Mọi người đều đang bàn tán về lúc Nam Bất Hưu quả quyết xuất thủ, cũng không có bao nhiêu người đồng tình với Tư Mã Phi.

Bởi vì hắn đã từ bỏ tôn nghiêm của đàn ông, trở thành con rễ ở rễ của Bỉnh gia, thời điểm đó trong mắt những người ở đại gia tộc, hắn đã sớm biến thành trò cười rồi.

Vì sợ uy nghiêm của Bỉnh gia nên không ai dám nói gì cả, thậm chí thấy hắn còn tỏ vẻ nịnh nọt. Nhưng thực ra trong thâm tâm, không ai coi hắn là người cùng đẳng cấp cả.

Bởi vì hắn không xứng.

Nam Bất Hưu đi vào phủ thành chủ, cũng không cần người khác dẫn đường, tự mình đi tới hậu hoa viên. Phủ thành chủ đối với hắn đã quá quen thuộc.

Nói ra thì hơi khó nghe nhưng mà quả thực hắn đến phủ thành chủ, số lần gặp Bỉnh Văn Ngạn còn nhiều hơn so với Trúc Cơ Bỉnh gia nữa. Đối với phủ thành chủ càng rõ như lòng bàn tay.

Vừa bước vào vịnh Bán Nguyệt, liền nghe thấy tiếng la mắng của Bỉnh Văn Ngạn:

“ Đủ lông đủ cánh rồi phải không? Dám ở trước cửa lớn phủ thành chủ của ta đánh gãy răng con rể của Bỉnh gia ta, cắt đầu lưỡi của hắn. Ngươi nói đi, ngươi muốn làm gì?”

“ Muốn tạo phản sao?”

Bỉnh Văn Ngạn mắng chửi.

Nam Bất Hưu rụt cổ, để cho hai người Lâm Dật chờ ở bên ngoài.

Hắn mỉm cười hì hì đi vào trong.

“ Xin lão tổ nguôi giận!”

“ Nguôi giận? Ngươi cả gan tát thẳng vào mặt ta còn nói ta bớt giận? Nếu hôm nay ngươi không cho ta một lời giải thích hợp lý, thì đừng trách sao ta lại động thủ với ngươi!”

Bỉnh Văn Ngạn tức đến nỗi ria mép bay tứ tung, chỉ vào Nam Bất Hưu lớn tiếng la mắng.

Nam Bất Hưu cợt nhả, hoàn toàn không để tâm, nói:

“ Lão tổ à, chuyện là như thế này...”

Nam Bất Hưu kể lại hết tất cả mọi chuyện từ thời điểm Nam Bất Hưu cử hành cuộc tranh tài cơ giáp, Tư Mã Phi đã mở sòng bạc, đánh bài, tụ tập Vương Đức Nghĩa và những người khác lại để cấu kết với nhau, bị Nam Bất Hưu khiển trách đến chuyện để cho hắn tạo pho tượng thành chủ.

Qua lời kể của Nam Bất Hưu, Bỉnh Văn Ngạn mặt mày tái mét, sau một lúc dần bình tỉnh lại.

“ Hóa ra hắn lại có nhiều quá khứ đen tối như vậy sao? Ta còn buồn bực không biết vì sao trong thành Kê Sơn bỗng nhiên lại xuất hiện một người đại tài không kém gì ngươi. Thì ra đã xảy ra chuyện như thế.”

“ Ta còn định trọng dụng hắn nữa đấy. Nếu tâm tính không tốt, vậy thì mặc kệ hắn đi.”

“ Đúng rồi, ngươi tới tìm ta làm gì? Không phải chỉ tới để nói chuyện của Tư Mã Phi đấy chứ?”

Bỉnh Văn Ngạn hồ nghi hỏi.

“Có một việc nhỏ cần lão tổ xem một chút!”

Ngay sau đó, Nam Bất Hưu liền kể lại chuyện của Lâm Dật và Công Tôn Chính Thanh cho Bỉnh Văn Ngạn.

“ Chỉ giết chết một Trúc Cơ? Cũng không phải chuyện gì to tát! Hiện tại vừa hay kiếm phái Thương Sơn đang muốn nhờ cậy chúng ta, ta nói chuyện với tông chủ một tiếng, tông chủ sẽ giải quyết giùm ngay.”

Bỉnh Văn Ngạn không thành vấn đề nói.

Đúng như những gì Nam Bất Hưu dự liệu, một Trúc Cơ nho nhỏ, quả thực không đáng bận tâm.

Có thể sống sót thì sẽ được coi trọng, nhưng chết rồi cũng chỉ là chết rồi thôi.Cho nên, ngàn vạn lần phải sống thật khỏe mạnh.

“ Đa tạ lão tổ.”

Nam bất Hưu mừng rỡ nói.

Bỉnh Văn Ngạn không lập tức trả lời lại mà hoài nghi nhìn hắn, vẫn nhìn chằm chằm hắn không nói lời nào, cái nhìn đó làm lòng Nam Bất Hưu sợ hãi.

“ Lão tổ, sao ngài lại nhìn tôi như vậy?”

Nam Bất Hưu sờ sờ mặt, trên mặt mình đâu có mọc hoa đâu!

Bỉnh Văn Ngạn bỗng nhiên hạ thấp giọng, nghiêm túc nói:

“ Ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”

“ ...”

Nam Bất Hưu đầu óc mơ hồ, “ Lão tổ à, tại sao ngài lại hỏi như vậy? Tôi không có ý đồ gì cả!”

Bỉnh Văn Ngạn nhìn chằm chằm Nam Bất Hưu:

“ Không có ý đồ gì cả? Ngươi chắc chứ?”

“ Đúng vậy!”

Mặt Nam Bất Hưu đầy vẻ vô tội cùng mơ hồ.

Ta có ý đồ gì chứ?

Chẳng có ý đồ gì cả !

“Không có ý đồ gì vậy thì tại sao lại bồi dưỡng mấy vạn người ? Không có ý đồ gì thì vì sao ngươi muốn thu nạp nhiều Trúc Cơ như vậy ? Không có ý đồ gì thì vì sao ngươi lại để ý danh tiếng của mình như vậy ?”

“ Vì để che giấu bản thân, còn đặc biệt đẩy ta ra?”

“ Nói đi, ngươi muốn làm gì?!”

“ Thành thật nói đi!!”

Bỉnh Văn Ngạn nhìn chằm chằm Nam Bất Hưu, từ trước đến nay chưa bao giờ nghiêm túc như vậy.

Nam Bất Hưu cau mày.

Hắn nhìn thấy Bỉnh Văn Ngạn nghiêm túc như vậy, không cần nói cũng biết, nhất định là có thằng oắt con nào đó mách lẻo rồi. Mà người mách lẻo kia ngoại trừ Tư Mã Phi thì Nam bất Hưu không nghĩ ra người nào khác nữa.

Cũng có thể là có người nấp phía sau mà Nam Bất Hưu không phát hiện ra.

Nam Bất Hưu cũng đang tự hỏi chính mình, không trả lời vấn đề của Bỉnh Văn Ngạn mà nghiêm túc nói:

“ Thành chủ muốn nghe chuyện gì?”

“ Tiểu tử ngươi được lắm, cánh đủ cứng cáp rồi à? Thậm chí ngay cả câu hỏi của ta cũng không thèm trả lời sao?” Bỉnh Văn Ngạn có chút bất mãn.

Nam Bất Hưu lắc đầu, nghiêm túc nói:

“ Tôi biết ngài cho người theo dõi tôi. Nhưng lão tổ đã từng nghĩ tới có người muốn mượn tay ngài để đối phó ta, thậm chí là giết chết ta hay chưa?”

“ Sự hiện diện của tôi sẽ sản sinh uy hiếp đối với ngài hay sao?”

Bỉnh Văn Ngạn lắc đầu,

“ Cho dù ngươi có trở thành Kim Đan hay Nguyên Anh thì cũng sẽ không có uy hiếp đối với ta. Ngươi tiến bộ, chẳng lẽ lão tổ không tiến bộ chắc? Nói thật cho ngươi biết, lão tổ ta muốn nhanh chóng bế quan, tăng cường Nguyên Anh. Vì những lời này của ngươi, ta sợ trong lúc ta bế quan ngươi sẽ động tay động chân với Bỉnh gia!”

Nam Bất Hưu: “ ...”

“ Không phải nói chứ hai nhà chúng ta có mối quan hệ hợp tác, cũng coi như tôi và Bỉnh gia cùng một thế hệ, đều là huynh đệ thân thiết. Làm sao tôi có thể đối phó với Bỉnh gia? Chuyện này lão tổ ngài chỉ buồn lo vô cớ thôi.”

“ Hơn nữa, nếu ngài muốn trở thành cao thủ Nguyên Anh. Vậy thì tôi đối đầu với Bỉnh gia chẳng phải là muốn tìm chỗ chết hay sao?”

“ Lão tổ à, ngài nghĩ tôi ngu xuẩn đến mức đấy ư?”

Bỉnh Văn Ngạn lắc đầu, thân thể lười biếng nằm trên ghế nói:

“ Ngươi có thể biến chuyện không thể thành có thể, quan hệ của ngươi cũng rất rắc rối và phức tạp, cảm giác như không có chuyện gì mà ngươi không thể làm được vậy. Hơn nữa Nam gia ngươi còn trắng trợn thu nhận người, cũng thu nạp rất nhiều Trúc Cơ, nó không giống như một gia tộc, mà nó giống như một tông môn, một thế lực lớn hơn!”

“ À còn có con của ngươi nữa, mỗi đứa đều không giống như người phàm. Điều này làm ta bất an vô cùng.”

Nam Bất Hưu quay người trừng mắt, bất an cái đầu nhà ông.

Vào lúc này Nam Bất Hưu chợt hiểu ra. Vừa rồi dù dọa hắn, bây giờ lại nói ra những lời này mục đích là để mối quan hệ giữa Bỉnh gia và Nam gia càng thêm gắn kết sâu đậm.

“ Con trai thứ hai nhà tôi lớn lên ai thấy cũng thích, hoa gặp hoa nở, sau này nhất định sẽ là một tuấn nam tuyệt thế. Ngoài ra, ta đảm bảo tư chất thiên phú của nhi tử đó tuyệt đối không hề thấp. Thành tựu Nguyên Anh, Hóa Thần đều chỉ là chuyện bình thường. Ngài xem xem Bỉnh gia có người nào xứng với nhi tử nhà tôi hay không!”

Nam Bất Hưu nâng chén trà lên, quan sát sắc mặt Bỉnh Văn Ngạn.

bỉnh Văn Ngạn cười hì hì, “ Ngươi được lắm, bãn lãnh thổi phồng càng ngày càng lớn rồi. Ngươi đem nhi tử thứ hai ra liên hôn, sao lại không đem nhi tử đích tôn nhà ngươi ra? Nói thật thì ta càng thích nhi tử đích tôn nhà ngươi hơn.”

Nam Bất Hưu cười khổ: “ Thật ra, hôn sự tương lai của nhi tử đích tôn nhà ta không tới lượt ta quơ tay múa chân đâu. Có một cao nhân đỉnh cấp đã sớm vạch cho nó một kế hoạch nhân sinh lộ tuyến cả rồi.”

“ Hả thật à?”

Bỉnh Văn Ngạn hứng thú, ngồi thẳng người, tiến tới bên canh Nam Bất Hưu, mặt đầy tò mò nhỏ giọng hỏi:

“ Cấp bao nhiêu?”

Nam Bất Hưu chỉ chỉ lên trời, chậm rãi nói:

“ Thông Thiên!!”

“ Thông Thiên!!” Mắt Bỉnh Văn Ngạn đầy vẻ khiếp sợ, chốc lát lại giễu cợt: “ Lại nói khoác nữa rồi! Mới đi đến thành Khai Long một thời gian, học cái gì không học, chỉ học được bản lĩnh thổi phồng là giỏi.”

“ Ha, sao ngài vẫn không tin vậy. Những gì ta nói đều là thật.” Nam Bất Hưu vội la lên : “ Nếu không tin, ngài có thể dùng linh nhãn để xem vừng trời nhà ta.”

“ Thật sao?”

Bỉnh Văn Ngạn hoài nghi nhìn về phía Nam gia, trong mắt lập tức nổ ra một tia thần quang, nhìn sang thấy một phiến trống rỗng. Nhất thời xác định, Nam Bất Hưu là đang nói khoác.

“ Thông Thiên đâu mà Thông Thiên!”

Nam Bất Hưu buồn bực nói: “ Ngài không thấy những bóng mờ kia của Nam gia tôi sao?”

Bỉnh Văn Ngạn nằm ngửa trên ghế,cạn lời nói: “ Thông Thiên à? Chỉ là một phiến trống rỗng, thông thẳng trời xanh.”

Nam Bất Hưu: “ ...”