Nam Bất Hưu bay về phía tường thành. Không ít người tự động tập hợp theo phía Nam Bất Hưu.

“ Nam lão đại!”

“ Nam lão đại có quyền cao chức trọng nhất, mời ngài chủ trì đại cuộc.”

“ Mời Nam lão đại chủ trì đại cuộc!”

Mọi người rối rít mở miệng.

Quần long vô thủ nhất định sẽ sản sinh tai họa.

Một khi nhiều người lâm vào tình cảnh nguy hiểm, hoặc mắc kẹt ở nơi hoang dã, rừng hoang thì nhất định phải ngay lập tức chọn lựa đội trưởng chỉ huy, chọn lựa đầu rồng tiên phong.

Tất cả mọi người cũng bắt buộc phải nghe theo mệnh lệnh của đầu rồng. Cho dù người này có tài năng chỉ huy như thế nào đi chăng nữa. Như vậy mới có thể ổn định vững chắc tinh thần của một đoàn thể trong thời gian ngắn nhất.

Nếu mà đầu rồng không hiệu quả thì sau đó mới tiến hành thay đổi, cũng không thể không có đầu rồng được.

Nam Bất Hưu biết rõ đạo lý này.

Giống như Âu Dương Thiến Nhi chủ động đứng lên vậy, hắn cũng muốn chủ động đứng ra chỉ huy mọi người, cùng họ đối mặt với kẻ địch.

Lúc này không phải là thời điểm lề mề, khiêm nhượng từ chối.

Dừng ở tường thành, lớn tiếng nói:

“ Ta là Nam Bất Hưu của thành Kê Sơn, khu vực số 66 Long Tiết thành sẽ do ta phụ trách.”

“ Người nào không nghe lệnh ta, giết!”

“ Người nào khuyến khích kẻ khác làm loạn, giết!”

“ Người nào thấy địch liền bỏ chạy, giết!”

“ Kẻ nào có ý kiến mời bước ra!”

Nam Bất Hưu hô to, dùng Thiên Nhãn Lôi Mục nhìn quanh toàn bộ thành.

Nếu như bây giờ có người nói một chữ không, Nam Bất Hưu sẽ không chút do dự giết chết hắn.

Dùng người đó để lập uy.

Bất kể người đề xuất kia có là đại tu Kim Đan, cấp bậc lớn hơn hắn đi chăng nữa thì chỉ cần dám nói chữ Không, hắn đều dám giết.

Thời gian không chờ đợi ai cả, vậy nên buộc phải trong khoảng thời gian ngắn tạo uy tín, tạo uy vọng.

Lề mề, do dự đủ điều sẽ là tai hại giết chết tất cả mọi người.

Lúc này, nhân duyên và đại danh của Nam Bất Hưu bắt đầu phát huy tác dụng lớn. Có không ít đội trưởng tiểu đội tinh anh có danh tiếng rối rít đáp ứng:

“ Chúng tôi nguyện nhận Nam lão đại làm đội trưởng, nghe theo hiệu lệnh của Nam lão đại!”

“ Nghe theo Nam lão đại, người nào dám không nghe, giết hết!”

“ Nam lão đại xin hãy ra lệnh!”

“..”

“ Được.”

Nam Bất Hưu nhìn quanh một vòng, thấy không có người phản đối liền ra lệnh cho quần chúng nhân dân.

Cho dù là đại tu Kim Đan đều phải nghe lệnh hắn.

Tu vi cao đôi khi cũng không thể đại diện cho năng lực được.

Lập tức lớn tiếng nói:

“ Tất cả nghe lệnh phòng ngự tường thành. Tất cả đại tu Kim Đan, tiểu đội trưởng, sư huynh sư tỷ tông môn, tu sĩ thượng tông, tộc trưởng gia tộc, trưởng giả, thế lực chi chủ vân vân, chỉ cần từng có kinh nghiệm tổ chức thì lập tức tới tìm ta báo cáo!”

“Rõ!”

Mọi người đồng thanh đáp ứng, đại tu Kim Đan, tiểu đội trưởng, sư huynh sư tỷ tông môn.... rối rít tụ họp ở chỗ Nam Bất Hưu.

Nam Bất Hưu nghiêng đầu nói với Lưu Như Mạn:

“ Đi nói với sư tỷ, tường thành từ nay do ta phụ trách, có chuyện gì cứ trực tiếp xuống đây gặp ta nói chuyện. Ngoài ra, từ giờ trở đi, nàng sẽ cùng ta và sư tỷ truyền lệnh cho binh đoàn.”

“ Được!”

Lưu Như Mạn cũng không từ chối, chào tạm biệt một cái rồi nhanh chóng bay về phía Âu Dương Thiến Nhi.

Lúc này một đám người bắt đầu tụ tập bên cạnh Nam Bất Hưu.

“ Trước tiên các tu sĩ Kim Đan lùi về phía sau.”

“ Các tiểu đội trưởng tiến lên phía trước!”

“ Tôi là tiểu đội trưởng thành Hoa tinh nhuệ, Kiều Ti!”

“ Ngươi hãy đi thu nạp tán nhân, mở rộng tiểu đội lên một trăm người, rồi đến phụ trách khu vực thứ nhất của tường thành.”

“ Vâng, nguyện bảo vệ Long thành đến khi nhắm mắt xuôi tay.’

Kiều Ti hét lớn một tiếng rồi bay về phía khu vực đoạn thứ nhất của tường thành, vừa bay vừa nói to:

“ Tiểu đội thành Hoa tinh nhuệ, tập hợp về hướng của ta! Những người khác, ai muốn thì theo ta trú đóng tường thành cho đủ một trăm người!”

“ Tôi đi!”

“ Tôi!”

Nghe nói gia nhập tiểu đội thành Hoa tinh nhuệ, ai nấy đều rối ít đáp ứng, hội tụ về chỗ Kiều Ti.

“ Ngươi phụ trách khu vực tường thành ở đoạn thứ hai, cũng là một trăm người y như vậy.”

“ Rõ.”

“ Ngươi...”

Nam Bất Hưu nhanh chóng hạ lệnh, Nhan Nguyệt Nhi bên cạnh nhanh chóng ghi chép.

Một giờ đồng hồ sau tất cả mệnh lệnh đều đã được truyền xuống, các tiểu đội trưởng, tộc trưởng, thế lực chủ dẫn người đến tự tập xung quanh tường thành với tư cách hậu dịch dự bị, một khi số người ở tường thành giảm thì bọn họ sẽ được thay vào,

Cuối cùng bên cạnh Nam Bất Hưu chỉ còn ba trăm đến bốn trăm đại tu Kim Đan, có sơ kỳ, trung kỳ và có cả một vài vị đại lão hậu kỳ.

Nam Bất Hưu hành lễ với mọi người một cái.

“ Nếu như có đắc tội, mong rằng các tiền bối sẽ lượng thứ.”

“ Không có không có. Đứng ra nhận trọng trách lúc lâm nguy rất xứng đáng được chúng tôi tôn trọng. Nam lão đại mời ra lệnh, an bài nhóm thế nào đây?”

Các đại lão Kim Đan không ai có bất mãn cả, hoàn toàn tin tưởng vào sự phản ứng nhanh chóng và năng lực tổ chức của Nam Bất Hưu.

Bọn họ đều là người mở cửa hàng ở thành Khai Long, biết rõ đây là người được Cơ Bà coi trọng, cũng là em rể của tướng quân Dương Võ Điệu, hơn nữa còn có giao hảo với đại tiểu thư và Tề công tử của bọn hắn, lại một mình giết chết yêu thú có thực lực tam giai.

Bất kể là danh tiếng hay bối cảnh đều là những thứ bọn họ không thể so sánh được.

Nghe lệnh của kiểu người này cũng không phải là ủy khuất đối với bọn hắn.

“ Được. Vậy ta sẽ không khách khí nữa.”

Nam Bất Hưu giữ thể diện cho bọn họ xong, cũng không từ chối nói:

“ Xin mời chư vị tiền bối, phân ra hai trăm người, gộp mười người thành một đội rồi tạo thành tiểu đội, phân tán ra để trú đóng tường thành!”

“ Được.”

Các đại tu Kim Đan gật đầu, rối rít tự mình lập đội.

Sau đó Nam Bất Hưu hướng về những người không có đội nói: “ Chư vị tiền bối đảm nhận vai trò quân dự bị, mỗi khi một nơi bất kỳ nào đó xuất hiện yêu ma lợi hại, hoặc là vòng phòng ngự ở nơi nào đó không chống đỡ được, kính mong chư vị tiền bối sẽ xuất thủ ngăn chặn.”

“ Được.”

Các đại tu Kim Đan đáp ứng, không rời đi mà tập hợp bên cạnh Nam Bất Hưu.

Bất cứ lúc nào nghe tiếng chỉ huy, đều sẽ nhanh chóng lập vòng bảo hộ. Như thế thì đại quân Đại Hoang mới không xảy ra thương vong, chủ tướng bất tử.

Đây là thời khắc tất cả chiến trường hòa thành một thể.

Nếu chủ tướng chết rồi, đám người bọn họ sống sót cũng không có mặt mũi gặp người khác nữa.

Nam Bất Hưu nhìn về khu vực từ 65 đến 67 hào long tiết bên cạnh, phát hiện bọn họ hiện tại không có trở ngại gì cả, nhất thời liền thở dài một hơi.

Phòng chiến tường thành công chưa chắc đã có thể đánh bại được.

Bởi vì, một khi thành chiến đánh nhau, điều này cũng có nghĩa là Nhạc Võ Quân và Thiên Sát Quân có nguy cơ đứng bên bờ vực của cái chết.

Hơn nữa, có thể đánh bại Thiên Sát Quân, Nhạc Võ Quân thì khó có thể tưởng tượng được đại quân yêu ma kia mạnh đến nhường nào.

Chỉ bằng chút người, chút thực lực này của bọn hắn, tuyệt đối không thể giữ được thành Khai Long, chẳng qua là chết sớm hay chết muộn mà thôi.

Nhưng cho dù biết rằng kết quả sẽ chết, bọn hắn cũng phải đứng lên.

Bởi vì bọn hắn là nhân tộc, là tu sĩ Trúc Cơ phục dịch ở thành Khai Long, là bước đầu tiên trên con đường trở thành tiên đạo cao thủ.

Và bởi vì bên trong Long thành là gia viên, có người nhà và tộc nhân của bọn họ. Nếu như không đánh đã chạy, khi người khác hỏi vì sao lúc đó không bảo vệ người trong gia tộc, biết phải trả lời thế nào đây?

Không có mặt mũi để trả lời.

Bên trong Long thành, Âu Dương Thiến Nhi cùng với một nhóm người khác tập hợp về những tọa độ trận pháp khác nhau, để cho thuộc hạ của Nhạc Võ Quân lo chuyện hậu cần, dời chiếc rương linh thạch ra ngoài, đặt ở trong tọa độ pháp trận.

Bỏ vào trong tọa độ trận pháp một ít cao giai luyện khí sư, đan sư, phù triện sư, toàn lực phát động, luyện chế pháp khí, đan dược, phù triện, để tăng cường một chút chiến lực.

Tất cả mọi người đều đang cố gắng hết sức, như vậy mới có thể bảo vệ gia viên.

Nhạc Võ Quân và Thiên Sát Quân bại trận, lúc này bọn hắn sẽ chính là phòng tuyến cuối cùng chống lại yêu ma.

“ Cũng không biết các Châu Tiên Tông có nhận được tin tức hay không!”

Lúc trước Long thành khẩn cấp đề phòng, không ít tông môn đã phái cao thủ tới, bây giờ cũng xuất chinh theo.

Nếu mà lần này cũng bại trận thì...