Hồ Sơn nói:” Nam lão đại, vậy là huynh không biết rồi, không chỉ có bọn đệ mà ngay cả tông môn của đám người Mạc Trường Mệnh, Lam Mục, Đông Phương Dục Hiểu cũng đang chuẩn bị thiết lập tông môn ở các địa điểm lân cận.”

“ Mấy nhà bọn đệ chuẩn bị liên hợp lại, thành lập một đại tòa thành ở trên địa bàn thành Khai Long đấy.”

“ Thật à?” Nam Bất Hưu vô cùng kinh ngạc.

Không ngờ nhóm lão huynh đệ này lại tụ hợp lại.

“ Đương nhiên, đệ còn có thể lừa Nam lão đại sao. Đều là thế lực của đại gia tộc, đại tông môn xung quanh thành Thượng Dương cả. Thành Khai Long bên này đều bị bọn đệ chiếm lấy. Đúng rồi, chủ ý thiết lập thành lớn này là do Bắc Minh Kiếm Tông dẫn đầu đấy.”

Hồ Sơn lập tức kể lại tường tận.

Nam Bất Hưu dần hiểu ra.

Thì ra mục đích các tông môn khu vực Thượng Dương muốn thành lập một tòa thành lớn là do bọn hắn muốn chống lại sự khống chế và sức ảnh hưởng của khu vực phía sau Thượng Dương.

Bởi vì ba tòa thành là thành Khai Long, thành Ninh Long và thành Vũ Long di chuyển về phía trước làm địa bàn ở phía sau trở nên trống trãi.

Không ít đại gia tộc, đại thế lực của ba Châu gồm Trung Châu, Tề Châu, Hoàng Châu đều có tâm tư muốn chén địa bàn này.

Các thế lực tông môn vực Thượng Dương tất nhiên là không vui nổi, địa bàn nhà mình đột nhiên bị người khác chia nhau, tuy rằng bọn họ phần lớn đều ở dưới ba Châu tông môn, nhưng thịt mỡ dâng đến tận miệng thì ai mà chẳng muốn giữ cho riêng mình.

Vậy nên ngay sau đó liền liên hợp lại, chiếm lấy những khu vực an toàn nhất trong phạm vi ba ngàn dặm xung quanh thành Khai Long. Những địa bàn nhỏ an toàn khác thì để lại cho người ở ba Châu phân chia với nhau.

Nam Bất Hưu biết rõ ngọn ngành, liền để Hồ Sơn dẫn hắn đi tìm đám người Mạc Trường Mệnh, đều sắp làm hàng xóm cả rồi, mối quan hệ này không thể để lạnh nhạt được.

Lúc này, đầu khớp xương của Hồ Sông bắt đầu khôi phục lại, ở phía dưới la lớn:

“ Hồ Sơn à, bằng hữu của đệ vừa mới cắt đứt cánh tay của ta đấy, không có biểu hiện áy náy mà cứ đi như thế à?”

Nam Bất Hưu nhìn thì thấy Hồ Sông đang đứng trước một cái hang núi, chuẩn bị sẵn sàng tư thế rút lui bất cứ lúc nào, kiên cường hô to.

“ Nam lão đại đừng để ý đến huynh ấy, ca ca đệ có chút đần độn. Cứ xem như chưa nghe thấy gì cả nhé.”

Hồ Sơn không chút che giấu sự chán ghét của mình, nhìn về phía Hồ Sông rồi hô lớn:

“ Đây là Nam lão đại, một năm trước huynh ấy đã một mình giết chết yêu thú tam giai đầu đàn đấy. Là người từng có giao tình với đại tiểu thư và Tề công tử của chúng ta. Huynh đừng có làm loạn nữa, nếu không thì huynh đừng trách tại sao bản thân lại chết.”

“ À thì ra là người có máu mặt! Là tiểu tử đây không có mắt, là tiểu tử có mắt như mù. »

Hồ Sông cười xòa, bất mãn nói với Hồ Sơn :

“ Đồ lão tam nhà ngươi, đại nhân vật đến vậy mà lại không cho ta giới thiệu một chút.”

Hồ Sơn lắc đầu cười khổ, nói:

“ Nam Bất Hưu à, huynh đừng để ý đến huynh ấy, huynh ấy chỉ là ngoại lệ, những người Thú Hành Tông khác không phải như vậy đâu.”

“ Ừm.”

Nam Bất Hưu gật đầu, cùng nhau bay về thành Khai Long.

Trên đường, Nam Bất Hưu hiếu kỳ hỏi: “ Tại sao lại không thấy trưởng bối tông môn của đệ vậy? Ta chỉ thấy một vài lực sĩ Trúc Cơ đang làm việc thôi.”

“ Bọn họ chắc đều đang ở thành Khai Long hưởng thụ rồi.”

Hồ Sơn có chút mất tự nhiên giải thích qua loa.

Nam Bất Hưu dần ngộ ra, nhất định là đang đi theo sau mông một đại nhân vật nào đó rồi.

Càng đến gần khu vực thành Khai Long, người ngày càng nhiều, thành thị cũng nhiều hơn, có thể nhìn thấy không ít thành thị đã xây xong.

Trên bầu trời, có rất nhiều phi thuyền to nhỏ khác nhau đang vận chuyển vật liệu và người dân vào bên trong những thành thị đã xây dựng xong kia.

Bên ngoài thành thị một chút cũng đã có kỹ sư linh nông điều chỉnh địa mạch, bồi dưỡng linh điền.

Cảnh tượng xung quanh làm bừng lên khung cảnh phồn hoa, ai có thể ngờ được cách đây mấy tháng, nơi này lại là chiến trường yêu ma, yêu thú khắp nơi, mỗi ngày đều xảy ra những trận chiến lớn nhỏ chứ.

Đối với hành động và sự chấp hành của mảnh đất hoang rộng lớn, Nam Bất Hưu nhận thức rõ được rằng có phi thuyền, có đại tu, có người mới, thời điểm tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực làm một chuyện gì đó thì sẽ bộc phát ra uy lực làm thay đổi thế giới đến mức không thể tưởng tượng được.

Rất nhanh đã tới thành Khai Long.

Đập vào mắt là một tòa tường thành trên một trăm dặm, vô số tu sĩ và lực sĩ đang bận rộn làm việc. Có thể nhìn thấy rõ ràng, với tốc độ tăng trưởng nhanh chóng của tường thành hiện giờ, thì không bao lâu nữa một tòa tường thành cao lớn sẽ được tạo dựng lên.

Bên trong thành cũng giống như vậy, vô số người đang bận rộn làm việc, từng khối kiến trúc từ dưới mặt đất đột ngột vụt lên.

Ở vị trí trung tâm nhất cũng đã xây xong mấy chục tòa kiến trúc.

Một ít đại tu đứng ở trên không bàn luận viễn vông, có thể nhìn thấy một vài nhân dạng mọc ra, không giống như hình dạng con người lắm, nguẩy mông đi theo. Không cần hỏi cũng biết, nhất định là đại tu sĩ Thú Hành Tông.

Không lo đi xây dựng tông môn nhà mình mà lại ở đây làm trâu làm ngựa, cũng thật là.... tuyệt vời.

Nam Bất Hưu không chào hỏi qua lại với những đại tu này.

Một là không nhận ra.

Hai là tu vi không đủ cao.

Đi theo Hồ Sơn bay vào bên trong thành, chỉ chốc lát sau đã tìm được đám người Mạc Trường Mệnh, Lam Mục, Đông Phương Dục Hiểu ở các khu vực khác nhau.

Chỉ có điều, những người này đều thuộc tông môn Tinh Anh, lại có trưởng bối bên cạnh nên cũng chỉ nói vài lời rồi rời đi chứ không ngồi xuống uống một ly.

Ai cũng đang bận rộn, nếu hắn gọi đi uống rượu thì có chút không thích hợp lắm.

Hơn nữa, ở đây vẫn chưa xây dựng tửu lâu.

“ Chờ mấy tháng nữa ở đây xây xong hết rồi, đệ sẽ mời Nam lão đại uống một ly.”

Mạc Trường Mệnh xin lỗi nói.

“ Được thôi.”

Nam Bất Hưu cùng mọi người tách ra, bay về thành Kê Sơn.

Còn lại đoạn đường một nghìn dặm chắc sẽ không có thay đổi gì quá lớn đâu. Trước sau vẫn là một mảnh đất hoang vu đầy yêu thú xung quanh.

Cũng không có ai xây dựng thành trì ở đây cả, dù sao thì nơi này cũng là địa bàn của kiếm phái Tê Hà.

“ Chẳng trách người thuộc Trường Sinh Tông nói chúng ta ở đây là nghèo!”

So với thành thị mới xây ở thành Khai Long thì cảnh tượng xung quanh, cách nơi ở của bọn hắn một ngàn dặm, quả thực vô cùng hoang vu và nghèo nàn.

Cách thành Kê Sơn ba trăm dặm, cảnh tượng bắt đầu thay đổi, cảm giác đầu tiên của Nam Bất Hưu chính là thoải mái.

Tuy rằng đều xanh um tươi tốt, trông có vẻ giống như cây xanh tươi tốt ở nơi hoang dã nhưng thực ra lại không giống nhau tí nào.

Nhìn kỹ thì sẽ có thể nhận ra điểm khác biệt.

Cây cối ở trong núi không phải là những loại cây có thể tùy ý thấy trong rừng hoang dã, mà là từng cây Linh Qủa Thụ, Linh Tài Thụ. Trên mặt đất không phải là cỏ dại mà là từng đám linh dược, những loại cây kì hoa dị thảo.

Từng ngọn núi, trong mỗi hang động, tất cả đều có.

Trong núi, linh khí mờ mịt, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy những con linh thú, linh cầm chạy xuyên qua, khiến cho con người có cảm giác sảng khoái, vạn vật hấp dẫn.

So với nơi hoang dã kia, nơi đây là Chung Tú Phúc Địa!

Xung quanh thành Kê Sơn ba trăm dặm đều được Trường Sinh Tông cải tạo thành thánh địa màu mỡ.

Đỉnh.

Qúa lợi hại.

“ Bản lĩnh dám thay trời đổi đất của Trường Sinh Tông thật sự không ai sánh bằng !”

Nam Bất Hưu cảm khái.

“ Đúng vậy đó! Lúc trước vẫn chưa nhận ra thành Kê Sơn chúng ta có điểm nào không tốt, bây giờ nhìn lại mới thấy chỗ ở lúc trước của chúng ta có chỗ nào giống chỗ ở sao?” Lưu Như Mạn cũng vô cùng cảm khái.

Mấy tháng ngắn ngủi vậy mà lại thay đổi nhiều như vậy.

Không thể bỏ qua công lao của Trường Sinh Tông được.

Nếu như có cấp độ công lao thì Nam Bất Hưu cảm thấy người của Trường Sinh Tông là những người có công lao lớn nhất.

Bên trong Kê Sơn, Nam Bất Hưu nhìn thấy người Trường Sinh Tông đang không ngại cực khổ, phi hành tứ xứ, điều chỉnh mạch đất.

Trong lòng không khỏi rung động đồng thời cũng quyết định:

“ Chiều nay nhất định phải mời mọi người trong Trường Sinh Tông ăn một bữa thật no để bày tỏ lòng thành mới được.”

Căn cứ Nam Sơn không có thay đổi gì, vẫn y như cũ.

Cơ giáp lớn bên cạnh tràng quán vẫn đứng thẳng ở đằng kia, mấy tháng trôi qua rồi nhưng phía trên vẫn không nhiễm một hạt bụi nào, xem ra đã có người thường xuyên dọn dẹp.

Trên lôi đài bên trong tràng quán, còn có người đang tỷ thí.

Vẫn quen thuộc như vậy, Nam Bất Hưu để lộ ra nụ cười. Bay vào thành Kê Sơn, Nam Bất Hưu sủng sốt một chút.

“ Tượng Đồng Thành chủ?!”