Ở trên quảng trường trung tâm thành Kê Sơn, không chỉ có tượng đồng của Thành Chủ mà còn có Nhan Như Luật, Lương Diệc Tiên, Tống Trọng Thư, Cao Thiện Chi, một đám Kim Đan và tượng đồng của Nam Bất Hưu hắn.

Tượng đồng Bỉnh Văn Ngạn đứng chắp tay nhìn về phương xa, tựa hồ như đang lo lắng cho tương lai thành Kê Sơn.

Tượng đồng Nhan Như Luật nhìn về phía thành Khai Long, mặt đầy nghiêm túc, tựa như đang lo lắng yêu ma sẽ đột ngột xông đến.

Lương Diệc Tiên...

Pho tượng Nam Bất Hưu của hắn đơn thủ lôi kéo cơ giáp Chiến Vương, cau mày giống như đang suy nghĩ làm thế nào để tăng cường cơ giáp Chiến Vương vậy.

Lúc này, mọi người ở phía trước đang tạc tượng, tạo ra rất nhiều pho tượng đồng to nhỏ khác nhau.

Pho tượng lớn nhất có tướng mạo của Hứa Hành Xương, khoảng chừng ba đến bốn mét, cũng xấp xỉ bằng tượng đồng Bỉnh Văn Ngạn.

Tượng đồng Hứa Hành Xương kia cảm giác có chút bi thương, ưu sầu nhìn xuống dưới, ở bên cạnh tượng đồng Hứa Hành Xương còn có một vài tượng đồng khác nữa, những tượng đồng này đều là cao thủ Kim Đan Trường Sinh Tông, nhỏ hơn một chút là pho tượng của Trúc Cơ Trường Sinh Tông.

Những pho tượng này có hình thái khác nhau, có người hay phi hành trên không trung nên làm hình người đang khám xét, có người giơ cuốc lên nên làm hình cái cuốc, có người hai tay bắt pháp quyết nên làm hình điều chỉnh địa mạch, có người tìm ra giang sơn nên làm hình khai sơn phá thạch, có hình một người nâng một cái hạt giống lớn, có hình là một người nâng niu một mầm non cẩn thận từng li từng tí, có hình là một người đang nâng đỡ một cây Linh quả thụ cười to.... Vô số đệ tử Trường Sinh Tông với nhiều hình thái tính cách khác nhau đều biểu hiện ra hết.

“ Đây là do Tư Mã Phi làm?”

Nam Bất Hưu sợ hãi.

“ Tại sao không làm cho ta một pho tượng vậy hả? Đến pho tượng của Hữu Nhân ca ca cũng không có, quá khi dễ người khác rồi.” Lưu Như Mạn hâm mộ nói: “ Lần này chàng xem như đã được lưu truyền trong sử sách thành Kê Sơn rồi.”

“ Ha ha cho dù không có pho tượng kia thì phu quân của nàng cũng có thể lưu danh ngàn đời mà. Có điều, chỉ một mình ta là có pho tượng cấp Trúc Cơ, quả thật có chút sốt ruột. Chắc chắn sẽ có những cao thủ Trúc Cơ khác sản sinh bất mãn đối với ta.”

Nam Bất Hưu lắc đầu nói.

Nhưng mà hắn cũng không quan tâm cao thủ Trúc cơ nghĩ như thế nào lắm.

Hai người Nam Bất Hưu và Lưu Như Mạn thoải mái trở về, thu hút sự chú ý của rất nhiều người.

Rối rít lớn tiếng hành lễ.

Một ít người dừng việc đang làm lại, bay về phía Nam Bất Hưu làm lễ ra mắt.

Nam Bất Hưu đáp lễ từng người, ồn ào náo nhiệt trở về nhà.

Vừa vào cửa nhà, bốn tiểu tử đã kêu gào nhào tới.

“ Phụ thân!”

“ Mẫu thân!!”

“ Mẫu thân nhớ các con quá đi mất, các con có nhớ mẫu thân không?” Lưu Như Mạn đi đến ôm mấy tiểu tử kia vào trong ngực.

“ Dạ nhớ. Con cũng muốn đến Long thành đi tìm phụ mẫu. Nếu không phải do đại ca đại tẩu ngăn cản, chúng con đã đi rồi.” Tiểu Phượng Chiếu lớn tiếng nói, vừa nói không quên tố cáo với Lưu Như Mạn: “ Đại ca khi dễ con, nương nương hãy giáo huấn huynh ấy đi ạ.”

Tiểu Định Thiên nhe răng cười với nàng một cái làm nàng bị dọa sợ, mặt lập tức xụ xuống.

“ Đại nương à! Tại sao mẫu thân con không trở về vậy?” Tiểu Định Huyền lớn tiếng nói.

“ Mẫu thân con gia nhập quân đoàn Nhạc Võ Quân, bận việc nên không thể trở về được.” Lưu Như Mạn ôm Tiểu Định Huyền vào lòng, dịu dàng xoa xoa khuôn mặt của thằng bé.

Nhìn khuôn mặt luôn luôn nghiệm nghị và bộ dạng như ông cụ non của Tiểu Định Huyền vậy thôi chứ dáng dấp không phải dạng vừa đâu. Chính là kiểu tướng mạo mà ai nhìn cũng thấy thích. Dần dần trưởng thành hơn thì càng ngày sẽ càng tuấn tú.

“ Không biết tiểu tử này sẽ hại bao nhiêu tiểu cô nương đây.” Nam Bất Hưu cảm khái một câu.

Mặt Tiểu Định Huyền đầy dấu chấm hỏi, không hiểu cha hắn đang nói gì.

Tiểu Định Thiên là loại người có tướng mạo uy nghiêm, Tiểu Phượng Chiếu cũng giống Định Thiên, đều là kiểu người mặt lạnh dù không tức giận chuyện gì cả.

Nhưng Tiểu Định Huyền lại không giống như vậy, lớn lên cũng được coi là một người dễ nhìn, nếu như có người nói thằng bé là một cô bé xinh xắn thì cũng không người nào có ý kiến cả.

Lớn lên thêm một chút, nhất định là kiểu người mà ai thấy cũng thích, gặp người người mê. Về sau nhất định sẽ không thiếu khoản phong lưu đào hoa.

Cả gia đình vô cùng náo nhiệt, một lúc sau Nhan Hữu Hổ bỗng nhiên bước vào nói:

“ Gia chủ, có hai cao thủ Trúc Cơ hậu kỳ đang chờ ngài.”

“ Là ai?” Nam Bất Hưu buồn bực nói.

“ Là Tiểu Sơn, phụ thân Tiểu Diệp và Lâm Dật. Còn có một người khác nhưng người đó không xưng danh, chỉ nói là biết ngài và đại phu nhân.”

“ Nga Lâm Dật! Huynh ấy đã trở về rồi!”

Nam Bất Hưu vô cùng vui mừng, Lâm Dật là cao thủ Trúc Cơ đầu tiên mà bản thân thu nhận, người này đáp ứng gia nhập Nam gia nhưng sau đó liền bị bắt đi Thiên Sát Quân nên cũng không trợ giúp được Nam gia là bao.

Nhưng bởi vì Tiểu Sơn và Tiểu Diệp nên Nam Bất Hưu cũng xem hắn như là người thân trong nhà.

“ Tại sao không tới đây? Còn đứng đó làm gì, mau dẫn mọi người tới trước sảnh đi.” Nam Bất Hưu nói.

Nhan Hữu Hổ cười khổ nói:

“ Lâm Dật vừa trở về liền tiêu diệu Dương thành của Tống gia, còn chạy tới kiếm phái Thương Sơn đại náo một phen, bắn chết không ít người nên hiện tại đang bị truy nã rồi. Thực sự không tiện lộ diện.”

“ Hả”

Nam Bất Hưu sững sờ, lập tức lắc đầu, “ Thật lỗ mãng!”

“ Dẫn ta đi gặp bọn họ.”

“ Ở trong mái hiên lâu Thiên Lai.”

“ Đi thôi.”

Vừa mới bước vào khu vực lâu Thiên Lai đã cảm nhận được bản thân đang bị một cổ khí tức bao vây.

Nam Bất Hưu cau mày, ánh mắt híp lại, mở Thiên Nhãn Lôi Mục ra. Dùng thần thức tùy ý tập trung xung quanh , đây là biểu hiện phát động công kích, cũng là biểu hiện đối nghịch.

Đồng thời Nam bất Hưu cũng cảm nhận được hai luồng khí tức, một là của Lâm Dật, cái kia là... Hả? Là Công Tôn Chính Thanh!

Sao huynh ấy lại tới đây?

Người đã bao vây mình chính là Công Tôn Chính Thanh.

Lúc này bên trong lâu truyền ra một âm thanh tức giận:

“ Nam Bất Hưu, Lưu Như Mạn, hai người có nhận ra ta không đấy!!”

Tiếp tục có thêm một hình bóng từ bên trong lâu đi ra. Chính là Công Tôn Chính Thanh.

“ À hóa ra là Công Tôn huynh!! Không biết Công Tôn huynh đột nhiên đến viếng thăm Nam gia là muốn làm gì !! ”

Nam Bất Hưu cười nói, dùng Thiên nhãn Lôi Mục phong tỏa hắn, chỉ đợi hắn dám động thủ với mình, mình nhất định sẽ cho hắn một bài học.

Hiện tại Công Tôn Chính Thanh cũng có thực lực Trúc Cơ trung kỳ, cỡ chừng Trúc Cơ ngũ giai.

Đương nhiên là hắn không có ý nghĩ giết chết Công Tôn Chính Thanh, tên gia hỏa này ở Nam gia lâu như vậy nhưng không có làm trò gì cả, không giống như người mang địch ý.

Cho nên nếu hắn dám động thủ, Nam Bất Hưu mới nhất quyết giáo huấn hắn thật tốt.

Lưu Như Mạn nhìn người đã từng muốn hại mình này, che chở đám nhỏ ở sau lưng, lạnh lùng nói:

“ Công Tôn Chính Thanh, ngươi đến Nam gia ta làm gì?”

Công Tôn Chính Thanh nhìn hai người bọn họ, ánh mắt có chút phức tạp.

Trong đầu suy nghĩ rất nhiều, nghĩ về việc bản thân đã đẩy Lưu Như Mạn vào chỗ nguy hiểm, nghĩ đến việc mình coi thường Nam Bất Hưu rồi lại bị hắn trả thù, thay đổi trí nhớ của mình một thời gian ngắn, để cho mình có thể làm một người tốt.

Kết quả là, haizz.... không đề cập đến nữa.

Nộ khí trên người Công Tôn Chính Thanh tiêu tán, khom người trịnh trọng hành lễ nói:

“ Đa tạ Nam gia chủ đã cứu ta một mạng!”

Nam Bất Hưu sững sờ, lập tức hiểu ra, Công Tôn Chính Thanh đã biết rõ lý do thật sự mình động thủ với hắn. Nghĩ cũng đúng, Công Tôn Chính Thanh từng bị đại tu kiểm tra, phá bí thuật linh hồn của mình cũng không có gì là lạ.

Thu lại tâm tư muốn hung hăng giáo huấn của hắn lại, Nam Bất Hưu cười nói:

“ Trước kia đều là chuyện bất đắc dĩ, kính mong Công Tôn huynh chớ trách cứ!”

Nam bất Hưu vừa nói xong, thần sắc Công Tôn Chính Thanh bỗng nhiên biến đổi, nổi giận đùng đùng nói:

“ Ta dù sao cũng là một cao thủ thế mà lại thua trong tay của ngươi. Ta không phục lắm, vậy nên hôm nay hãy để cho ta nhìn thấy ngươi có bản lãnh đến đâu!”

“ Đấu với ta một trận đi!”

Nam Bất Hưu cười khổ, tại sao lại bị bắt đánh nhau vậy ?

“Thiên Xu, hạ thủ nhẹ tay một chút. Đừng đánh chết đấy.”

“ Gào - - “

Viên Thiên Xu hưng phấn xông tới.