“ Đồ Nam Bất Hưu điên, một chút thể diện của đại tiểu thư và Tề công tử bọn hắn cũng không cho.”

“ Bọn hắn chính là tài nguyên đỉnh cấp đại biểu đấy nhé!”

“ Cũng có thể là đã xảy ra chuyện chúng ta không biết cũng nên.”

“ Đừng làm loạn lỗ tai ta nữa! Những đại nhân vật này không phải là người chúng ta có thể đụng đến đâu.”

Mọi người thảo luận ầm ỉ.

Lý Trường Ninh, Tề Đông Dương và những người khác cười khổ.

Lý Trường Ninh bất đắc dĩ nói:” Xem ra quả thật đả thương trái tim Nam huynh rồi.”

“ Dẫn cường địch tới rồi bản thân chạy trốn, nếu là ta thì ta cũng sẽ tuyệt giao thôi.” Tề Đông Dương cười khổ nói.

“ Ta có thể nói gì nữa đây, hắn là người có thể cán đáng mọi chuyện chăng? Nếu mà không có hắn, chúng ta chắc sẽ phải thuận theo tự nhiên thôi.” Nhạc Phi Vũ hơi có chút đắc ý nói.

“ Ừ. Nam huynh quả thực có thể gánh vác mọi chuyện, lần này làm phiền huynh ấy rồi.” Mọi người gật đầu.

Long Khang Văn nói:” Nam huynh không phải là người hẹp hòi, chờ thêm một thời gian nữa. Đợi huynh ấy nguôi giận, chúng ta sẽ chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn, thành tâm xin lỗi huynh ấy.”

“ Ừm.”

Mọi người cực kỳ tán thành,

“ Cũng không biết trận chiến sẽ đi về đâu nhỉ? Nếu mà thắng, chúng ta có thể ngang nhiên tuyên dương ăn mừng chiến công của chúng ta!”

“ Nếu thật như vậy thì lưu danh sử sách cũng là chuyện hiển nhiên.”

Nghe lời này xong, ánh mắt mọi người đều sáng hết lên.

Dựa vào Trúc Cơ, một mình giết Yêu Vương, dẫn đến đại chiến, sau đó cương vực nhân tộc mở rộng 3000 dặm.

Chà chà!

Đây đều là những công lao lớn.

“ Nói một cách khác, nếu mà thắng sẽ thừa thắng xông lên, mở rộng về phía trước thêm 3000 dặm, thì sẽ triệt để đem khu vực núi vàng gộp vào trong phạm vi thế lực của nhân tộc chúng ta.” Ánh mắt Lý Trường Ninh sáng lên nói.

“ Ừ. Tì hộ đạo giả của chúng ta thương lượng trước một tiếng, bố trí cho bọn hắn một đường lui, không biết có giận chúng ta hay không.” Tề Đông Dương cười khổ nói.

Vừa nghĩ tới một lát nữa phải đối mặt với nhà hộ đạo giả, lòng dạ hắn có chút bất an.

Những người khác nghe vậy, ai nấy đều cười khổ.

Bọn hộ đạo giả kia đều là trong một lần ở yến hội được bọn hắn cứu nguy. Sau đó mới chạy thoát ra ngoài được, có rất nhiều công lao lớn.

Nếu như để bọn hộ đảo giả kia biết được hành vi lỗ mãng lần này của bọn hắn, thế nào cũng sẽ trừng phạt bọn hắn.

Nhưng mà bây giờ bắt buộc phải để bọn hắn làm rõ.

Chuyện này đúng là có chút đáng ghét.

...

Nam Bất Hưu làm ngơ tất cả mọi người, trở lại chỗ ở với khuôn mặt lạnh tanh, mở pháp trận ra. Nuốt chửng Hồi Linh đan, khôi phục pháp lực của bản thân.

Trước kia, chỉ một nhát búa đã hút khô tất cả pháp lực của hắn, tuy rằng lúc đó đã ăn Hồi Linh đan, nhưng cũng chỉ có thể khôi phục không đến một phần mười công lực.

Trước tiên cần phải khôi phục toàn bộ pháp lực, để có lực tự bảo vệ bản thân.

Nếu không thì một khi xuất hiện nguy hiểm, bản thân sẽ trở thành một con dê con chờ đợi bị làm thịt.

Tuy rằng với tình hình trước mắt có thể yêu ma đại quân sẽ không tiến công tiếp. Nhưng phải đề phòng ngăn chặn chu đáo.

Ai biết được thế cục sẽ phát sinh biến hóa gì chứ. Cẩn thận một chút cũng không phải là thừa thải.

...

Thành Kê Sơn.

Nam gia.

Ngay lúc đang dạy dỗ đệ đệ muội muội, Nam Định Thiên bất thình lình ngẩng đầu, nhìn về hướng thành Khai Long.

Không chỉ hắn mà tất cả tu sĩ Trúc Cơ trở lên đều phát sinh cảm ứng, nhìn sang.

“ Hửm? Bạo phát chiến tranh sao?”

Sau đó liền lục lọi đồ đạc bên trong Hạ Bay Dương, một lúc sau móc ra một cái vỏ rùa, trực tiếp ngồi xuống dưới đất, táy máy tới lui.

Hai người Nam Định Huyền và Nam Phượng Chiếu tò mò nhìn ca ca nhà mình, ngược lại Hạ Bay Dương không hề cảm thấy kinh ngạc, còn giúp hắn táy máy vỏ rùa.

Bọn hắn phát hiện, đại ca nhà mình hiểu biết rất nhiều. Thiên văn địa lý, bát quái trắc toán, pháp thuật thần thông, linh dược, linh tài vân vân..., không có thứ gì là không biết, không có điều gì là không hiểu cả.

Chỉ cần bọn hắn hỏi, đại ca hắn nhất định có thể cho bọn hắn một đáp án cặn kẽ.

Điều này đã làm cho hai nhóc từ e ngại biến thành sùng bái hắn.

“ Đại ca, huynh đang làm gì vậy?”

Vỏ rùa này bọn hắn chưa từng thấy qua bao giờ, nhưng bọn hắn biết chắc hẳn có một công dụng nào đó.

--bói toán.

“ Ta tính thử xem phụ thân, mẫu thân ta có gặp nguy hiểm hay không!”

Vừa nói vừa tiếp tục bói bài.

Chỉ chốc lát sau, hiện ra một lá quái tượng.

“ An toàn!”

Chân mày đang nhíu lại của Nam Định Thiên nhanh chóng giản ra, đem vỏ rùa bỏ lại vào trong Hạ Bay Dương.

“ Được rồi, tiếp tục học tập thôi. Không được có ý định tẩu thoát!” Nam Định Thiên nói như ông cụ non.

“ Đại ca, chúng ta rất lâu không được thấy phụ mẫu rồi, hay là đi Long thành tìm bọn họ nha?”

“ Ăn nói hàm hồ!”

Nam Định Thiên quát lớn, “ Thành Khai Long là chiến trường, vô cùng nguy hiểm. Nếu như chúng ta đi tới đó, phụ mẫu chăm lo cho đệ và muội thì sao có thể làm nhiệm vụ được!”

“ Thế nhưng muội nhớ mẫu thân!” Nam Phượng Chiếu bĩu môi, miệng ủy khuất nói.

“ Đừng nghĩ tới chuyện đó nữa, lo học tập giỏi cho ta. Nếu còn suy nghĩ lung tung, ta sẽ cẩn thận dạy đệ và muội một chút võ đạo.”

Mặt Nam Phượng Chiếu lập tức xụ xuống, “ Được rồi.”

Dạy võ đạo, nói cho dễ nghe vậy thôi chứ thực ra là dựa vào danh nghĩa dạy dỗ để đánh bọn hắn thì đúng hơn.

Nàng không muốn bị đánh đâu.

Nhưng vẫn rất muốn đến Long thành xem một chút!

...

Thành Khai Long.

Nam Bất Hưu khôi phục tất cả pháp lực xong, lúc này mới đi ra khỏi phòng, bay thẳng đến đỉnh lầu, nhìn về phía chiến trường.

Ở nơi chiến trường phương xa kia, chỉ còn rải rác một vài Yêu Vân, Nhạc Võ Quân và Thiên Sát Quân đang vây quét yêu ma, xem ra không bao lâu nữa trận chiến sẽ kết thúc. Mà lần này không nghi ngờ gì sẽ là thắng lớn.

Mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, đám Yêu Vân lẻ tẻ kia vẫn còn ở đó.

Nam Bất Hưu không buồn ngủ, không chỉ có hắn mà hầu như tất cả mọi người ở thành Khai Long đều không buồn ngủ, chăm chú nhìn về phía chiến trường.

Đến lúc rạng sáng, tiếng chém giết đột nhiên lại vang lên. Nam Bất Hưu liền vội vàng mở Thiên Nhãn Lôi Mục nhìn bề phía chiến trường, liền thấy một lượng lớn Yêu Vân đang kéo tới. So với Yêu Vân trước kia không nhỏ hơn bao nhiêu.

Sắc mặt Nam Bất Hưu biến đổi, “ Cần phải chống đỡ!”

Ngay thời khắc hắn cau mày, thành Khai Long bổng vang lên một âm thanh gấp gáp:

“ Tất cả tướng sĩ Nhạc Võ Quân, tu sĩ cấp Nguyên Anh trở lên theo ta đi tiếp viện!”

“ Tất cả mọi người còn lại lập tức lên tường thành! Lấy tu sĩ Kim Đan làm chủ, phòng ngự tường thành!”

“ Người thấy nguy mà chạy trốn, trảm !!”

Dứt lời, tất cả tướng sĩ Nhạc Võ Quân bay lên trời, vô số đại tu Nguyên Anh từ mỗi một cửa hàng bay ra, tạo thành chiến trận bay về phía chiến trường.

Toàn bộ tu sĩ Kim Đan bay cao lớn tiếng kêu lên, tất cả mọi người di chuyển, bay về phía tường thành.

Nam Bất Hưu mang theo Lưu Như Mạn và Nhan Nguyệt Nhi, tất cả đều có mặt ở hàng ngũ.

Sự hưng vong của quốc gia đều là trách nhiệm của mọi người.

Bảo hộ thành Bảo gia, càng là trách nhiệm của tất cả mọi người.

Ở Đại Hoang không ai có thể vứt bỏ trách nhiệm của mình.

Lúc này Long thành trống rỗng, bọn hắn cũng nên tiến lên giúp đỡ bảo vệ gia viên rộng lớn này.

Tất cả mọi người đều hiểu rõ, Nhạc Võ Quân không để ý Long thành, cho toàn thể xuất quân đồng nghĩa với việc chiến trường xảy ra bất lợi lớn, đã đạt đến mức độ sinh tử tồn vong.

“ Ta là Đại Đỉnh Tiên Tông Âu Dương Thiến Nhi, khu vực thứ 66 hào long tiết, toàn bộ lấy ta làm chủ! Tất cả mọi người phải nghe theo mệnh lệnh của ta vô điều kiện, kẻ nào dám trái lệnh, giết không tha!”

Âu Dương Thiến Nhi rống to.

“ Rõ!”

Tất cả mọi người đồng thanh hô to.

“ Người có pháp lực hùng hậu lập tức chia ra đi đến các tọa độ pháp trận khác nhau để đề phòng linh lực không đủ!”

“ Người có uy vọng, tổ chức thì lên tường thành phòng ngự!”

“ Nhớ kĩ, chết cũng không được lùi bước!”

“ Rõ!”

Tất cả mọi người đồng thanh đáp ứng.

Trong lúc nhất thời, toàn bộ bên trong Long thành, ý chí chiến đấu ngút ngàn.