“ Ngươi muốn chết à!”

Tư Mã Phi nghe những lời uy hiếp này, sắc mặt biến đổi, trong lòng sợ hãi nhưng vẫn mạnh miệng nói:

“ Nam gia chủ, ngươi đang uy hiếp ta hay sao?”

“ Ta hiện tại là con rể nhà Bỉnh gia, thực lực cũng đã được khôi phục về lại Trúc Cơ hậu kỳ. Ngươi cho rằng ngươi có thể đánh thắng ta ư? Ngươi cho rằng Nam gia ngươi có thể so sánh được với Bỉnh gia à?”

“ Nam gia chủ, ta khuyên ngươi làm người không nên quá phách lối, để tránh rước họa vào thân!”

“ Xì”

Nam Bất Hưu bị hắn chọc tức đến bật cười, tên tiểu nhân này mới lên hương một tí đã đắc ý vênh váo rồi.

“ Dù ngươi có tin hay không thì ta đều có thể giết chết ngươi, người ta có thể nói gì được chứ? Bỉnh gia cũng sẽ không vì ngươi mà xuất đầu lộ diện đâu!”

Nam Bất Hưu lạnh lùng nói, tiến lên phía trước một bước, thấy Tư Mã Phi vẫn còn đứng ở trước cửa, lập tức quát lớn:

“ Tránh ra, đúng là một con chó thích cản đường.”

“ Ngươi...”

“ Sao dám làm nhục ta như vậy hả!”

Tư Mã Phi đứng ở trên bậc thang, sắc mặt lúc thì xanh lúc thì lại chuyển trắng, thay đổi cực nhanh.

Sao ngươi dám làm nhục ta như vậy!

Sao ngươi dám làm nhục ta như vậy!!

Ta chính là người nổi tiếng ở thành Kê Sơn!

Ta là con rể của chủ thành phủ đấy !

Ta cũng là người cùng ăn cơm với đại tu Nguyên Anh !

Vậy mà ngươi dám làm nhục ta !!

Đã vậy thì ngươi đừng trách ta !

Chỉ trong chốc lát, sắc mặt Tư Mã Phi trở nên dữ tợn, cao giọng nói :

“ Người đâu! Có kẻ muốn làm loạn ở phủ thành chủ, muốn ám sát thành chủ!!”

“ Hãy nhanh chóng tới bắt lấy những tên thích khách này, nhốt bọn chúng vào đại lao rồi tống vào Thiên Sát Quân cho ta!!”

Tư Mã Phi vừa hô vừa oán độc nhìn chằm chằm Nam Bất Hưu.

Chỉ cần bắt ngươi vào đại lao, ta sẽ có trăm phương ngàn kế giết chết ngươi!

Nam Bất Hưu à, ngươi dám sỉ nhục ta, ta nhất định sẽ cho ngươi chịu đựng gấp trăm lần!!

Nam Bất Hưu ngạc nhiên, tại sao lại có người ngu xuẩn như thế này cơ chứ?

Dùng loại phương pháp này đối với người bình thường thì có thể, cao thủ của phủ thành chủ sẽ nhanh chóng tiến vào cửa, không cho bọn hắn có cơ hội để mở miệng, ngươi có thể tùy ý vu oan bọn họ, tùy tiện hất nước bẩn vào người bọn họ, thậm chí là quy chụp bọn họ, ngươi nói cái gì thì chính là cái đó. Nhưng mà ngươi lại dùng chiêu này để đối phó với ta? Không cảm thấy làm như vậy là rất ngu xuẩn hay sao?

Đã quên mất Nam Bất Hưu này là ai rồi à?

“ Bắt hắn lại, bẻ gãy răng hắn, rút đầu lưỡi của hắn ra!”

Nam Bất Hưu sợ hai người không đối phó được Trúc Cơ hậu kỳ như Tư Mã Phi nên trực tiếp cho hắn một chiêu Đại Nhật Ánh Thiên, cũng không dám dùng toàn lực, chỉ dùng một phần mười công lực mà thôi.

Bởi vì, sợ một chiêu này sẽ giết chết hắn.

“ A - -“

Tư Mã Phi đang oán độc nhìn chằm chằm Nam Bất Hưu, chớp mắt một cái đã thấy ôm đầu phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết.

Hai người Lâm Dật và Công Tôn Chính Thanh không nhiều lời, bước nhanh tới trước, một người khống chế Tư Mã Phi, người còn lại dùng bàn tay to hung hăng hầu hạ hắn.

Chát chát chát

Mỗi một cái đều dùng lực mạnh, mỗi một cái bạt tay đều đánh văng chừng mấy cái răng.

Đợi đánh bay hết răng liền kéo đầu lưỡi ra ngoài, trực tiếp chém đứt chỉ với một nhát kiếm.

Mà lúc này, Tư Mã Phi cũng đã khôi phục lại từ chiêu Đại Nhật Ánh Thiên, ngoài miệng đau đớn, lại một lần nữa kích thích bên trong đầu hắn làm cả người hắn phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết vô cùng.

Nghe thấy động tĩnh ở cửa, cộng thêm tiếng Tư Mã Phi gọi nói có người ám sát thành chủ nên làm cho phủ thành chủ trở nên huyên náo, tất cả mọi người đi kiểm tra xung quanh.

Kiếm vệ nhanh chóng xuất kích, còn có người hô to:

“ Là ai dám quấy rối ở phủ thành chủ!”

Đang đi trên đường thì dừng lại, tất cả đều sững người nhìn về phía trước.

Không biết vì sao Nam Bất Hưu lại nổi cơn thịnh nộ, dám đánh con rể của Bỉnh gia.

Đây chính là chàng rể danh tiếng vang xa dạo gần đây đó, sao lại bị Nam Bất Hưu đánh thành bộ dạng như vậy được.

Tất cả mọi người đều nhìn đến ngây người.

Chuyện gì đã xảy ra vậy!!

Nhớ lại vừa nãy Tư Mã Phi nói có thích khách, lẽ nào Nam Bất Hưu muốn ám sát thành chủ sao?

Mọi người lập tức lắc đầu, Nam Bất Hưu là đại danh nhân thành Kê Sơn đấy, có quan hệ tốt với chủ thành phủ miễn bàn, làm sao lại có thể ám sát thành chủ chứ? Hắn lại là một Trúc Cơ, sao lại dám ám sát Kim Đan được?

Hơn nữa, nếu muốn ám sát, ai lại nghênh ngang đi cổng chính bao giờ?

Chẳng lẽ là Tư Mã Phi cố tình hãm hại Nam Bất Hưu ?

Người thông minh vừa nhìn sự tình liền biết nguyên nhân thực sự.

Lúc này cao thủ Bỉnh gia vọt tới, dẫn đầu là Bỉnh Chấn Vũ và mấy người Trúc Cơ.

Vừa nhìn Tư Mã Phi bị đánh thê thảm, Bỉnh Chấn Vũ thiếu chút nữa đã bật cười thành tiếng.

Tên gia hỏa này gần đây được nước làm tới, ép hắn đến mức ở nhà cũng không còn có đất cắm dùi nữa rồi.

Hiện tại thì tốt rồi, bị Nam Bất Hưu hung hăng dạy dỗ cho một trận.

Bỉnh Chấn Vũ âm thầm giơ ngón cái với Nam Bất Hưu. Vẫn là Bất Hưu ca ca hiểu tâm ý của ta.

“ Dừng tay!”

“ Chuyện gì đã xảy ra? Không biết người này là con rể ở rễ của Bỉnh gia ta à? Tại sao lại có thể tùy tiện lăng nhục như vậy hả?’

Bỉnh Chấn Vũ hét to, đặc biệt nhấn mạnh bốn chữ con rể ở rễ.

Con rễ ở rễ, sinh hài tử sẽ được theo họ của nhà gái.

Ở gia tộc này rất xem trọng Đại Hoang, những người bình thường đều sẽ bị xem thường.

Đây cũng là lý do Tư Mã Phi giành được sự tín nhiệm của Bỉnh Văn Ngạn, sinh hài tử đều lấy họ Bỉnh, vậy không phải nhi tử của ta sẽ là người Bỉnh gia hay sao?

Hai người Lâm Dật và Công Tôn Chính Thanh ném Tư Mã Phi xuống, lùi về sau lưng Nam Bất Hưu.

Tư Mã Phi nằm trên đất tiếp tục kêu la thảm thiết, cả trong lẫn ngoài miệng đều chảy đầy máu, hoảng sợ nhìn Nam Bất Hưu.

Hắn không hiểu tại sao Nam Bất Hưu lại dám làm như vậy!

Tại sao lại dám đối xử với hắn như vậy ngay tại cửa lớn của phủ thành chủ chứ!

Hắn không sợ chết à?

Ác quỷ, đúng là ác quỷ!

Nhìn thấy Bỉnh Văn Ngạn đang ở bên cạnh cười khổ nói:

“ Bất Hưu sư huynh à, dù sao hắn cũng là người của Bỉnh gia ta, huynh lại đánh hắn ở trước cửa như này, đây không phải là đánh vào mặt nhà đệ hay sao?”

“ Bêu xấu ta ám sát thành chủ, khích bác quan hệ của người thành Kê Sơn và Phủ thành chủ, không đánh chết hắn là may lắm rồi đấy. Thẩm tra hắn kĩ càng xem thử hắn nịnh nọt gia nhập Bỉnh gia có mục đích gì đi! Ta thực sự cảm thấy mục đích của hắn không đơn thuần đâu. Đặc biệt là việc ngăn cản ta đi vào cửa chính phủ thành chủ, hơn nữa sau đó còn đỗ tội cho ta ám sát thành chủ. Người này cũng có thể là do yêu ma phái tới làm gián điệp cũng không chừng. Thẩm vấn kĩ vào.”

Nam Bất Hưu lành lạnh nhìn chằm chằm Tư Mã Phi.

Định hất nước bẩn vào ta à?

Ngược lại ta muốn xem thử xem ai quan trọng hơn ai.

Lúc này, phủ thành chủ dâng lên một luồng khí tức kinh khủng, bên trong truyền đến một âm thanh uy nghiêm :

“ Ngươi dám làm phản ở ngay trước cửa lớn phủ thành chủ, tổn thương con rể của Bỉnh gia ta! Mau bước ra đây cho ta!!”

Uy lực kinh khủng càn quét hơn một nửa đường đi.

Những người đứng trên đường ai nấy cũng hoảng sợ rụt cổ lại.

“ Thôi toang rồi, Nam gia chủ chọc giận thành chủ rồi.”

Nam Bất Hưu không sợ hãi gì cho lắm, bởi vì từ trong âm thanh của thành chủ, hắn không cảm nhận thấy sát khí.

Đều chỉ để ra oai với người ngoài cả thôi.

Xem ra hắn cũng biết Tư Mã Phi là hạng người gì rồi, hoặc là địa vị của Tư Mã Phi ở trong lòng hắn còn kém rất xa so với mình.

Mặc kệ là vì nguyên nhân gì, Nam Bất Hưu đều không bận tâm cho lắm.

Chắp tay về phía người qua đường nói:” Xin lỗi chư vị, là lỗi của ta, kính xin chư vị đừng lan truyền chuyện này ra bên ngoài lung tung. Sự thật là ta có chút thù oán cá nhân với Tư Mã Phi, không liên quan gì đến Nam gia và Bỉnh gia cả. Cũng không liên quan đến chuyện gì khác.”

“ Bọn ta hiểu Nam gia chủ mà, không có ai tự nhiên làm loạn trước cổng nhà người khác rồi để bản thân chịu thiệt bao giờ.”

Người qua đường đáp ứng, tất cả đều là người ưu tú, đương nhiên biết rõ chuyện gì nên nói và chuyện gì không nên nói, đặc biệt là chuyện về thành Kê Sơn lại càng không nên nói năng lung tung.

Quăng Tư Mã Phi xuống đất, liền thấy Tư Mã Phi hoảng sợ rụt cổ đến mấy lần, bộ dáng đầy sự sợ hãi.

“ Quản tốt miệng của mình đi, lần sau không đơn giản chỉ là cắt lưỡi của ngươi như vậy đâu đấy.”

Lạnh lùng nói một câu rồi dẫn theo Lâm Dật và Công Tôn Chính Thanh đi vào phủ thành chủ.

Bỉnh Chấn Vũ thở dài, “ Ngươi có thể chọc ta, nhưng sao lại hồ đồ chọc giận Bất Hưu huynh trưởng chứ? Chẳng lẽ ngươi không biết đến kiếm phái Tê Hà cũng phải dựa vào hắn hay sao?”

Một câu nói đủ để khiến cho Tư Mã Phi toát mồ hôi lạnh. Lúc này rốt cuộc hắn cũng nhận ra được hắn muốn tìm cảm giác ưu việt nhưng đã tìm nhầm người rồi.

Trên mặt Bỉnh Chấn Vũ đầy vẻ ưu sầu, trong mắt đều là lãnh ý. Vung tay lên, đột nhiên có người đỡ Tư Mã Phi đi vào phủ thành chủ trị thương, lau chùi vết máu trên đất.

“ Xin lỗi chư vị, để mọi người nhìn trò cười rồi.”

Bỉnh Chấn Vũ chắp tay hành lễ với mọi người ở trên đường, mọi người cũng hành lễ, bàn luận tản đi.

Nam Bất Hưu à, là người không phải ai cũng có thể trêu chọc.