Chương 2365: Đừng cản trở người thi hành công vụ, tránh sang một bên.

"Cộp cộp cộp ~~~ "

Ngải Lỵ Na trở lại tầng sáu Khu Vực Trung Ương, đi tới khu nghỉ ngơi dành cho nhóm hộ vệ Trung Ương.

"Có ai thấy Hương Nhu không?"

Nàng hỏi người trong phòng.

"Ngải Lỵ Na đội trưởng, Hương Nhu vừa đi vệ sinh rồi."

Có người đứng ở xa lên tiếng.

Ngải Lỵ Na gật đầu nói: "Được rồi, chừng nào gặp Hương Nhu thì bảo nàng ấy ra ngoài tìm ta, có nhiệm vụ cần làm."

"Tốt."

Nhóm hộ vệ Trung Ương đồng thanh đáp.

Khi Hương Nhu đi vệ sinh trở về thì đồng đội lập tức chuyển cáo lời nói của Ngải Lỵ Na.

"A, ta có nhiệm vụ à?"

Đôi mắt đẹp của nàng sáng ngời, tung tăng nhảy nhót chạy về phía phòng làm việc của Ngải Lỵ Na.

Nàng hào hứng chạy vào phòng làm việc, hô to: "Ngải Lỵ Na đội trưởng, ta nghe nói ngươi có nhiệm vụ gì cho ta à?"

"Hớt hơ hớt hải."

Ngải Lỵ Na hoảng sợ giật thót tim, ly nước trong tay suýt nữa rơi xuống.

Hương Nhu lập tức áy náy nói: "Xin lỗi, lần sau ta không làm vậy nữa."

Ngải Lỵ Na đặt ly nước xuống bàn, nói: "Ta có một nhiệm vụ cần năng lực thức tỉnh của ngươi hỗ trợ."

"Được rồi, đó là nhiệm vụ gì vậy?"

Hương Nhu hỏi.

Mấy ngày nay nàng đều ở tại tầng sáu để huấn luyện, vẫn luôn lặp lại chút việc khô khan, hiện tại rất cần một nhiệm vụ để phong phú bản thân.

"Tìm người."

Ngải Lỵ Na nhàn nhạt nói.

Hương Nhu tò mò hỏi: "Tìm ai thế?"

Ngải Lỵ Na giải thích ngắn gọn: "Một Ma Cà Rồng tên là Tuyết Diệp, nàng ấy bị người của Bất Hủ Chúng bắt cóc tại Vệ Thành Số Chín, hiện tại không rõ tung tích, cần ngươi hỗ trợ tìm nàng ấy."

"Tốt, ngươi có ảnh của đối phương không?"

Hương Nhu vội vàng hỏi.

"Đương nhiên."

Ngải Lỵ Na mở ngăn kéo, lấy ra mấy tờ giấy đưa cho thiếu nữ.

Hương Nhu vừa tròn mười sáu tuổi, thân cao một mét bảy mươi bảy, vóc người thon thả, khuôn mặt trứng ngỗng kết hợp với đôi mắt hạnh cho người ta một loại cảm giác rất cơ trí.

Nàng tiếp nhận bức ảnh mà cô gái tóc hồng đưa tới, đây là ảnh tuyên truyền Tuyết Diệp mặc trang phục mới.

Tuyết Diệp là người mẫu nên chụp rất nhiều trang phục mới, không thiếu ảnh.

Hương Nhu ngây thơ nói: "Dáng dấp rất đẹp."

Nàng là người của đội hai hộ vệ Trung Ương, tuy cũng là người của đại lục cũ nhưng lại không phải là nhóm đầu tiên trở thành hộ vệ Trung Ương.

Ngải Lỵ Na thanh thúy nói: "Nhớ kỹ dáng vẻ của người này, hiện tại ngươi đi với ta đến chỗ ở của nàng ấy, tìm vài bộ quần áo đã mặc ghi nhớ mùi hương."

"Vâng."

Hương Nhu gật đầu, lúc này đã rõ ràng nàng cần phải làm cái gì.

Hai người rời khỏi Khu Vực Trung Ương, đi về phía khu nhà nơi Tuyết Diệp trú ngụ.

"Cộp cộp cộp ~~~ "

"Chính là chỗ này."

Ngải Lỵ Na liếc nhìn biển số nhà rồi cất bước lên lầu.

Hai người dựa vào tin tức ghi danh để tìm đến phòng ở của Tuyết Diệp.

Hương Nhu thử đẩy cửa phòng một cái, không mở ra, nói: "Bị khóa rồi."

"Chúng ta thời gian eo hẹp, tháo cửa đi."

Ngải Lỵ Na nói không chút để ý.

"Nè, các ngươi đang làm gì thế?"

Một giọng nói nghiêm túc vang lên, Bố Lập Lang đứng tại đầu cầu thang, cảnh giác nhìn chằm chằm vào cô gái tóc hồng và Hương Nhu.

"Các ngươi là kẻ cắp à?"

Bố Lập Lang chất vấn.

Hai ngày nay hắn chưa gặp Tuyết Diệp, có chút lo lắng, hôm nay dự định đến nhà nàng ấy nhìn xem thế nào, không ngờ lại gặp được cảnh tượng trước mắt.

"..."

Khóe mắt của Ngải Lỵ Na co giật một cái.

Nàng nhàn nhạt nói: "Ngươi nhìn khôi giáp trên người ta rồi lặp lại lần nữa."

Bố Lập Lang sửng sốt một chút, nhanh chóng nhận ra khôi giáp trên người cô gái tóc hồng, chỉ có hộ vệ bên cạnh quốc vương vương quốc Huyền Vũ mới được phép mặc.

"Ngươi là người bên cạnh bệ hạ Huyền Vũ."

Hắn kinh ngạc nói.

"Ừm."

Ngải Lỵ Na lên tiếng.

Trong đầu Bố Lập Lang suy nghĩ rất nhiều, sắc mặt trở nên khó coi.

Hắn vội hỏi: "Chẳng lẽ Tuyết Diệp làm chuyện phi pháp gì sao?"

"Không phải, nàng ấy không có trái pháp luật, chỉ là bị bắt cóc mà thôi."

Ngải Lỵ Na nói một cách đương nhiên.

"May mắn, may mắn, không có trái pháp luật là được rồi."

Bố Lập Lang thở phào một hơi, nhưng mà sau khi nghe được nửa câu sau thì cả người lập tức cứng đờ.

Hắn kinh ngạc thốt lên: "Cái gì, nàng ấy bị bắt cóc?”

"Ngươi nhỏ giọng một chút."

Ngải Lỵ Na lạnh lùng nói.

Bố Lập Lang vội vã vươn tay che miệng, đôi mắt lóe ra tia lo lắng.

Hương Nhu hỏi: "Ngươi là ai?"

Bố Lập Lang hồi đáp: "Ta là bạn của Tuyết Diệp, cả hai ta đều là người cùng một gia tộc."

"Vậy ngươi có biện pháp mở ra cánh cửa này không?"

Hương Nhu ra hiệu cửa phòng trước mặt.

"Không có, chìa khoá do Tuyết Diệp giữ rồi."

Bố Lập Lang lắc đầu.

Ngải Lỵ Na xua tay nói: "Vậy ngươi vô dụng, mau trở về đi, đừng quấy rầy chúng ta làm việc."

Bố Lập Lang lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, nói: "Vậy không được, lỡ như các ngươi đi vào rồi trộm đồ vật của Tuyết Diệp thì sao?"

"...."

Hương Nhu co giật khóe miệng, nhẫn nhịn xúc động muốn ra tay dạy dỗ nam nhân.

"Hắn nói không sai, vậy để hắn đi theo canh chừng đi."

Ngải Lỵ Na bình tĩnh nói.

"Vâng."

Hương Nhu gật đầu một cái.

Ngải Lỵ Na không thèm nói nữa, tay nắm cửa rồi nhấn mạnh một cái.

"Răng rắc ~~~ "

Một tiếng rạn nứt vang lên, bản lề cánh cửa bị bẻ xuống.

"Cọt kẹt ~~~ "

Ngải Lỵ Na đẩy ra cánh cửa gỗ lung lay sắp ngã, cất bước đi vào nhà của Tuyết Diệp.

Khóe mắt của Bố Lập Lang giật một cái, vội vã cất bước đi vào theo.

Nhà của Tuyết Diệp rất sạch sẽ gọn gàng, có thể thấy được ngày thường nàng ấy vẫn chăm chỉ quét tước.

"Thật sạch sẽ."

Bố Lập Lang nói thầm một tiếng.

Sau khi hắn đi tới vương quốc Huyền Vũ, bên người không có hầu gái và hạ nhân phục vụ, chỗ ở đã rối loạn thành ổ chó.

Nam nhân vốn tưởng rằng nhà của Tuyết Diệp cũng giống như mình, hiện tại xem ra chỉ có một mình hắn lười biếng.

"Dọn dẹp thật sạch sẽ."

Hương Nhu gật đầu nhận đồng.

Ngải Lỵ Na ra lệnh: "Đi tìm một kiện quần áo rồi mang đi."

"Tốt."

Hương Nhu lên tiếng, nhanh chóng đi về phía tủ quần áo.

"Chờ đã, các ngươi lấy quần áo của Tuyết Diệp để làm gì?”

Đôi mắt của Bố Lập Lang trợn to.

"Ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì?"

Hương Nhu trừng hắn một cái.

Ngải Lỵ Na lạnh nhạt nhìn nam nhân, nói: "Trên quần áo có mùi của nàng ấy, chúng ta dựa vào đó để tìm người, hiểu chưa?"

"A, còn có thể làm như vậy sao?"

Bố Lập Lang cau mày lại.

"Được rồi, ngươi đừng cản trở người thi hành công vụ nữa, tránh qua một bên đi."

Hương Nhu xua tay, mở ra tủ quần áo của Tuyết Diệp.

Trong tủ treo rất nhiều quần áo, nàng nhanh chóng tìm được một kiện áo giống như yếm, cúi đầu ngửi một cái, có cổ hương thơm nhàn nhạt.

"Đây chính là mùi trên người Tuyết Diệp."

Nàng nói thầm một câu rồi thu hồi áo yếm.

Hương Nhu đi về phía giường, cúi người ngửi gối và chăn, mùi giống như trên áo.

Bố Lập Lang lộ ra ánh mắt cổ quái, hắn rất hoài nghi hai người này đang diễn kịch nhưng mà không có chứng cứ để chứng minh.

"Được rồi."

Hương Nhu thanh thúy nói.

Ngải Lỵ Na gật đầu ra lệnh: "Vậy thì đi thôi, đừng lãng phí thời gian nữa."

Hai người không nhìn Bố Lập Lang, nhanh chóng cất bước đi ra ngoài.

Bố Lập Lang nghĩ đến cái gì đó, vội hỏi: "Chờ đã, Tuyết Diệp bị ai bắt đi, nàng ấy không sao chứ?"

"Nếu như chúng ta biết thì cũng không cần tới nơi này."

Ngải Lỵ Na dừng bước, quay đầu lại lạnh nhạt nhìn nam nhân.

Nàng hờ hững dặn dò: "Chuyện ngày hôm nay, ta hy vọng ngươi giữ im lặng, đừng ảnh hưởng tới nhiệm vụ của chúng ta."

Cơ thể của Bố Lập Lang run lên, vội vàng gật đầu đáp ứng.

"Rất tốt."

Ngải Lỵ Na hài lòng, xoay người rời đi cùng với Hương Nhu.

Một lúc nữa sẽ có người tới xử lý cửa phòng và đổi một cái mới.