Công Tôn Chính Thanh cười khổ, tuy rằng đã quyết định đi theo Nam Bất Hưu từ trước đó, nhưng đến thời điểm sống còn hiện tại, hắn lại bắt đầu có chút do dự rồi.

Nhớ lúc trước, hắn chính là Tiên Tông Thiên kiêu ngạo, cùng với trưởng nữ đích tôn nhà Lý gia làm đồng đội vô cùng oai phong, vạn người ngước nhìn, vạn người tôn sùng trao cho danh xưng là đại nhân vật.

Bây giờ lại muốn trở thành thuộc đệ của người khác.

Nói thật thì nội tâm của hắn có chút không cam lòng.

Nếu như ba năm trước đây, ai mà nói muốn thu nhận hắn làm thuộc đệ, hắn tuyệt đối sẽ hung hăng đâm người đó mấy nhát.

Nhưng nghĩ tới tình cảnh hiện tại của bản thân, hắn lặng lẽ gật đầu một cái.

Lâm Dật cười vui vẻ nói: “ Tên tiểu tử này vừa mới gây sự với kiếm phái Thương Sơn, có thể đi đâu được nữa? Ta đã nói rồi, đi theo ca ca ta sẽ có thịt ngon để ăn.”

Vừa nói vừa không quên chớp chớp mi với Công Tôn Chính Thanh.

Cực kỳ đắc ý.

Hoàn toàn mất hết dáng vẻ u buồn và bộ dáng “ chim sợ cành cong” lúc đầu gặp mặt.

Trở thành một người bình thường rồi mà vẫn không quên mang theo cái nết bỉ ổi quen thuộc.

Nam Bất Hưu cảm khái không thôi, khi một người nào đó không còn có thù hận nữa thì sẽ làm thế giới khác đi rất nhiều!

Trong lòng vì Lâm Dật mà cao hứng vô cùng.

Đưa mắt nhìn về Công Tôn Chính Thanh,

“ Ngươi xác định muốn đi theo ta chứ?”

“ Trước tiên ta muốn nói rõ cho ngươi biết, nếu như ngươi muốn đi theo ta thì tuyệt đối không được phản bội ta. Ngươi cũng biết thủ đoạn của ta rồi đấy, một khi phản bội, ta sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Về sau muốn làm chính mình cũng khó!”

Vừa nói, trong mắt Nam Bất Hưu liền lóe lên một hư ảnh đại nhật, Thiên Nhãn Lôi Mục khẽ nhếch, khí tức lôi điện khủng bố tản ra, hăm dọa Công Tôn Chính Thanh.

Trong nháy mắt, Công Tôn Chí Thanh đã cảm nhận được một nguy hiểm chết người.

Công Tôn Chí Thanh vội vàng cuối đầu, tuyên thề rằng:

“ Công Tôn Chính Thanh thề với đại đạo, bản thân tự nguyện đi theo Nam Bất Hưu, vĩnh viễn không phản bội, không bao giờ gây chuyện bất lợi cho Nam Bất Hưu, cũng như gây bất lợi cho Nam gia. Nếu như vi phạm thì ra đường sẽ bị sét đánh chết!”

Nam Bất Hưu lộ rõ vẻ xúc động, tu sĩ tuyên thề với đại đạo, đây chính là lời thề nặng nhất.

Tu sĩ mượn danh đại đạo để tuyên thề thì đại đạo sẽ có cảm ứng. Một khi phát hiện vi phạm lời thề, tuyệt đối sẽ trừng phạt người đó.

Mắt Nam Bất Hưu xuất hiện tinh quang, trịnh trọng cam kết:

“ Được, từ nay về sau, ngươi chính là thuộc đệ của Nam gia ta, Nam gia có thịt, nhất định sẽ không để ngươi phải ăn canh, không để Công Tôn gia của ngươi phải ăn canh cùng. Có thịt ngon thì mọi ngươi cùng nhau ăn, có rượu ngon thì mọi người cùng nhau uống.”

“ Đa tạ gia chủ!”

Lâm Dật cũng hành lễ, Tiểu Diệp và Tiểu Sơn cũng hành lễ theo.

“ Ha ha, hôm nay rất cao hứng, sắp xếp điển tịch đi.”

“ Hổ ca, đi gọi Bình ca, Dũng Thúc, Dương Thanh, Trác Nhất Phàm, Lưu Như Uyên và những người khác đến đây, để cho mọi người làm quen nhau một chút.”

Nam Bất Hưu cười to.

“ Được.”

Nhan Hữu Hổ đồng ý.

Nam Bất Hưu lại nói: “ À đúng rồi, trước tiên gọi Tư Mã Phi tới đã, ta muốn nói chuyện với hắn một chút.”

Nhan Hữu Hổ cười khổ nói:” Sợ là gọi tới không được rồi.”

“ Hả, tại sao?” Nam Bất Hưu vô cùng ngạc nhiên.

“ Tư Mã Phi đi theo chủ thành phủ, liền trở thành chàng rể ưu tú của chủ thành phủ, thương thế trước mắt đã khôi phục, thực lực đạt Trúc cơ hậu kỳ. Hiện tại là thời điểm bận rộn. Nếu muốn gọi cậu ấy về, sợ là không thể.” Nhan Hữu Hổ cười khổ nói.

“ Qủa nhiên là rất có bản lĩnh.” Nam Bất Hưu thầm nhủ, “ Nói về chuyện của Tư Mã Phi một chút. Hắn làm sao có thể thuyết phục tất cả mọi người đồng ý tạo ra những pho tượng kia thế?”

Thế nhưng trong lòng cũng không khỏi thở dài một hơi. Tổn thất một nhân tài rồi.

Vốn dĩ Nam Bất Hưu định chuẩn bị tôi luyện tâm tính của hắn một chút, không ngờ lại để huynh ấy chạy mất.

Tuy rằng đúng là đáng tiếc, nhưng cũng không hối hận.

Tư Mã Phi kia tính tình cực kỳ cao ngạo, không biết kiềm chế sự nóng này, nếu mà không tu luyện thì không thể làm được việc lớn.

“ Chuyện này phải bắt đầu kể từ Trường Sinh Tông...”

Nhan Hữu Hổ tiếp tục nói.

Hóa ra, Trường Sinh Tông vì tất cả mọi người mà khai khẩn linh điền miễn phí, vốn chỉ là một cử chỉ thiện chí nhưng lại làm cho tất cả người của Trường Sinh Tông vô cùng cảm kích.

Tư Mã Phi tìm ra điểm mấu chốt, trực tiếp lợi dụng dư luận, nói cho Trường Sinh Tông lập pho tượng để ghi danh công đức. Vừa hay, Hứa Hành Xương là loại người có tính cách thích náo nhiệt, thích nổi tiếng.

Một lần tình cờ nghe được người dân bàn luận, chợt cảm thấy có lý ( Đương nhiên, cũng không hẳn là tình cờ đâu) nên liền tìm Bỉnh Văn Ngạn nói vài câu.

Bỉnh Văn Ngạn vừa nghe chuyện lập pho tượng, cũng thử cân nhắc, hắn đang không biết làm thế nào để cảm tạ chư vị Trường Sinh Tông. Chỉ cần lập một pho tượng là có thể cảm tạ chuyện đó, vậy thì đương nhiên là được rồi, một pho tượng có đáng bao nhiêu tiền đâu chứ.

Lúc này Tư Mã Phi lại tiếp tục lợi dụng dư luận tôn vinh bản thân mình. Bỉnh Văn Ngạn điều tra lai lịch của hắn, thấy hắn là một nhân tài hiếm có. Nên hôm đó đã nhanh chóng giới thiệu Tư Mã Phi với chủ thành phủ, sau một hồi thương lượng chuyện lập tượng đồng, liền giao toàn quyền cho Tư Mã Phi.

Chẳng những lập một đống pho tượng Trường Sinh Tông, còn lập hết tượng của những người có danh tiếng ở thành Kê Sơn, vốn còn muốn lập thêm chư vị cao nhân của Tê Hà kiếm phái nữa nhưng lại bị Tống Thanh Phong ngăn lại.

Và sau đó liền có những pho tượng thành Kê Sơn như trước mặt.

Mà bởi vì Tư Mã Phi ra ra vào vào Phủ thành chủ nhiều lần nên liền nảy sinh tình cảm với một nữ quyến của Bỉnh gia.

Bỉnh Văn Ngạn thấy hắn là tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ, lại có tài hoa nên vô cùng vui mừng cho hậu bối nhà mình, sau đó chớp mắt một cái, Tư Mã Phi liền trở thành rể ở lại nhà Bỉnh gia, trở thành chàng rể quý của nhà họ.

“Ta nghe Bỉnh Chấn Vũ nói, vốn dĩ thành chủ muốn thành lập Tư Mã gia cho hắn. Nhưng không ngờ Tư Mã Phi sống chết không đồng ý, nói là sùng bái thành chủ nên một mực nhất quyết muốn ở rể.

Thành chủ vô cùng vui sướng nên đồng ý luôn, cũng giao cho nhiều trọng trách lớn.

HIện tại quyền thế của Thư Mã Phi cũng không nhỏ đâu. Trên căn bản sẽ sớm thay thế Bỉnh Chấn Vũ, trở thành người đại diện tiếng nói cho Bỉnh gia thôi. Chúng ta mời hắn, sợ là không được rồi.” Nhan Hữu Hổ cười khổ nói.

“ Bản lĩnh dám trèo cao đúng quả thực là không đơn giản. Có điều lăng mạ Bỉnh Chấn Vũ, hắn nghĩ gì vậy chứ? Chẳng lẽ không biết Bỉnh Chấn Vũ là người của Bỉnh gia hay sao?”

Nam Bất Hưu cạn lời.

Tư Mã Phi này quả nhiên vẫn không thay đổi tính cách đáng chết của hắn.

Người quá tài giỏi, thành công, có con đường rộng mở như hắn, không sợ sẽ bị người khác hại chết à?

Tất cả người của Tư Mã gia đều đã bị tiêu diệt, vậy mà hắn còn không biết tiết chế. Thật sự cho rằng Bỉnh Văn Ngạn là người mù sao!

Haizzzz

Không sống lâu được đâu!

Nam Bất Hưu biết rõ, nếu như tính cách của Tư Mã Phi vẫn không thay đổi, vẫn cứ khoe khoang như vậy thì tương lai rất đáng lo ngại. Hiện tại quyền thế bao nhiêu, tương lai sẽ thê thảm bấy nhiêu.

Nếu như có thể xử lý mọi chuyện êm xuôi thì vẫn có thể sống yên ổn, nhưng nếu không xử lý ổn thỏa, tuyệt đối sẽ chết thảm vô cùng.

Lắc lắc đầu, không nghĩ nhiều đến chuyện của Tư Mã Phi nữa.

Liền hỏi Lâm Dật:

“ Đúng rồi, hai người các ngươi rốt cuộc đã đến kiếm phái Thương Sơn gây ra bao nhiêu chuyện lớn vậy? Nếu như chuyện này không được giải quyết ổn thỏa, hai ngươi cũng không có cách nào quang minh chính đại làm việc đâu đấy.”

“ Cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là trả thù sư phụ đã từng đánh ta, Tiểu Thanh hắn không cẩn thận đánh chết một tên Trúc Cơ.” Lâm Dật dửng dưng nói, trước khi dừng lại còn bồi thêm một câu, “ Chuyện không có gì to tát cả.”

“ ...”

Trán Nam Bất Hưu đầy hắc tuyến:

“ Chuyện này quả thật cũng không lớn lắm!”

“ Đi thôi, theo ta đi đến phủ thành chủ một chuyến, dẹp dọn chuyện này cho ổn thỏa. Không thì bị Thiên Sát Quân nhìn chằm chằm mãi cũng không phải là chuyện tốt.”

“ Đa tạ gia chủ!”

Hai người cực kỳ vui mừng đi theo Nam Bất Hưu tới phủ thành chủ.

Vừa tới phủ thành chủ, liền thấy một người hăng hái phấn chấn dắt Cao Thiện Chi đi ra. Chính là Tư Mã Phi.

Nam Bất Hưu dẫn theo hai người vội vàng tiến lên hai bước hành lễ với Cao Thiện Chi. Hai người nói với nhau vài câu, sau đó liền tách ra.

Đưa mắt nhìn theo Cao Thiện Chi đang dần khuất bóng. Trên mặt Tư Mã Phi lộ ra nụ cười, âm dương quái khí mà nói:

“ Ây da đây không phải là Nam gia chủ hay sao? Tiểu nhân còn phải đa tạ Nam gia chủ đã cho ta cơ hội một bước lên trời đấy!”

Đối với người đã từng làm hắn sợ hãi đến nổi súyt chút nữa đái ra cả quần, cũng là người rất cao cao tại thượng, Tư Mã Phi nói ra những lời này chỉ cảm thấy vô cùng sung sướng. Lúc trước ngươi có thể tùy ý giết ta, nhưng bây giờ thì sao?

Ta chính là chàng rễ ưu tú của Bỉnh gia, chính là người ăn chung mâm với Hứa Phong chủ.

Địa vị so với ngươi không thấp chút nào.

Hừ, ngươi muốn làm khó dễ ta! Hiện tại thời thế đã thay đổi rồi.

Lời vừa nói xong, Nam Bất Hưu cảm nhận được sau lưng có hai cổ sát khí xung quanh Tư Mã Phi.

“ Ngươi muốn chết à?”