“ Rõ.”

Trác Nhất Phàm và Công Tôn Chính Thanh hiểu rõ ý đồ chiến lược của Nam Bất Hưu.

“ Nói như thế thì, chúng ta cần nhanh chóng mở rộng những địa điểm xa hơn. Nhưng mà nếu mỗi một đoạn đường đều tăng một phần biến số, thì thực lực đội hộ vệ của chúng ta khả năng cao là sẽ không đủ đâu.”

Công Tôn Chính Thanh cau mày nhắc nhở.

“ Chuyện này chúng ta không cần bận tâm nhiều, có kiếm phái Tê Hà mà, cũng nên để bọn họ xuất lực đôi chút. Không thể chỉ ở yên một chỗ nhàn nhã kiếm tiền được! Chờ sau khi ta trở về, ta sẽ lập tức đi tìm Ngô tông chủ nói về chuyện gia tăng hộ hệ một chút.”

Nam Bất Hưu bất đắc dĩ nói.

Tuy rằng trong lòng không muốn, nhưng mà biết rõ đây là kiếp nạn nhất định phải chịu trên con đường trưởng thành. Không một ai có thể mãi thuận buồm xuôi gió cả. Đặc biệt là trường hợp tự bản thân gây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng.

Nhận được sóng gió là điều bình thường. Nếu như thuận buồm xuôi gió mãi thì mới là bất thường.

Không có sóng gió, không có thất bại, không có kiếp nạn, bản thân sao có thể trưởng thành, đoàn đội của mình sao có thể trưởng thành hơn được.

Bước ra từ đại lộ tối tăm, vượt qua muôn vàn kẻ đánh lén, mới thật là nam tử hán.

Đấu với trời, vui mừng niềm nở; đấu với đất, vui vẻ niềm nở; đấu với người khác cũng vui vẻ niềm nỡ.

Giẫm đạp tất cả những người chống đối ở dưới chân, đó mới là niềm vui thực sự.

Chiến đấu chính diện không thể thắng, vậy thì liền dùng sách lược dùng nông thôn bao vây thành phố. Chờ các ngươi kịp phản ứng, thì các ngươi đã trở thành một con thuyền đơn độc giữa đại dương mênh mông rồi.

Đương nhiên, điều kiện tiên quyết của hết thảy những chuyện này là, Nam Bất Hưu buộc phải duy trì ưu thế vận chuyện. Mà muốn duy trì ưu thế vận chuyển, thì nhất định phải có đầy đủ số lượng cơ giáp khôi lỗi vận chuyển.

Nhưng Nam Bất Hưu cũng chẳng có nhiều, chỉ khoảng mấy ngàn con.

“ Xem ra còn cần phải chờ đến khi thực lực mạnh hơn, tạo thành một động sào huyệt siêu cấp lớn mạnh cỡ như của yêu tràng vậy.”

Nam Bất Hưu đăm chiêu.

Hiện tại mấy ngàn con đã đủ cho cửa hàng ở hơn một nửa vực Thượng Dương rồi. Không vội, chờ thực lực mạnh mẽ hơn rồi tính tiếp.

Mọi người trở lại thành Kê Sơn, chỉ chừa Công Tôn Chính Thanh lại chiến đấu dư luận với Luyện Khí tông, để cho tất cả mọi người biết được Luyện Khí tông ỷ lớn hiếp nhỏ, trộm thành phẩm của người khác mà không biết xấu hổ, bôi xấu thanh danh của bọn hắn.

Cũng hướng về nhân loại tuyên dương tầm quan trọng của nguyên bản.

Tất nhiên, việc Luyện Khí tông gia nhập vào nghề chế tạo cơ giáp thì đối với toàn bộ đại sản nghiệp cơ giáp là điều có lợi.

Bị Luyện Khí tông ảnh hưởng, sẽ có nhiều người tham gia hơn, tiến vào làm cho cả sản nghiệp cơ giáp một bước lên mây.

Vừa có lợi vừa có hại. Lợi cho toàn bộ sản nghiệp cơ giáp, hại cho căn cứ sản xuất cơ giáp Nam Sơn.

Sau khi cùng bốn nhi tử chơi đùa một ngày, thì tiếp tục hội họp với mọi người. Nam Bất Hưu đi đến kiếm phái Tê Hà ra mắt Ngô Kiềm.

Điều đáng nói chính là, kế hoạch ban đầu của Hứa Hành Xương, Trường Sinh Tông và những người khác là giúp đỡ thành Kê Sơn cải tạo đất hoang trong vòng năm mươi dặm thành linh điền và linh sơn. Sau đó sẽ di dời đến những địa phương khác của Bắc Kiếm Minh Tông.

Không biết là do kế hoạch đó thay đổi, hay là bởi vì trận đấu cơ giáp, hoặc cũng có thể vì thành Kê Sơn tạo tượng đồng cho bọn họ. Mà đám người Hứa Hành Xương không có ý định rời đi, ngược lại mười phần hăng hái, nỗ lực đạt được số lượng lớn linh điền, linh sơn cách đó tám mươi dặm, đồng thời cũng có rất nhiều người thuộc địa phương khác muốn gia nhập thành Kê Sơn.

Vì thế, Bỉnh Văn Ngạn đã hạ lệnh mở rộng thành Kê Sơn theo hướng Nam năm dặm, gộp đấu trường cơ giáp của Nam gia vào bên trong thành Kê Sơn. Cũng coi như là một niềm vui ngoài ý muốn.

Bỉnh Văn Ngạn cũng đã bắt đầu tiến vào trạng thái bế quan, chuẩn bị nâng cao cấp Nguyên Anh. Nam Bất Hưu giữ lại truyền thư phi kiếm, trực tiếp đi gặp Ngô Kiềm.

Tông môn đại điện của kiếm phái Tê Hà.

Tông chủ Ngô Kiềm vui mừng ngồi ở vị trí trung tâm. Ngồi bên cạnh là đại trưởng lão Tống Thanh Phong. Chỉ có hai người này chứ không có các phong chủ Chu Ninh khác.

“ Bất Hưu tới rồi, ngồi phía trên thủ tọa đi.” Ngô Kiềm mừng rỡ nói. Trên mặt đầy ắp nụ cười, hoàn toàn mất hết dáng vẻ lạnh lùng lần đầu gặp mặt.

Điều này cũng không thể trách ông ấy được. Một khoảng thời gian trước, căn cứ sản xuất cơ giáp Nam Sơn bên kia đem một phần tiền hoa hồng lớn đến, khoảng chừng hơn một vạn linh thạch thượng phẩm, gấp mấy lần thu nhập một năm của Tê Hà kiếm phái trước đây.

Ông ấy sao có thể không vui chứ?

Nam Bất Hưu cũng được ông ấy coi như thần tài. Tuy rằng cảnh giới thấp hơn nhưng ông ấy vẫn không dám coi thường.

“ Được.”

Nam Bất Hưu cũng không khách khí, ở đây không có quá nhiều người ngoài, không cần phải tuân thủ những quy củ vô dụng kia làm gì.

“ Đúng rồi, kỳ phục dịch của ngươi kết thúc rồi à? Sau này căn cứ sản xuất cơ giáp Nam gia sẽ phát triển bằng cách nào, nói hết ra đi, ta bảo đảm sẽ dốc toàn lực ủng hộ.” Ngô Kiềm hào khí nói.

“ Tôi cũng đang muốn tìm tông chủ để nói về chuyện này đây!”

Nam bất Hưu liền kể lại toàn bộ sự việc bị Luyện Khí tông chèn ép, chiến lược lấy nông thôn bao vây thành thị, và cần kiếm phái Tê Hà phái nhiều cao thủ hơn để bảo vệ đội vận chuyển.

Ngô Kiềm cau mày.

“ Cái người Vạn Bảo này, theo ta được biết thì ông ta vốn dĩ là một đại khí chuyên lo chuyện của ngoại tông môn, mấy năm trước thăng cấp thành Kim Đan thì nhanh chóng trở thành đại khí tông phong chủ. Ông ta là một người cực kỳ có thiên phú làm ăn. Ngươi không đối đầu trực diện với ông ta là đúng đấy.”

Ngô Kiểm biểu thị sách lược của Nam Bất Hưu không thành vấn đề:” Về phần gia tăng hộ vệ đội vận chuyển.”

Ngô Kiềm trầm ngâm một chút rồi nói: “ Như vậy đi, ta sẽ phái các phong chủ xuống phụ trách những lộ tuyến vận chuyển trọng yếu. Ngoài ra ta cũng sẽ điều thêm một người Kim Đan gia nhập vào vị trí hộ vệ.”

“ Đa tạ tông chủ.” Nam Bất Hưu mừng rỡ nói.

Nếu như mỗi con đường đều có Kim Đan trấn thủ thì chắc chắn sự an toàn sẽ tăng lên rất lớn.

“ Về phần lão Vạn Bảo kia, ta sẽ đích thân đi đến Xương Thành một chuyến xem thử đôi chút, chắc hắn sẽ cho ta một ít thể diện, không đến mức đuổi tận giết tuyệt chúng ta đâu. Nếu mà không cho, hừ! Vậy thì đành phải mới sư phụ ra mặt rồi.” Ngô Kiềm hào khí nói.

Chèn ép Nam Bất Hưu thì có khác gì chèn ép ta? Tưởng nhất mạch này ăn chay hay sao?

“ Xin cảm tạ tông chủ một lần nữa!”

Nam Bất Hưu mừng rỡ nói.

Thực sự rất biết ơn, không nghĩ đến Ngô Kiềm lại ra sức giúp đỡ, không tiếc sử dụng tài nguyên sư môn, cho hắn xuất đầu như vậy.

“ Chúng ta có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Khi dễ ngươi chính là khi dễ ta, Ngô Kiềm ta có thể dễ dàng để người khác tùy ý khi dễ à?”

Ngô Kiềm ngạo nghễ.

“ Chăm chỉ làm việc thật tốt, có khó khăn gì thì cứ đến tìm ta. Hãy nhớ rằng, ở trên Dương Vực, Bắc Minh Kiếm Tông chúng ta không ngán ai cả!”

“ Đa tạ tông chủ. Bất Hưu sẽ nhớ kỹ.”

Nam Bất Hưu cảm ơn.

“ Đúng rồi, sau khi phục dịch xong, ngươi muốn đi Hoàng Châu học tập thuật khôi lỗi sâu hơn à?” Ngô Kiềm quan tâm hỏi.

“ Đúng vậy. Trong khoảng thời gian hai, ba năm này, tôi có ý định sẽ đến Đại Đỉnh Thiên Tông học tập luyện khí, khôi lỗi, trận pháp, tài nghệ phù triện. E là cần tông chủ quan tâm bên này nhiều hơn rồi.”

Nam Bất Hưu thành thật trả lời.

“ Như vậy đi, trước tiên ngươi hãy đi Hoàng Châu đã, đến Bắc Minh Kiếm Tông rồi đem chiếc thẻ ngọc này giao cho tam trưởng lão Tào Vương Tôn, để ông ấy đến kiếm phái Tê Hà một chuyến.”

Vừa nói, Ngô Kiềm vừa lấy ngọc giản ở trên trán xuống giao cho Nam Bất Hưu.

“ Vâng tông chủ, Bất Hưu nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ.”

Nam Bất Hưu cung kính nhận lấy, cực kỳ vui mừng.

Cùng đại lão cấp Hóa Thần kết nghĩa thiện duyên, tông chủ là đang giúp mình phát triển mạng lưới giao thiệp đây mà!

Không thì chỉ cần một truyền thư phi kiếm là đã có thể hoàn thành chuyện này rồi, sao lại cần phải để cho mình đưa ngọc giản làm gì.

Ngô Kiềm tiếp tục nói một vài lời động viên. Nam Bất Hưu thu cất ngọc giản trở lại thành Kê Sơn, xử lý chuyện nội bộ gia tộc.

Mấy ngày sau, sau khi xử lý xong xuôi mọi thứ, liền kêu Đỗ Thiên Ngạo qua: “ Thiên Ngạo, ngươi cùng ta đi học cơ giáp khôi lỗi đi.”

“ Được.”

Đỗ Thiên Ngạo đáp ứng.

Sau đó liền đi Hoàng Châu chuẩn bị.