Trở lại khách sạn.

Nghiên cứu nhiệm vụ ngày mai.

“ Huyền Viên đã gia tăng lên được 10 tổ, 70 chiếc. Nhiệm vụ cấp năm sao không nói càn quét, cũng có thể tùy tiện nói là hoàn thành.”

“ Nhưng mà, hiện tại nhu cầu về yêu hồn của ta cũng không quá nhiều. Vậy nên cũng có thể làm một vài nhiệm vụ khác. Mỗi ngày cùng yêu trùng giao thiệp, cũng khá nhàm chán.”

“ Ngược lại có thể dùng một ít Yêu Hầu, Yêu Hổ, yêu thú loại Yêu Lang, để thay thế Huyền Lang, Huyền Hổ, Huyền Viên. Dù sao thì việc tu vi ngày một tấn thăng cũng khiến cho những khôi lỗi cơ giáp này dần dần không còn đuổi kịp tốc độ thăng cấp của ta nữa rồi.”

“ Tìm một vài nơi có đàn Yêu Hầu, Yêu Hổ, Yêu Lang nhị giai thượng đẳng.”

Nam Bất Hưu lấy đồ quyển nhiệm vụ ra, tìm kiếm nhiệm vụ ở Úng Sơn Đồng.

“ Ồ, tiêu diệt một con Hắc Hổ thực lực nhị giai thượng đẳng quả nhiên là nhiệm vụ ngũ tinh.”

Phía dưới còn có một đoạn giới thiệu nhiệm vụ ngắn gọn.

“ Hành tung bất định, hư hư thực thực nắm giữ và khống chế năng lực trành quỷ. Đến nay đã có ba chi đội tổn thất dưới móng vuốt của Hắc Hổ.”

“ Thì ra là như vậy.”

“ Đến tận sau khi Hắc Hổ giết hại ba chi đội thì mới thăng cấp nhiệm vụ lên cấp năm sao đó à!”

“ Nhiệm vụ này ngược lại rất thích hợp với ta.”

Nam Bất Hưu sáng tỏ.

Về phần cái gì mà trành quỷ với không trành quỷ, Nam Bất Hưu chẳng thèm để mắt đến.

Thực sự cho rằng Vạn Hồn Phiên, Diệt Hồn Đinh và Âm Dương Tỏa đều thích ăn chay sao? Chỉ là đang kiềm chế mà thôi.

Chọn xong nhiệm vụ, Nam Bất Hưu liền dẫn hai thê thiếp đi dạo quanh mấy cửa hàng đang mở. Xem xem có thể nhặt được đồ tốt hay không.

“ Mãnh vỡ thổ pháp bảo mới ra là đây! Mua được là bội thu lớn. Không mua được là rất thua thiệt đó nha!”

“ Đại yêu trứng đỉnh cấp. Chỉ với một đồng quân công, tiện nghi, giá rẻ vô cùng!”

“ Toàn bộ hết thảy chứa một khối linh thạch trung phẩm, không mua được là rất thua thiệt, không mua được là yếu kém.”

“ ...”

“ Mãnh vỡ pháp bảo!”

Trong lòng Nam Bất Hưu có hơi dao động, trước đây hắn quả thật đã nhặt được mãnh vỡ pháp bảo.

Bây giờ mãnh vỡ pháp bảo kia đang ở trên người Lưu Như Mạn, là đòn sát thủ lợi hại của nàng.

“ Đi xem một chút đi.”

Ba người men theo tiếng nói, liền thấy một gian hàng bu đầy người xung quanh.

Năm mồm miệng bảy hỏi thăm.

Bên trên gian hàng bày bán đầy toái phiến vừa mới đào được từ trong đất, có toái phiến khôi giáp, có toái phiến bảo kiếm, có toái phiến bảo đao, còn có mấy khôi giáp phiến cực lớn nữa.

Vừa nhìn đã biết là lân phiến trên người đại yêu ma rồi.

“ Mỗi cái 100 quân công, toàn bộ không được trả giá!”

“ Ngươi cướp của đấy à! Mấy toái phiến pháp khí này của ngươi mà đáng giá tận 100 quân công?”

“ Pháp khí gì chứ! Đây chính là mãnh vỡ pháp bảo. Ta đã rất vất vả mới tìm được từ dưới đất đấy.”

“ Không có nhãn giới thì sao biết được lời ngươi nói là thật hay giả chứ. Nếu ngươi lừa phỉnh ta mua một chiếc luyện khí sư vô dụng thì sao. Những mãnh vỡ này của ngươi, đến một chút linh khí đều không có, sao có thể nói là mảnh vỡ pháp bảo được!”

“ Phải biết rằng bảo pháp và những pháp khí khác không giống nhau, cho dù biến thành toái phiến cũng sẽ nắm giữ một lượng linh lực.”

“ Ngươi nhìn kĩ những thứ này đi, một chút linh lực cũng không có. Còn dám nói là mãnh vỡ pháp bảo? Lừa gạt người không có kiến thức còn chấp nhận được. Chứ định lừa chúng tôi thì không có cửa nhé!”

“ Ta cũng sẽ không để ngươi đi về tay không đâu, một quan công đổi lại tất cả gian hàng này của ngươi đều thuộc về ta. Thấy thế nào?”

“ Góc tường bên kia rất mát mẻ, xin mời!”

“ Ây da, nhìn ngươi này, mua bán chẳng có chút tình người gì cả, ngươi làm sao có thể đuổi khách đi như vậy chứ.”

Người kia phẩy tay áo bỏ đi, những người khác nhìn thấy vị luyện khí sư nói như vậy, tự nhiên nhận ra những thứ này đều là lừa đảo, cũng nhanh chóng tản đi hết.

100 quân công không phải là một số lượng nhỏ.

Đối với người có tiền có của, 100 quân công, không thành vấn đề.

Nhưng đối với những tu sĩ phổ thông, thì 100 quân công trong hơn mười ngày chưa chắc đã kiếm lại được tiền lời.

“ Haizzz, đừng đi mà, đây thực sự là mảnh vỡ pháp bảo đó! Các ngươi chẳng lẽ không biết bảo vật tự hối sao?”

Chủ quán vội vàng nói.

Đám người dần tản ra, lúc này Nam Bất Hưu mới nhìn thấy rõ tướng mạo của chủ sạp.

Là một người trẻ tuổi cỡ hai mươi, không mặc trang phục của tông môn nào hết, hẳn đúng là một tiểu thành hoặc tiểu gia tộc nào đó.

Nam Bất Hưu nhìn những toái phiến đang bày biện trên gian hàng.

Không phải là mãnh vỡ pháp bảo, chắc đúng là toái phiến cao giai pháp khí rồi.

Không biết chôn dưới đất đã được bao lâu, giờ đã thành một khối đồng nát sắt vụn không có giá trị rồi.

Thấy Nam Bất Hưu đi tới, chủ quán lập tức hưng phấn.

“ Vừa nhìn đã biết ngài rất tinh mắt.”

“ Cũng không hẳn.”

Nam Bất Hưu thuận miệng nói một câu, liền lục lọi đồ trong gian hàng. Mục đích của việc lục soát không phải là sửa mái nhà dột. Mà là vì cảm nhận được một linh hồn khí tức từ một khí vật nào đó trên thân của người này.

Vừa nãy, đúng lúc định rời đi liền thì giác quan nhạy bén của hắn liền cảm nhận được một âm hồn khí tức.

Nên lập tức đến xem một chút.

Chứ không thì một ít đống nát sắt vụn như này, làm sao khiến hắn hứng thú nổi chứ.

Từng khối toái phiến mở ra, bên trong có chứa một khối toái ngọc, hơi thở kia chính là được truyền ra từ bên trong toái ngọc.

Chủ quán thấy Nam Bất Hưu cầm ngọc toái lên, ánh mắt liền lộ ra một nụ cười thâm sâu như ẩn như hiện rất khó phát giác.

Mua đi chờ chi, chỉ cần ngươi mua nó, ta có thể tự tin tuyên bố có người vừa mua thứ tốt. Đống đồng nát sắt vụn đó vậy là có thể bán ra cao hơn rồi.

Toái ngọc không lớn, có kích thước chỉ bằng đầu ngón tay. Cầm trong tay liền xuất hiện một tia ôn lương.

Nam Bất Hưu dùng Thiên Nhãn Lôi Mục nhìn xuyên vào trong, nhìn thấy bên trong có một âm hồn đang bị khóa lại.

Là một con dã cẫu. Hơn nữa, lại là một con dã cẫu phổ thông. Cũng không phải là nhập giai.

Mặt Nam Bất Hưu đen lại, không chỉ có khối toái ngọc kia, Nam Bất Hưu còn cảm nhận được nhiều toái phiến chứa đựng linh tính ở bên trong. Thiên Nhãn Lôi Mục vừa nhìn đã thấy bên trong những mãnh vụn kia thế mà lại chứa đựng linh tài khoáng.

“ Cái tên này, ngươi không thể thành thật làm ăn được sao?”

Người bán hàng rong kia sững sờ, mặt lập tức liền xị xuống: “ Kiếm miếng cơm chẳng dễ dàng gì. Xin lão đại đừng vạch trần chuyện này.”

Nam Bất Hưu lắc đầu rời đi.

Đều là vì sinh tồn cả.

Đi được một đoạn hai nàng mới bắt đầu hỏi đã phát hiện ra điều gì.

Nam Bất Hưu kể lại chuyện vừa nãy.

Lưu Như Mạn: “ Lòng người thật hiểm ác!”

Nhan Nguyệt Nhi: “ Thế mà lại dùng đồ giả để lừa tiền. Không đáng làm nam tử tí nào.”

“Phu quân, may nhờ chàng nhanh tí, không thì chúng ta rất có thể đã bị lừa tiền rồi.”

Nam Bất Hưu lắc đầu, “ Những gian hàng rong này đều đã được tinh luyện cả, chuyên lừa lộc trắng trợn. Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Trừ phi là những người quả thật cái gì cũng không biết, có vận khí tăng cao.”

Ba người cười cười nói nói, đi dạo quanh từng gian hàng.

Tuy rằng không nhặt được bảo bối nào tốt, nhưng cũng kiếm được một khối linh tài tứ giai hiếm thấy. Cũng nói như không tồi.

Đang đi thì Nhan Nguyệt Nhi kéo cánh tay Nam Bất Hưu lại.

“ Phu quân, chàng nhìn kìa, tiểu tam đó đang mở quán ở đây!”

Nam Bất Hưu nhìn thuận theo phương hướng ngón tay Nhan Nguyệt Nhi, liền nhìn thấy Nghiêm Yên đang hào sảng ngồi ở đó, trước mặt gian hàng bày bán đầy các loại bảo thạch, mỗi cái đều tản ra hào quang.

Có không ít nữ tử vây quanh trả giá.

“ Gì mà tiểu tam, người ta là Nghiêm Yên! Đừng gọi tiểu tam này tiểu tam kia nữa. Ảnh hưởng không tốt đến người ta.“ Nam Bất Hưu đen mặt nói.

“ Hì hì, biết rồi. Đi, bảo thạch kia thực sự rất đẹp mắt. Chúng ta cũng mua mấy khối đi.”

Hai nàng khoác tay đi mua bảo thạch, Nam Bất Hưu không đi, toàn là một đám nữ nhân, một đại lão gia như hắn đi thì có chút không ổn.

Đang đứng nhàn nhã thì cách đó không xa truyền đến tiếng quát lớn:

“ Nam lão đại!”

Là Mạc Trường Mệnh.

“ Ta đang muốn đi tìm ngươi đây, không nghĩ lại trùng hợp như vậy.” Mạc Trường Mệnh dẫn một đám người hừng hực đi đến.

“ Mạc huynh! Sao thế?” Nam Bất Hưu cười nói.

“ Có người phát hiện được một lượng lớn rượu ngon trong sơn động ở núi Hầu Nhi. Ta đến tìm Nam lão đại hỏi một chút xem có hứng thú đến núi Hầu Nhi uống một chuyến hay không.” Mạc Trường Mệnh cười nói.

“ Rượu ngon?”

Nam Bất Hưu không hứng thú lắm, hầu tử trong đám hầu nhi kia cao nhất cũng chỉ mới nhị giai trung đẳng, cũng không có linh quả cao phẩm gì hết, ủ ra rượu thì nhiều lắm cũng chỉ là nhị phẩm thôi.

Hơn nữa nhiệm vụ nơi đó chỉ đạt cấp tam tinh, không đáng để hắn xuất thủ.

“ Ngày mai ta phải đi kiếm đầu hắc hổ phiền phức kia, không thể đi núi Hầu Nhi được rồi.”

“ Vậy được thôi. Cùng uống một ly cũng được.”

“ Được, để ta nói với Như Mạn và Nguyệt Nhi một tiếng.”

Quyết định xong xuôi, cả đoàn người hừng hực đi tới tửu lâu.