Ngài ấy thấy trống rỗng, tại sao mình lại thấy đại năng hư ảnh khắp trời?

Lẽ nào những đại năng hư ảnh này không muốn để cho người ngoài nhìn thấy?

Cũng đúng. Nếu như người nào cũng có thể tùy ý nhìn thấy, thì Nam gia của hắn đã sớm bị vô số người phát hiện ra và bị vây quanh bởi vô số người rồi.

Không thấy được như này lại hay, giảm được rất nhiều phiền phức.

“ Đúng rồi, Bỉnh gia của ngài có ai môn đăng hộ đối với nhi tử thứ hai nhà tôi không?” Nam Bất Hưu nói.

“ Có, nhiều là đằng khác. Ngày mai ngươi hãy mang nhị tử tới, gặp mặt các tiểu nữ nhà ta một chút, xem nó ưng ý người nào! Ưng ý người nào thì liền lấy người đó!” Bỉnh Văn Ngạn cười nói.

“ Được. Ngày mai gặp mặt, Hậu Thiên của Nam gia tôi sẽ sắp xếp diên tịch, quyết định thông gia từ bé.” Nam Bất Hưu gật đầu đồng ý.

“ Được. Không có chuyện gì khác thì đi đi.” Bỉnh Văn Ngạn khoác tay nói.

Nam Bất Hưu gật đầu, hành lễ cáo từ.

Lúc đang đi ra lối vườn hoa, Bỉnh Văn Ngạn khoan thai nói:

“ Về sau đừng ăn nói khoác lác nữa! Dễ bị bội thực lắm đấy!”

“ ...”

Mặt Nam Bất Hưu tối sầm lại đi ra ngoài.

Không nói khoác, làm sao biết được tương lai có phải nói khoác hay không.

Thấy sắc mặt Nam Bất Hưu không tốt, Lâm Dật và Công Tôn Chính Thanh cau mày, nói: “ Thành chủ không đồng ý ra mặt giúp đỡ chúng ta sao?”

“ À không phải. Chuyện hai người chỉ là chuyện nhỏ. Hai ngày nữa tốn chút thời gian đến đại giới là có thể giải quyết được rồi. Ta đang giận chuyện thành chủ nói ta khoác lác.”

Lâm Dật: “ ...”

Công Tôn Chính Thanh: “...”

Nam Bất Hưu cũng không để ý phản ứng của hai người bọn họ, tiếp tục đi tới cửa chính phủ thành chủ.

Chưa kịp đi ra đã thấy một người với vóc dáng cường tráng giống như người phụ nữ đanh đá, vung bàn tay to như móng vuốt của gấu đen, vô lấy Nam Bất Hưu. Liền bị Bỉnh Chấn Vũ gắt gao níu lại.

“ Tứ tỷ, không nên gây chuyện!”

Người phụ nữ đanh đá kia mặc kệ Bỉnh Chấn Vũ, chửi mắng những lời rất khó nghe với Nam Bất Hưu.

Người phụ nữ này chỉ là một lực sĩ tứ giai.

“ Đây chính là thê tử của Tư Mã Phi! Chẳng trách thành chủ lại đối xử tốt với Tư Mã Phi như vậy.”

Nam Bất Hưu lắc đầu, nói với người phụ nữ đanh đá này:

“ Nói với Tư Mã Phi và cũng cảnh cáo cô, không nên kiếm chuyện! Nếu không, các ngươi không thể gánh nổi hậu quả đâu.”

Nói xong liền rời đi.

Người phụ nữ đanh đá kia vẫn tiếp tục đứng đó chửi như tát nước.

Ra khỏi phủ thành chủ, Lâm Dật nói:

“ Có cần hay không?”

Vừa nói vừa làm hành động cắt cổ.

Nam Bất Hưu lắc đầu:” Không cần. Nếu còn dám gây chuyện, trực tiếp tìm Bỉnh Chấn Vũ, để cho hắn xử lý là được.”

“ Rõ.”

Im lặng suốt cả quãng đường.

Về đến nhà, tất cả gia tộc đều phái người tới chào hỏi làm thân. Nam Bất Hưu nhận lễ từng người.

Buổi chiều rất nhanh đã đến.

Nam gia sắp xếp diên tịch, người đến đều thuộc thế lực trong Nam gia, mỗi nhân vật phụ trách một phương. Đều là một mình đảm đương một phần đại chấp sự.

Dương Dũng phụ trách thành vệ quân, Liễu Như Uyên phụ trách căn cứ sản xuất cơ giáp Nam Sơn an toàn, Liễu Như Hải phụ trách sản xuất cơ giáp, Dương Thanh phụ trách đội vận chuyển hàng hóa an toàn, Trác Nhất Phàm phụ trách lượng tiêu thụ của cơ giáp, Mục Sinh phụ trách đồ linh điền của Nam gia và Nhan Hữu Hổ đại quản gia của Nam gia.

Đáng kể đến chính là Hạng Kế, người chuẩn bị gia nhập Nhạc Võ Quân tại ngũ, dưới sự an bài của Dương Võ Điệu đã bắt đầu làm nhiệm vụ Nhạc Võ Quân.

Hai người Tiêu Thiên Thần và Đỗ Thiên Ngạo vẫn còn đang phục dịch ở thành Khai Long, không thể trở về.

Chờ mười mấy người Liễu Như Uyên cùng Dương Thanh tu luyện Chân Võ, thể lực chạm đến cánh cửa Trúc Cơ xong, thì không quá một hai năm nữa đều sẽ trở thành thể tu Trúc Cơ. Đến lúc đó, thực lực Nam gia sẽ tăng lên nhanh chóng.

Mọi người tề tụ cùng một nơi, uống rượu nhâm nhi.

Trong bữa tiệc, Nam Bất Hưu giới thiệu hai người Lâm Dật và Công Tôn Chính Thanh với mọi người.

Mọi người đều cung kính mời rượu, dù sao thì hai người này cũng là tu sĩ Trúc Cơ. Hai người cũng nhiệt tình hưởng ứng.

Tiệc tan.

Nam Bất Hưu giữ ba người Nhan Hữu Hổ, Lâm Dật và Công Tôn Chính Thanh lại.

“ Ta chuẩn bị thành lập hai tổ chức dùng để thu thập tin tức, một là Minh, một là Ám. Thủ lĩnh sẽ là hai người, các ngươi suy nghĩ xem ai là Minh và ai là Ám.”

Nam Bất Hưu nhìn hai người Lâm Dật và Công Tôn Chính Thanh nói.

“ Gia chủ, Minh và Ám này có điểm khác nhau gì sao ạ?” Lâm Dật hỏi.

“ Có chứ. Cũng giống như ý tứ trên mặt chữ. Minh là thu thập tất cả các tin tức, tất cả công lượng và khai thác thương lộ. Ta gọi nó là Khai Sơn Các, nghĩa là mở mang bờ cõi.”

“ Ám là bồi dưỡng ám vệ, bảo hộ chấp sự của Nam gia. Dẫn dắt chiều hướng dư luận, bảo vệ Nam gia khỏi những công kích, và đồng thời diệt trừ những người nuos trong bóng tối, âm thầm đối phó với người Nam gia. Ta gọi nó là Thủy Phong Các, nghĩa là trưởng thành trong mưa gió.”

“ Hai người bàn bạc với nhau một chút, mỗi người tiếp nhận một phương.”

Nam Bất Hưu nói.

Lâm Dật và Công Tôn Chính Thanh hai mắt nhìn nhau một cái.

Lâm Dật: “ Tôi đảm nhận Thủy Phong Các!”

Công Tôn Chính Thanh:” Tôi đảm nhận Khai Sơn Các! Dù sao thì hình tượng của tôi cũng tốt hơn so với Lam Dật, hơn nữa tôi cũng đã biết rõ những quy tắc của giới gia tộc thượng lưu.”

Lâm Dật: “ ...” Quay người trừng mắt. Đã đến nước này rồi còn không quên giẫm đạp mình một cước. Đúng là không có chút nhân từ nào cả.

“ Được, vậy hai người các ngươi hãy nhanh chóng bắt tay thu nhận nhân thủ và xây dựng hai hệ thống tình báo đi. Thuộc hạ tốt nhất nên chọn những gia tộc lệ thuộc vào Nam gia chúng ta. Dù sao cũng đều là người của mình, không dễ dàng phản bội.”

Nam Bất Hưu đề nghị.

“ Rõ.”

Hai người gật đầu.

Công Tôn Chính Thanh lập tức nói với Lâm Dật:

“ Đại cô nương nhà ngươi có tri thức, biết lễ nghĩa, lại thấu hiểu lẽ đời. Có thể để con bé đi cùng ta hay không?”

Hai mắt Lâm Dật tỏa sáng, vui vẻ nói:

“ Ngươi muốn thu nhận con bé ấy làm đồ đệ?”

Công Tôn Chính Thanh gật đầu:” Ta đây không có con cái, bồi dưỡng một người đồ đệ cũng sẽ tốt khi ta dưỡng lão và đưa ma.”

“ Được. Ta thay Tiểu Điệp đồng ý.” Lâm Dật mừng rỡ nói.

Dù sao Công Tôn CHính Thanh cũng xuất thân từ đại gia tộc, đã từng là đồ đệ của Tiên Tông, dư sức dạy dỗ Tiểu Diệp.

Nam Bất Hưu cũng không có ý kiến, nói với Nhan Hữu Hổ:

“ Hổ ca, hai người bọn họ cần thứ gì thì cứ phê duyệt cho bọn họ nhé.”

“ Được.” Nhan Hữu Hổ đồng ý.

Tiếp tục nói với hai người kia:” Nhanh chóng sớm xây dựng hai Thành Các, xem xét khả năng xuất hiện nguy cơ trong tương lai và mang cơ giáp Nam gia phổ biến rộng rãi ra bên ngoài.”

Nhờ có Trác Nhất Phàm giới thiệu, mặc dù cơ giáp được Lữ gia giúp đỡ vận chuyển, nhưng mà mà lượng tiêu thụ vẫn giống như các thành khác. Có rất nhiều địa phương vẫn không tán thành việc sử dụng cơ giáp, hơn nữa ở bên trong các thành đều có các gia tộc luyện khí tiến hành bài trừ đối với cơ giáp, khiến cho lượng tiêu thụ không thể tăng lên nổi. Vậy nên đả thông xương khớp là điều bắt buộc phải làm.

“ Đúng rồi, ở khu vực mới thành Khai Long đang tạo ra rất nhiều thành mới, cách thành Kê Sơn chúng ta không xa, ngươi đi đến bên kia xem thử một chuyến, trước tiên đả thông đường bên kia.

Hơn nữa, bên kia có nhiều người quen biết với bọn hắn, có thể dễ dàng sản xuất một ít, để cho các gia tộc Mạc gia, Lam gia xuất lực nhiều hơn.

Tuy rằng bọn họ cùng hợp tác với chúng, nhưng ngạch tinh lực ở bên đó quá ít. Hoàn toàn thuộc kiểu tự sinh tự diệt, như thế thì không hay.”

Nam Bất Hưu nói với Công Tôn Chính Thanh.

“ Được. Mấy ngày nữa tôi sẽ qua khu vực bên đó, nhanh chóng mở rộng thị trường.”

Công Tôn Chính Thanh gật đầu.

Lòng tin tràn đầy.

Tiếp tục nói chút chuyện phiếm được một lúc thì mọi người tản ra, ai nấy đều đi làm chuyện của mình.

Vào buổi tối, Nam Bất Hưu nói với Lưu Như Mạn chuyện Bỉnh gia có ý muốn cùng nhi tử thứ hai làm đám hỏi.

Lưu Như Mạn cũng không phản đối.

Sáng sớm ngày thứ hai, sửa soạn cho lão nhị ăn mặc thật đẹp, dẫn theo bốn tiểu nhi đi đến Bỉnh gia.

Nhan Nguyệt Nhi không ở đây nên Nhan Hữu Nhân và Cao Cửu Hà cũng đi theo trình diện, kiểm định cho nhị tử với tư cách là cậu và mợ.