“ Bản thân không dám lên, phải phái Khôi Lỗi chiến đấu với ta sao?”

“ Ngươi sợ rồi phải không?”

“ Lại còn chỉ phái một con, ngươi đang xem thường ta đấy à?”

Ý chí chiến đấu Công Tôn Chính Thanh tăng lên, nói một câu liền tiến về phía trước một bước, khí tức trên người càng nồng đậm hơn.

Mỗi bước tăng ý chí lên một phần, ba bước đã khiến ý chí chiến đấu lan tỏa khắp người!

Lúc này, Viên Thiên Xu đã ở gần ngay phía trước, dùng gậy đánh về phía hắn.

Hắn không thèm nhìn Viên Thiên Xu lấy một cái, căn bản là cho rằng vóc dáng thấp bé của Khôi Lỗi không có tính uy hiếp cao nên chỉ nhìn chằm chằm vào Nam Bất Hưu, hung hăng nói:

“ Hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy bản lãnh của ta!”

Thiên Cơ Côn tiến gần lời, xẹt một tiếng, Công Tôn Chính Thanh rút pháp kiếm ra, tùy ý chém về phía Thiên Cơ Côn, thân thể nghiêng về phía trước. Đợi đánh bay Khôi Lỗi phiền phức này rồi, hắn muốn hung hăng giáo huấn Nam Bất Hưu một trận.

“ Dám đánh ta à, ta hơi bực mình rồi đấy!”

Kiếm quang chói lóa quét về phía Thiên Cơ Côn, hắn biết rõ lần này có thể đánh nát con Khôi Lỗi này.

Nhất định là vậy.

Một lát sau.

A

Công Tôn Chính Thanh kêu thảm một tiếng, thổ huyết bay ngược về phía sau.

Thiên Cơ Côn kia đánh nát kiếm quang, huong hăng đánh vào ngực hắn.

Kiếm quang của hắn ảm đạm, xương sườn đứt đoạn, miệng phun đầy máu.

Rầm

Toàn bộ thân thể từ trên trụ lâu chậm rãi tuột xuống dưới, trong miệng toàn là máu.

Công Tôn Chính Thanh run lập cập giơ tay lên, chỉ về phía Nam Bất Hưu, run run rẩy rẩy nói :

“ Ngươi...”

“ Ngươi...”

“ Đồ hèn hạ!”

Nói xong vừa vặn tuột xuống đất, nghiêng đầu một cái, trực tiếp hôm mê ngất đi.

“ Ba năm trôi qua rồi, vậy mà một chút tiến bộ cũng chỉ có như thế thôi sao?” Nam Bất Hưu thở dài một tiếng.

Tiến đến đút cho hắn ăn một viên đan dược chữa thương cao giai.

Nhìn về Lâm Dật vừa mới từ trong tiểu lâu đi ra, lúc này trên mặt Lâm Dật tràn đầy nụ cười hạnh phúc, Tiểu Điệp, Tiểu Sơn khép nép theo sau lưng hắn.

Thấy Công Tôn Chính Thanh bị gia chủ đánh đến ngất xỉu, cũng có kinh ngạc đôi chút, vội vàng chạy đến.

“ Gia chủ, chuyện gì đã xảy ra vậy? Công Tôn Chính Thanh và ngài có thù oán gì sao? Nếu như có thì bây giờ hãy giải quyết hắn luôn đi.”

Vừa nói vừa rút pháp kiếm ra, nhắm vào thẳng cổ Công Tôn Chính Thanh, chuẩn bị đâm xuống thì bị Nam Bất Hưu ngăn cản.

“ Các ngươi nghĩ cái gì vậy? Tại sao các ngươi trở về sớm thế? Theo ta nhớ thì không phải gia nhập Thiên Sát Quân mười năm mới được rời khỏi hay sao?”

Nam Bất Hưu dò hỏi, đừng nói là trốn về đấy nhé.

Đào binh ở trong Thiên Sát Quân, đó không phải là chuyện đùa đâu.

Lâm Dật thu kiếm, cung kính nói:

“ Bẩm gia chủ, hai chúng tôi ở cùng một tiểu đội. Lần này cùng nhau chiến đấu với yêu ma, chúng tôi lập được công lớn, được miễn thời gian phục dịch, vậy nên đã trở về sớm trước thời hạn.”

“ Công Tôn Chí Thanh này nói là có quen biết ngài, cho nên tôi mới đem hắn về cùng. Không ngờ tên gia hỏa này thế mà lại có thù oán với ngài.”

“ Tôi sẽ xử hắn ngay.”

Vừa nói vừa nắm tóc Công Tôn Chính Thanh kéo ra ngoài, kéo đến một địa điểm không người, làm bộ rút kiếm ra.

Công Tôn Chính Thanh tỉnh lại, sắc mặt tái nhợt, ngực đầy đau đớn, không thể cử động, bị kéo đi, nổi giận mắng:

“ Cái tên Lâm Dật đáng ghét kia, lão tử đã cứu mạng của ngươi vậy mà ngươi lại muốn lại lão tử à?”

“ Ngươi cứu mạng lão tử hồi nào! Ai cho ngươi đụng chạm đến gia chủ, đã gây sự thì phải chết.” Lâm Dật cũng mắng lại.

Nam Bất Hưu cạn lời, hành động quá giả trân, chắc là muốn diễn cho mình xem đây mà.

Hai người bọn họ từng có giao tình với nhau!

Công Tôn Chính Thanh có ân oán với mình, hắn đã sớm nói cho Lâm Dật biết, hơn nữa cũng đã tính toán xem nên làm thế nào rồi, không thì Lâm Dật sẽ không đem hắn theo, còn để mặc cho hắn chiến đấu với mình đâu.

Về phần tính toán điều gì thì phải xem bọn họ nói thế nào đã.

“ Đi thôi, tình cảm hai người vô cùng bền chặt, ta làm người xấu là được rồi. DIễn giả trân quá, ta không muốn tự tay vạch trần các ngươi đâu.”

Nam Bất Hưu cạn lời.

“ Hì hì”

Lâm Dật quả nhiên dừng lại, còn thuận tay buông tóc Công Tôn Chính Thanh ra, đỡ hắn dậy. Cười hì hì nói: “ Cái gì cũng không thể qua nổi đôi mắt của gia chủ.”

Đá Công Tôn Chính Thanh một cước rồi nói: “ Ta đã nói rồi, hai chúng ta hành động như thế này, gia chủ chỉ cần nhìn một cái là biết ngay.”

“ Là ngươi diễn kém thì có, ngươi vừa mới tới đã trực tiếp đâm ta một nhát.” Công Tôn Chính Thanh phủi đất trên người đi, bất mãn lầm bầm.

“ Thế nào? Ngươi còn trách ta à? Không bằng để bây giờ ta đâm ngươi một nhát nhé ! ”

Lâm Dật bây giờ rất muốn đâm cho hắn một nhát.

“ Đi, đi thôi. Hai ngươi đừng diễn tình cảm huynh đệ của các ngươi trước mặt ta nữa. Kể một chút đi, hai ngươi đã xảy ra chuyện gì? Có dự định gì?”

Nam Bất Hưu cắt đứt vỡ kịch đang diễn của hai người.

Vẻ mặt Nam Bất Hưu thể hiện sự mất mãn làm Tiểu Diệp và Tiểu Sơn hiểu lầm, vội vàng nói:

“ Phụ thân con với Công Tôn thúc thúc không có ác ý gì đâu. Con nghe bọn họ nói, rằng chỉ muốn thử xem sự rộng rãi độ lượng của ngài đến đâu thôi! Để xem có đáng đi theo hay không!”

Mặt Công Tôn Chính Thanh dần dần biến thành màu đỏ gấc, nhìn về Tiểu Diệp và Tiểu Sơn nói:

“ Đi đi, hai tiểu tử như nhóc thì biết cái gì.”

Vừa nói vừa liếc trộm Nam Bất Hưu một cái.

Tiểu Diệp và Tiểu Sơn quay người trừng mắt, cũng không dám phản bác.

Lâm Dật cười hì hì xông tới, “ Gia chủ à, là như thế này....”

Lâm Dật không ngừng kể chuyện.

Nam Bất Hữu dần hiểu chuyện gì đã xảy ra, hai người Lâm Dật và Công Tôn Chính Thanh lần lượt tiến chân vào Thiên Sát Quân và được phân đến cùng một tiểu đội. Ba năm này, hai người luôn luôn kề vai chiến đấu, chấp hành nhiệm vụ, trải qua vô số lần nguy hiểm, thành lập quan hệ hữu nghị thân thiết, trở thành huynh đệ sống chết bên nhau.

Một khoảng thời gian trước, trong lúc chiến đấu với đại quân yêu ma, bọn hắn đã tác chiến anh dũng ở phi thuyền, là người đầu tiên xông vào đại quân yêu ma, cũng là người chia rẽ trận hình phi thuyền của đại quân yêu ma.

Cả hai lập được công lớn, nhận được phần thưởng là cắt giảm hình phạt trước thời hạn nên rời khỏi Thiên Sát Quân sớm.

May mà Lâm Dật có nơi để đi, bất kể là trở về Dương thành, tiếp tục xây dựng gia tộc hay là đến Nam gia đều được.

Công Tôn Chính Thanh thì không như vậy, bởi vì bị cuốn vào vết nhơ Hoa Minh, chẳng những bị tông môn nổi danh bài trừ mà ngay cả gia tộc cũng gạch tên hắn đi.

Lần này hắn trở thành người không có nhà để về rồi.

Nhưng bởi vì có quan hệ tốt với Lâm Dật, nên hắn quyết định đi theo Lâm Dật qua đây, không ngờ lại nghe nói là đi tới thành Kê Sơn, lại còn nghe gia chủ ở đây là Nam Bất Hưu và Lưu Như Mạn.

Công Tôn Chính Thanh không khỏi bối rối.

Dù sao mình cũng là ngươi hãm hại Lưu Như Mạn, lại còn vì vậy nên bị Nam Bất Hưu trả đũa. Xem như có chút thù oán.

Thế là hai người liền thương lượng diễn một vỡ kịch vụng về để nói ra quan hệ của bản thân với Lâm Dật, dò xét thử thái độ của Nam Bất Hưu.

Nếu như Nam Bất Hưu thực sự không tha thứ cho Công Tôn Chính Thanh, hắn sẽ nhanh chóng nghĩ cách đưa Công Tôn Chính Thanh ra ngoài, để có thể tẩu thoát.

Nếu như có thể chứa chấp, vậy thì sau này Nam gia chính là nơi để hắn nương tựa.

Nghe xong Nam Bất Hưu sáng tỏ, trong lòng đang tính toán thử.

Mặt Lưu Như Mạn đầy thổn thức:

“ Haizzz, một bước đi nhầm thì cả quãng đường cũng sẽ đi nhầm. Năm đó ngươi chuẩn bị giết toàn bộ gia đình của ta, cưỡng ép ta trở thành đồ chơi của Hoa Minh thật sao?”

Công Tôn Chính Thanh cười khổ:

“ Tại không gặp được Nam gia chủ sớm hơn, quả thực đó là mệnh lệnh tôi nhận được. Nhưng từ khi gặp được Nam gia chủ, mọi thứ đều thay đổi. Ngài ấy phong ấn một phần trí nhớ của tôi, thay đổi một phần trí nhớ đó. Để cho tôi có thể một người thật tốt, tố giác đấu sĩ Hoa Minh. Đây cũng là lý do khi cô đến thành Khai Long, tôi đã không gây phiền toái. Còn chuyện tiếp xúc thân mật với đại tiểu thư, cũng chỉ vì muốn lật đổ Hoa Minh. Ai ngờ lại bị cô tố giác mất tiêu. Có điều, chính vì như vậy nên tôi mới còn mạng để sống tiếp. Bị tống vào Thiên Sát Quân, gặp được Lâm Dật...”

“ Thì ra là như vậy.” Lưu Như Mạn bừng tỉnh ngộ ra tất cả, nhìn Nam Bất Hưu, hóa ra phu quân người vì ta mà làm nhiều chuyện như vậy!

Nam Bất Hưu dửng dưng nói với Công Tôn Chính Thanh:

“ Vậy nên, bây giờ ngươi đang định nhờ cậy ta à?”