Chương 2242: Bắt đầu đi tìm việc làm.

Trong Chủ Thành vương quốc Huyền Vũ.

Khắc Lai Mạn và Tây Ni nắm tay nhau đi vào Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm, trong tầm mắt toàn là người và người.

"Nơi này đông thật đấy."

Tây Ni rụt cổ một cái, cảm thấy có chút khẩn trương.

"Bọn họ đều tới tìm việc làm sao?"

Khắc Lai Mạn nắm chặt tay bạn tốt, đôi mắt ngắm nhìn xung quanh.

Tây Ni lẩm bẩm: "Chắc là vậy, không tìm công việc thì tới đây làm gì chứ?"

Khắc Lai Mạn thanh thúy nói: "Chúng ta đi bên kia xem đi, ở đó có vẻ ít người hơn một chút."

Nàng chỉ về phía khu vực bên trái Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm, nơi đó ít người xếp hàng hơn so với những chỗ khác, người cố vấn việc làm cũng ít.

"Tốt."

Tây Ni không có dị nghị, cất bước đi theo bạn tốt tới phía bên trái.

Ở Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm, nơi nào nhiều người thì nội dung chiêu mộ công tác sẽ tương đối đơn giản, nhưng lương bổng đãi ngộ và các phương diện sẽ không cao.

Hai người dừng lại trước chiếc bàn đầu tiên, tiến lên nhìn nội dung tuyển dụng trên bảng đặt bên cạnh nhưng phát hiện mình không hiểu được một chữ.

"Ngươi biết chữ sao?"

Tây Ni nhỏ giọng hỏi.

Khắc Lai Mạn nuốt nước bọt một cái nói: "Ngươi nhìn ta giống như là người biết chữ sao?"

"... Vậy phải làm sao bây giờ?"

Tây Ni cảm thấy nhức đầu nói.

Trước đây hai người đều là nô lệ, căn bản không có cơ hội học biết chữ.

"Hai vị tới đây tìm việc làm sao?"

Một nữ nhân viên đứng gần đó lên tiếng hỏi thăm.

Tây Ni đỏ mặt nói: "Đúng vậy, nhưng mà chúng ta không biết chữ."

"Vậy để ta xem giúp các ngươi."

Nhân viên Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm nhiệt tình nói.

Đôi mắt đẹp của Khắc Lai Mạn sáng lên, cảm kích nói: "Quá cám ơn ngươi, ngươi thật là người tốt bụng."

"Đây là công tác của ta mà."

Nhân viên kia mỉm cười nói.

Nàng đi lên trước, nhìn nội dung trên bảng, lẩm nhẩm đọc: “Trên đây viết xưởng trang phục đang tuyển người biết thêu thùa, không biết thì có thể học, nhưng mà lương bổng và đãi ngộ sẽ không cao…”

Khắc Lai Mạn và Tây Ni lắng nghe chăm chú, khi nghe được lương bổng đãi ngộ của người có kinh nghiệm và mới học cách xa nhau ba trăm đồng Huyền Vũ, cả hai đều trợn tròn mắt.

Nhân viên nhắc nhở: "Thêu thùa rất khó, người thường muốn học xong cơ bản thì sẽ mất khoảng một tháng, còn nếu như muốn thêu tốt và thêu nhanh thì phải luyện tập ít nhất là nửa năm."

"Ta cảm thấy công việc này không thích hợp chúng ta."

Khắc Lai Mạn vội vàng lắc đầu.

Nghĩ đến lương bổng đãi ngộ của người mới, phỏng chừng đến lúc đó nàng phải chết đói.

"Ừ ừ, chúng ta nhìn xem cái khác đi."

Tây Ni vội vàng gật đầu.

Đôi mắt của nữ nhân viên hiện lên ý cười, nói: "Được rồi, chúng ta đi xem công việc tiếp theo."

Ba người đi tới chiếc bàn thứ hai, trên bảng bên cạnh viết là cần chiêu mộ nghề Luyện Dược Sư, cần cảm thấy hứng thú đối với việc chế thuốc, đồng thời nhận thức được dược thảo cơ bản.

Tây Ni và Khắc Lai Mạn lại lắc đầu lần nữa, tuy lương bổng đãi ngộ đều rất tốt nhưng căn bản không thích hợp với cả hai.

Nữ nhân viên giới thiệu: "Cái này thì sao, cửa hàng bánh đang chiêu mộ đầu bếp biết làm bánh ngọt, làm càng ngon thì lương bổng đãi ngộ càng cao.”

Tây Ni và Khắc Lai Mạn đỏ mặt, lúng túng nói: “Chúng ta không biết làm bánh...."

Nhân viên kia mỉm cười nói: "Người biết làm bánh ngọt vốn dĩ rất ít, cho nên các ngươi không biết cũng là chuyện bình thường."

"Các ngươi có thể buổi tối đi học biết chữ, khi nào biết chữ rồi thì có thể tìm được công tác tốt hơn."

Nàng nhắc nhở.

"Xin hỏi chúng ta phải đi đâu để học biết chữ?"

Tây Ni vội hỏi thăm.

Nữ nhân viên giải thích: "Chủ Thành có lớp dạy biết chữ miễn phí vào ban đêm, chỉ cần cầm thẻ căn cước đi báo danh là được rồi."

"Thẻ căn cước!"

Tây Ni và Khắc Lai Mạn liếc nhìn nhau.

Ngày hôm qua khi cả hai đi dạo với Tiểu Mật ở Chủ Thành, tiểu hầu gái có nhắc qua chuyện thẻ căn cước, nói là đã để người khác đi làm, hai ngày nữa là có thể bắt được thẻ căn cước.

"Tốt, chúng ta sẽ đi ghi danh."

Khắc Lai Mạn gật đầu thật mạnh.

Lúc này hai người đã cảm nhận sâu sắc biết chữ là một chuyện quan trọng tới mức nào.

Nữ nhân viên tiếp tục nói: "Ừ ừ, khi nào các ngươi biết chữ thì có thể đổi một phần công việc tốt, lại tốn chút tiền đi học một môn kỹ thuật càng tốt."

"Học kỹ thuật à..."

Tây Ni chớp mắt khó hiểu.

Nữ nhân viên giải thích: "Chính là đi Trường Kỹ Thuật, chỉ cần có tiền là có thể học được rất nhiều thứ, ví dụ như học làm bánh ngọt, chế thuốc, luyện khí, làm bánh cuốn và còn nhiều ngành nghề khác, khi nào học xong thì có thể ra ngoài tìm công việc tương ứng."

"Làm bánh cuốn!"

Khắc Lai Mạn nghe thế hai mắt lập tức sáng ngời.

Trong lòng Tây Ni khẽ nhúc nhích, nhìn về phía bạn thân với ánh mắt nóng bỏng, đề nghị: "Chúng ta tìm công việc trước, buổi tối lại đi học biết chữ, chờ khi nào góp đủ tiền rồi thì lại đi học làm bánh cuốn, ngươi cảm thấy thế nào?"

"Nghe có vẻ không tệ....."

Khắc Lai Mạn cảm thấy bạn thân nói rất có lý.

Nàng nhìn Tây Ni, nghiêm túc nói: "Vậy đầu tiên chúng ta phải tìm được công việc, tối nay phải thương lượng kỹ càng một phen."

"Ừ ừ, ngươi nói đúng."

Tây Ni gật đầu nhận đồng.

Hai người nhìn về phía nữ nhân viên, trên mặt lộ ra vẻ xin lỗi, nói: "Lại phải tiếp tục làm phiền các hạ hỗ trợ tìm việc làm rồi."

"Không sao, đây là công tác của ta mà."

Nhân viên mỉm cười lần nữa, tiếp tục dẫn hai người đi xem những công việc khác.

Nàng vừa đi vừa nói: "Hai vị đừng cảm thấy đi tới đi lui như vậy không thú vị, nếu đã quyết định tìm việc làm thì tốt nhất là tìm công việc nào thích hợp với mình, chúng ta có thể đi nhìn xem những cương vị khác nhau rồi lựa chọn ra một việc mà mình cảm thấy hứng thú."

"Ừ ừ, chúng ta biết."

Tây Ni vội vàng gật đầu.

"Cộp cộp cộp ~~~ "

Ba người đi vòng quanh Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm hơn hai giờ, cuối cùng thì Tây Ni và Khắc Lai Mạn mới tìm được một phần công việc cảm thấy phù hợp với mình.

Nữ nhân viên giới thiệu: "Phần công tác này là đi giao thức ăn, địa điểm công tác là ở trong Chủ Thành, lương bổng cố định mỗi tháng là bốn trăm đồng Huyền Vũ, còn có trích phần trăm mỗi phần ăn mà các ngươi đi giao."

"Chúng ta sẽ công tác ở nơi nào?"

Đôi mắt đẹp của Khắc Lai Mạn sáng lên.

Nữ nhân viên nói nội dung công việc: "Ở Trung tâm Huyền Vũ, các khách hàng sẽ đặt món trước một ngày, ngày hôm sau các ngươi đi giao món đó cho khách hàng và ghi lại những món mà đối phương muốn ăn vào ngày kế tiếp, thu tiền đặt cọc rồi hôm sau lại đúng giờ giao tới."

Tây Ni chớp mắt lẩm bẩm: "Nghe có vẻ không khó...."

"Đúng vậy, không khó, đại đa số người đều có thể làm được."

Nữ nhân viên cười gật đầu.

Nàng giải thích: "Phần công tác này mới bắt đầu tuyển người vào ngày hôm nay, nếu cả hai cảm thấy hứng thú thì có thể đi phỏng vấn, chậm một bước rất có thể sẽ bị người khác giành mất việc đấy."

"Tốt, chúng ta lập tức đi phỏng vấn."

Khắc Lai Mạn không do dự nữa, vội vàng gật đầu đáp một tiếng.

"Ừ ừ, ta cũng vậy."

Tây Ni vội vàng gật đầu.

Dưới sự hướng dẫn của nữ nhân viên, hai người đi lên lầu hai phỏng vấn.

Vì đây là một công việc mới, người phỏng vấn cũng hiểu biết có hạn cho nên chỉ dặn hai người đi làm quen đường phố Chủ Thành, đặc biệt là chỗ ở của người giàu có.

Người phỏng vấn cho các nàng ba ngày để làm quen đường phố Chủ Thành, sau đó sẽ chính thức đi làm, cả hai sẽ được phân phối xe đạp để thuận tiện đi giao thức ăn tới tận nhà.

"Cộp cộp cộp ~~~ "

Khắc Lai Mạn và Tây Ni rời khỏi Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm, cả hai đều hiện ra vẻ mặt vui mừng như trút được gánh nặng, quyết định hôm nay lập tức đi dạo một vòng Chủ Thành.

"Thật tốt quá, cuối cùng thì chúng ta cũng đã tìm được việc làm rồi."

Tây Ni thở phào nhẹ nhõm một hơi.

"Đúng vậy, cảm giác thoải mái hơn nhiều."

Khắc Lai Mạn và nàng nhìn nhau rồi bật cười.