Chương 2095: Bỏ chất lỏng không biết tên vào thức ăn.

Trên bầu trời vương quốc Lan Lư Ba, phi thuyền vận chuyển phi hành rất ổn định về phía trước.

Trên boong thuyền, Lạp Nhã nhàn nhã ngồi uống trà nóng và ăn bánh bích quy, thoạt nhìn thích ý vô cùng.

Tạp Giai ngồi ở ghế đối diện, đồng dạng là uống trà ăn bánh bích quy, Hỉ Na thì đứng bên cạnh hầu hạ, phụ trách châm trà rót nước.

Lạp Nhã liếc nhìn Hỉ Na bưng một bình nước ấm tới, nàng vươn tay sờ soạng thân bình một chút.

"Lạp Nhã đại nhân, có chuyện gì vậy?"

Hỉ Na nghi ngờ hỏi.

Lạp Nhã thu tay về, nhàn nhạt nói: "Pha trà là một việc đòi hỏi kỹ thuật, nhiệt độ nước rất quan trọng, đặc biệt là khi pha trà tinh thần, nhất định phải dùng nước sôi mới được, bình nước này vẫn còn ấm, ngươi đi nấu lại một lần nữa đi."

"Vâng."

Hỉ Na gật đầu một cái rồi bưng ấm nước đứng dậy rời đi.

Lạp Nhã thấy đối phương rời đi mới nhìn về phía Tạp Giai, nghiêm mặt nói: "Ta đang suy nghĩ có nên thủ tiêu nàng ta hay không."

Tạp Giai cười nhạt một tiếng: "Để nàng ta đi theo đi, chí ít thì phục vụ còn tạm được."

Lạp Nhã hỏi: "Ngươi không lo lắng nàng ta sẽ mật báo cho Tô Lâm Y Tư sao?"

"Không lo lắng, chúng ta lại không làm cái gì cả."

Tạp Giai không sao cả mà nhún vai.

Nàng chợt dừng lại rồi tiếp tục nói: "Trừ phi chuyện Thép Tím bị đánh mất thật sự có liên quan tới Tô Lâm Y Tư nên nàng ấy sợ chúng ta tra ra chân tướng, bằng không thì chẳng có gì để lo cả."

Lạp Nhã bĩu môi: "Tuy ngươi nói có lý nhưng mà ta vẫn không thích có người bám đuôi."

"Vậy ta đi chỗ khác?"

Trong mắt Tạp Giai lộ ra ý cười.

"Ta chưa nói người đó là ngươi."

Lạp Nhã trợn trắng mắt nhìn bạn tốt.

Tạp Giai trấn an nói: "Yên tâm đi, nàng ta chỉ là một hầu gái mà thôi, mượn một câu trong phim là nàng không thể tạo ra nổi một chút bọt sóng."

"Vậy được rồi."

Lạp Nhã xua tay không thèm để ý chuyện này nữa.

Nàng đổi chủ đề, nghiêng người nhìn về phía đầu thuyền: "Phía trước chính là thành Ba Mẫu."

Tạp Giai gật đầu một cái: "Ừm, nên để phi thuyền khởi động trạng thái ẩn hình rồi."

"Đi truyền lệnh, mở ra hình thức ẩn hình."

Lạp Nhã nghe vậy quay đầu nhìn một hộ vệ Trung Ương.

"Vâng."

Hộ vệ Trung Ương nghe lệnh xoay người rời đi.

Không bao lâu, phi thuyền vận chuyển khổng lồ tiến vào trạng thái ẩn hình, hòa làm một thể với những đám mây xung quanh.

"Cộp cộp cộp ~~~ "

Hỉ Na trở lại trên boong thuyền, nàng đặt một bình nước sôi xuống bàn rồi bắt đầu pha trà tinh thần.

"Ào ào ~~~ "

Nước nóng ngâm nở lá trà Tinh Thần, màu nước nhanh chóng biến thành xanh nhạt, thoạt nhìn rất mát mắt.

Hai người trò chuyện câu được câu không, cho đến khi hộ vệ Trung Ương trở về thì thầm cái gì đó ở bên tai Lạp Nhã.

"Cuối cùng cũng tới nơi rồi."

Lạp Nhã nghe xong chậm rãi đứng dậy.

"Đến nơi rồi?"

Hỉ Na chớp mắt không hiểu.

Tạp Giai nghe vậy cũng đứng dậy, đến lúc chuẩn bị rời thuyền rồi.

Hộ vệ Trung Ương cung kính nói: "Ong Thợ đã chuẩn bị sẵn sàng, phía trước chính là thành Ba Mẫu, vì tránh gây chú ý nên phi thuyền vận chuyển sẽ không hạ cánh ở chỗ này."

"Ta đã biết, đi thôi."

Lạp Nhã phất tay nói không chút để ý.

Hỉ Na nghe vậy vội vàng đuổi theo, quyết tâm một tấc không rời.

"Cộp cộp cộp ~~~ "

Lạp Nhã không có nhìn nàng, thầm chấp nhận sự tồn tại của "cái đuôi nhỏ" này.

Mấy người cưỡi Ong Thợ rời đi phi thuyền vận chuyển, bay về phía cánh rừng rậm rạp gần tòa thành.

"Ong ong ong ~~~ "

Không lâu sau đó, Ong Thợ rớt xuống bên trong rừng cây, đám người Lạp Nhã nhảy xuống Ong Thợ, chỉnh sửa quần áo trên người rồi đi về phía thành Ba Mẫu.

Mấy người rời đi khu rừng, xa xa thấy được cửa chính thành Ba Mẫu.

Cửa thành không lớn, có thể nhìn ra được đây là một tòa thành nhỏ.

Trước khi rời khỏi khu rừng, mọi người đã phủ thêm một chiếc áo choàng đen che khuất hơn nửa người, chỉ lộ ra một đôi mắt.

Đoàn người đi vào thành, không bị ai ngăn cản, cũng không có ai đòi thu phí vào thành.

"Cộp cộp cộp ~~~ "

Tạp Giai không khỏi hỏi: "Hiện tại chúng ta đi đâu vậy?"

Lạp Nhã nhàn nhạt trả lời: "Trước tiên phải tìm một nơi ở trọ, sau đó lại tính tới chuyện tìm người."

"Lỡ như Thiệu Tông nhân cơ hội chạy trốn thì sao?"

Tạp Giai có chút lo lắng hỏi.

Lạp Nhã nghiêm mặt nói: "Không đâu, ta tính qua rồi, trong khoảng thời gian ngắn thì hắn sẽ không rời khỏi đây."

"Vậy là tốt rồi."

Tạp Giai yên lòng.

Hỉ Na nhìn hai người nói chuyện phiếm giống như chơi trò bí hiểm, trong lòng rất là phiền muộn, thật sự là chen vào không lọt.

Không lâu sau đó, bọn họ tìm được một quán rượu vào ở trọ, Lạp Nhã và Tạp Giai ở chung một gian phòng, hai căn phòng hai bên là thuộc về hộ vệ Trung Ương, Hỉ Na ở tại phòng đối diện.

Trong phòng, Lạp Nhã đang vẽ ma pháp trận, chuẩn bị tìm người.

Tạp Giai nghi ngờ hỏi: "Không có tóc của Thiệu Tông thì ngươi vẫn có thể tìm được hắn ta sao?"

Lạp Nhã giải thích mà không ngẩng đầu lên: "Lần này khoảng cách khá gần, chỉ cần trích dẫn ma pháp trận lần trước là có thể tính ra vị trí đại khái của đối phương rồi."

"Ồ ồ, hóa ra là như vậy, ngươi vẽ tiếp đi."

Tạp Giai gật gù, im lặng giữ cửa.

Nửa giờ sau, Lạp Nhã vẽ xong ma pháp trận, bắt đầu bói toán vị trí của Thiệu Tông.

Thời gian chậm rãi trôi qua, Tạp Giai vẫn luôn an tĩnh chờ đợi.

Lại qua hơn nửa giờ Lạp Nhã mới mở mắt ra, khí tức có chút uể oải, trừ cái đó ra thì cơ thể còn tính là bình thường.

"Ở phía đông, cách chúng ta khá xa."

Lạp Nhã lạnh nhạt nói.

"Hiện tại chúng ta đi tìm hắn à?"

Tạp Giai nghiêm mặt hỏi.

"Chuyện này không vội, để ta nghỉ ngơi một chút đã."

Lạp Nhã xua tay, đứng dậy đi tới bên giường rồi nằm xuống.

"Cọt kẹt ~~~ "

Giường gỗ bị đè xuống nên lay động một chút, phát ra tiếng cót két chói tai.

"Cái giường này..."

Lạp Nhã cảm thấy nhức đầu.

Tạp Giai nhịn cười nói: "Chịu khó một chút đi, nơi đây không phải phi thuyền vận chuyển, càng không phải là ở vương quốc Huyền Vũ."

Lạp Nhã cảm thán nói: "Ai~ Thật hy vọng Mục Lương có thể xây một tòa Trung tâm Huyền Vũ ở đây, như vậy chúng ta có thể vào ở miễn phí rồi."

Tạp Giai đả kích: "Đừng có nằm mộng, nơi đây hẻo lánh như thế, nếu ta là Mục Lương thì sẽ không lựa chọn xây Trung tâm Huyền Vũ ở chỗ này đâu."

"Được rồi, ngươi đừng nói nữa, để ta nằm nghỉ một lúc."

Lạp Nhã thở dài.

"Ngươi nghỉ ngơi đi, ta bảo Hỉ Na đi kiếm chút gì đó để ăn."

Tạp Giai đứng lên chuẩn bị rời phòng.

Lạp Nhã quay đầu hỏi: "Ngươi không sợ khi nàng ta nấu ăn sẽ bỏ thêm thứ gì vào trong thức ăn sao?"

"A, bỏ thêm cái gì chứ?"

Tạp Giai nghi ngờ hỏi lại.

Lạp Nhã hời hợt nói: "Ví dụ như phun nước miếng vào đồ ăn, hoặc là một nắm đất, gỉ mũi gì gì đó."

"... Oẹ."

Tạp Giai nôn khan một tiếng.

"Biết đâu chừng nàng ta còn bỏ chất lỏng không biết tên vào đồ ăn, hoặc cũng có thể là..."

Lạp Nhã nhún vai nói.

Tạp Giai vội vã ngắt lời: "Dừng lại, ngươi đừng hù doạ ta nữa, ta bảo La Na đi nấu."

Lời nói của Lạp Nhã suýt nữa khiến nàng hết muốn ăn, nghĩ đến mấy ngày trước thức ăn đều do Hỉ Na chuẩn bị, cả người nàng lập tức cảm thấy không tốt.

"Chẳng lẽ nàng ta thật sự làm như vậy sao?"

Sắc mặt của Tạp Giai có chút trắng bệch.

Lạp Nhã khẽ cười nói: "Được rồi, ta giỡn thôi, nàng ta không tệ đến mức đó đâu."

"Hừ."

Tạp Giai trợn trắng mắt rồi xoay người mở cửa.

Lạp Nhã nín cười, không để ý tới ánh mắt u oán của Tạp Giai, dõi theo nàng rời phòng.

"Cọt kẹt ~~~ "

Tạp Giai rời đi không lâu thì Lạp Nhã nặng nề nhắm mắt lại.

Thiếu nữ căn dặn hộ vệ Trung Ương chuẩn bị thức ăn, khi trở về thì thấy Lạp Nhã đã ngủ say.

"Mệt mỏi tới vậy à?"

Tạp Giai nói thầm một tiếng, khẽ khàng đi tới trước mặt Lạp Nhã rồi đắp chăn lên người nàng ấy.

Nàng nhìn về phía cửa sổ, lẩm bẩm: "Ngày mai nhất định phải tìm cho bằng được tên Thiệu Tông này."