“ Nhị tử, đến Bỉnh gia phải biểu hiện tốt một chút, biết không hả?”

Nam Bất Hưu ân cần dạy bảo.

“ Con đây, con đây!”

Tiểu Định Thiên rất háo hức phấn khích.

“ Con coi thôi đi. Đã là hoa có chủ rồi, còn cần thể hiện làm gì nữa. Phi Dương, giữ chặt phu quân của con đi. Đừng để nó đoạt danh tiếng của nhị tử đấy.”

“ Dạ vâng công công. Con sẽ không để người khác cướp mất phu quân của con đâu.”

Tiểu Phi Dương kéo cánh tay Tiểu Định Thiên lại, không để cho hắn cách xa nàng hai bước.

Tiểu Định Thiên:” ...”

Tiểu Định Huyền vô cùng hưng phấn:” Con biết rồi thưa phụ thân, con nhất định sẽ tìm cho người thật nhiều nàng dâu! Bắt hết tiểu nhi tử của Bỉnh gia lại!!”

Tiểu Định Huyền giơ cánh tay, hào hứng gào to.

“ Con có thể bỏ qua những người khác, chỉ được chọn một người mà thôi! Hiểu chứ? Nếu con thu nhận tất cả tiểu nữ của Bỉnh gia, Bỉnh lão tổ của con nhất định sẽ đánh nát mông con đấy.”

Nam Bất Hưu bị ý nghĩ nguy hiểm này của Tiểu Định Huyền dọa sợ hết hồn.

Thu nạp toàn bộ, con đang định mở hậu cung đấy à?

Đây là điều không thể.

“ Chỉ có thể chọn một người sao, thật chán!”

Mặt Nam Bất Hưu đen lại, đầu hắn toàn một mớ hỗn độn.

“ Con cho rằng tìm vợ giống như tìm bằng hữu sao, còn đòi hỏi!”

“ Chút nữa, con phải đàng hoàng một chút cho ta, có nghe thấy không hả, dám càn rỡ, trở về sẽ biết ta để ca con thu thập con thế nào.”

Tiểu Định Huyền:” ...”

“ Dạ rõ rồi ạ!”

Ở hậu hoa viên của Bỉnh gia.

Tiểu nữ hài nhi và tiểu nam hài nhi ở Bỉnh gia đều được triệu tập lại, đang ở trong hoa viên chơi đùa vui vẻ.

Nhỏ có, lớn có, lớn có đứa mười một mười hai tuổi, nhỏ cỡ vừa biết chạy.

Mỗi một người đều khoác lên mình một bộ y phục mới, ai nấy đều xinh đẹp, đáng yêu.

Ngoài ra còn có nữ quyến Bỉnh gia ở trên bàn.

Nam Bất Hưu rất hài lòng, để cho Lưu Nhưu Mạn mang theo bốn tiểu tử đi tới hậu hoa viên. Hắn cùng Bỉnh Chấn Vũ và một nhóm Trúc Cơ của Bỉnh gia đi tới lương đình, uống rượu mua vui.

Qua ba lần rượu.

Bỉnh Chấn Vũ cười nói:” Lần này huynh đã trực tiếp khiến cho Tư Mã Phi thân bại danh liệt thê thảm rồi.”

“ Hả nói vậy là có ý gì?” Nam Bất Hưu hiếu kỳ hỏi.

“ Sau khi huynh dạy dỗ xong, lão tổ tiếp tục kêu hắn qua khiển trách một trận. Sau đó trực tiếp đày hắn đến Dương Thành làm việc. Ha ha. Lần này đã đánh bay sạch hết quyền lợi của hắn. Lão ca đỉnh ghê!”

Bỉnh Chấn Vũ cười hì hì giơ ngón cái với Nam Bất Hưu.

“ Trời, chuyện nhỏ.”

Sau đó mọi người liền tiếp tục tán gẫu, ở Bỉnh gia chơi suốt một ngày.

Vừa mới trở lại Nam gia đã hỏi Tiểu Định Huyền: “ Con để ý nữ nhi nào của Bỉnh gia?”

“ Bỉnh Tâm Lạc! Cả ngày hôm nay nhị đệ đều chơi cùng với muội ấy.” Tiểu Phượng Chiếu cướp lời.

Tiểu Định Huyền ngây ngô cười hì hì.

Nam Bất Hưu nhìn về phía Lưu Như Mạn. Lưu Như Mạn gật đầu.

“ Ừ, tiểu nữ nhi kia là nhi tử của Bỉnh Chấn Hoa, năm tuổi, lớn hơn so với Định Huyền một chút. Thiếp quan sát rồi, tiểu cô nương kia thuộc kiểu người ôn nhu, rất có tính kiên nhẫn. Nếu bồi dưỡng tốt, sẽ không tồi đâu.”

“ Vậy được, vậy chọn nữ nhi ấy nhé?”

Nam Bất Hưu nhìn về phía Tiểu Định Huyền, nó nói:

“ Dạ vâng, con cảm thấy có một tiểu nữ khác cũng không tệ. Có thể chọn hai người hay không ạ? Phụ thân à!”

“ Biến! Tuổi còn nhỏ mà học từ đâu ra cái thói đó vậy?” Nam Bất Hưu lập tức đá thằng bé một cước.

“ Ây da, phụ thân không phải cũng có đại nương và mẫu thân con hay sao? Con tại sao lại không thể lấy hai người chứ?” Tiểu Định Huyền không phục nói.

Nam bất Hưu cạn lời, bản thân vô tình trở thành một tấm gương không tốt rồi.

“ Chờ con trưởng thành rồi hãy nói chuyện này!”

“ Vậy cũng được! Ha ha”

Tiểu Định Huyền vui sướng hùng hục chạy vào nhà.

Ngày hôm sau.

Nam gia giăng đèn kết hoa, mời tất cả hảo bằng hữu đến cùng chứng kiến lễ đính hôn của Nam Định Huyền.

Không khí vô cùng náo nhiệt.

Mãi đến ba ngày sau cả nhà Bỉnh Chấn Hoa mới cười ha hả mang nữ nhi nhà mình trở về.

Đến lúc này, Nam gia lại có thêm một vài người. Đáng tiếc gia phả không có biến đổi gì lớn lắm, chắc phải chờ tới thời điểm nhị tử đám cưới thì mới xuất hiện khen thưởng để ghi nhớ công lao.

Qua một vài ngày sau.

Lưu Như Mạn một thân một mình ngồi lên phi thuyền đi tới Hoàng Châu, đến Bích Hải Tiên Tông học tập công pháp và pháp thuật cao cấp hơn.

Mấy ngày nay Nam Bất Hưu đều xử lý chuyện nội bộ của gia tộc, chú trọng tiệc mời các chư vị Trúc Cơ Trường Sinh Tông vì đã để cho bọn họ có thể tùy ý ra vào tràng quán tranh giành quyền lợi. Đạt được hữu nghị bền chặt với Trúc Cơ Trường Sinh Tông.

Tiếp tục dành một tháng để luyện chế một ngàn con cơ giáp khôi lỗi phổ thông, rồi giao cho Bỉnh gia bán.

Sau đó Nam Bất Hưu chuẩn bị mang theo Công Tôn Chính Thanh vừa mới xây dựng Khai Sơn Các, vốn định đi tới thành Khai Long bên kia để khai thác thương lộ, khai thác thị trường.

Trước khi đi, Nam Bất Hưu đột nhiên nghĩ đến phía bên kia đã thiết lập thành thị.

“Sao ta không xây dựng một vài thành trì chuyên về cơ giáp khôi lỗi nhỉ?”

Xây dựng thành thị truyền thống và xây dựng thành thị Cương Thiết của Nam Bất Hưu rất khác nhau. Bên trong tùy thuộc vào trận pháp, có đầy đủ các loại vật liệu, quả thực hắn cũng không có chuyên môn nghiên cứu những thứ này lắm.

Hỏi một vòng thì biết được Vu Đường chủ của kiếm phái Tê Hà là chuyên gia trong phương diện xây dựng thành trì.

Thành Kê Sơn, Dương Thành, sáu hào thành chính đều là cho ông ấy ra tay thiết kế tạo nên.

Nam Bất Hưu sửa soạn quà tạ lễ, đi đến kiếm phái Tê Hà tìm Vu Đường chủ để hỏi ông ấy kiến thức về phương diện này, đem suy nghĩ của bản thân nói cho ông ấy biết.

Vu Đường chủ lắc đầu nói:

“ Ngươi muốn dùng cơ giáp khôi lỗi để thay thế tu sĩ, điều này e là rất khó. Trừ phi linh hồn cơ giáp khôi lỗi của ngươi dùng đều là linh hồn của con người.”

Nam Bất Hưu lắc đầu:” Nhân hồn là điểm mấu chốt của tôi, tuyệt đối không thể.”

“ Nếu không có nhân hồn, vậy thì không có biện pháp nào cả. Trận pháp của một tòa thành thị cực kỳ tinh tế, yêu hồn căn bản không thể làm được đâu.” Vu Đường chủ nói đúng sự thật.

Nam Bất Hưu cáo từ tạm biệt Vu Đường chủ, cau mày rời khỏi.

Lúc này, càng ngày hắn càng cảm thấy những lỗi thiếu sót của con rối khôi lỗi.

Vì thực lực ngày một tăng cao, cơ giáp khôi lỗi dần dần không còn khả năng thỏa mãn nhu cầu của mình nữa rồi. Bất kể là từ những phương diện khác hay về mặt thực lực.

“ Xem ra quả thật phải đến Hoàng Châu học tập kiến thức về khôi lỗi sâu hơn mới được.”

Sau khi ở lại thành Kê Sơn xử lý một vài chuyện, Nam Bất Hưu liền dẫn Công Tôn Chính Thanh và những người khác đi đến thành Khai Long.

Giới thiệu Mạc Trường Mệnh, Lam Mục, Đông Phương Dục Hiểu, Hồ Sơn và những người khác với Công Tôn Chính Thanh để làm quen.

“ Công Tôn Chính Thanh!”

“ Chúng tôi đã nghe về ngươi rồi!! Không phải ngươi đã gia nhập tiểu đội của đại tiểu thư rồi cuối cùng bị liên lụy vào vụ án Hoa Minh của vị thiên tài kia hay sao?”

“ Sao thế? Bây giờ đi theo Nam lão đại rồi à?”

Mạc Trường Mệnh và những người khác tò mò vây quanh Công Tôn Chính Thanh, phải biết năm đó Công Tôn Chính Thanh cũng là nhân vật cưỡi mây đạp gió, là người bọn họ ngưỡng mộ, không ngờ sau vài năm không gặp, hắn ta lại trở thành thuộc hạ của Nam Bất Hưu.

Công Tôn Chính Thanh cười khổ, giải thích đầu đuôi sự tình lại cho bọn họ một lần nữa.

“ Chuyện đã qua rồi thì cứ cho qua đi, nhìn về phía trước mới là điều cần làm.”

“ Đến đây uống và ly đi.”

“ Như lúc trước mấy người chúng ta ngồi ăn cơm chung mâm, tán gẫu sự đời vậy đó.”

Mọi người cười to, vui vẻ uống rượu.

Sau đó Nam Bất Hưu tiếp tục đi phục dịch ở thành Khai Long. Để Công Tôn Chính Thanh ở lại giúp mình triển khai nghiệp vụ. Về phần phải triển khai như thế nào thì phải xem bản lĩnh của hắn đến đâu rồi.

Sau khi đến thành Khai Long, Nam Bất Hưu liền mang theo Tiêu Thiên Thần, Đỗ Thiên Ngạo, hai thê thiếp của bọn họ và Cao Cửu Hà cùng nhau rà xóa thể loại nhiệm vụ.

Có số lượng lớn cơ giáp khôi lỗi ở đây, nhiệm vụ cấp năm sao và nhiệm vụ nhất tinh cũng không khác nhau là bao.

Hơn một nửa năm, bọn hắn càn quét qua hơn trăm nhiệm vụ tinh cấp cao, kiếm được một lượng lớn quân công.

Mà lúc này, thời gian phục dịch của bọn hắn cũng đã đến.