# Riêng Tư: Chanh chua. Chương 40

i  
111 khách hàng  
Chương 40  
Trans: Diêu Nhiên  
✧✦✧  
Lộ Dĩ Nịnh nghỉ lại ở khách sạn một đêm, ngày hôm sau cô phải đến đại học Thanh Thành một chuyến để tham gia buổi lễ tốt nghiệp của Cố Dĩ Trăn.  
Cửu Cửu tiếp tục ở lại khách sạn chứ không đi cùng cô, cô ấy nói rằng không cản trở việc đoàn tụ của gia đình họ.  
Bởi vì hôm nay ba của cô – Cố Minh cũng sẽ đến trình diện.  
Hôm trước, khi cô vẫn còn đang ở Mỹ đã nói chuyện phiếm cùng với Cố Minh, trong lúc vô ý ông đã nhắc đến chuyện chủ nhật này bản thân sẽ xin nghỉ phép để về nhà một chuyến. Ông nói rằng muốn tham gia tham gia buổi lễ tốt nghiệp của Cố Dĩ Trăn.  
Bên phía Lộ Dĩ Nịnh thì dàn nhạc vừa mới hoàn thành một chuyến biểu diễn nên có thể sẽ được nghĩ trong một khoảng thời gian rất dài.  
Nghe thấy Cố Minh nhắc đến buổi lễ tốt nghiệp, cô đột nhiên có cảm giác như chuyện đã trải qua mấy đời, thì ra cô đã rời đi lâu như vậy rồi.  
Năm năm, năm mùa xuân hạ thu đông, em trai cô từ học sinh cấp ba đã thành sinh viên đại học và bây giờ cũng sắp tốt nghiệp luôn rồi.  
Cô buột miệng nói ra mà không suy nghĩ gì cả: “Ba à, buổi lễ tốt nghiệp của A Trăn, con sẽ trở về.”  
Cố Minh ở đầu dây bên kia khi nghe thấy rất vui vẻ, không ngờ rằng lần này cô sẽ quay lại nên liên tục nói ‘được’.  
Trong giọng nói của ông còn mang theo sự vui vẻ: “Thằng nhóc đó nhất định sẽ rất vui.”  
Buổi lễ tốt nghiệp của Cố Dĩ Trăn, cậu không nói với Lộ Dĩ Nịnh. Cậu biết chị gái mình mấy năm nay ở Mỹ rất bận nên không muốn cô đi đi về về, vì vậy cậu chỉ nói với Cố Minh.  
Hơn nữa cậu còn bảo rằng nếu ông không rảnh để đến thì cũng không sao cả.  
Nhiều năm trôi qua, tính tình của Cố Dĩ Trăn thay đổi rất nhiều, cậu biết đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ vấn đề.  
Chuyện Lộ Dĩ Nịnh muốn về nước cô đã bảo Cố Minh trước tiên đừng nói cho Cố Dĩ Trăn, định cho cậu một bất ngờ.  
Hai cha con nói chuyện gia đình một hồi mới cúp điện thoại.  
Thực ra, ban nãy Lộ Dĩ Nịnh không suy nghĩ nhiều như vậy, cô chỉ cảm thấy thân là chị gái thì cần phải đến tham gia buổi lễ tốt nghiệp của em trai mình.  
Nhưng bây giờ nghĩ thật kĩ thì lại cảm thấy bản thân có hơi xúc động.  
Về nước, đến đại học Thanh thành.  
Hai chuyện này ở cùng một chỗ, rất có khả năng sẽ gặp được anh.  
Nghe anh Tinh Chu nói, sau khi anh học xong lớp 11 thì liền được tuyển thẳng vào đại học Thanh thành, bây giờ đã tốt nghiệp và còn mở công ty nữa.  
Như thế này rất tốt, cô hy vọng cuộc sống của anh luôn luôn có thể thuận buồn xuôi gió như thế.  
\*  
Lộ Dĩ Nịnh đã thay quần áo xong, cô nhìn bản thân ở trong gương, kéo suy nghĩ từ trong ký ức trở về.  
Nhưng cô không ngờ rằng đêm qua khi mình vừa mới về nước thì đã chạm mặt anh.  
Dường như anh chẳng thay đổi gì mấy, nhưng tựa hồ đã thay đổi rất nhiều.  
Nhưng mà những chuyện này không liên quan gì tới cô cả, sau khi tham gia buổi lễ tốt nghiệp của Cố Dĩ Trăn xong thì cô sẽ về Mỹ.  
\*  
Mấy ngày gần đây đại học Thanh thành đặc biệt náo nhiệt, bởi vì sắp đến lễ tốt nghiệp nên có không ít phụ huynh đến để tham gia buổi lễ tốt nghiệp của con mình.  
Hôm nay là ngày chụp ảnh tốt nghiệp của sinh viên năm tư khoa Máy tính.  
Lộ Dĩ Nịnh vừa xuống xe liền trông thấy Cố Minh đang đứng trong đoàn người ngoài cổng trường.  
Cô bước đến thì thấy trong tay Cố Minh cũng ôm một bó hoa lại cúi đầu nhìn thoáng qua bó hoa mình đang cầm trong tay, hai cha con nhìn nhau cười một cái.  
Bọn họ đều mua hoa hướng dương.  
Cũng là loài hoa mà mẹ cô – Lộ Thanh Hạm thích nhất.  
Bởi vì ngôn ngữ hoa hướng dương mang ý nghĩa của niềm tin và sự rực rỡ, chúng vừa toả sáng lại sáng rực, có tình yêu cuồng nhiệt đối với cuộc sống và luôn hướng về phía ánh mặt trời.  
Trước kia Cố Minh từng đến trường đại học Thanh thành nên khá quen thuộc với đường ở đây.  
Ông xem lịch trình chụp ảnh tốt nghiệp của Cố Dĩ Trăn, lúc này chắc là đang chụp ảnh ở cửa thư viện.  
Chẳng mấy chốc, hai người đã đi đến thư viện. Sinh viên lớp A khoa Máy tính đang chụp ảnh, Cố Dĩ Trăn cũng ở trong số đó.  
Cậu thiếu niên mấy năm nay đã càng ngày càng đẹp trai hơn, đường nét khuôn mặt kia càng tăng thêm sự rõ ràng hơn, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lùng và hơi thở hờ hững vật sống chớ lại gần như cũ.  
Cậu đang đứng ở vị trí bên trái ngoài cùng ở hàng cuối cùng của lớp.  
Trên đầu còn đội chiếc mũ cử nhân màu đen, chỉ lộ ra một ít tóc mai màu đen trên trán. Cậu mặc đồ cử nhân cổ áo màu vàng, phía dưới là quần âu màu đen phối với giày da, cả người áo mũ chỉnh tề.  
Nhiếp ảnh gia phía trước đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, cao giọng hô lên: “Nào, mọi người nhìn về phía ống kính, một, hai, ba ——”  
Sau đó lại thay đổi rất nhiều tư thế để chụp.  
Sau khi chụp xong thì đến phiên lớp tiếp theo.  
Cố Dĩ Trăn bước xuống cầu thang dọc theo đám đông, chàng thiếu niên cúi đầu xuống, những người khác đều đang nói chuyện với người xung quanh mình.  
Duy nhất chỉ có cậu đứng lặng im trong đám người tựa như một cái cây tự mình sinh trưởng.  
Lộ Dĩ Nịnh không nhịn được mà gọi cậu một tiếng: “A Trăn.”  
Cố Dĩ Trăn đã chính xác bắt được giọng nói quen thuộc này, theo nguồn phát ra âm thanh lập tức nhìn thấy Lộ Dĩ Nịnh và Cố Minh đang đứng trong đám đông.  
Trang phục của cô gái hôm nay trên trắng dưới đen, gồm một chiếc áo màu trắng ngắn cổ búp bê dịu dàng tôn lên vòng eo đầy đặn. Phía dưới là váy chữ A đen tuyền dài không quá đầu gối, bên hông đính ba chiếc cúc hình bướm trắng được xếp ngay ngắn phối với một đôi giày cao gót mũi nhọn màu đen.  
Người đàn ông đứng cạnh cô cả người mặc một bộ tây trang, khí chất chững chạc, tao nhã lịch sự.  
Cố Dĩ Trăn thấy cả ba lẫn chị gái mình đồng thời xuất hiện thì trên mặt lập tức nở một nụ cười thật tươi, còn lộ ra một hàng răng trắng tinh, phấn khởi không thôi.  
Sau đó cậu chạy bước nhỏ thật nhanh về phía bọn họ.  
Bạn học lớp A khoa Máy tính trước giờ chưa thấy bộ dáng vừa kích động lại vui mừng thế này của Cố Dĩ Trăn bao giờ nên không khỏi sửng sốt.  
Đây vẫn là anh trai lạnh lùng đó của lớp họ đấy sao? Hay bọn họ hoa mắt nhỉ?  
Đến khi Cố Dĩ Trăn chạy đến trước mặt hai người họ thì Cố Minh tặng bó hoa trong tay mình cho cậu: “Con trai, chúc mừng con tốt nghiệp.”  
Lộ Dĩ Nịnh cũng tặng bó hoa đang cầm trên tay, cười khẽ một tiếng: “Chúc mừng A Trăn tốt nghiệp.”  
Cố Dĩ Trăn vui sướng nhận lấy hai bó hoa: “Cảm ơn ba, cảm ơn chị.”  
Cậu nhìn về phía Lộ Dĩ Nịnh, không thể nào giấu được sự kinh ngạc trên khuôn mặt: “Chị, chị về nước bao giờ vậy, sao không báo trước cho em một tiếng?”  
Mấy ngày nay, Cố Dĩ Trăn luôn bận rộn chuyện tốt nghiệp, không có thời gian rỗi để phân thân.  
Cộng thêm cậu cũng rất hiếm khi dùng mấy thứ như Weibo nên những chuyện xảy ra trên mạng hôm qua cậu không biết gì cả.  
Lộ Dĩ Nịnh hơi cong khoé môi: “Muốn cho em một bất ngờ chứ sao.”  
Nụ cười trên mặt của Cố Dĩ Trăn càng thêm sáng lạn, trong giọng nói mang theo sự vui vẻ nói từ tận đáy lòng: “Ba và chị có thể đến được khiến em rất vui vẻ.”  
Thiếu niên bày tỏ không hề giấu diếm kín kẽ như trước mà thẳng thắn nói ra.  
Bằng cách này, có thể kéo gần khoảng cách giữa mọi người hơn.  
Lộ Dĩ Nịnh có thể nhìn thấy được cậu thực sự rất vui vẻ.  
Ba người bạn cùng phòng ký túc xá của Cố Dĩ Trăn cũng đi về phía bên này, sau khi trông thấy Cố Minh thì hô lên một tiếng “chào bác trai”.  
Cố Minh thoáng gật đầu với bọn họ.  
Bọn họ có quen biết với Cố Minh, vì trước đây có mấy lần ông ấy đã đưa Cố Dĩ Trăn đến trường, lúc đó bọn họ tình cờ gặp được còn lên tiếng chào hỏi nữa, vì vậy bọn họ biết đây là ba của Cố Dĩ Trăn.  
Nhưng cô gái xinh đẹp ở bên cạnh này bọn họ chưa từng gặp, đứng bên cạnh Cố Dĩ Trăn chính là một tổ hợp trai xinh gái đẹp.  
Có một người bạn cùng phòng phỏng đoán: “Dĩ Trăn, đây là bạn gái cậu à?”  
Cố Dĩ Trăn quay đầu lại nhìn rồi giơ tay đẩy cậu ta một cái nhưng không mạnh lắm: “Cút đi, đây là chị ruột của tôi.”  
Ba chàng trai vội vàng lên tiếng chào hỏi: “Chào chị ạ!”  
Lộ Dĩ Nịnh khẽ vẫy tay chào hỏi mấy cậu trai kia: “Chào các cậu.”  
Ba chàng trai ngành kỹ thuật vừa nghe thấy giọng nói này lập tức không bình tĩnh được nữa.  
Má ơi, vậy mà lại là giọng trẻ con, êm tai quá đi!  
Bạn cùng phòng số 1: “Dĩ Trăn, giá trị nhan sắc của cả gia đình cậu cao vãi đi được.”  
Bạn cùng phòng số 2: “Chị gái xinh quá, bác trai Cố cũng trẻ thật đấy, chẳng trách Cố Dĩ Trăn đẹp trai như vậy thì ra là do gene sao.”  
Bạn cùng phòng cuối cùng nói: “Xin hỏi chị gái còn thiếu em trai không ạ? Chị thấy em được không?”  
Bạn cùng phòng số 1 trêu chọc nói: “Với giá trị nhan sắc này của cậu chỉ e là không được.”  
Bạn cùng phòng số 2: “Là kiểu mà ngay cả vị trí người xấu nhất trong gia tộc của Dĩ Trăn cũng chen vào được ấy.”  
Bạn cùng phòng số 3 ríu rít nhào vào vòng tay của Cố Dĩ Trăn đang đứng bên cạnh, trong giọng nói làm bộ như vô cùng tủi thân: “Trăn Trăn ơi, bọn họ bắt nạt tôi, cậu phải phân xử cho tôi đó.”  
Vẻ mặt của Cố Dĩ Trăn ghét bỏ đẩy cậu ta ra rồi tự chứng minh sự trong sạch: “Em không quen biết cậu ta.”  
Lại thêm một mũi tên cắm vào ngực của bạn cùng phòng số 3, cậu ta làm động tác tan nát cõi lòng.  
Mọi người xung quanh vì câu nói này của Cố Dĩ Trăn mà bật cười.  
Ba chàng trai mỗi người một câu khiến cho bầu không khí xung quanh trở nên sôi nổi hơn một chút.  
Lộ Dĩ Nịnh cũng đang đứng một bên cười cười, cô có thể nhìn ra được mối quan hệ của bọn họ với Cố Dĩ Trăn rất tốt.  
Chuông điện thoại của Cố Minh vang lên, là bên phía sở nghiên cứu gọi đến, họ nói rằng số liệu của một dự án không khớp nên ông cần phải quay lại xử lý một chút, hơn nữa còn là rất khẩn cấp.  
Cố Minh: “Hôm nay tôi đã xin nghỉ rồi, đang tham gia buổi lễ tốt nghiệp của con trai tôi…”  
“Rất khẩn cấp sao? Nhưng bây giờ tôi không đi được…”  
Cố Dĩ Trăn vừa nghe thấy liền biết ba cậu lại sắp có công việc cần làm.  
Cậu nhấn tay đang cần điện thoại của Cố Minh xuống: “Ba, không sao đâu, ba đi làm đi. Con còn có chị đi cùng mà.”  
Cố Minh do dự một chút, sau đó mới nói với người bên kia điện thoại: “Đợi mười phút nữa, tôi sẽ quay lại.”  
Sau khi ông ngắt điện thoại thì tiện tay bắt lấy một người bạn cùng phòng của Cố Dĩ Trăn: “Làm phiền con có thể giúp bác chụp một bức ảnh chung không?”  
Lộ Dĩ Nịnh và Cố Dĩ Trăn đồng thời nghiêng đầu nhìn ông, sau đó mới hiểu ý của ông.  
Cả gia đình ba người thực sự đã lâu lắm rồi chưa được chụp ảnh chung.  
Bạn cùng phòng số 1 tiếp lấy điện thoại của Cố Minh, sau đó đứng ở chỗ cách bọn họ khoảng một mét.  
Cố Minh đứng ở giữa, Cố Dĩ Trăn đưa một bó hoa trong số đó cho Lộ Dĩ Nịnh rồi họ đứng hai bên với bó hoa trên tay.  
Bọn họ, của ba người  
Họ đồng loạt nhìn về phía ống kính, vẻ ngoài của ba người họ rất trông giống nhau lại cực kỳ đẹp mắt, đặc biệt là khi họ cười rộ lên thì nét đó càng sâu hơn.  
Bạn cùng phòng số 1 phải cảm khái về giá trị nhan sắc của gia đình này mấy lần, thuộc họ ‘trai thẳng’ chụp hình ‘tách tách’ cho bọn họ liền tù tì mấy tấm rồi mới nói một câu ‘xong rồi’.  
Cố Minh lấy lại điện thoại của mình sau đó vỗ vỗ vai con trai nhà mình: “A Trăn, chúc mừng tốt nghiệp, con đã trưởng thành rồi.”  
“Bây giờ ba có việc gấp cần phải xử lý, hôm nay nhất định sẽ xong. Ngày mai đích thân ba sẽ xuống bếp, con với chị con về nhà ăn cơm nhé.”  
Cố Dĩ Trăn ngoan ngoãn gật đầu: “Dạ.”  
Lộ Dĩ Nịnh cũng vẫy tay từ biệt ông.  
Bên này Cố Minh vừa rời đi thì đột nhiên có một giọng nói của đàn ông xen vào: “Chanh Nhỏ?”  
Lộ Dĩ Nịnh vừa ngước mắt lên liền trông thấy Trác Khởi.  
Tim cô thoáng đập ‘thình thịch’, trong đầu cô chợt lóe lên hình bóng của người nào đó.  
Ở đâu có Trác Khởi thì anh cũng sẽ xuất hiện ở đó.  
Đúng như dự đoán, ánh mắt của cô rơi vào người đứng sau lưng Trác Khởi.  
Hôm nay chàng trai ăn mặc rất nghiêm chỉnh, chiếc áo sơ mi trắng vừa người được thiết kế riêng kết hợp với quần tây âu đen, bộ vest được ủi phẳng phiu vừa vặn tôn lên đường nét cơ thể, lộ ra tỷ lệ hoàn hảo của bờ vai rộng và thắt lưng hẹp.  
Cả người cao lớn đĩnh đạc, phong độ ngời ngời, sạch sẽ nho nhã, không những trưởng thành lại còn toát lên vẻ quyến rũ.  
Khuôn mặt đó trắng nõn như ngọc, khôi ngô tuấn tú, lông mày tinh xảo, vừa đẹp trai vừa chói mắt.  
Với tay vẫn còn trong túi quần, anh bước về phía bên này bằng đôi chân dài miên man đó.  
Nơi khóe miệng của anh lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt đậm chất xâm lược tựa như đã nhắm trúng con mồi nào đó, nhìn chằm chằm vào phương hướng của Lộ Dĩ Nịnh.  
Chậm rãi bước đến trước mặt cô.  
Sau đó đứng đón gió.  
Ban nãy, mỗi bước đi mỗi khung hình của anh đều biến thành những pha quay chậm đang được phát ở chỗ Lộ Dĩ Nịnh.  
Kèm theo đó là trái tim không biết từ khi nào đã đập lên dữ dội của cô.  
—-  
Tác giả có lời muốn nói:  
Nhật ký của Trình Tinh Lâm:  
Sớm biết thế đã không dày công ăn mặc, thiếu chút nữa là có thể gặp phụ huynh rồi  
Trác Khởi: Mọi người vỗ tay hoan nghênh  
X  
của chúng ta lên sân khấu nào ~  
Sponsored Content  
close  
I would like to report  
a video issue related to:  
Visual  
Audio  
Offensive  
Irrelevant  
Repetitive  
Other  
Thank you for your feedback  
info  
Report video  
Skip  
Ads by  
We’re so glad to be back  
Krucza Skała – rozsunięcie zasłon niewidzialności  
PENGERTIAN WASATHIYAH  
Hibike Euphonium 2 06 – Khi cơn mưa xác xơ đi qua  
2021年9、10月生命藍圖數字學-案例解析  
Forever  
सूरह बक़रह आयत 21  
Terminhinweis: Claudia Jung am 10. Juli 2016 bei „Volksmusik an der Biese“, Osterburg  
Помогите разрешить спор с одногруппниками о религии. (см. внутри)  
Chia sẻ:  
Twitter  
Facebook  
Thích bài này:  
Thích  
Đang tải...  
Có liên quan  
Chanh chua. Chương 8  
27 Tháng Chín, 2021  
Trong "Chanh chua"  
Chanh chua. Chương 34  
11 Tháng Mười Hai, 2021  
Trong "Chanh chua"  
Chanh chua. Chương 2  
6 Tháng Chín, 2021  
Trong "Chanh chua"