nan giải.

Cho nên muốn tiêu diệt tổ Oanh Tạc Phong, phải dùng tốc độ nhanh nhất giết chết hết ông thợ của Oanh Tạc Phong mới được.

Nếu không thì, trận chiến không biết bao giờ mới đi đến hồi kết.

Vào nơi rừng núi hoang dã, Nam Bất Hưu vẫn cẩn thận hành động. như mọi khi

Huyền Lang ở phía trước mở đường, Huyền Hổ hành tẩu trong lòng đất, Huyền Viên hộ vệ tứ phương, Huyền Phong phù trợ bên cạnh, Huyền Ưng bay lên không trung quan sát và cảnh báo khi cần.

Nam Bất Hưu mang theo Lưu Như Mạn và Nhan Nguyện Nhi hai bên, cứ thế mà đi.

Làm như vậy thì bất kể là công kích từ phương hướng nào đều có thể nhanh chóng đáp trả.

Không quá trăm dặm, Nam Bất Hưu bỗng nhiên hô lên một tiếng kinh hãi.

“ Phu quân làm sao vậy?” vợ hai hỏi thăm.

“ Các nàng có phát hiện tà túy trở nên mạnh hơn so với lúc trước hay không?”

Nam Bất Hưu chỉ vào tà túy của một tảng đá khuất sau bóng tối nói.

Tà túy ban ngày đều trốn ở phần bóng tối trong hang động. Chỉ có một số rất ít tà túy cấp bậc cường đại mới dám hành tẩu dưới ánh mặt trời.

Đoạn đường từ nãy đến giờ, hắn để ý có không ít tà túy cấp bậc cao rồi.

Điều này trước kia là cực kỳ hiếm thấy.