Chương 2251: Loại người ngoài lạnh trong nóng

Trung tâm Huyền Vũ, Chủ Thành.

Trong phòng nghỉ ngơi lầu ba.

Tây Ni thả chìa khoá xe đạp ba bánhlên trên bàn, lười biếng ngồi xuống ghế dựa rồi chậm rãi thở ra một hơi.

Nàng vừa mới đưa xong phần đồ ăn cuối cùng, hoàn thành toàn bộ đơn đặt hàng trong tay, chỉ còn chờ Khắc Lai Mạn đưa xong đồ ăn trở lại là có thể tan tầm đi về nhà.

"Có chút mệt."

Tây Ni vươn tay xoa bóp cổ, hôm nay nàng đã giao hai mươi ba phần ăn, chạy đến mười tám địa điểm khác nhau.

Trải qua cả ngày công tác, có thể nói là nàng đã nắm giữ thuần thục việc lái xe đạp ba bánh, đối với phần công tác này càng thêm thuận buồm xuôi gió.

Nàng đang nghĩ ngợi thì cửa phòng bị đẩy ra từ bên ngoài, Khắc Lai Mạn cầm chìa khóa đi vào.

"Ngươi đã trở về rồi."

Tây Ni giơ tay lên, hữu khí vô lực vẫy vẫy.

Khắc Lai Mạn buông chìa khoá nói: "Ta thấy xe đạp ở bãi đậu xe, biết ngươi đã trở lại trước rồi."

"Chỉ sớm hơn ngươi năm phút đồng hồ thôi."

Tây Ni ngồi thẳng người nói.

"Hơi mệt một chút, nhưng mà thu hoạch hôm nay không tồi."

Trên mặt của Khắc Lai Mạn hiện lên sắc mặt vui mừng, lấy ra mấy tờ đồng Huyền Vũ từ trong túi áo.

Tây Ni vui vẻ nói: "Ngươi cũng thu được tiền boa à?"

"Đúng vậy, cho nên ta mới nói là thu hoạch không tệ lắm."

Trên mặt Khắc Lai Mạn hiện ra ý cười, bắt đầu đếm xem tiền boa mình nhận được trong ngày hôm nay.

Tây Ni nói nhỏ: "Hạ Nhất Nặc đại nhân nói, tiền boa nhận được đều là của chúng ta, không cần đưa lại."

Khi hai người đi giao thức ăn, có chút quý tộc và phú thương ra tay rất rộng rãi, sẽ cho hai người một khoản tiền nhỏ coi như là phí chạy chân.

Khắc Lai Mạn vừa đếm tiền vừa nói: "Còn có trích phần trăm, cộng thêm lương bổng cố định mỗi tháng, nếu tính ra thì tốt hơn nhiều so với chút công tác khác."

"Đúng vậy."

Tây Ni cười tươi như hoa.

Hai người cảm thấy vui vẻ và thỏa mãn từ tận đáy lòng, dựa vào sự nỗ lực của bản thân để kiếm được đồng Huyền Vũ, trước đây bọn họ chưa từng có loại cảm giác này.

"Mười hai đồng!"

Khắc Lai Mạn vui vẻ nói.

"A, còn nhiều hơn ta hai đồng."

Tây Ni lấy ra tiền boa của mình.

Đôi mắt đẹp của Khắc Lai Mạn hiện ra ý cười: "Có một vị nữ quý tộc lớn tuổi rất tốt bụng, ta khen quần áo của nàng thật xinh đẹp, thế là nàng ấy cho ta thêm hai đồng."

"A, thì ra khen người khác còn có chỗ lợi sao?”

Tây Ni nghe vậy hai mắt lập tức sáng ngời.

Khắc Lai Mạn vươn tay chọc má bạn tốt, cười nói: "Ngươi nghĩ gì thế, ta chỉ nói thật thôi, bộ quần áo của vị nữ quý tộc kia đúng là rất đẹp."

Tây Ni chớp mắt nói: "Chỉ cần nói chút lời khen ngợi nho nhỏ, người nói thông minh, người tin vui vẻ."

Khắc Lai Mạn suy nghĩ một chút, gật đầu nói: "Ngươi nói không sai, nhưng không thể bởi vì khen khách hàng, đối phương không cho thêm tiền boa thì mình không vui, biết chưa?"

"Đương nhiên, ta chỉ thử nghiệm một chút thôi."

Tây Ni gật đầu nhận đồng.

Khắc Lai Mạn thanh thúy nói: "Được rồi, thu dọn một chút, chúng ta đi tìm Hạ Nhất Nặc hội báo công tác, sau đó đi ăn cơm rồi tới Trường Học."

"Ừ đúng rồi, đi thôi."

Tây Ni đứng lên, cầm lấy chìa khóa xe đạp ba bánh rồi đi ra ngoài.

Khắc Lai Mạn cầm lấy cuốn vở trên mặt bàn, theo bạn thân rời khỏi lầu ba, đi đến khu làm việc ở lầu một.

"Cộp cộp cộp ~~~ "

Hai người tìm được Hạ Nhất Nặc ở phòng làm việc, bắt đầu hội báo công việc của hôm nay.

Hạ Nhất Nặc im lặng lắng nghe, hài lòng gật đầu.

Khắc Lai Mạn đi lên trước, đưa sổ nhận đơn đặt hàng đã được sắp xếp cho đối phương, nói: "Hạ Nhất Nặc đại nhân, đây là đơn đặt hàng vào ngày mai."

Nàng và Khắc Lai Mạn không biết chữ, cho nên mỗi lần đều nhờ khách hàng tự viết đơn đặt hàng, sau đó thu hồi sắp xếp lại.

Hạ Nhất Nặc liếc nhìn đơn đặt hàng, có ba mươi lăm khách mua phần ăn giao tới cửa vào ngày mai, cộng thêm đơn đặt hàng tại Trung tâm Huyền Vũ, như vậy ngày mai Khắc Lai Mạn và Tây Ni sẽ phải đi giao hơn năm mươi phần thức ăn.

Nàng ngẩng đầu nhìn hai người Tây Ni, khen ngợi: "Không tệ, ngày đầu tiên công tác mà đã làm được như vậy rồi, ta rất hài lòng."

Khắc Lai Mạn và Tây Ni cả kinh, cả hai đều không ngờ Hạ Nhất Nặc sẽ khen ngợi mình.

"Đều là do Hạ Nhất Nặc đại nhân chỉ dạy tốt."

Tây Ni vội vàng nói.

Hạ Nhất Nặc xua tay, lạnh nhạt nói: "Được rồi, ta không làm gì cả, các ngươi rất thông minh cũng rất hiếu học, hy vọng ngày mai cả hai sẽ làm tốt hơn hôm nay."

"Vâng, chúng ta sẽ không phụ kỳ vọng của ngài."

Khắc Lai Mạn nghiêm mặt gật đầu.

Tây Ni nghĩ tới điều gì đó, lấy ra một xấp đồng Huyền Vũ đưa cho Hạ Nhất Nặc: "Đúng rồi, đây là tiền còn lại và tiền cọc của từng đơn đặt hàng."

Hạ Nhất Nặc mở ra đơn đặt hàng, thẩm tra đối chiếu kim ngạch, sau khi xác định không thành vấn đề mới thu hồi đồng Huyền Vũ.

Nàng nhìn về phía hai cô gái, nói: "Được rồi, các ngươi có thể nghỉ ngơi, ngày mai đơn đặt hàng bữa sáng sẽ hơi nhiều, nhớ kỹ đừng tới trễ."

"Vâng."

Khắc Lai Mạn và Tây Ni đáp với giọng điệu nghiêm túc, sau đó xoay người chuẩn bị rời đi phòng làm việc.

Hạ Nhất Nặc nhắc nhở: "Đúng rồi, nếu như các ngươi còn chưa ăn cơm thì có thể đến nhà ăn nhân viên, tất cả đồ ăn ở đó đều miễn phí."

"A, chúng ta được ăn cơm miễn phí sao?"

Khắc Lai Mạn vừa kinh ngạc vừa vui mừng reo lên.

"Ừm, một ngày ba bữa đều miễn phí."

Đáy mắt của Hạ Nhất Nặc hiện lên ý cười, đây là phúc lợi của nhân viên tại trung tâm Huyền Vũ.

Tây Ni hưng phấn nói: "Thật tốt quá, cảm ơn Hạ Nhất Nặc đại nhân."

Trong lòng nàng tính toán một chút, nếu như mỗi ngày đều có thể ăn cơm ba bữa miễn phí, như vậy bọn họ có thể tiết kiệm được một khoản chi tiêu rất lớn.

Hạ Nhất Nặc nhàn nhạt nói: "Không cần cám ơn ta, đây là phúc lợi đãi ngộ do thư ký đại nhân chế định."

"Nhưng mà vẫn phải cảm ơn ngài, nếu ngài không nói thì chúng ta cũng không biết."

Tây Ni đáp với thần sắc nghiêm túc.

Hạ Nhất Nặc phất tay, không nói thêm cái gì nữa.

Khắc Lai Mạn và Tây Ni dắt tay rời đi phòng làm việc, sau khi rời đi mới nhớ không biết nhà ăn nhân viên ở đâu.

"Đi hỏi thăm nhân viên tại quầy xem sao."

Tây Ni đề nghị.

"Ừ đúng rồi."

Khắc Lai Mạn gật đầu.

Hai người rời đi khu làm việc, sau khi hỏi nhân viên trực quầy thì mới biết nhà ăn nhân viên ở một góc tại lầu hai, phải xuất trình thẻ nhân viên thì mới có thể đi vào.

"Không tốt rồi, hình như chúng ta chưa có thẻ nhân viên thì phải."

Khắc Lai Mạn há hốc miệng.

Đây là ngày đầu tiên cả hai đi làm nên chưa được phát thẻ nhân viên, cần đợi thêm một thời gian chế tác.

Giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên: "Khắc Lai Mạn, Tây Ni, chờ một chút."

Khắc Lai Mạn quay đầu nhìn lại, phát hiện là Hạ Nhất Nặc, nàng ấy đang cầm một trang giấy trên tay.

Tây Ni nghi ngờ hỏi: "Hạ Nhất Nặc đại nhân, còn có chuyện gì sao?"

Hạ Nhất Nặc đưa trang giấy trong tay tới trước: "Ta chợt nhớ các ngươi còn chưa được phát thẻ nhân viên, đây là giấy chứng minh ta đã đóng dấu, có cái này thì mới có thể đi vào nhà ăn nhân viên."

Đôi mắt đẹp của Khắc Lai Mạn lập tức sáng ngời, cảm kích nói: "Hạ Nhất Nặc đại nhân, ngươi thật là một người tốt bụng."

"Được rồi, các ngươi đi ăn cơm đi, ta còn có chuyện bận."

Hạ Nhất Nặc xoay người rời đi, không hàn huyên với hai người Khắc Lai Mạn nữa.

Tây Ni nhìn chăm chú vào bóng lưng của Hạ Nhất Nặc, quay đầu cảm thán: "Thoạt nhìn Hạ Nhất Nặc đại nhân rất khó gần, nhưng thật ra ngài ấy là người rất tốt."

"Đúng vậy, nàng ấy là loại người ngoài lạnh trong nóng."

Khắc Lai Mạn cảm thán một tiếng.

Hai người liếc nhìn nhau, vội vàng đi về phía Thang Vận Chuyển.

Các nàng bận bịu cả ngày, bụng đã sớm biểu tình, hiện tại có cơm miễn phí, đương nhiên là lập tức tới đó đánh chén một bữa thỏa thích, buổi tối còn phải đến lớp học ban đêm biết học, thời gian rất gấp gáp.