Chương 2086: Tổ điều tra.

"Vù vù vù ~ "

Trên biển cả rộng lớn, phi thuyền vận chuyển khổng lồ thuận gió đi tới.

Trên boong thuyền, Tạp Giai và Lạp Nhã đứng ở đầu thuyền trông về phía xa, có thể mơ hồ nhìn thấy đất liền.

Tạp Giai buông ống nhòm, nhẹ giọng nói: "Sắp tới rồi, phía trước chính là thành Y Lệ Y."

"Chuẩn bị giảm độ cao."

Lạp Nhã gật đầu, quay đầu nhìn về phía nhân viên phục vụ.

Nhân viên phục vụ hiểu ý, xoay người đi vào khoang điều khiển.

Không lâu sau đó, phi thuyền vận chuyển bắt đầu giảm độ cao, bay về phía thành Y Lê xa xa.

Trong thành Y Lê, Tô Lâm Y Tư và những người khác đã đợi sẵn từ sớm, nàng nhìn chăm chú vào phi thuyền vận chuyển ở chân trời càng ngày càng đến gần, sắc mặt không tính là quá đẹp.

"Tới rồi."

Nàng nhẹ giọng lẩm bẩm.

Trương thúc đứng ở sau lưng nàng, trầm mặt chờ đợi phi thuyền vận chuyển đáp xuống.

Trương thúc cung kính lên tiếng: "Bệ hạ, lần này ai tới đây thế?"

"Không biết, có lẽ là Nguyệt Thấm Lan."

Ánh mắt của Tô Lâm Y Tư lấp lóe, trong lòng không rõ ràng người tới sẽ là ai.

Lúc này nàng có chút khẩn trương, người của vương quốc Huyền Vũ đến đây, chuyện này trực tiếp liên quan đến việc nàng có thể ngồi vững vàng vị trí nữ vương hay không.

Trương thúc hồi tưởng lại dáng vẻ của Nguyệt Thấm Lan, hắn chỉ thưởng thức vẻ xinh đẹp của đối phương nhưng không biết được tác phong làm việc của nàng ta.

"Ong ong ong ~~~ "

Phi thuyền vận chuyển khổng lồ bay vào thành Y Lê, giảm tốc độ đáp xuống quảng trường.

Tô Lâm Y Tư lên tinh thần, nhìn chăm chú vào phi thuyền vận chuyển an ổn hạ cánh, sau khi cửa buồng mở ra, Tạp Giai và Lạp Nhã lần lượt bước xuống.

"Thành Y Lê, rất lâu rồi ta không tới đây."

Lạp Nhã nói với giọng điệu bình tĩnh.

Tạp Giai lẩm bẩm: "Nơi đây lại không có gì để chơi."

Lạp Nhã liếc Tạp Giai một cái, nhàn nhạt nói: "Chúng ta tới đây để chấp hành nhiệm vụ, không phải tới để chơi bời."

Tạp Giai gật đầu nói: "Biết rồi, bây giờ chúng ta đi tìm Tô Lâm Y Tư hiểu biết tình huống một chút đi."

"Còn phải chuẩn bị đồ vật để bói toán."

Lạp Nhã chậm rãi lên tiếng.

Nàng lo lắng tìm không được Thiệu Tông nên cần chuẩn bị vật phẩm bói toán sớm một chút, chỉ cần bắt được vật mà Thiệu Tông sử dụng là có thể tiến hành xem bói.

"Cộp cộp cộp ~~~ "

Tiếng bước chân truyền đến, Tô Lâm Y Tư và Trương thúc đi tới trước mặt mấy người Lạp Nhã.

Lạp Nhã và Tạp Giai ngước mắt nhìn lại, cả hai lập tức nhận ra Tô Lâm Y Tư, trong mắt hiện lên vài phần kinh ngạc.

Tô Lâm Y Tư cũng đang quan sát hai người Lạp Nhã và Tạp Giai, nàng mỉm cười nói: "Hai vị vất vả, ta đã sai người chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi rồi."

Nàng không quen biết Lạp Nhã và Tạp Giai, không biết các nàng có năng lực gì, địa vị ở vương quốc Huyền Vũ như thế nào, vì vậy chuẩn bị cẩn thận đối đãi.

Lạp Nhã không phách lối không siểm nịnh nói: "Tô Lâm Y Tư bệ hạ có lòng."

Tạp Giai âm thầm quan sát Tô Lâm Y Tư, muốn nhìn ra điểm gì đó từ trên người đối phương, cuối cùng tiếc nuối thu hồi ánh mắt.

"Mời hai vị đi theo ta."

Trương thúc nói.

Lạp Nhã lắc đầu, bình tĩnh nói: "Không cần nóng vội, trước đó ta muốn mời Tô Lâm Y Tư bệ hạ trả lời vài vấn đề của ta."

"Ngươi hỏi đi."

Tô Lâm Y Tư bình tĩnh nhìn nàng.

Lạp Nhã thanh lãnh hỏi: "Ngoại trừ Thiệu Tông thì còn những ai tiếp xúc với số Thép Tím lần này?"

Tạp Giai không có ngăn cản, bọn họ tới đây chính là để điều tra.

Trương thúc hồi đáp thay: "Ngoại trừ Thiệu Tông thì những người tiếp xúc Thép Tím đều bị kiểm tra qua, bọn họ không có hiềm nghi."

Lạp Nhã hỏi với giọng điệu bình tĩnh: "Có thể đưa cho ta một phần tư liệu cặn kẽ về những người mà các ngươi đã kiểm tra không?"

Mục Lương phân phối nàng đến đây để điều tra việc đánh mất Thép Tím, cho nên trong lòng nàng không tin tưởng kết quả điều tra của Tô Lâm Y Tư, nàng dự tính lấy được tư liệu của những người bị hiềm nghi rồi tự mình đi điều tra.

Tô Lâm Y Tư nghe vậy sắc mặt lập tức hơi lạnh, nhưng lại nói không chút để ý: "Đương nhiên là có thể, nhưng mà cái này cần thời gian, ngày mai ta sẽ sai người đưa qua cho các ngươi."

"Được rồi."

Lạp Nhã nhàn nhạt gật đầu.

Nàng lại hỏi: "Thiệu Tông sống hay chết, bệ hạ biết không?"

Tô Lâm Y Tư nhàn nhạt trả lời: "Không biết, người của ta vẫn đang tìm hắn, hy vọng là còn sống."

"Được rồi, ta đã hỏi xong."

Ánh mắt của Lạp Nhã lấp lóe.

Nàng nghĩ tới điều gì đó, lại hỏi: "Đúng rồi, Thiệu Tông đang ở nơi nào, có thể mang ta đi xem chứ?"

"Có thể, ta sẽ phân phó Trương thúc mang các ngươi đi qua đó."

Tô Lâm Y Tư bình tĩnh nói.

Nàng phát Huyền Thưởng Lệnh vài ngày nhưng mà vẫn không thu được bất cứ tin tức nào về Thiệu Tông, bắt không được, chuyện này đành phải kết thúc.

Tô Lâm Y Tư muốn nhìn xem người từ vương quốc Huyền Vũ tới đây sẽ dùng biện pháp gì đi tìm người đã "biến mất".

"Được rồi."

Lạp Nhã mỉm cười.

Trương thúc giơ tay ra hiệu lần nữa: "Mời hai vị đi theo ta, ta sẽ đưa mọi người tới nơi nghỉ ngơi trước, sau đó tối nay chúng ta lại đến nơi ở của Thiệu Tông."

"Được rồi."

Lạp Nhã gật đầu lần nữa, nàng và đám người Tạp Giai rời đi cùng với Trương thúc.

Tô Lâm Y Tư nhìn chăm chú vào bóng lưng của hai cô gái, đôi mắt đẹp hơi nheo lại.

Dưới sự dẫn đường của Trương thúc, Lạp Nhã và Tạp Giai đi tới vương cung thành Y Lê, được an bài vào một Thiên Điện.

Trương thúc gọi một hầu gái tới đây, giới thiệu: "Nàng tên là Hỉ Na, những ngày sắp tới sẽ do nàng ấy hầu hạ hai vị."

Hỉ Na còn rất trẻ, xem ngoại hình chỉ khoảng mười bốn, mười lăm tuổi, thân cao một mét năm mươi và có một mái tóc ngắn màu trà, thoạt nhìn rất ngoan ngoãn.

Nàng có chút câu nệ hành lễ với hai người Lạp Nhã: "Ra mắt hai vị đại nhân, ta tên là Hỉ Na."

"Hỉ Na rất cơ linh, có vấn đề gì thì hai người tìm nàng là được."

Trương thúc nghiêm mặt nói.

"Ừm, cám ơn."

Lạp Nhã gật đầu không chút để ý.

Trương thúc hành lễ Kỵ Sĩ rồi trầm giọng nói: "Ta còn có việc, buổi chiều Hỉ Na sẽ dẫn các ngươi đến nơi ở của Thiệu Tông."

"Ta đã biết, các hạ đi làm việc của mình đi."

Tạp Giai mỉm cười.

Trương thúc gật đầu, xoay người rời đi Thiên Điện, trong phòng chỉ còn lại có Tạp Giai, Lạp Nhã và đội hộ vệ Trung Ương.

Lạp Nhã nhìn về phía Hỉ Na, ánh mắt mang theo tia dò xét, điều này làm cho tiểu hầu gái có chút khẩn trương và mất tự nhiên.

"Đại nhân....."

Hỉ Na nhỏ giọng lên tiếng.

Lạp Nhã lạnh nhạt nói: "Dẫn chúng ta đến nơi ở của Thiệu Tông."

"A? Đại nhân không nghỉ ngơi sao?"

Hỉ Na kinh ngạc hỏi lại.

Lạp Nhã xua tay nói: "Chúng ta không mệt, đi thôi."

"Vậy được rồi, mời mọi người theo ta."

Hỉ Na không kiên trì nữa, giơ tay ra hiệu rồi đi trước dẫn đường.

Đám người rời đi vương cung, ngồi lên xe thú chạy về phía Xưởng Sắt Thép ở ngoài thành.

Bên trong xe thú, Lạp Nhã và Tạp Giai ngồi cạnh nhau, Hỉ Na và hai gã hộ vệ Trung Ương ngồi ở đối diện.

Tạp Giai lên tiếng hỏi: "Thép Tím bị đánh mất bao lâu rồi?"

Hỉ Na suy nghĩ một chút, hồi đáp: "Đã được nửa tháng."

Lạp Nhã bĩu môi, trách móc: "Thép Tím bị mất nửa tháng rồi mà đến bây giờ còn không có điều tra rõ ràng, hiệu suất quá thấp."

"..."

Hỉ Na chỉ có thể mỉm cười, không phản bác được.

Không lâu sau đó, xe thú dừng chân bên ngoài Xưởng Sắt Thép, Lạp Nhã và Tạp Giai đi theo hầu gái đến nơi ở của Thiệu Tông.

Thiệu Tông ở trong một gian ký túc xá tập thể, giường đặt tại góc hẻo lánh nhất.

Lạp Nhã đi vào ký túc xá, nhăn mũi nhìn quanh một vòng rồi cất bước đi tới trước giường của Thiệu Tông.

Hỉ Na giải thích: "Trước đây Thiệu Tông hay ngủ ở chỗ này, sau khi hắn rời đi thì không có ai chạm vào nơi đây."

Lạp Nhã nghe vậy cúi người xuống, vươn tay sờ soạng gối đầu, lặng lẽ cầm lấy một sợi tóc màu nâu rồi cất vào tay áo, đây là vật phẩm dùng cho việc bói toán.

"Thoạt nhìn không có manh mối gì cả, chúng ta trở về thôi."

Nói xong nàng lập tức xoay người đi ra ngoài.

Hỉ Na ngẩn người, nàng ấy vừa mới đến mà giờ lại phải đi rồi?