Đi Hoàng Châu rồi thì trong vòng hai, ba năm không thể về được, cho nên Nam Bất Hưu được mọi người giúp đỡ sắp xếp an bài mọi chuyện.

Ở bên ngoài có Nhan Hữu Hổ quan sát toàn cục, có Trác Nhất Phàm và Công Tôn Chính Thanh phụ trợ.

Tiêu Thiên Thần tọa trấn trong nhà.

Trong bóng tối có Lâm Dật hậu thuẫn bảo vệ phòng thủ.

Ở các phương diện khác thì có kiếm phái Tê Hà ở đây, không ai dám có hành động đùa giỡn cả.

Đương nhiên để tránh việc có người lợi dùng lòng tin để lừa gạt, Nam Bất Hưu đã đến gặp Lâm Dật tìm hiểu rõ một vài chuyện, rồi được Lâm Dật bẩm báo rất nhiều thứ.

Ở bên trong Nam gia, ai nấy đều biết rõ Khai Sơn Các của Công Tôn Chính Thanh dùng để thu thập tin tức, xử lý các vấn đề khó khăn. Nhưng có rất ít người biết sự tồn tại của Lâm Dật. Càng không mấy người biết rõ sự hiện diện của Thủy Phong Các.

Đây chính là đòn bí mật mà Nam Bất Hưu chuẩn bị, nó không chỉ dùng để đối ngoại mà còn có thể đối ngoại.

Người có tội tham ô công quỹ, tham ô sức lao động, nếu để người của Thủy Phong Các tra ra được, thì sẽ bị đàn áp đô hộ.

Dùng cái này để đảm bảo, tuy Nam Bất Hưu không có ở đây, nhưng người nắm quyền trong tay nhất định phải là mình.

An bài xong xuôi mọi chuyện trong nhà, Nam Bất Hưu nhìn bốn nhi tử, trong đầu suy tư không biết nên làm thế nào với bốn gia hỏa này.

Trong thời gian mình không có ở đây, không chừng sẽ có người thay lòng đổi dạ khấu trừ tài nguyên của đám trẻ, lừa dạt bọn nó, mà tuổi tác của chúng nó vẫn còn nhỏ, chưa chắc có thể phát hiện tài sản của mình bị lấy mất.

Thu xếp cho ở trong phủ thành chủ hay Nam gia đều không thích hợp, bên trong đại trạch cao mộ càng bẩn thỉu hơn.

Vốn dĩ có thể để cho Nhan Hữu Nhân trông, nhưng vì Cao Cửu Hà đang mang thai. Nếu giao bốn tiểu tử này cho ông ấy, e là ông ấy không thể trông chừng hết được. Huống hồ còn có lớp học phải dạy.

Ngoài ra, Lưu Như Mạn cũng đến Hoàng Châu hai ba năm không về được, Nhan Nguyệt Nhi thì đã gia nhập Nhạc Võ Quân, không tiện xin nghỉ. Hắn cũng phải đến Hoàng Châu, chuyến này đi ít nhất chắc phải hai, ba năm.

Ngay lúc Nam Bất Hưu đang đau đầu, bỗng nhiên Tiểu Phi Dương quay người lại, thẻ bài bên hông lọt vào đôi mắt Nam Bất Hưu.

-- rầm.

“ Đúng rồi, có thể mang theo bốn đứa nó cùng đến Hạ Gia ở Trung Châu mà!”

“ Mẫu thân à, Tiểu Phi Dương ăn uống chùa ở nhà mình lâu như vậy, dựa vào cái gì mà không thể để nhi tử nhà mình đến Hạ gia bọn họ ăn uống chùa chứ?”

“ Hơn nữa, Hạ gia là đại gia tộc của Trung Châu, tài nguyên phong phú, giáo dục cũng tốt. Hay là ở lại Hạ gia đi, để cho thông gia chăm sóc nhi tử như vậy cũng khá thích hợp.”

“ Bất kể dù là về mặt nào, Hạ gia đều tốt hơn so với Nam gia của hắn.”

Hạ quyết tâm xong, Nam Bất Hưu cười tít mắt hỏi Tiểu Phi Dương.

“ Phi Dương à, có nhớ nhà không?”

“ Không đâu ạ! Nơi này chính là nhà của con!” Tiểu Phi Dương lắc lư đầu tóc sừng dê, cười hì hì nói.

Ách

Không nhớ nhà làm sao được!

Bắt buộc phải nhớ.

“ Không gặp phụ mẫu lâu như vậy mà con không nhớ sao?” Nam Bất Hưu cười híp mắt hỏi.

“ Dạ không ạ! Thời điểm con nghĩ tới phụ mẫu thì có thể thấy hình bóng phụ mẫu ở Trung Châu. Hai người ấy nói con ngoan ngoan đợi ở Nam gia.”

Nam Bất Hưu: “...”

Lặng người.

Đây là phương pháp thần thông quãng đại gì vậy, cách mấy vạn dặm vẫn có thể nhìn thấy được.

“ Vậy con không muốn để cho phụ mẫu con gặp mặt phu quân Tiểu Định Thiên của con, đệ đệ, muội muội của con hay sao?” Nam Bất Hưu tiếp tục giảng đạo.

“ Ây da, đúng rồi, phụ mẫu con nói, chờ đến lúc con trưởng thành thì mới được mang phu quân về nhà. Chỉ là con còn cần rất nhiều năm nữa mới lớn lên được!” Tiểu Phi Dương nhìn mình không thương tiếc, nhếch miệng lên.

“ Nếu muốn về nhà, đâu nhất thiết phải đợi đến khi lớn lên đâu. Nhân danh công công, tta sẽ đưa các con trở về.” Nam Bất Hưu vỗ ngực đảm bảo nói.

Mắt Tiểu Phi Dương sáng rực lên, “ Thật ạ?”

“ Đương nhiên là thật rồi! Công công như ta làm sao có thể để con cách xa phụ mẫu suốt như thế được! Cần phải tự mình đưa về.”

“ Công công đối tốt với con nhất.”

Tiểu Phi Dương vui vẻ nhảy dựng lên, “ Sắp được về nhà rồi, sắp về nhà rồi.”

“ Phu quân, đệ đệ, muội muội à, tỷ sẽ mang mọi người về nhà tỷ chơi. Nhà tỷ có rất nhiều bảo bối đấy. Có đại lão hổ, đại bảo kiếm...”

“ Vâng ạ, vâng ạ!”

Bốn nhi tử hoạt bát tung tăng.

Đây chính là ngàn năm vui chơi. Nam Bất Hưu cũng có ý định để bọn hắn quan sát các khía cạnh của xã hội. Nhân tiện tiếp xúc với tài nguyên giáo dục của thông gia. Một công đôi việc.

Tập hợp tất cả, cùng mọi người cáo biệt. Trước khi đi, nói với Đại Kim Huyền đang nằm ở dưới đáy ao:

“ Tiểu Kim, hãy bảo vệ tốt Hư Bất Liễu Rủ, đừng để cho người khác phát hiện bí mật của nó.”

Kim Thiềm nháy nháy mắt.

Nam Bất Hưu liền cùng Đỗ Thiên Ngạo mang theo Tiểu Kim ngồi lên phi thuyền bay tới thành Thượng Dương.

Đến thành Thượng Dương, để cho Đỗ Thiên Ngạo trông coi bốn nhi tử, hắn một thân một mình đi tới Bắc Minh Kiếm Tông.

Tiên sơn ở Bắc Minh Kiếm Tông san sát nhau, linh cầm trong núi bay lượn, linh khí Miểu Miểu như dương, mặc dù không thể bằng Đại Đỉnh Tiên Tông được, nhưng vẫn có mấy phần khí tượng Tiên Tông.

Đến trước sơn môn, lấy ngọc giản ra, nói rõ theo ý đồ của tam trưởng lão.

Không ngờ ngọc giản trực tiếp bị đệ tử tuần tra ngoại môn cầm đi, hoàn toàn không để cho hắn lên núi.

Nam Bất Hưu lắc đầu, thầm nói tiểu quỷ này thật là khó chơi. Cố ý đi tìm đám người Ngũ Cừu, hung hăng đánh vào mặt đệ tử tuần tra ngoại môn này.

Dựa vào quan hệ của Nhan Nguyệt Nhi, hắn cùng với đám người Ngũ Cừu, nhất định sẽ hung hăng giáo huấn đệ tử tuần tra ngoại môn.

Suy nghĩ một chút liền quyết định triển khai. Làm chút chuyện như này, cũng không đến mức hại tiền đồ và tính mạng của hắn.

Quanh quẫn ở sơn môn suốt một canh giờ nhưng không thấy người quen, cũng không không đợi đến lúc tam trưởng lão hồi phục, Nam Bất Hưu đã rời đi.

Đi Trung Châu là đại sự.

Ở lại Dương thành đợi ba ngày, rốt cuộc cũng có một chiếc tiên chu chạy từ thành Ninh Long đến Trung Châu Châu Tế.

Trong ba ngày qua, Nam Bất Hưu mang theo bốn nhi tử đi chơi khắp nơi, thấy thứ gì liền mua thứ ấy, nhanh chóng đền bù trước.

Giao tiền, mua vé.

Người bán vé kia kỳ quái hỏi: “ Một đại nam nhân như ngài mang theo bốn tiểu nhi tử đến Trung Châu làm gì sao?”

“ Đi nhờ cậy thông gia.”

Nam Bất Hưu cười khéo một câu liền nắm lấy phiếu lên thuyền.

“ Ở đây không cho phép tùy ý chạy lung tung, không được tùy tiện đi cùng người lạ, cũng tuyệt đối không được tùy ý sử dụng võ lực, biết chưa?”

“ Dạ.”

Bốn nhi tử ngoan ngoãn cùng nhau gật đầu.

“ Đương nhiên nếu có người muốn bắt các con đi, lão đại, con nhớ trực tiếp xử lý hắn!”

Nam Bất Hưu nói với Tiểu Định Thiên.

Hiện tại Tiểu Định Thiên là một người cường hãn vô biên, đánh nhau với Viên Thiên Xu đều không hề rơi vào thế hạ phong, còn dùng nhục quyền đánh nát một Thiên Cơ Côn thượng đẳng nữa.

Một nhóm cường hãn, chỉ bằng một người, Nam Bất Hưu cảm thấy người đó sẽ bị nhi tử của mình đánh ngã.

Để mà so sánh thì, Tiểu Phượng Chiếu và Tiểu Định Huyền còn kém xa, hai đứa không bộc lộ thiên phú trong người mạnh mẽ. Cường độ trong người nhiều nhất cũng chỉ cỡ cường độ của lực sĩ tứ ngũ giai.

So sánh với Tiểu Định Thiên thì vẫn còn rất yếu kém.

Đương nhiên nếu so sánh với những hài tử cùng trang lứa khác, thì không biết sẽ mạnh hơn bao nhiêu đâu. Có điều, ngược lại hai đứa lại có cùng một trí nhớ siêu phàm như Tiểu Định Thiên. Bất kể là cái gì, chỉ cần vừa nhìn một chút là đã có thể học được.

Thiên phú phi thường.

Trên Tiên Chu.

Đại đa số thời gian, Nam Bất Hưu dẫn theo bốn nhi tử đứng đợi ở trong khoang thuyền, một mực không đi ra ngoài để tránh xảy ra bất trắc hoặc bị cuốn vào trong ân oán của người khác.

Phải biết từ thành Ninh Long bay ra ngoài, loại người gì cũng có. Khó bảo đảm sẽ khong đụng phải người xấu, hoặc là đụng phải người nhìn ra thiên phú của bốn đứa nhỏ, đem bọn chúng bắt đi mất.

Thủ đoạn ở giới Tu Châu tối tăm này nhiều không kể xiết, Nam Bất Hưu cũng không dám chắc có thể đề phòng được hết tất cả. Vậy nên cứ yên lặng hơn hai tháng như thế này đến Hoàng Châu, Lưu Như Mạn tạm thời ngừng tu luyện, cùng lên thuyền đi đến Trung Châu.

Đỗ Thiên Ngạo đi đến Đại Đỉnh Tiên Tông học thuật khôi lỗi, các loại thuật luyện khí trước. Không phải là người của tông môn, nên chỉ cần cầm quân công là có thể đến bất cứ tông môn nào để học tập công pháp pháp thuật. Chỉ là không thể truyền thụ cho người khác.