Mọi người hưng phấn đuổi theo thành Khai Long, bay về phía địa điểm mới.

Bốn phía có Nhạc Võ Quân, người bên trong biên cương và các cao thủ tông môn đi theo sau.

Nam Bất Hưu không vội vã bay qua ngay mà mang theo hai người Lưu Như Mạn và Nhan Nguyệt Nhi chậm rãi đi theo đại bộ đội phía sau.

Trên đường nhìn về phẩn lãnh thổ mới tăng thêm tám nghìn dặm, tâm trạng không khỏi trầm mặc.

“ Tiếc là ta không ở Kim Đan cảnh, không thì đã có thể chiếm được một phần địa bàn rồi. Nhiều thổ nhưỡng phong phú màu mỡ như vậy, không biết sẽ có lợi cho tông môn đén nhường nào đây.”

Tài nguyên đất đai ở đây đều chưa từng được khai thác qua. Nếu chiếm được một địa bàn ở đây thì chính là kiếm được một khoản lời lớn.

Đáng tiếc hắn không có tư cách chia đất đai ở đây.

Nam Bất Hưu lắc đầu, không nghĩ đến những sự tình xa xăm này nữa.

Đường muốn đi phải đi từng bước, cơm muốn ăn phải ăn từng miếng một.

Chờ thời điểm hắn quật khởi, tương lai sẽ có cơ hội tốt hơn.

“ Phu quân à, sau này muốn về thành Kê Sơn cũng không còn tiện nữa rồi!” Nhan Nguyệt Nhi quệt mồm nói.

Về sau muốn về nhà sẽ rất khó khăn.

“ Đúng vậy đó, sau này đất đai ở đây sẽ bị tông môn nhà khác chiếm lĩnh, đến lúc đó chúng ta sẽ không thể tùy ý phi hành lung tung nữa.” Lưu Như Mạn tiếp lời.

“ Không sao. Chúng ta có thể ngồi phi thuyền trở về mà, cũng không tốn bao nhiêu tiền cả.”

Vừa đi vừa nói chuyện. Đi theo mọi người cuối cùng cũng đã tới khu vực thành Khai Long mới.

Điểm cuối của quãng đường tám trăm dặm vậy mà lại là ở trên dòng sông!

Phần lớn khu vực long tiết của thành Khai Long đều nằm trên dòng sông, chỉ có đầu và phần đuôi một vài khu vực long tiết là ở trên bờ. Những khu vực còn lại đều ở bên trên lòng dòng sông, dưới các khu vực là vô số cây cột lớn chĩa ra, cắm thẳng xuống đáy sông, vững vàng cố định Long thành trên mặt nước.

Nam Bất Hưu cau mày, hơi nước nặng như vậy đối với hắn cực kỳ bất lợi. Dù sao hắn cũng là tu sĩ thuộc tính hỏa.

Nhìn xung quanh vị trí của Lân thành và Trảo thành thì phát hiện trên đường bọn hắn phải đi quả nhiên là bị kẹt ở phía đông và phía nam khu vực đại quân yêu ma.

Hơn nữa, không chỉ riêng thành Khai Long mà xung quanh vị trí dời đô của thành Ninh Long và thành Vũ Long cũng lần lượt bố trí lại phòng tuyến mới.

Ở một số địa phương trọng yếu cũng xây dựng cửa ải, có đại quân trú đóng. Tựa hồ như đang thành lập Long thành mới.

Bên trong Thành Khai Long không có gì thay đổi cả. Nam Bất Hưu vẫn vào ở trong tửu lầu.

Lấy ra quyển nhiệm vụ, phát hiện đại đa số đều là nhiệm vụ cấp năm sao, nhiệm vụ tam tinh, tứ tinh cực kỳ ít. Hơn nữa, đều nằm trong khu vực dòng sông, và nằm trong khoảng một trăm dặm xung quanh ao hồ.

Nguyên nhân là bởi vì ở địa bàn mới vẫn còn có nhiều yêu ma chưa được dọn dẹp.

Nhạc Võ Quân, Thiên Sát Quân chỉ mới giết những yêu ma có cấp bậc cao. Còn xót lại rất nhiều yêu thú tam giai và yêu thú nhị giai thượng đẳng ở khắp nơi.

Điều này cũng khiến cho đám tu sĩ phục dịch không cần phải đi xa làm nhiệm vụ nữa.

Mỗi ngày Nam Bất Hưu đều dẫn theo Lưu Như Mạn đi rà xoát nhiệm vụ.

Ban ngày đi làm nhiệm vụ, buổi tối tu luyện.

Mấy tháng trời bất giác đã trôi qua, thời gian Lưu Như Mạn phục dịch đã kết thúc, mà tu vi trong ba năm nay của nàng cũng đã đạt tới Trúc Cơ tầng sáu.

Chỉ cần hai, ba năm nữa là có thể trở thành tu sĩ Kim Đan rồi.

Thực lực của mấy người Nam Bất Hưu, Nhan Nguyệt Nhi, Hạng Kế, Tiêu Thiên Thần, Đỗ Thiên Ngạo cũng đã đạt đến Trúc cơ tầng hai, ba.

Ngày hôm nay, Lưu Như Mạn kết thúc kì phục dịch.

Nam Bất Hưu nghe theo nàng cùng nhau trở về thành Kê Sơn, bởi vì Nhan Nguyệt Nhi đã trở thành nhân viên làm công cho Nhạc Võ Quân nên không được đi từ biệt.

Chỉ có hai người trở về.

Lần đầu tiên trở lại, hai người không ngồi phi thuyền trở về mà chậm rãi bay từ thành Khai Long về thành Kê Sơn.

Cũng vừa hay có thể xem thử xem đất đai trong tám nghìn dặm mới tăng thêm này, cái nào đã bị các tông môn chiếm.

Một đường chậm rãi bay trở về.

Cách ba ngàn dặm bên trong thành Khai Long vẫn chưa có tông môn nào chiếm đóng, cách thêm ba ngàn dặm nữa, liền thấy có không ít tu sĩ đang bận rộn thiết lập kiến trúc, thiết lập tông môn ở trong núi, ở địa điểm bằng phẳng thì thiết lập thành trì.

Từng chiếc phi thuyền to bé lớn nhỏ không ngừng di chuyển tới lui để vận chuyển vật liệu và bách tính.

Từng tháp thành trì cũng đột ngột từ dưới mặt đất vụt lên.

Lúc bay gần núi Úng Đồng, Lưu Như Mạn nhìn thấy một lá cờ hiệu quen thuộc.

“ Ồ, đây không phải là cờ hiệu của Thú Hành Tông sao?”

Lưu Như Mạn chỉ về phía cây cờ lớn của núi Úng Đồng nói.

Nam Bất Hưu xác nhận một chút:

“ Đúng vậy, là Thú Hàng Tông. Không biết Hồ Sơn có ở đó không nhỉ?”

Nam Bất Hưu cảm khái, tài nguyên bên trong núi Úng Đồng thực sự vô cùng phong phú nhưng lại bị người của Thú Hành Tông chiếm lấy. Qúa là chó má.

Trong lòng không ngừng nói xấu. Lại bắt đầu cảm thấy bất mãn đối với thực lực của bản thân.

Nếu ta mà là Kim Đan, ta đã có thể được mời đến tông môn, cũng có thể chiếm đoạt vùng địa bàn kia rồi.

“ Đáng tiếc, địa điểm tốt như vậy lại bị Thú Hành Tông chiếm đóng.”

Có cảm giác giống như một đóa hoa nhài cắm bãi cứt trâu, người đẹp và quái vật vậy.

Qủa thực khiến cho người ta vô cùng... cảm khái!

Bỗng nhiên từ trên núi truyền ra tiếng quở trách:

“ Ai đang nhòm ngó tông môn của ta đấy? Chán sống rồi à?”

Vừa dứt lời, mười mấy thân ảnh từ bên trong núi nhanh chóng nhảy ra, tấn công về phía Nam Bất Hưu.

Có thể dễ dàng nhìn thấy những gia hỏa này đều có hình dạng hơi kỳ dị, dẫn đầu là Hổ Huyết Mạch, trên ót có một cái vương tự rất to, làm cho hắn thoạt nhìn chẳng ra gì. Còn có một người toàn thân mọc đầy lông đen giống như đại tinh tinh quái thai vậy. Người khiến kẻ khác nhìn không rời mắt được dĩ nhiên là Xà Vĩ Nhân thân, là một người phụ nữ, trên người chỉ mặc một ít lụa mỏng, làm cho vóc dáng bốc lửa hiện ra.

Những tên gia hỏa thuộc Thú Hành Tông này, mỗi người đều có thực lực Trúc Cơ hậu kỳ, so với người ở Hồ Sơn thì bọn hắn mạnh không kém chút nào. Ít nhất cũng là ngang tài ngang sức.

Nam Bất Hưu cau mày, mặc dù đã sớm biết trước Thú Hành Tông rất bá đạo, nhưng không ngờ bọn hắn chỉ đi ngang qua một chút đã bị chụp mũ là lén nhìn trộm tông môn.

Qủa thực muốn ăn đòn.

“ Thiên Xu, giáo huấn tốt bọn họ một trận!” Nam Bất Hưu ra lệnh.

Hắn biết rõ phong cách hành xử của Thú Hành Tông, chỉ nói chuyện bằng nấm đấm.

Nếu ngươi đủ mạnh thì bọn hắn sẽ cung phụng ngươi hết mức, nhưng nếu ngươi yếu kém thì bọn hắn sẽ vắt cạn máu ngươi.

Thủ Hành Tông hèn hạ như vậy đấy.

Grrrừ

Bảy chiếc Viên Thiên Xu giận dữ gầm lên một tiếng rồi xông tới.

Thiên Cơ Côn hướng về phía Vương Tự mà đánh.

Đám Viên Thiên Xu được tinh quang thất tinh bắc đẩu chiếu sáng trong thời gian dài, hơn nữa Nam Bất Hưu còn dùng linh tài tam giai thay thế cho thân thể bọn chúng nên thực lực tăng lên nhanh chóng, cho dù đơn đọc đối mặt với yêu thú tam giai hạ đẳng đều có thể đánh một trận ra trò.

Đánh với đám Trúc Cơ tầng tám thể tu này, đối với bọn hắn chỉ như chơi đùa mà thôi.

Hồ sông giống như một con hổ thâm niên, nổi giận gầm lên một tiếng, lấy nắm đấm để nói chuyện, hung hãn dị thường.

Sau một lúc, một tiếng răng rắc của xương cốt vỡ vụn vang lên.

“ A”

Hồ sông kêu thảm một tiếng rồi quay đầu bỏ chạy.

Các Thú Hành Tông khác cũng không khá hơn là bao, chỉ vừa mới đánh một chút đã kêu la thảm thiết hết lên, tay đều bị đánh gảy.

Kêu gào chạy về núi.

“ Có cường địch tấn công sơn môn!”

“ Các sư đệ nhanh chóng tới giúp sư huynh ta đánh lui cường địch đi!”

Bọn chúng cùng hưởng ứng hô hào.

Nam Bất Hưu rõ ràng có nhìn thấy một người có huyết mạch đệ tử Thú Hành Tông, vậy mà lại coi mình là hầu tử. Này cái tên ở trên cây kia, bộ ngươi không thấy bộ dạng của ta hay sao.

Nam Bất Hưu cực kỳ cạn lời.

Lúc này dưới núi vang lên mấy tiếng hô to:

“ Nam lão đại!”

“ Nam lão đại!”

Là đám Hồ Sơn. Bọn Hồ Sơn này là những người có giao tình với Nam Bất Hưu, hưng phấn bay lên.

Mấy tháng trước, đám người Hồ Sơn, Mạc Trường Mệnh, Lam Mục, Đông Phương Dục Hiểu đã hoàn thành nhiệm vụ phục dịch nên đã trở về từ sớm.

Không ngờ lại gặp mặt nhau ở đây.

Nam Bất Hưu cười ha hả nói:

“ Nhóm ngươi được đấy, thế mà lại chiếm được núi Úng Đồng!”

“ Ha ha ha, phải hạ thủ nhanh thì mới có miếng ăn chứ.”

Hồ Sơn cười to, bay đến trước hai người trịnh trọng hành lễ.

Mọi người cùng nhau ôn lại chuyện cũ.