Chương 2291: Đi bộ hay đi xe thú?

Ban đêm.

Bên trong Tam Tinh Lâu mới xây tại Chủ Thành.

Áo Thái khẽ gõ cửa phòng của Áo La, thấp giọng hỏi: "Đại ca, chuẩn bị hành động chưa?"

"Cọt kẹt ~~~ "

Cửa phòng bị đẩy ra, Áo La nghiêm mặt nhìn em trai, thấp giọng nói: "Ngươi gấp gáp cái gì, hiện tại mới có một giờ đêm thôi."

Hắn nghiêng người sang một bên để em trai tiến vào phòng.

"Cùm cụp ~~~ "

Áo Thái đi vào nhà rồi thuận tay đóng cửa phòng lại, bĩu môi nói: "Đại ca à, thời gian này người thường đã say giấc rồi."

Áo La trầm giọng nói: "Ngươi đã nói đó là người thường, mà bên cạnh hai người kia đều có hộ vệ, khẳng định là có thân phận không đơn giản."

"Đúng rồi, ta bảo ngươi đi điều tra thân phận của các nàng, ngươi đã điều tra xong chưa?"

Hắn quay đầu nhìn em trai, ánh mắt mang theo sự dò hỏi.

Áo Thái lộ ra vẻ mặt xấu hổ, giơ tay lên gãi ót, ấp úng nói: "Ta tra xét rồi, thế nhưng không tìm được tin tức nào có ích..."

Áo La cau mày lại, phẫn nộ khẽ mắng một tiếng: "Phế vật, chuyện đơn giản như vậy mà cũng làm không được à?"

"..."

Áo Thái bĩu môi, nhỏ giọng thầm thì: "Nếu ngươi tra được thì sao không tự đi mà tra đi?"

"Ngươi nói cái gì đấy?"

Áo La híp mắt lại, hỏi với giọng điệu nguy hiểm.

"Không, không có gì."

Áo Thái vội vã lắc đầu.

Hắn giải thích: "Ta không có cơ hội tiếp cận các nàng, những tên hộ vệ và Kỵ Sĩ kia đều rất cẩn thận, ta sợ bọn họ sẽ nghi ngờ cho nên không dám tiến lại quá gần."

"Thôi được rồi, chờ ba tiếng nữa chúng ta sẽ hành động."

Áo La đen mặt xua tay.

Áo Thái âm thầm trợn trắng mắt, ngồi xuống ghế sô pha gần đó.

Áo La quay đầu hỏi: "Đúng rồi, những người đó đang ở nơi nào?"

Áo Thái vội vàng trả lời: "Cái này ta biết, các nàng ở tại chỗ tiếp đãi bên cạnh trạm xe lửa."

"Không phải ở tại Trung tâm Huyền Vũ à?"

Áo La hơi nhướng mày.

Áo Thái xua tay nói: "Đại ca à, ngay cả chúng ta còn không đặt phòng tại Trung tâm Huyền Vũ được, các nàng không có phòng cũng là chuyện bình thường thôi."

"Nói cũng phải."

Áo La chậm rãi gật đầu.

Sau khi đi tới Chủ Thành vương quốc Huyền Vũ, mấy người anh em bọn họ muốn ở chỗ tốt nhất, không ngờ vừa đến Trung tâm Huyền Vũ hỏi thăm thì lại được thông báo là toàn bộ phòng đã kín người.

Không thể đặt phòng tại Trung tâm Huyền Vũ nên bọn họ đành phải hạ tiêu chuẩn xuống một bậc, thuê mấy gian phòng tại Tam Tinh Lâu.

Áo La hỏi: "Thế ngươi biết các nàng ở tầng mấy, phòng bao nhiêu không?"

"Biết chứ, tòa nhà tiếp đãi số sáu, lầu hai, phòng hai lẻ năm."

Áo Thái thành thật đáp.

Ánh mắt của Áo La lấp lóe, quay đầu nói: "Rất tốt, đi nói cho Áo Cương và những người khác, đúng ba giờ chúng ta sẽ xuất phát."

"Ta biết rồi."

Áo Thái đứng lên vươn vai một cái rồi xoay người bước ra ngoài.

Nhóm bọn hắn có năm người cùng đi vương quốc Huyền Vũ, Áo La là đại ca, Áo Thái nhị ca, Áo Cương xếp thứ ba, Áo Mỗ là tứ đệ và một đàn em tên Huyền Địch.

Ngoại trừ năm người ra thì còn có mười tên hộ vệ, đồng thời cũng là tay chân mà bọn hắn bồi dưỡng, trước đây rất nhiều việc mờ ám không thể lộ ra ngoài đều sẽ do các tay chân hoàn thành.

"Đông đông đông ~~~ "

Đêm khuya, tiếng chuông vang lên ba tiếng trong Chủ Thành.

Tiếng chuông ban đêm rất hiền hòa, sẽ không chói tai và nhiễu dân, dù cho đứng sát gác chuông thì cũng sẽ không bị tiếng chuông đánh thức.

Bên trong Tam Tinh Lâu, Áo La mở mắt, nhanh chóng bước xuống giường rồi mặc giày đẩy cửa đi ra ngoài.

Trong hành lang, đám người Áo Thái đã chuẩn bị xong xuôi, khuôn mặt được che phân nửa bằng miếng vải đen, vừa liếc mắt một cái đã biết là đi làm chuyện xấu.

"Đi thôi."

Áo La vung tay lên.

Hắn lấy ra một viên tinh thạch ma thú, năm ngón tay bóp mạnh một cái, trong tinh thạch ma thú hiện ra một cỗ sương mù đen, bao phủ mọi người ở bên trong.

Trong tinh thạch ma thú được khắc ma pháp trận hắc ám, có thể phóng thích sương mù đen che đậy thân hình của người sử dụng, di chuyển trong đêm tối sẽ rất khó bị người khác phát hiện.

"Ông ~~~ "

Sương mù đen di động ra phía ngoài, chẳng mấy chốc đã tới đại sảnh lầu một.

Sau quầy, nhân viên phục vụ đã ghé vào mặt bàn ngủ say, đây là do Áo Thái dùng ma dược mê man trước đó.

"Đi thôi."

Áo La thấp giọng mở miệng, khống chế sương mù đen di động ra phía ngoài.

"Cộp cộp cộp ~~~ "

Năm anh em mang theo bọn hộ vệ rời khỏi đại sảnh lầu một, sương mù đen dung nhập trong đêm tối, dịch chuyển về phía trạm xe lửa.

Lúc này bên trong Tam Tinh Lâu vang lên một giọng nói nhàn nhạt.

"Bắt đầu hành động đi."

Hào quang chín màu lóe lên, Ly Nguyệt giải trừ trạng thái ẩn thân của Khôi Giáp U Linh.

"Ly Nguyệt đội trưởng, hiện tại chúng ta đi bắt bọn họ trở lại sao?"

Một giọng nói khác vang lên, Hi Sắt và Hi Phù Ni lộ diện.

Giọng nói của An Kiệt Lạp vang lên: "Đừng nóng vội, bắt người thì cần phải có chứng cứ, chờ bọn hắn ra tay thật rồi lại bắt."

Nhằm vào hành động của Áo La, Ly Nguyệt chỉ dẫn theo hai chị em Hi Sắt và An Kiệt Lạp, như vậy đã đủ đối phó bọn hắn rồi.

Ly Nguyệt lạnh nhạt nói: "Ừm, đúng vậy."

"Đi cứu tỉnh nàng ấy, sau đó bám đuôi bọn họ."

Nàng ra hiệu nhân viên phục vụ đang ngủ mê man sau quầy.

"Vâng."

Hi Sắt lên tiếng, cất bước đi tới sau quầy, lấy ra một bình lưu ly rồi quơ quơ dưới mũi của nhân viên phục vụ.

"Phù phù ~~~ "

Nhịp hô hấp của nhân viên dần trở nên gấp gáp, nàng hút mùi hương bay ra từ miệng bình vào trong cơ thể, có điềm báo thức tỉnh.

"Đi thôi, nàng ta sắp tỉnh lại rồi."

Ly Nguyệt bỏ lại một câu, vươn tay vỗ vào tinh thạch hung thú trên Khôi Giáp U Linh, tiến vào trạng thái ẩn thân lần nữa.

"Ông ~~~ "

Đám người An Kiệt Lạp liếc nhìn nhau, nhanh chóng ẩn thân nối gót theo Ly Nguyệt.

Mấy người vừa mới rời đi thì một giây sau nhân viên phục vụ đã tỉnh lại.

Nàng ngáp một cái, hoang mang lẩm bẩm: "A cáp, tại sao đêm nay ta lại buồn ngủ như vậy, lại còn ngủ quên nữa chứ…."

Nữ nhân vội vỗ vỗ hai má để lên tinh thần, trong lúc làm việc không thể ngủ gà ngủ gật.

Bên kia, đám người Áo La được bao phủ trong sương mù đen trôi dạt đến đường cái Chủ Thành, cách chỗ tiếp đãi trạm xe lửa còn một đoạn ngắn.

"Đại ca, tại sao chúng ta không ngồi xe thú qua đó?"

Áo Cương khó hiểu hỏi.

Áo La thấp giọng mắng: "Ngươi bị hâm à, ngồi xe thú động tĩnh lớn như vậy, sẽ rất dễ bại lộ!"

Áo Cương trầm giọng nói: "Chúng ta có thể đến gần chỗ tiếp đãi trước rồi xuống xe mà, dù sao cũng tốt hơn là đi bộ."

"..."

Áo La trầm mặc.

Áo Cương nghi ngờ hỏi: "Đại ca, tại sao ngươi không nói chuyện thế?"

"Đừng hỏi, đại ca ngươi đang xấu hổ."

Áo Thái ậm ừ một câu trong miệng.

Áo Mỗ nhịn cười nói: "Đại ca không ngờ đến chuyện này."

Gân xanh nổi lên trên trán Áo La, hắn tức giận nói: "Tất cả câm miệng, chớ nói chuyện nữa, tập trung đi đường."

"Rõ."

Mấy người anh em lên tiếng, im lặng không lên tiếng tiếp tục đi đường.

Khi bọn hắn tới gần chỗ tiếp đãi trạm xe lửa đã qua một tiếng đồng hồ.

Áo Mỗ lên tiếng hỏi: "Đại ca có muốn nghỉ ngơi một chút hay là hành động ngay bây giờ?"

"Thời gian không còn sớm, lên đi."

Đáy mắt của Áo La hiện lên tia sáng lạnh lẽo.

Bọn họ dựa vào sương mù màu đen đi tới gần chỗ tiếp đãi mà không có bị phát hiện, chí ít thì bọn họ cho là như vậy.

"Vâng."

Đám người Áo Thái lên tiếng, giấu ở trong bóng tối dưới cây xanh, thành công đến gần toà nhà tiếp đãi số sáu.

Sương mù màu đen tràn vào cầu thang, đi lên lầu hai, toàn bộ quá trình lặng yên không một tiếng động, hiển nhiên hắc ám sương mù có thể che đậy âm thanh của bọn họ.